**PHẦN 1 – ĐẠI SỐ**

CHƯƠNG I: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC

**I. NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC – NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC**

**TÓM TẮT LÝ THUYẾT**

**Quy tắc:** Muốn nhân 1 đơn thức với 1 đa thức ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích với nhau.

**A(B + C) = AB + AC**

**Quy tắc:** Muốn nhân một đa thức với 1 đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau.

**(A + B)(C + D) = AC + AD + BC + BD**

VD1: 1). 8x.( 3x3 – 6x +4 ) = 8x.3x3 + 8x.( –6x) + 8x.4 = 24 x4 – 48x2 + 32x

2). 2x3.(x2 + 5x – ) = 2x3.x2 + 2x3.5x – 2x3. = 2x5  + 10x4 – x3



3). ( 3x3y – = 18x4 y4 – 3x3y3 +x2y4



4). (4x3 – 5xy + 2x) (–xy) = –2x4 y +x2y2 – x2y



VD2: Tính

1). (x + 3)(x2 + 3x –5) = x3 + 3x2 – 5x + 3x2 + 9x – 15 = x3 + 6x2 + 4x –15.

2). (xy–1) ( xy+5) = x2y2 + 5xy – xy –5 = x2y2 + 4xy – 5

3). (2x –5)(3x2 + 7x –1) = 2x(3x2 + 7x – 1) – 5( 3x2 + 7x – 1)

= 6x3 +14x2 – 2x – 15x2 – 35x+5 = 6x3 – x2 – 37x + 5.

4). (xy –1)(x3 –2x –6) = x4 y –x2y –3xy –x3 +2x + 6.



Áp dụng: (x – y) (x2 + xy + y2) = x (x2 + xy + y2) – y (x2 + xy + y2)

= x3 + x2y + xy2 – x2y – xy2 – y3 = x3 – y3

***Bài 1. Nhân đơn thức với đa thức:***

1). 3x2(5x2 – 2x – 4) 2). xy2(x2y + x3y2 + 3x2y3) 3). xyz(x2y + 3yz2 + 4xy2z)

4). 2x2(4x2 − 5xy + 8y3) 5). 2xy2(5x2 + 3xy − 6y3) 6). – x2y(xy2 – xy + x2y2)



7). (3xy – x2 + y).x2y 8). (4x3 – 5xy + 2x)( –xy) 9). 2x2(x2 + 3x + )



10). –x4y2(6x4  − x2y3 – y5) 11). x3(x + x2 –x5) 12). 2xy2(xy + 3x2y – xy3)



13). 3x(2x3 – x2 – 4x) 14). x3y5(7x4 + 5x2y − x4y3 –y4)



***Bài 2. Nhân đa thức với đa thức:***

1). (2x − 5)(3x + 7) 2). (−3x + 2)(4x − 5) 3). (x − 2)(x2 + 3x − 1)

4).(x + 3)(2x2 + x − 2) 5). (2x − y)(4x2 − 2xy + y2)

6). (x +3)(x2 –3x + 9) – (54 + x3) 7).(3x + 4x2 − 2)(− x2 +1 + 2x) 8). (2x – y)(4x2 + 2xy + y2) 9). (2x + y)(4x2 – 2xy + y2)

10).(x – 2)(3x2 – 2x + 1) 11).(x + 2)(x2 + 3x + 2) 12.) (2x2 + 1)(x2 – x +3)

13).(xy – 1)(x2y – 3xy2) 14). (x + 3)(x2 – x + 2) 15). (x2 – x + 2)(2x – 3)

16).(x2 – 2xy – y2)(x – y) 17). (x2 – 3xy + y2)(x + y) 18). (x – 5)(x2 – 6x + 1)

19). (2x2 – 1)(3x2 – x + 2) 20). (2 – 3x2)(x3 + 2x2 – 3) 21) (9x – 2)(x2 – 3x + 5)

22). (7x – 1)(2x2 – 5x + 3) 23). (5x + 3)(3x2 + 6x + 7) 24). (6x2 + 5y2)(2x2– y2)

25). (−x2+y3)(8x3  − x2y –y2) 26). (2xy2−7x2y)( x2 + 5xy − 4y3)



***Bài 3. Rút gọn rồi tính giá trị biểu thức:***

1). A = 5x(4x2 – 2x + 1) – 2x(10x2 – 5x – 2) với x= 15

2). 2x (3x2 − 5x + 8) − 3x2(2x− 5 ) – 16x với x = − 15

3). B = 5x(x2 – 3) + x2(7 – 5x) – 7x2 với x = – 5

4). C = (x – 2)(x4 + 2x3 + 4x2 + 8x +16) với x = 3

5). D = 4x2 – 28x + 49 với x = 4

6). E = x3 – 15x2 + 75x với x = 25

7). F = (x + 1)(x – 1)( x2 + x + 1)( x2 – x + 1) với x = 3

8). G = x(x – y) + (x + y) với x = 6 và y =8

9). H = 5x(x – 4y) – 4y(y – 5x) với x= – 1/5; y= –1/2

10). I = x(x2 – y2) – x2(x + y) + y(x2 – x) với x = 1/2 và y = 100

11). J = (x + y)(x3 – x2y + xy2 – y3) với x = 2 và y = – 1/2

12). K = 4x2(5x – 3y) – 5x2(4x + y) với x = –2; y = –3

13). L = (x2y + y3)(x2 + y2) – y(x4+ y4) với x = 0,5; y = – 2

14). (2x2 + y)(x−6xy ) − 2x (x – 3y2) (x+ 1 )+6x2y (y − 2x) với x = − 2 và |y| = 3

**BÀI TẬP TỔNG HỢP**

1. Thực hiện các phép tính sau:

a)  b)  c) 

d)  e)  f) 

1. Thực hiện các phép tính sau:

a)  b)  c) 

d)  e)  f) 

1. Chứng minh các đẳng thức sau:

a) 

b) 

c) 

d) 

1. Thực hiện các phép tính, sau đó tính giá trị biểu thức:

a)  với . *ĐS: *

b)  với . *ĐS: *

c)  với . *ĐS: *

d)  với . *ĐS: *

1. Thực hiện các phép tính, sau đó tính giá trị biểu thức:

a)  với . *ĐS: *

b)  với . *ĐS: *

c)  với . *ĐS: *

1. Chứng minh rằng các biểu thức sau không phụ thuộc vào *x*:

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

1. \* Tính giá trị của đa thức:

a)  với  *ĐS: *

b)  với  *ĐS: *

c)  với  *ĐS: *

d)  với  *ĐS: *

**II. HẰNG ĐẲNG THỨC**

**TÓM TẮT LÝ THUYẾT**

Cho A và B là các biểu thức. Ta có một số hằng đẳng thức đáng nhớ sau:

1. (A + B)2 = A2 + 2AB + B2

2. (A – B)2 = A2 – 2AB + B2

3. A2 – B2 = (A + B)(A – B)

4. (A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3

5. (A - B)3 = A3 - 3A2B + 3AB2 - B3

6. A3 + B3  = (A + B)(A2 – AB + B2)

7. A3 - B3  = (A - B)(A2 + AB + B2)

**Chú ý:**

Các công thức **4)** và **5)** còn được viết dưới dạng:

(A + B)3 = A3 + B3 + 3AB(A + B)

(A – B)3 = A3 – B3 – 3AB(A – B)

Từ công thức 1) và 2) ta suy ra các công thức:

(A + B + C)2 = A2 + B2 + C2 + 2AB + 2BC + 2AC

(A – B + C)2 = A2 + B2 + C2 – 2AB – 2BC + 2AC

(A – B – C)2 = A2 + B2 + C2 – 2AB + 2BC – 2AC

**Ví dụ 1: Khai triển:**

a) (5x + 3yz)2 = 25x2 + 30xyz + 9y2z2

b) (y2x – 3ab)2 = y4x2 – 6abxy2 + 9a2b2

c) (x2 – 6z)(x2 + 6z) = x4 – 36z2

d) (2x – 3)3 = (2x)3 – 3.(2x)2.3 + 3.2x.32 – 33 = 8x3 – 36x2 + 54x – 27

e) (a + 2b)3 = a3 + 6a2b + 12ab2 + 8b3

g) (x2 + 3)(x4 + 9 – 3x2) = (x2)3 + 33 = x6 + 27

h) (y – 5)(25 + 2y + y2 + 3y) = (y – 5)(y2 + 5y + 25) = y3 – 53 = y3 – 125

**Ví dụ 2: Rút gọn biểu thức:**

a) A = (x + y)2 – (x – y)2

= x2 + 2xy + y2 – x2 + 2xy – y2  = 4xy

Hoặc: A = (x + y + x – y)(x + y – x + y) = 2x.2y = 4xy

b) B = (x + y)2 – 2(x + y)(x – y) + (x – y)2

= x2 + 2xy + y2 – 2x2 + 2y2 + x2 – 2xy + y2 = 4y2

c) C = (x + y)3 - (x – y)3 – 2y3

= x3 + 3x2y + 3xy2 + y3 – x3 + 3x2y – 3xy2 + y3 – 2y3

= 6x2y

**Ví dụ 3: Chứng minh:** (a + b + c)2 = a2 + b2 + c2 + 2ab + 2bc + 2ac

Ta có: VT = (a + b + c)2 = [(a + b) + c]2

= (a + b)2 + 2(a + b)c + c2 = a2 + 2ab + b2 + 2ac + 2bc + c2 = VP

Vậy đẳng thức được chứng minh.

