
|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GD&ĐT LẠNG GIANG **TRƯỜNG THTT VÔI SỐ 1** -------------------- *(Đề thi có 3 trang)* | **KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2021 - 2022 MÔN: TOÁN – LỚP 5** *Thời gian làm bài: 35 PHÚT (không kể thời gian phát đề)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Họ và tên: ............................................................................ | Lớp: ........... | **Mã đề 302** |

**Câu 1.**



**A.** 0,052 **B.** 52 **C.** 5,2 **D.** 0,52

**Câu 2.** Hỗn số 3 viết dưới dạng số thập phân là

**A.** 3,009 **B.** 3,90 **C.** 3,900 **D.** 3,09

**Câu 3.** Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiểu dài 83m, chiều rộng bằng  chiều dài. Diện tích thửa ruộng đó là

**A.** 3,4445m2 **B.** 344,45m2 **C.** 3444,5m2 **D.** 34445m2

**Câu 4.** Số thập phân thích hợp để viết vào chỗ chấm sau:8m2 6dm2 = ……m2

**A.** 8,006 **B.** 6,6 **C.** 0,86 **D.** 8,06

**Câu 5.** Kết quả của phép tính: 216,72 : 42 là

**A.** 516 **B.** 0,516 **C.** 51,6 **D.** 5,16

**Câu 6.** Kết quả của phép tính: 15,78 - 2,45 là

**A.** 1333 **B.** 133,3 **C.** 1,333 **D.** 13,33

**Câu 7.** Một ô tô cứ đi 100km thì tiêu thụ hết 12,5*l* xăng. Hỏi ô tô đó đi quãng đường dài 60km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng?

**A.** 75km **B.** 7,5km **C.** 7,5 *l* **D.** 75 *l*

**Câu 8.** Giá trị của biểu thức:234,56 x 55,4 + 234,56 x 44,6

**A.** 234,56 **B.** 2345,6 **C.** 23456 **D.** 23,456

**Câu 9.** Kết quả của phép tính: 23,14 + 2, 15 là

**A.** 2,529 **B.** 252,9 **C.** 25,29 **D.** 2529

**Câu 10.** Điểm kiểm tra trung bình của lớp 5A là 8,02 điểm và điểm trung bình của học sinh nữ là 8,07 điểm. Biết lớp 5A có 28 học sinh, số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 4 học sinh. Tính tổng số điểm của học sinh nam đạt được.

**A.** 12772 điểm **B.** 12,772 điểm **C.** 127,72 điểm **D.** 1277,2 điểm

**Câu 11.** Tổng 28,17 + 79,56 bằng

**A.** 1,0773 **B.** 10773 **C.** 107,73 **D.** 10,773

**Câu 12.** Số thập phân 50,050bằng số thập phân nào dưới đây

**A.** 50,005 **B.** 5,5 **C.** 50,05 **D.** 50,5

**Câu 13. Số thập phân nhỏ nhất trong các số sau:** 95,6; 95,31; 941,5 ; 9,631 là

**A.** 9,631 **B.** 95,31 **C.** 941,5 **D.** 95,6

**Câu 14.** Tìm x, biết: 841,7 - x = 129,9

**A.** 971,6 **B.** 841,7 **C.** 722,8 **D.** 711,8

**Câu 15.** Số thập phân gồm ba trăm linh năm đơn vị, bảy phần mười, năm phần trăm được viết là

**A.** 35,75 **B.** 35,07 **C.** 305,75 **D.** 305,7

**Câu 16.** Số "**Hai mươi lăm phẩy không hai**" được viết là

**A.** 25,002 **B.** 250,2 **C.** 25,02 **D.** 25,2

**Câu 17.** Phép chia nào đúng:

**A.** 302,934 : 100 =3029,34 **B.** 302,934 : 100 =30293,4

**C.** 302,934 : 100 =30,2934 **D.** 302,934 : 100 =3,02934

**Câu 18.** Mua 5kg đường phải trả 85000 đồng. Hỏi mua 3,5kg đường cùng loại phải trả bao nhiêu tiền?

**A.** 59,500 đồng **B.** 5,9500 đồng **C.** 595 đồng **D.** 59 500 đồng

**Câu 19.** Trung bình cộng của các số sau: 26,45 ; 45,12 và 12,43 là

**A.** 71,57 **B.** 84 **C.** 48 **D.** 28

**Câu 20.** Mua 4kg hoa quả phải trả 84 000 đồng. Nếu có 42 000 đồng thì mua được bao nhiêu ki-lô-gam hoa quả:

**A.** 2kg **B.** 1kg **C.** 3kg **D.** 4kg

**Câu 21.** Tìm hai số sao cho thương và hiệu của chúng đều bằng 0,75. Hai số đó là

**A.** 22,5 và 3 **B.** 2,25 và 3 **C.** 225 và 3 **D.** 225 và 300

**Câu 22. Số 13,1 đọc là**

**A.** một phẩy mười ba. **B.** mười ba phẩy một.

**C.** một trăm ba mươi mốt. **D.** mười một phẩy ba.

**Câu 23.** Kết quả của phép tính: 9,475 x 1000 là

**A.** 9475 **B.** 94,75 **C.** 947,5 **D.** 9,475

**Câu 24.** Trong các số thập phân 86,42; 86,422; 686,42; 86,642. Số thập phân lớn nhất là

**A.** 686,42 **B.** 86,42 **C.** 86,642 **D.** 86,422

**Câu 25. Một người đi xe máy trong 3 giờ đầu mỗi giờ đi được 38,5km ; trong 3,5 giờ sau mỗi giờ đi được 40km. Hỏi người đó đã đi được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét?**

**A.** 25,55km **B.** 2555km **C.** 2,555km **D.** 255,5km

**Câu 26.** Một phép tính chia có thương là 0,45 và số dư là 0,2. Tìm số bị chia trong phép chia đó biết số chia là số tự nhiên bé nhất có hai chữ số.

**A.** 45 **B.** 4,7 **C.** 4,5 **D.** 47

**Câu 27.** Tìm chữ số a, biết : 86,718 > 86,7a9

**A.** 1 **B.** 2 **C.** 0 **D.** 3

**Câu 28.** Chữ số 5 trong số thập phân 763,543 thuộc hàng nào?

**A.** Hàng trăm **B.** Hàng phần mười **C.** Hàng chục **D.** Hàng phần trăm

**Câu 29.** 8km 5m = ……. km.Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là

**A.** 8,05 **B.** 8,5 **C.** 8,500 **D.** 8,005

**Câu 30.** Kết quả của phép tính: 4,29 x 12 là

**A. 51,48 B. 5148 C. 5,148 D. 514,8**

***------ HẾT ------***