**Ví dụ 4**: Chứng minh:

**a)** a3 + b3 = (a + b)3 - 3ab(a + b)

Ta có : VP = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 – 3a2b – 3ab2 = a3 + b3 = VT

Áp dụng: Tìm tổng lập phương của hai số biết rằng tích hai số đó bằng 6 và tổng hai số đó bằng – 5

Gọi hai số đó là a và b thì ta có:

a3 + b3 = (a + b)3 – 3ab(a + b) = (- 5)3 – 3.6 (- 5) = - 125 + 90 = -35

**b)** a3 – b3 = (a - b)3 + 3ab(a – b)

Ta có: VP = a3 - 3a2b + 3ab2 - b3 + 3a2b - 3ab2 = a3 – b3

**Ví dụ 5: Tính nhanh:**

**a)** 1532 + 94 .153 + 472 = 1532 + 2.47.153 + 472 = (153 + 47)2 = 2002 = 40000

b) 1262 – 152.126 + 5776 = 1262 – 2.126.76 + 762 = (126 – 76)2 = 502 = 2500

c) 38.58 – (154 – 1)(154 + 1) = 158 – (158 – 1) = 1

d) (2 + 1)(22 + 1)(24 + 1) … (220 + 1) + 1 =

= (2 – 1)(2 + 1) (22 + 1)(24 + 1) … (220 + 1) + 1 =

= (22 – 1) (22 + 1)(24 + 1) … (220 + 1) + 1 =

= (24 – 1)(24 + 1) … (220 + 1) + 1 =

= …

= (220 – 1)(220 + 1) + 1 = 240 – 1 + 1 = 240

**BÀI TẬP LUYỆN TẬP**

**Bài tập 1: Viết các biểu thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hay một hiệu:**

a) x2 + 5x + = x2 + 2.x + ()2 = (x + )2



b) 16x2 – 8x + 1 = (4x)2 – 2.x.4 + 12 = (4x – 1)2

c) 4x2 + 12xy + 9y2 = (2x)2 + 2.2x.3y + (3y)2 = (2x + 3y)2

d) (x + 3)(x + 4)(x + 5)(x + 6) + 1 = (x + 3)(x + 6)(x + 4)(x + 5) + 1

= (x2 + 6x + 3x + 18)(x2 + 4x + 5x + 20) + 1

= (x2 + 9x + 18)(x2 + 9x + 18 + 2) + 1

= (x2 + 9x + 18)2 + 2(x2 + 9x + 18).1 + 12

= (x2 + 9x + 18 + 1)2 = (x2 + 9x + 19)2

e) x2 + y2 + 2x + 2y + 2(x + 1)(y + 1) + 2

= x2 + y2 + 2x + 2y + 2xy + 2x + 2y + 2 + 2

= x2 + y2 + 22 + 4x + 4y + 2xy = (x + y + 2)2

g) x2 – 2x(y + 2) + y2 + 4y + 4 = x2 – 2xy – 4x + y2 + 4y + 4

= x2 + y2 + 22 – 2xy – 4x + 4y

= (x – y – 2 )2

**h)** x2 + 2x(y + 1) + y2 + 2y + 1 = x2 + 2x(y + 1) + (y + 1)2

= (x + y + 1)2

**Bài tập 2: Viết các biểu thức sau dưới dạng lập phương của một tổng hay một hiệu:**

a) x3 + 3x2 + 3x + 1 = (x + 1)3

b) 27y3 – 9y2 + y - = (3y)3 – 3.(3y)2. + 3.3y.( )2 – ()3 = (3y - )3



c) 8x6 + 12x4y + 6x2y2 + y3 = (2x2)3 + 3.(2x2)2.y + 3.(2x2).y2 + y3 = (2x2 + y)3

d) (x + y)3(x – y)3 = [(x + y)(x – y)]3 = (x2 – y2)3

**Bài tập 3: Rút gọn biểu thức:**

a) (2x + 3)2 – 2(2x + 3)(2x + 5) + (2x + 5)2 = (2x + 3 – 2x – 5)2 = (-2)2 = 4

b) (x2 + x + 1)(x2 – x + 1)(x2 – 1) = (x2 + 1 + x)(x2 + 1 – x)(x2 – 1)

= [(x2 + 1)2 – x2] (x2 – 1)

= (x2 – 1)(x2 + 1)2 – x2(x2 – 1)

= (x4 – 1)(x2 + 1) – x4 + x2

= x6 + x4 – x2 – 1 – x4 + x2 = x6 – 1

c) (a + b – c)2 + (a – b + c)2 – 2(b – c)2

= a2 + b2 + c2 + 2ab – 2bc – 2ac + a2 + b2 + c2 – 2ab – 2bc + 2ac – 2b2 + 4bc – 2c2

= 2a2

d) (a + b + c)2 + (a – b – c)2 + (b – c – a)2 + (c – a – b)2

= a2 + b2 + c2 + 2ab + 2bc + 2ac + a2 + b2 + c2 – 2ab + 2bc – 2ac + b2 + c2 + a2 – 2bc + 2ac – 2ab + c2 + a2 + b2 – 2ac + 2ab – 2bc

= 4a2 + 4b2 + 4c2 = 4(a2 + b2 + c2)

**Bài tập 4: Điền đơn thức thích hợp vào các dấu \***

a) 8x3 + \* + \* + 27y3 = (\* + \*)3

= (2x)3 + 3.(2x)2.3y + 3.2x.(3y)2 + (3y)3 = (2x + 3y)3

= 8x3 + 36x2y + 54xy2 + 27y3 = (2x + 3y)3

b) 8x3 + 12x2y + \* + \* = (\* + \*)3

= (2x)3 + 3.(2x)2.y + 3.2x.y2 + y3 = (2x + y)3

= 8x3 + 12x2y + 6xy2 + y3 = (2x + y)3

c) x3 - \* + \* - \* = (\* - 2y)3

= x3 – 6x2y + 12xy2 – 8y3 = (x – 2y)3

**Bài tập 5: CMR với mọi giá trị của biến x ta luôn có:**

a) – x2 + 4x – 5 < 0

Ta có: – x2 + 4x – 5 = - (x2 – 4x + 5) = - (x2 – 4x + 4 + 1) = - [(x – 2)2 + 1]

Mà (x – 2)2 ≥ 0 nên (x – 2)2 + 1 > 0

Do đó – [(x – 2)2 + 1] < 0 với mọi giá trị của biến x

b) x4 + 3x2 + 3 > 0

Ta có: x4 ≥ 0 ; 3x2 ≥ 0 nên x4 + 3x2 + 3 > 0 , với mọi x

c) (x2 + 2x + 3)(x2 + 2x + 4) + 3 > 0

Ta có: (x2 + 2x + 3)(x2 + 2x + 4) + 3 = (x2 + 2x + 3)(x2 + 2x + 3 + 1) + 3

= (x2 + 2x + 3)2 + (x2 + 2x + 3) + 1 + 2 = (x2 + 2x + 3)2 + (x2 + 2x + 1) + 5

= (x2 + 2x + 3)2 + (x + 1)2 + 5

Ta có: (x2 + 2x + 3)2 ≥ 0; (x + 1)2 ≥ 0

nên (x2 + 2x + 3)2 + (x + 1)2 + 5 > 0 , với mọi x

**Bài tập 6: So sánh:**

a) 2003.2005 và 20042

Ta có: 2003.2005 = (2004 – 1)(2004 + 1) = 20042 – 1 < 20042

b) 716 – 1 và 8(78 + 1)(74 + 1)(72 + 1)

Ta có: 716 – 1 = (78)2 – 1 = (78 + 1)(78 – 1)

= (78 + 1)(74 + 1)(74 – 1) = (78 + 1)(74 + 1)(72 + 1)(72 – 1)

= (78 + 1)(74 + 1)(72 + 1)(7 + 1)(7 – 1) =

=(78 + 1)(74 + 1)(72 + 1)8.6 > (78 + 1)(74 + 1)(72 + 1).8

**Bài tập 7:** Cho a – b = m ; a.b = n .Tính theo m, n giá trị của các biểu thức sau:

a) (a + b)2 = (a 2 + 2ab + b2 – 4ab + 4ab = (a – b)2 + 4ab

Thay a – b = m, a.b = n vào biểu thức ta được :

(a + b)2 = m2 + 4n

b) a2 + b2 = (a + b)2 – 2ab = m2 – 2n

c) a3 – b3 = (a – b)3 + 3ab(a – b) = m3 + 3m.n = m(m2 + 3n)

**Bài tập 8:** Cho a + b = p ; a – b = q . Tìm theo p,q giá trị của các biểu thức sau:

a) a.b = ?

Ta có: (a + b)2 – (a – b)2 = 4ab

ab = =



b) a3 + b3 = (a + b)3 – 3ab(a + b) = p3 – 3p. =



**BÀI TẬP TỔNG HỢP**

1. Điền vào chỗ trống cho thích hợp:

a) .......... b)  .......... c)  ...........

d)  ...... e)  ...... f)  ......

g)  ....... h)  ...... i)  ......

k)  ....... l)  ....... m)  ......

n)  ....... o)  ........ p)  ....

1. Thực hiện phép tính:

a)  b)  c) 

d)  e)  f) 

g)  h)  i) 

k)  l)  m) 

1. Tính giá trị biểu thức bằng cách vận dụng hằng đẳng thức:

a)  với  b)  -1 với 

*ĐS: a)  b) .*

1. Chứng minh các biểu thức sau không phụ thuộc vào *x*:

a)  b) 

c)  với  d) 

e)  f) 

*ĐS: a) 29 b) 8 c) –1 d) 8 e) 2 f) 29*

1. Giải các phương trình sau:

a)  b) 

c)  d) 

*ĐS: a) b)  c)  d) *

1. So sánh hai số bằng cách vận dụng hằng đẳng thức:

a)  và  b)  và 

c)  và  d)  và 

**BÀI TẬP NÂNG CAO**

**Bài tập 1: Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức:**

a) M = x2 – 4x + 7 = x2 – 4x + 4 + 3 = (x – 2)2 + 3

Ta thấy: (x – 2)2 ≥ 0 nên M ≥ 3

Hay GTNN của M bằng 3

Giá trị này đạt được khi (x – 2)2 = 0 x – 2 = 0 x = 2



b) N = (x2 – 4x – 5)(x2 – 4x – 19) + 49

N = (x2 – 4x – 5 )(x2 – 4x – 5 – 14) + 49

N = (x2 – 4x – 5)2 – 14(x2 – 4x – 5) + 49

N = (x2 – 4x – 5)2  - 2.7(x2 – 4x – 5 ) + 72

N = (x2 – 4x – 5 – 7 )2 = (x2 – 4x – 12 )2

Ta thấy : (x2 – 4x – 12)2 ≥ 0 nên N ≥ 0

Hay GTNN của N bằng 0

Giá trị này đạt được khi x2 – 4x – 12 = 0 (x – 6)(x + 2) = 0



x = 6 ; hoặc x = -2



c) P = x2 – 6x + y2 – 2y + 12

P = x2 – 6x + 9 + y2 – 2y + 1 + 2 = (x – 3)2 + (y – 1)2 + 2

Ta thấy: (x – 3)2 ≥ 0; và (y – 1)2 ≥ 0 nên P ≥ 2

Hay GTNN của P bằng 2

Giá trị này đạt được khi x – 3 = 0 và y – 1 = 0

x = 3 và y = 1



**Chú ý về GTNN và GTLN của một biểu thức:**

*Cho một biểu thức A, ta nói rằng số k là GTNN của A nếu ta c/m được 2 điều kiện:*

*a) A ≥ k với mọi giá trị của biến đối với biểu thức A*

*b) Đồng thời, ta tìm được các giá trị của biến cụ thể của A để khi thay vào, A nhận giá trị k.*

*Tương tự, cho một biểu thức B, ta nói rằng số h là GTLN của B nếu ta c/m được 2 điều kiện:*

*a) B ≤ h với mọi giá trị của biến đối với biểu thức B.*

*b) Đồng thời, ta tìm được các giá trị của biến cụ thể của B để khi thay vào, B nhận giá trị h.*

*Có hai loại sai lầm thường gặp của HS:*

*1) Khi chứng minh được a), vội kết luận mà quên kiểm tra điều kiện b)*

*2) Đã hoàn tất được a) và b), tuy nhiên, bài toán đòi hỏi xét trên một tập số nào đó thôi, tức là thêm các yếu tố ràng buộc, mà HS không để ý rằng giá trị biến tìm được ở bước b) lại nằm ngoài tập cho trước đó.*

**Ví dụ 1:** Tìm GTNN của biểu thức A = (x2 + 1)2 + 4

Giả sử lời giải như :

Vì (x2 + 1)2 ≥ 0 nên A ≥ 4 .

Vậy GTNN của biểu thức là 4.

Kết luận về GTNN như thế là mắc phải sai lầm loại 1), tức là quên kiểm tra điều kiện b) . Thực ra để cho A bằng 4, ta phải có (x2 + 1)2 = 0 , nhưng điều này không thể xảy ra được với mọi giá trị của biến x.

**Ví dụ 2**: Cho x và y là các số hữu tỉ và x ≠ y .Tìm GTNN của biểu thức

B = (x – y)2 + 2



Giả sử lời giải như sau:

Vì (x – y)2 ≥ 0 nên B ≥ 2



Mặt khác khi thay x = y = 1, B nhận giá trị 2

Vậy GTNN của biểu thức B là 2.

ở đây, kết luận về GTNN như thế là mắc phải sai lầm loại 2), tức là quên kiểm tra điều kiện ràng buộc x ≠ y .

**Bài tập 2: Tìm GTNN của các biểu thức sau:**

a) A = x2 – 4x + 9

Ta có : A = x2 – 4x + 4 + 5 = (x – 2)2 + 5

Ta thấy (x – 2)2 ≥ 0, nên (x – 2)2 + 5 ≥ 5

Hay GTNN của A bằng 5 , giá trị này đạt được khi (x – 2)2 = 0

x – 2 = 0 x = 2



b) B = x2 – x + 1

Ta có: B = x2 – 2.x + = (x - )2 +



Vậy GTNN của B bằng , giá trị này đạt được khi x =



c) C = 2x2 – 6x = 2(x2 – 3x) = 2[(x2 – 2.x + ] = 2(x - )2 -



Vậy GTNN của C bằng - , giá trị này đạt được khi x =



**Bài tập 3: Tìm GTLN của các đa thức:**

a) M = 4x – x2+ 3 = - x2 + 4x – 4 + 7 = 7 – (x2 – 4x + 4) = 7 – (x – 2)2

Ta thấy: (x – 2)2 ≥ 0 ; nên - (x – 2)2 ≤ 0 .

Do đó: M = 7 – (x – 2)2 ≤ 7

Vậy GTLN của biểu thức M bằng 7, giá trị này đạt được khi x = 2

b) N = x – x2 = - x2 + 2.x - = 2



Vậy GTLN của N bằng , giá trị này đạt được khi x =



c) P = 2x – 2x2 – 5 = 2( - x2 + x – 5) = 2[( - x2 + 2. x – ) – ]



= - - (x - )2 ≤ -



Vậy GTLN của biểu thức P bằng - , giá trị này đạt được khi x =



***Chú ý:*** *Dạng toán này tương tự dạng : Chứng minh 1 biểu thức luôn dương, hoặc luôn âm, hoặc lớn hơn, nhỏ hơn 1 số nào đó.*

**Bài tập 4 : Tìm x , biết rằng:**

a) 9x2 – 6x – 3 = 0

9x2 – 2.3x.1 + 1 – 4 = 0

(3x – 1)2 – 4 = 0

(3x – 1 + 2)(3x – 1 – 2) = 0

(3x + 1)(3x – 3) =0



b) x3 + 9x2 + 27x + 19 = 0

x3 + 3.x2.3 + 3.x.32 + 33 – 8 =0

(x + 3)3 – 8 = 0

(x + 3)3 – 23 = 0

(x + 3 – 2)[(x + 3)2 + 2(x + 3) + 4] = 0

(x + 1)(x2 + 6x + 9 + 2x + 6 + 4) =0

(x + 1)(x2 + 8x + 19) = 0

(x + 1)[x2 + 2.4x + 16 + 3] = 0

(x + 1)[(x + 4)2 + 3] = 0

x + 1 = 0 Vì (x + 4)2 + 3 > 0 , với mọi giá trị của biến x.

x = -1

c) x(x + 5)(x – 5) – (x + 2)(x2 – 2x + 4) = 3

x(x2 – 25) – (x3 + 8) – 3 = 0

x3 – 25x – x3 – 8 – 3 = 0

- 25x = 11

x = -



**Bài tập 5 : Tìm x, y, z biết rằng:**

x2 + 2x + y2 – 6y + 4z2 – 4z + 11 = 0

(x2 + 2x + 1) + (y2 – 6y + 9) + (4z2 – 4z + 1) = 0

(x + 1)2 + (y – 3)2 + (2z – 1)2 = 0



**Bài tập 6** : Cho a + b = 1 .Tính a3 + 3ab + b3

Ta có: a3 + 3ab + b3 = (a + b)3 – 3ab(a + b) + 3ab = (a + b)3 – 3ab + 3ab

= (a + b)3 = 1 ( Vì a + b = 1)

**Bài tập 7 : Chứng minh các biểu thức sau nhận giá trị dương với mọi giá trị của biến:**

a) A = x2 – x + 1

A = x2 – 2.x + = (x -



Vì (x - )2 ≥ 0 nên (x - > 0 , với mọi giá trị của biến



Hay A > 0 , với mọi giá trị của biến.

b) B = (x – 2)(x – 4) + 3 = x2 – 4x – 2x + 8 + 3 = x2 – 6x + 9 + 2

= (x – 3)2 + 2

Vì (x – 3)2 ≥ 0 nên (x – 3)2 + 2 > 0, với mọi giá trị của biến

Hay B > 0, với mọi giá trị của biến.

c) C = 2x2 – 4xy + 4y2 + 2x + 5

C = x2 – 4xy + 4y2 + x2 + 2x + 1 + 4 = (x – 2y)2 + (x + 1)2 + 4

Vì (x – 2y)2 ≥ 0 , và (x + 1)2 ≥ 0 nên (x – 2y)2 + (x + 1)2 + 4 > 0, với mọi x

Hay C > 0, với mọi x.

**Bài tập 8 : Chứng minh các đẳng thức sau:**

a) (a2 + b2)2 – 4a2b2 = (a + b)2(a – b)2

Ta biến đổi vế trái:

VT = (a2 + b2)2 – 4a2b2  = (a2 + b2)2 – (2ab)2 = (a2 + b2 + 2ab)(a2 + b2 – 2ab)

= (a + b)2(a – b)2 = VP.

Vậy đẳng thức được chứng minh.

b) (a2 + b2)(x2 + y2) = (ax – by)2 + (bx + ay)2

Ta có:

VT = (a2 + b2)(x2 + y2) = a2x2 + a2y2 + b2x2 + b2y2

= a2x2 – 2ax.by + b2y2 + a2y2 + 2ay.bx + b2x2 = (ax – by)2 + (bx + ay)2 = VP.

Vậy đẳng thức được chứng minh.

c) a3 – b3 + ab(a – b) = (a – b)(a + b)2

Ta có : VT = a3 – b3 + ab(a – b) = (a – b)(a2 + ab + b2) + ab(a – b)

= (a – b)(a2 + ab + b2 + ab) = (a – b)(a + b)2

d)(a – b)3 + (b – c)3 + (c – a)3 = 3(a – b)(b – c)(c – a)

VT = (a – b)3 + (b – c)3 + (c – a)3

= a3 – 3a2b + 3ab2 – b3 + b3 – 3b2c + 3bc2 – c3 + c3 – 3c2a + 3ca2 – a3

= - 3a2b + 3ab2 – 3b2c + 3bc2 – 3c2a + 3ca2

VP = 3(a – b)(b – c)(c – a)

= 3(ab – ac – b2 + bc)(c – a)

= 3(abc – a2b – ac2 + a2c – b2c + ab2 + bc2 – abc)

= - 3a2b – 3ac2 + 3a2c – 3b2c + 3ab2 + 3bc2

Vậy VT = VP

Do đó đẳng thức được chứng minh.

**Bài tập 9 : Giải các phương trình sau:**

a) x2 – 4x + 4 = 25

(x – 2)2 – 25 = 0

(x – 2 + 5)(x – 2 – 5) = 0

(x + 3)(x – 7) = 0

x + 3 = 0 hoặc x – 7 = 0

x = - 3 hoặc x = 7

b) (5 – 2x)2 – 16 = 0

(5 – 2x + 4)(5 – 2x – 4) = 0

(9 – 2x)(1 – 2x) = 0

9 – 2x = 0 hoặc 1 – 2x = 0

9 = 2x hoặc 2x = 1

x = hoặc x =



c) (x – 3)3 – (x – 3)(x2 + 3x + 9) + 9(x + 1)2 = 15

x3 – 9x2 + 27x – 27 – x3 + 27 + 9x2 + 18x + 9 – 15 = 0

27x + 18x + 9 – 15 = 0

45x = 6

x =



**Bài tập 10 : Tính giá trị của các biểu thức:**

a) A = 49x2 – 56x + 16 , với x = 2

Ta có: A = (7x – 4)2

Với x = 2 thì: A = (7.2 – 4)2 = 102 = 100

b) B = 27x3 + 54x2 + 36x + 8 , với x = - 2

Ta có: B = (3x)3 + 3.(3x)2.2 + 3.(3x).4 + 23  = (3x + 2)3

Với x = -2 thì:

B = [3.(-2) + 2]3 = (-4)3 = - 64

c) C = (x – 1)3 – 4x(x + 1)(x – 1) + 3(x – 1)(x2 + x + 1) + 3(x – 1)2 , với x = -



Ta có:

C = (x – 1)3 – 4x(x2 – 1) + 3(x3 – 1) + 3(x2 – 2x + 1)

C = x3 – 3x2 + 3x – 1 – 4x3 + 4x + 3x3 – 3 + 3x2 – 6x + 3

C = x – 1

Với x = - thì: C = - - 1 = -



**Bài tập 11 : CMR tích của 4 số tự nhiên liên tiếp cộng với 1 là một số chính phương.**

Giải:

Gọi 4 số tự nhiên liên tiếp là n , n + 1 , n + 2 , n + 3 . Khi đó ta có:

Tích của 4 số tự nhiên liên tiếp là:

A = n(n + 1)(n + 2)(n + 3)+ 1

A= (n2 + 3n)(n2 + 3n + 2) + 1

= (n2 + 3n)2 + 2(n2 + 3n) + 1 = (n2 + 3n + 1)2

Vì n là số tự nhiên nên (n2 + 3n + 1)2 là một số chính phương.

Vậy n(n + 1)(n + 2)(n + 3) là một số chính phương.

**BÀI TẬP**

**Bài 1.** Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

a)  b)  c) 

d)  e)  f) 

**Bài 2.** Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

a)  b)  c) 

d)  e)  f) 

g) 

*HD: g) *

**Bài 3.** Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của các biểu thức (nếu có):

A = x2 – 4x + 1 B = 4x2 + 4x + 11

C = x2 + 4x + 8 D = 7 – 8x + x2

E = x(x – 6) F = (x – 3)2 + (x – 11)2

G = (x –1)(x + 3)(x + 2)(x + 6) H = (x + 1)(x – 2)(x – 3)(x – 6)

I = 5 – 8x – x2 J = 4x – x2 +1

K = x2 (2– x2 ).

**Bài 4.** Cho  và . Hãy biểu diễn theo S và P, các biểu thức sau đây:

a)  b)  c) 

**III. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ**

**VẤN ĐỀ I. Phương pháp đặt nhân tử chung**

AB + AC = A(B +C)

**Ví dụ : Phân tích các đa thức sau thành nhân tử (Dùng phương pháp đặt nhân tử chung)**

a) 5x(x – 2) – 3x2(x – 2) = (x – 2).x.(5 – 3x)

b) 3x(x – 5y) – 2y(5y – x) = 3x(x – 5y) + 2y(x – 5y) = (x – 5y)(3x + 2y)

c) y2(x2 + y) – zx2 – zy = y2(x2 + y) – z(x2 + y) = (x2 + y)(y2 – z)

**VẤN ĐỀ II. Phương pháp nhóm nhiều hạng tử**

Phương pháp nhóm nhiều hạng tử.

Dùng các tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng các đa thức ta kết hợp những hạng tử của đa thức thành từng nhóm thích hợp rồi dùng các phương pháp khác phân tích thành nhân tử theo từng nhóm rồi phân tích chung đối với các nhóm.

- Khi nhóm các hạng tử cần chú ý:

+ Làm xuất hiện nhân tử chung

+ Hoặc xuất hiện hằng đẳng thức.

**Ví dụ : Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: (Sử dụng phương pháp nhóm các số hạng)**

a) 5x2 – 5xy + 7y – 7x = (5x2 – 5xy) + (7y – 7x) = 5x(x – y) – 7(x – y)

= (x – y)(5x – 7)

b) 3x2 + 6xy + 3y2 – 3z2 = 3(x2 + 2xy + y2 – z2) = 3[(x + y)2 – z2]

= 3(x + y + z)(x + y – z)

c) ab(x2 + y2) + xy(a2 + b2) = abx2 + aby2 + a2xy + b2xy

= (abx2 + a2xy) + (aby2 + b2xy) = ax(bx + ay) + by(ay + bx) = (ay + bx)(ax + by)

d) a2(b – c) + b2(c – a) + c2(a – b) = a2b – a2c + b2c – ab2 + ac2 – bc2

= (a2b – ab2) – (a2c – b2c) + (ac2 – bc2) = ab(a – b) – c(a – b)(a + b) + c2(a – b)

= (a – b)[ab – c (a + b) + c2] = (a – b)(ab – ac – bc + c2)

= (a – b)[(ab – bc) – (ac – c2)] = (a – b)[b(a – c) – c(a – c)] = (a – b)(a – c)(b – c)

**VẤN ĐỀ III. Phương pháp dùng hằng đẳng thức**

Vận dụng các hằng đẳng thức để biến đổi đa thức thành tích các nhân tử hoặc lũy thừa của các đa thức.

**Ví dụ : Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: (Sử dụng các hằng đẳng thức)**

a) 16x2 – (x2 + 4)2 = (4x)2 – (x2 + 4) = (4x + x2 + 4)(4x – x2 – 4)

= - (x + 2)2(x – 2)2

b) (x2 + xy)2 – (y2 + xy)2 = (x2 + xy + y2 + xy)(x2 + xy – y2 – xy)

= (x + y)2(x2 + y2)

c) (x + y)3 + (x – y)3 = (x + y + x – y)[(x + y)2 – (x + y)(x – y) + (x – y)2]

= 2x(x2 + 2xy + y2 – x2 + y2 + x2 – 2xy + y2)

= 2x(x2 + 3y2)

**VẤN ĐỀ IV. Một số phương pháp khác**

- Phương pháp tách một hạng tử thành nhiều hạng tử .

- Phương pháp thêm bớt cùng một hạng tử.

a) Thêm và bớt cùng một hạng tử làm xuất hiện hiệu của hai bình phương.

b) Thêm và bớt cùng một hạng tử làm xuất hiện nhân tử chung.

- Phương pháp đổi biến (Hay phương pháp đặt ẩn phụ)

- Phương pháp hệ số bất định.

- Phương pháp xét giá trị riêng.

**Ví dụ 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: (Phối hợp các phương pháp trên)**

a) a3 + b3 + c3 – 3abc = (a + b)3 – 3ab(a + b) + c3 – 3abc

= [(a + b)3 + c3] – [3ab(a + b) + 3abc] =

= (a + b + c)[(a + b)2 – (a + b)c + c2] – 3ab(a + b + c)

= (a + b + c) [ a2 + 2ab + b2 – ac – bc + c2 – 3ab]

= (a + b + c)(a2 + b2 + c2 – ab – bc – ac)

**Ví dụ 2**: Phân tích đa thức thành nhân tử: (sử dụng phương pháp tách 1 hạng tử thành nhiều hạng tử)

3x2 – 8x + 4

Đa thức trên không chứa nhân tử chung, không có dạng một hằng đẳng thức đáng nhớ nào, cũng không thể nhóm các hạng tử. Ta biến đổi đa thức ấy thành đa thức có nhiều hạng tử hơn.

*Cách 1*: (Tách hạng tử thứ hai)

3x2 – 8x + 4 = 3x2 – 6x – 2x + 4 = 3x(x – 2) – 2(x – 2) = (x – 2)(3x – 2)

*Cách 2*: (Tách hạng tử thứ nhất)

3x2 – 8x + 4 = 4x2 – 8x + 4 – x2 = (2x – 2)2 – x2

= (2x – 2 + x)(2x – 2 – x) = (3x – 2)(x – 2)

***Nhận xét***: Trong cách 1, hạng tử - 8x được tách thành hai hạng tử - 6x và – 2x .Trong đa thức 3x2 – 6x – 2x + 4 , hệ số của các hạng tử là 3; - 6; - 2; 4. Các hệ số thứ hai và thứ tư đều gấp - 2 lần hệ số liền trước, nhờ đó mà xuất hiện nhân tử chung x – 2

**Một cách tổng quát: Để phân tích tam thức bậc hai ax2 + bx + c thành nhân tử**, ta tách hạng tử bx thành b1x + b2x sao cho , tức là b1b2 = ac.



**Trong thực hành ta làm như sau:**

- Bước 1: Tìm tích a.c

-Bước 2: Phân tích tích a.c ra tích của hai thừa số nguyên tố bằng mọi cách.

-Bước 3: Chọn hai thừa số mà tổng bằng b.

Trong bài tập trên, đa thức 3x2 – 8x + 4 có a = 3 ; b = -8 ; c = 4 . Tích a.c = 3.4 = 12

Phân tích 12 ra tích của hai thừa số , hai thừa số này cùng dấu (vì tích của chúng bằng 12), và cùng âm (để tổng của chúng bằng – 8)

12 = (-1)(- 12) = (-2)(- 6) = (- 3)(- 4)

Chon hai thừa số tổng bằng - 8 , đó là - 2 và - 6 .

**Ví dụ 3: Phân tích đa thức thành nhân tử:**

4x2 – 4x – 3

*Cách 1*: (tách hạng tử thứ hai)

4x2 – 4x – 3 = 4x2 + 2x – 6x – 3 = 2x(2x + 1) – 3(2x + 1) = (2x + 1)(2x – 3)

*Cách 2*: (Tách hạng tử thứ ba)

4x2 – 4x – 3 = 4x2 – 4x + 1 – 4 = (2x – 1)2 – 22 = (2x – 1 + 2)(2x – 1 – 2)

= (2x + 1)(2x – 3)

***Nhận xét:***

Qua hai bài tập trên, ta thấy việc tách 1 hạng tử thành nhiều hạng tử khác thường nhằm mục đích:

- Làm xuất hiện các hệ số tỉ lệ, nhờ đo mà xuất hiện nhân tử chung (cách 1)

-Làm xuất hiện hiệu của hai bình phương (cách 2)

Với các đa thức có từ bậc ba trở lên, để dễ dàng làm xuất hiện các hệ số tỉ lệ, người ta thường dùng cách tìm nghiệm của đa thức.

**Ví dụ 4: Phân tích các đa thức thành nhân tử:**

a) x2 – 6x + 5

Đối với mỗi bài ta có thể biến đổi và giải theo nhiều cách khác nhau:

*Cách 1*: x2 – 6x + 5 = x2 – x – 5x + 5 = x(x – 1) – 5(x – 1) = (x – 1)(x – 5)

*Cách 2*: x2 – 6x + 5 = x2 – 6x + 9 – 4 = (x – 3)2 – 22 = (x – 3 – 2)(x – 3 + 2)

= (x – 5)(x – 1)

*Cách 3*: x2 – 6x + 5 = x2 – 2x + 1 – 4x + 4 = (x – 1)2 – 4(x – 1) = (x – 1)(x – 1 – 4)

= (x – 1)(x – 5)

*Cách 4*: x2 – 6x + 5 = x2 – 1 – 6x + 6 = (x – 1)(x + 1) – 6(x – 1) = (x – 1)(x + 1 – 6)

= (x – 1)(x – 5)

*Cách 5*: x2 – 6x + 5 = 3x2 – 6x + 3 – 2x2 + 2 = 3(x – 1)2 – 2(x2 – 1)

= (x – 1)(3x – 3 – 2x – 2) = (x – 1)(x – 5)

*Cách 6*: x2 – 6x + 5 = 5x2 – 10x + 5 – 4x2 + 4x = 5(x – 1)2 – 4x(x – 1)

= (x – 1)(5x – 5 – 4x) = (x – 1)(x – 5)

*Cách 7*: x2 – 6x + 5 = 6x2 – 6x – 5x2 + 5 = 6x(x – 1) – 5(x – 1)(x + 1)

= (x – 1)(6x – 5x – 5) = (x – 1)(x – 5)

b) x4 + 2x2 – 3

*Cách 1*: x4 + 2x2 – 3 = x4 – x2 + 3x2 – 3 = x2(x2 – 1) + 3(x2 – 1) = (x2 – 1)(x2 + 3)

= (x – 1)(x + 1)(x2 + 3)

*Cách 2*: x4 + 2x2 – 3 = x4 + 2x2 + 1 – 4 = (x2 + 1)2 – 4 = (x2 + 1 – 2)(x2 + 1 + 2)

= (x2 – 1)(x2 + 3) = (x – 1)(x + 1)(x2 + 3)

*Cách 3*: x4 + 2x2 – 3 = x4 + 3x2 – x2 – 3 = x2(x2 + 3) – (x2 + 3) = (x2 + 3)(x2 – 1)

= (x – 1)(x + 1)(x2 + 3)

*Cách 4*: x4 + 2x2 – 3 = x4 – 1 + 2x2– 2 = (x2 – 1)(x2 + 1) + 2(x2 – 1)

= (x2 – 1)(x2 + 1 + 2) = (x – 1)(x + 1)(x2 + 3)

*Cách 5*: x4 + 2x2 – 3 = x4 – 9 + 2x2 + 6 = (x2 – 3)(x2 + 3) + 2(x2 + 3)

= (x2 + 3)(x2 – 3 + 2) = (x2 + 3)(x – 1)(x + 1)

*Cách 6*: x4 + 2x2 – 3 = 3x4 – 3 – 2x4 + 2x2 = 3(x4 – 1) – 2x2(x2 – 1)

= (x2 – 1)(3x2 + 3 – 2x2) = (x – 1)(x + 1)(x2 + 3)

**Ví dụ 5: Phân tích đa thức thành nhân tử:** (Sử dụng phương pháp thêm bớt cùng một hạng tử)

a) x4 + 64 = (x2)2 + 82 + 2.x2.8 – 16x2 = (x2 + 8)2 – 16x2

= (x2 + 8 – 4x)(x2 + 8 + 4x) = (x2 – 4x + 8)(x2 + 4x + 8)

b) x5 + x4 + 1 = (x5 + x4 + x3) – (x3 – 1) = x3(x2 + x + 1) – (x – 1)(x2 + x + 1)

= (x2 + x + 1)(x3 – x + 1)

**Ví dụ 6: Phân tích đa thức thành nhân tử: (Sử dụng phương pháp đổi biến)**

a) (x2 + 2x)(x2 + 2x + 4) + 3

Đặt x2 + 2x = t

Đa thức trên trở thành:

t(t + 4) + 3 = t2 + 4t + 3 = t2 + t + 3t + 3 = t(t + 1) + 3(t + 1) = (t + 1)(t + 3)

Thay t = x2 + 2x , ta được:

(x2 + 2x + 1)(x2 + 2x + 3)

b) (x2 + 4x + 8)2 + 3x(x2 + 4x + 8) + 2x2

Đặt t = x2 + 4x + 8

Đa thức trên trở thành:

t2 + 3x.t + 2x2 = t2 + 2tx + x2 + x2 + xt = (t + x)2 + x(x + t) = (t + x)(t + x + x)

= (t + x)(t + 2x)

Thay t = x2 + 4x + 8 , ta được:

(x2 + 4x + 8 + x)(x2 + 4x + 8 + 2x) = (x2 + 5x + 8)(x2 + 6x + 8)

**BÀI TẬP LUYỆN TẬP:**

**Phân tích các đa thức thành nhân tử:**

**Bài tập 1:**

**a)**3x2y2 + 15x2y – 21xy2 = 3xy(xy + 5x – 7y)

b) 4x(x – 2y) + 12y(2y – x) = 4x(x – 2y) – 12y(x – 2y) = 4(x – 2y)(x – 3)

c) 4x(x + 1)2 – 5x2(x + 1) – 4(x + 1) = (x + 1)(4x – 5x2 – 4)

**Bài tập 2:**

a) x2 – y2 + 2x + 1 = (x2 + 2x + 1) – y2 = (x + 1)2 – y2 = (x + 1 + y)(x + 1 – y)

b) (x2  + 9)2 – 36x2 = (x2 + 9 + 6x)(x2 + 9 – 6x) = (x + 3)2(x – 3)2

c) x2 – 2xy + y2 – z2 + 2zt – t2 = (x – y)2 – (z – t)2 = (x – y + z – t)(x – y – z + t)

d) x3 – 3x2 + 3x – 1 – y3 = (x – 1)3 – y3 = (x – 1 – y)[(x – 1)2 + (x – 1)y + y2]

e) (x2 – 2x + 1)3 + y6 = (x – 1)6 + y6 = [(x – 1)2]3 + (y2)3

= [(x – 1)2 + y2] [(x – 1)4 – (x – 1)2y2 + y4]

g) x4y4 – z4 = (x2y2)2 – (z2)2 = (x2y2 + z2)(x2y2 – z2)

= (x2y2 + z2)(xy + z)(xy – z)

h) – 125a3 + 75a2 – 15a + 1 = (1 – 5a)3

**Bài tập 3:**

a) x3 – 4x2 + 8x – 8 = (x3 – 8) – (4x2 – 8x)

= (x – 2)(x2 + 2x + 4) – 4x(x – 2) = (x – 2)(x2 + 2x + 4 – 4x) = (x – 2)(x2 – 2x + 4)

b) a2 + b2 – a2b2 + ab – a – b = (a2 – a) + (ab – b) + (b2 – a2b2)

= a(a – 1) + b(a – 1) – b2(a2 – 1) = (a – 1)(a + b – ab2 - b2)

= (a – 1)[(a – ab2) + (b - b2)] = (a – 1)[a(1 – b)(1 + b) + b(1 - b)]

= (a – 1)(1 – b )(a + ab + b)

c) x2y + xy2 + x2z + xz2 + y2z + yz2 + 2xyz

= (x2y + xy2) + (xz2 + yz2) + (x2z + y2z + 2xyz) =

= xy(x + y) + z2(x + y) + z(x2 + 2xy + z2)= xy(x + y) + z2(x + y) + z(x + y)2

=(x + y)(xy + z2 + zx + zy) = (x + y)[(xy + zy) + (zx + z2)

= (x + y)[y(x + z) + z(x + z)] = (x + y)(x + z)(y + z)

d) 8xy3 – 5xyz – 24y2 + 15z = (8xy3 – 24y2) – (5xyz – 15z) = 8y2(xy – 3) – 5z(xy – 3)

= (xy – 3)(8y2 – 5z)

e) x4 – x3 – x + 1 = x3(x – 1) – (x – 1) = (x – 1)(x3 – 1) = (x – 1)(x – 1)(x2 + x + 1)

**Bài tập 4:**

**a)** x4 + x2y2 + y4 = x4 + 2x2y2 + y4 – x2y2 = (x2 + y2)2 – x2y2

= (x2 + y2 – xy)(x2 + y2 + xy)

b)x3 + 3x – 4 = x3 – 1 + 3x – 3 = (x – 1)(x2 + x + 1) + 3(x – 1)

= (x – 1)(x2 + x + 1 + 3) = (x – 1)(x2 + x + 4)

c) x3 – 3x2 + 2 = x3 – x2 – 2x2 + 2 = x2(x – 1) – 2(x2 – 1) = (x – 1)(x2 – 2x – 2 )

d) 2x3 + x2 – 4x – 12 = (x2 – 4x + 4) + (2x3 – 16) = (x – 2)2 + 2(x3 – 8)

= (x – 2)2 + 2(x – 2)(x2 + 2x + 4) = (x – 2)(x – 2 + 2x2 + 4x + 8)

= (x – 2)(2x2 + 5x + 6)

**Bài tập 5 :**

a) 25x2(x – y) – x + y = 25x2(x – y) – (x – y) = (x – y)(25x2 – 1)

= (x – y)(5x – 1)(5x + 1)

b) 16x2(z2 – y2) – z2 + y2 = 16x2(z2 – y2) – (z2 – y2) = (z2 – y2)(16x2 – 1)

= (z – y)(z + y)(4x – 1)(4x + 1)

c) x3 + x2y – x2z – xyz = (x3 – x2z) + (x2y – xyz) = x2(x – z) + xy(x – z)

= (x – z)(x2 + xy) = x(x + y)(x – z)

d) 12x5y + 24x4y2 + 12x3y3 = 12x3y(x2 + 2xy + y2) = 12x3y(x + y)2

e) (x2 + y2)2 – mx2y2 = m[(x2 + y2)2 – x2y2] =



= m[(x2 + y2) – xy] [(x2 + y2) + xy]



f) (x2 + y2)2 – 2x2y2 = 2[ (x2 + y2)2 – x2y2]



= 2[(x2 + y2) + xy] [(x2 + y2) – xy]



g) 4x3y + yz3 = 4y(x3 + z3) = 4y(x + z)(x2 - xz + z2)



h) x9 + x8 – x – 1 = x8(x + 1) – (x + 1) = (x + 1)(x8 – 1)

= (x + 1)(x2 – 1)(x4 + x2 + 1) = (x + 1)(x + 1)(x – 1)(x4 + x2 + 1)

= (x + 1)2(x – 1)(x4 + x2 + 1)

**Bài tập 6 :**

a) a2 + 2b2 – 2c2 + 3ab + ac =

= a2 + 2ab + 2ac + 2b2 – 2c2 + ab – ac

= a(a + 2b + 2c) + 2(b2 – c2) + a(b – c)

= a(a + 2b + 2c) + (b – c)[2b + 2c + a]

= (a + 2b + 2c)(a + b – c)

b) a2 – 2b2 – 2c2 – ab + 5bc – ac

= a2 + ab – 2ac – 2ab – 2b2 + 4bc + ac + bc – 2c2

= a(a + b – 2c) – 2b(a + b – 2c) + c(a + b – 2c)

= (a + b – 2c)(a – 2b + c)

c) a4 + 2a3 + 1

*Cách 1:*

a4 + 2a3 + 1 = a4 + a3 + a3 + 1 = a3(a + 1) + (a + 1)(a2 – a + 1)

= (a + 1)(a3 + a2 – a + 1)

*Cách 2:*

a4 + 2a3 + 1 = a4 + a3 + a3 + a2 – a2 – a + a + 1

= a3(a + 1) + a2(a + 1) – a(a + 1) + (a + 1)

= (a + 1)(a3 + a2 – a + 1)

d) m3 + 2m – 3 = m3 – 1 + 2m – 2 = (m – 1)(m2 + m + 1) + 2(m – 1)

= (m – 1)(m2 + m + 1 + 2) = (m – 1)(m2 + m + 3)

e) 4a2 – 4b2 – 4a + 1 = (4a2 – 4a + 1) – 4b2 = (2a – 1)2 – 4b2

= (2a – 1 + 2b)(2a – 1 – 2b)

f) 8b2 + 2b – 1 = 9b2 – b2 + 2b – 1 = 9b2 – (b – 1)2 = (3b – b + 1)(3b + b – 1)

g) a2 + b2 + 2a – 2b – 2ab = (a2 – 2ab + b2) + (2a – 2b)

= (a – b)2 + 2(a – b) = (a – b)(a – b + 2)

**Bài tập 7:**

a) xm+2 – xm = xm(x2 – 1) = xm(x – 1)(x + 1)

b) xn + 3 – xn = xn(x3 – 1) = xn(x – 1)(x2 + x + 1)

c) xp + 3 + xp = xp(x3 + 1) = xp(x + 1)(x2 – x + 1)

d) x2q – xq = xq(xq – 1) xq(x – 1)(xq – 1 + xq – 2  + … + x2 + x + 1)

**Bài tập 8: Tính giá trị cua các biểu thức sau:**

a) A = xy – 4y – 5x + 20, với x = 14 ; y = 5,5

Ta có A = xy – 4y – 5x + 20 = y(x – 4) – 5(x – 4) = (x – 4)(y – 5)

Với x = 14 ; y = 5,5, ta có:

A = (14 – 4)(5,5 – 5) = 10. 0,5 = 1

b) B = x2 + xy – 5x – 5y ; với x = 5; y = 4



B= x(x + y) – 5(x + y) = (x + y)(x – 5)

Với x = 5; y = 4, ta có:



B = (5 + 4) (5 - 5) = 10. = 2



c) C = xyz – (xy + yz + zx) + x + y + z – 1 , với x = 9; y = 10; z = 11.

Ta có: C = xyz – xy – yz – zx + x + y + z – 1 =

= (xyz – xy) – (yz – y) – (zx – x) + (z – 1) =

= xy(z – 1) – y(z – 1) – x(z – 1) + (z – 1)

= (z – 1)(xy – y – x + 1) .

Với x = 9; y = 10; z = 11,ta có:

C = (11 – 1)(9.10 – 10 – 9 + 1) = 10.72 = 720

d) D = x3 – x2y – xy2 + y3 , với x = 5,75 ; y = 4,25

Ta có: D = (x3 + y3) – xy(x + y) = (x + y)(x2 – xy + y2 – xy)

= (x + y)[(x(x – y) – y(x – y)] = (x + y)(x – y)2

Với x = 5,75 ; y = 4, 25 , ta có :

D = (5,75 + 4,25)(5,75 – 4,25)2 = 10.1,52 = 10.2,25 = 22,5

**Bài tập 9: Tìm x, biết:**

a) x2 – 10x + 16 = 0

x2 – 10x + 25 – 9 = 0

(x – 5)2 – 33 = 0

(x – 5 – 3)(x – 5 + 3) = 0

(x – 8)(x – 2) = 0

x – 8 = 0 hoặc x – 2 =0

x = 8 hoặc x = 2

b) x2 – 11x – 26 = 0

x2 + 2x – 13x – 26 = 0

x(x + 2) – 13(x + 2) =0

(x + 2)(x – 13) = 0

x + 2 = 0 hoặc x – 13 = 0

x = -2 hoặc x = 13

c) 2x2 + 7x – 4 = 0

2x2 – x + 8x – 4 = 0

x(2x – 1) + 4(2x – 1) = 0

(2x – 1)(x + 4) =0

2x – 1 = 0 hoặc x + 4 = 0

x = hoặc x = -4



**Bài tập 10: Tìm x, biết:**

a) (x – 2)(x – 3) + (x – 2) – 1 = 0

(x – 2)(x – 3 + 1) – 1 = 0

(x – 2)(x – 2) = 1

(x – 2)2 = 1

x – 2 = 1 hoặc x – 2 = - 1

x = 3 hoặc x = 1

b) (x + 2)2 – 2x(2x + 3) = (x + 1)2

x2 + 4x + 4 – 4x2 – 6x = x2 + 2x + 1

4x2 + 4x – 3 = 0

4x2 + 4x + 1 – 4 = 0

(2x + 1)2 – 22 = 0

(2x + 1 – 2)(2x + 1 + 2) = 0

(2x – 1)(2x + 3) = 0

2x – 1 = 0 hoặc 2x + 3 = 0

x = ; hoặc x = -



c) 6x3 + x2 = 2x

6x3 + x2 – 2x = 0

x(6x2 + x – 2) = 0

x(6x2 + 4x – 3x – 2) = 0

x[2x(3x + 2) – (3x + 2)] = 0

x(3x + 2)(2x – 1) = 0

x = 0 hoặc 3x + 2 = 0 hoặc 2x – 1 = 0

x = 0; x = - ; x =



d) x8 – x5 + x2 – x + 1 = 0

Nhân hai vế với 2:

2x8 – 2x5 + 2x2 – 2x + 2 = 0

(x8 – 2x5 + x2) + (x2 – 2x + 1) + (x8 + 1) = 0



(x4 – x)2 + (x – 1)2 + x8 + 1 = 0



Vế trái lớn hơn 0, vế phải bằng 0. Vậy phương trình vô nghiệm.

**BÀI TẬP NÂNG CAO:**

**Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:**

**Bài tập 1:**

a) ab(a – b) + bc(b – c) + ca(c – a)

=ab(a – b) + bc[b – a + a – c] + ac(c – a)

=ab(a – b) – bc(a – b) + bc(a – c) – ac(a – c)

= (a – b)(ab – bc) + (a – c)(bc – ac)

= b(a – b)(a – c) - c(a – c)(a – b)

= (a – b)(a – c)(b – c)

b) a(b2 – c2) + b(c2 – a2) + c(a2 – b2)

= a(b2 – c2) + b[ c2 – b2 + b2 – a2] + c(a2 – b2)

= a(b2 – c2) – b(b2 – c2) – b(a2 – b2) + c(a2 – b2)

= (b2 – c2)(a – b) – (a2 – b2)(b – c)

= (b – c)(b + c)(a – b) – (a – b)(a + b)(b – c)

= (a – b)(b – c)(b + c – a – b)

= (a – b)(b – c)(c – a)

c) a(b3 – c3) + b(c3 – a3) + c(a3 – b3)

= a(b3 – c3) + b[ c3 – b3 + b3 – a3] + c(a3 – b3)

= a(b3 – c3) – b(b3 – c3) – b(a3 – b3) + c(a3 – b3)

= (b3 – c3)(a – b) – (a3 – b3)(b – c)

= (b – c)(b2 + bc + c2)(a – b) – (a – b)(a2 + ab + b2)(b – c)

= (a – b)(b – c)(b2 + bc + c2 – a2 – ab – b2)

= (a – b)(b – c)(bc + c2 – a2 – ab)

= (a – b)(b – c)[(bc – ab) + (c2 – a2)]

= (a – b)(b – c)[ b(c – a) + (c – a)(c + a)]

= (a – b)(b – c)(c – a)(b + c + a)

**Bài tập 2:**

a) x2 + 7x + 12 = x2 + 4x + 3x + 12 = x(x + 4) + 3(x + 4) = (x + 4)(x + 3)

b) 3x2 – 8x + 5 = 3x2 – 3x – 5x + 5 = 3x(x – 1) – 5(x – 1) = (x – 1)(3x – 1)

c) x4 + 5x2 – 6 = x4 – x2 + 6x2 – 6 = x2(x2 – 1) + 6(x2 – 1) = (x2 – 1)(x2 + 6)

= (x – 1)(x + 1)(x2 + 6)

d) x4 – 34x2 + 225 = x4 – 2.17x2 + 289 – 64 = (x2 – 17)2 – 64

= (x2 – 17 + 8)(x2 – 17 – 8) = (x2 – 9)(x2 – 25) = (x – 3)(x + 3)(x – 5)(x + 5)

**Bài tập 3:**

a) x2 – 5xy + 6y2 = x2 – 2xy – 3xy + 6y2 = x(x – 2y) – 3y(x – 2y)

= (x – 2y)(x – 3y)

b) 4x2 – 17xy + 13y2 = 4x2 – 4xy – 13xy + 13y2 = 4x(x – y) – 13y(x – y)

= (x – y)(4x – 13y)

**Bài tập 4:**

a) x5 – x4 – x3 – x2 – x – 2 = x5 – 2x4 + x4 – 2x3 + x3 – 2x2 + x2 – 2x + x – 2

= x4(x – 2) + x3(x – 2) + x2(x – 2) + x(x – 2) + (x – 2)

= (x – 2)(x4 + x3 + x2 + x + 1)

b) x9 – x7 – x6 – x5 + x4 + x3 + x2 – 1

= (x9 – x7) – (x6 – x4) – (x5 – x3) + (x2 – 1)

= x7(x2 – 1) – x4(x2 – 1) – x3(x2 – 1) + (x2 – 1)

= (x2 – 1)(x7 – x4 – x3 + 1)

= (x2 – 1)[ (x7 – x3) – (x4 – 1)]

= (x2 – 1)(x4 – 1)(x3 – 1)

= (x – 1)(x + 1)(x2 + 1)(x2 – 1)(x – 1)(x2 + x + 1)

= (x – 1)(x + 1)(x2 + 1)(x – 1)(x + 1)(x – 1)(x2 + x + 1)

= (x – 1)3(x + 1)2 (x2 + 1)(x2 + x + 1)

**Bài tập 5:**

a) x5 + x + 1 = x5 + x4 – x4 + x3 – x3 + x2 – x2 + x + 1

= (x5 + x4 + x3) – (x4 + x3 + x2) + (x2 + x + 1)

= x3(x2 + x + 1) – x2(x2 + x + 1) + (x2 + x + 1)

= (x2 + x + 1)(x3 – x2 + 1)

b) x8 + x4 + 1 = x8 + x4 – x2 + x2 – x + x + 1

= (x8 – x2) + (x4 – x) + x2 + x + 1

= x2(x6 – 1) + x(x3 – 1) + (x2 + x + 1)

= x2(x3 – 1)(x3 + 1) + x(x – 1)(x2 + x + 1) + (x2 + x + 1)

= x2(x – 1)(x2 + x + 1)(x3 + 1) + x(x – 1)(x2 + x + 1) + (x2 + x + 1)

= (x2 + x + 1)[ x2(x – 1)(x3 + 1) + x(x – 1) + 1]

= (x2 + x + 1)[ (x3 – x2)(x3 + 1) + x2 – x + 1]

= (x2 + x + 1)(x6 + x3 – x5 – x2 + x2 – x + 1)

= (x2 + x + 1)(x6 – x5 + x3 – x + 1)

= (x2 + x + 1)[ (x6 – x5 + x4) – (x4 – x3 + x2) + (x2 – x + 1)]

= (x2 + x + 1)[x4(x2 – x + 1) – x2(x2 – x + 1) + (x2 – x + 1)]

= (x2 + x + 1)(x2 – x + 1)(x4 – x2 + 1)

**Nhận xét:** Phương pháp trên có thể sử dụng đối với các đa thức có dạng:

x5 + x4 + 1 ; x8 + x4 + 1 ; x10 + x8 + 1; …

là những đa thức có dạng xm + xn + 1

trong đó m = 3k + 1 ; n = 3h + 2 .

Khi tìm cách giảm dần số mũ của lũy thừa ta cần chú ý đến các biểu thức dạng

x6 – 1 ; x3 – 1 là những biểu thức chia hết cho (x2 + x + 1)

- Tuy nhiên, tùy theo đặc điểm của mỗi bài ta có thể có những cách giải khác gọn hơn, chẳng hạn đối với bài 5b:

x8 + x4 + 1 = (x8 + 2x4 + 1) – x4 = (x4 + 1)2 – (x2)2

= (x4 + 1 + x2)(x4 + 1 – x2)

= [(x4 + 2x2 + 1) – x2] (x4 – x2 + 1)

= [(x2 + 1)2 – x2] (x4 – x2 + 1)

= (x2 + 1 – x )(x2 + x + 1) (x4 – x2 + 1)

**BÀI TẬP TỔNG HỢP THEO DẠNG**

**VẤN ĐỀ I. Phương pháp đặt nhân tử chung**

1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung:

a)  b)  c) 

d)  e)  f) 

1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung:

a)  b) 

c)  d) 

e) 

**Bài 3.** Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung:

1). 2x2 – 4x 2). 3x – 6y 3). x2 – 3x

4). 4x2 – 6x 5). x3 – 4x 6). 9x3y2 + 3x2y2.

7). x3 + 2x2 + 3x 8). 6x2y + 4xy2 + 2xy 9). 5x2(x – 2y) – 15x(x – 2y)

10). 3(x – y) – 5x(y – x) 11). 3x(x – 1) + 5(1 – x) 12). 2(2x – 1) + 3(1 – 2x)

13). 10x(x – y) – 8y(y – x) 14). 3x(y + 2) – 3(y + 2) 15). x2 – y2 – 2x + 2y

16). 2x + 2y – x2 – xy 17). x2 – 2x – 4y2 – 4y 18). x2y – x3 – 9y + 9x

19). x2(x – 1) + 16(1– x) 20). 2x2 + 3x – 2xy – 3y 21). x3 – 4x2 + 4x

22). 15x2y + 20xy2 − 25xy 23). 4x2 + 8xy − 3x − 6y 24). x3 + 6x2 + 9x.

25). x2 – xy + x – y 26). xy – 2x – y2 + 2y 27). x2 + x – xy – y

28). x2 + 4x – y2 + 4 29) x2 – 2xy + y2 – 4 30). x2 – 2xy + y2 – x + y

31). xz + yz – 5x – 5y 32). x2 – y2 – 2x – 2y 33). x2 – 1 – 2xy + 2y

34). (x + 3)2 – (2x – 5)(x+ 3). 35). (3x + 2)2 + (3x – 2)2 – 2(9x2 – 4)

**VẤN ĐỀ II. Phương pháp nhóm nhiều hạng tử**

1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 3 b)  c) 

d)  e)  f) 

1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a)  b)  c) 

d)  e)  f) 

1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a)  b)  c) 

d)  e)  f) 

1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a)  b) 

c)  d) 

e) 

1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a)  b) 

c)  d) 

e) 

**Bài 6.** Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp tách một hạng tử thành nhiều hạng tử:

1). x2 + 8x + 15 2). x2 – x – 12 3). x2 – 8x + 7

4). x2 – 5x + 6 5). x2 – 3x – 2 6). x2 – 6x + 8

7). 3x2 + 9x – 30 8). x2 – 9x + 18 9). x2 – 5x – 14

10). x2 – 7x + 12 11). x2 – 7x + 10 12). x2 + 6x + 5

13). 3x2 – 5x – 2 14). 2x2 + x – 6 15). 7x2 + 50x + 7

16). 12x2 + 7x – 12 17). 15x2 + 7x – 2 18). 2x2 + 5x + 2

19). 4x2 – 36x – 56 20). 2x2 + 10x + 8 21). x2 + 4xy – 21y2

22). 5x2 + 6xy + y2 23). x2 + 2xy – 15y2 24). x2 – 4xy + 10y2

25). x4 ­+ x2 – 2 26). x4 ­+ 4x2 – 5 27). x3­ – 19x – 30

28). x3­ – 7x – 6 29). x3­ – 5x2 – 14x

**VẤN ĐỀ III. Phương pháp dùng hằng đẳng thức**

1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a)  b)  c) 

d)  e)  f) 

g)  h)  i) 

1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a)  b)  c) 

d)  e)  f) 

g)  h) 

i)  k) 

l)  m) 

1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a)  b)  c) 

d)  e)  f) 

1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a)  b)  c) 

d)  e) 

1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a)  b)  c) 

d)  e) 

1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a)  b)  c) 

d)  e) 

1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a)  b)  c) 

d)  e) 

1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a)  b)  c) 

d)  e) 

**Bài 9.** Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức:

1). (x + y)2 − 25 2). 100 – (3x – y)2 3). 64x2 – (8a + b)2.

4). 4a2b4 – c4d2. 5). 7x3 – a3b3. 6). 16x3 + 54y3.

7). 8x3 – y3. 8). (a + b)2 – (2a – b)2 9). (a + b)3 – (a – b)3

10). (a + b)3 + (a – b)3 11) (6x – 1)2 – (3x + 2) 12). (3x – 1)2 – 16

13). (5x – 4)2 – 49x2. 14). (2x + 5)2 – (x – 9)2. 15). (3x + 1)2 – 4(x – 2)2

16). 9(2x + 3)2 – 4(x + 1)2. 17). 4b2c2 – (b2 + c2 – a2 )2

18). (ax + by)2 – (ay + bx)19). (a2 + b2 – 5)2 – 4(ab + 2)2

20). 25 – a2 + 2ab – b2 21). x6 – y6

22). x2 – 4x2y2 + y2 + 2xy  23). (xy + 1)2 – (x + y)2

24). x3 – 3x2 +3x– 1 – y3. 25) (x2 – 25)2 – (x – 5)2

26). –4x2 + 12xy – 9y2 + 25 27). x6 – x4 + 2x3 + 2x2

28). (x + y)3 – 1 – 3xy(x + y – 1) 29). 4(2x – 3)2 – 9(4x2 – 9)2.

30). x3 – 1 + 5x – 5 + 3x – 3 31). (2x + 2)2 + 2(2x+2)(2x – 2) + (2x – 2)2.

**VẤN ĐỀ IV. Một số phương pháp khác**

1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: (*tách một hạng tử thành nhiều hạng tử*)

a)  b)  c) 

d)  e)  f) 

g)  h)  i) 

1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: (*tách một hạng tử thành nhiều hạng tử*)

a)  b)  c) 

d)  e)  f) 

g)  h)  i) 

1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: (*tách một hạng tử thành nhiều hạng tử*)

a)  b)  c) 

d)  e)  f) 

1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: (*tách một hạng tử thành nhiều hạng tử*)

a)  b)  c) 

d)  e)  f) 

1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: (*thêm bớt cùng một hạng tử*)

a)  b)  c) 

d)  e)  f) 

g)  h)  i) 

*HD: Số hạng cần thêm bớt:*

*a)  b) c) d)  e) f)*

*g)  h)  i) *

1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: (*đặt biến phụ*)

a)  b) 

c)  d) 

e)  f) 

1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: (*đặt biến phụ*)

a)  b) 

c)  d) 

**VẤN ĐỀ V. Tổng hợp**

1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a)  b)  c) 

d)  e)  f) 

g)  h)  i) 

k)  l)  m) 

1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a)  b)  c) 

d)  e)  f) 

g)  h)  i) 

k)  l)  m) 

1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a)  b)  c) 

d)  e)  f) 

g)  h)  i) 

k)  l)  m) 

1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a)  b) 

c)  d) 

e)  f) 

g)  h) 

1. Giải các phương trình sau:

a)  b) 

c)  d) 

e)  f) 

g)  h) 

1. Chứng minh rằng:

a) chia hết cho 6 với .

b)  chia hết cho 5 với .

c)  với .

d)  với .

***Bài 7*:** Phân tích các đa thức sau thành nhân tử tổng hợp:

1). x2 – 25 + y2 + 2xy 2). 81x2 – 6yz – 9y2 – z2 3). 3x2 − 6xy + 3y2

4). 2x2 + 2y2 − x2z + z − y2z − 2 5). x2 − 2xy + y2 − 16 6). x6 − x4 + 2x3 + 2x

7). x2 + 2x + 1 – y2 8). x2 + 2xy + y2 – 9z2. 9). x3 – 10x2 + 25x – 16xy2.

10). 3xy2 – 2xy +12x 11). 12). x2 + 2xy + y2 – xz – yz



13). 9x2 + y2 + 6xy 14). 8 – 12x + 6x2 – x3 15).125x3 – 75x2 + 15x – 1

16). x2 – xz – 9y2 + 3yz 17). x3 – x2 – 5x + 125 18). x3 +2x2 – 6x – 27

19). 12x3 + 4x2 – 27x – 9 20). 4x4 + 4x3 – x2 – x 21). x6 – x4 – 9x3 + 9x2.

22). x4 – 4x3 + 8x2 – 16x + 16 23). 3a2 – 6ab + 3b2 – 12c2

24). a2 + 2ab + b2 – ac – bc 25). ac – bc – a2 + 2ab – b2 26). x4 + 4

27). (x – y +5)2 – 2(x– y +5) + 1 28). x4 + 64

29). x8 + x7 + 1 30). x8 + x4 + 1.31). x5 + x + 1.

32). x3 + x2 + 4 33). x4 + 2x2 – 24.

34). x3 – 2x – 4. 35). x2 + 4x + 3 36). 16x – 5x2 – 3.

37). 2x2 + 7x + 5 38). 2x2 + 3x – 5 39). x2 – 4x – 5.

40). x4 + x3 + x + 1 41). (x2 + 1)2 – 4x2 42). x3 – 3x2 – 4x + 12

43). x4 – x3 – x2 + 1 44). (2x + 1)2 – (x – 1)2 45). x4 + 4x2 – 5.

46). – x – y2 + x2 – y. 47). x(x + y) – 5x – 5y 48). x2 – 5x + 5y – y2 .

49). x2 – y2 – x – y. 50). x2 – y2 – 2xy + y2. 51). x2 – y2 + 4 – 4x.

52). x2 + xy – 3x – 3y. 53). 4x2 + 4x – 9y2 + 1. 54). 5x3 – 5x2y – 10x2 + 10xy.

55). 5x2 – 10xy + 5y2 – 20z2 56). x2 – z2 + y2 – 2xy 57). x3 – xy – x2z + yz.

58). x2 – 2xy – 4z2 + y2 59). 3x2 – 6xy + 3y2 – 12z2

60). x2 – 6xy + 9y2 – 25z2.

61). (x2 + x)2 – 14(x2 + x)+ 24. 62). (x2 + x)2 +4x2 + 4x – 12.

63). (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) + 1. 64). (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) – 24.

65). (x + 1)(x + 3)(x + 5)(x + 7) + 15. 66). (x + 2)(x + 3)(x + 4)(x + 5) – 24.

67). x4 + 2x3 + 5x2 + 4x – 12. 68). (x2 + x + 1)(x2 + x + 2) – 12.

69). (x2 + 8x + 7)(x2 + 8x + 15) + 15. 70). (x2 + 4x + 8)2 + 3x(x2 + 4x + 8) + 2x2.

71). (x+y+x)3 – x3 – y3 – z3. 72). xy(x + y) + yx(y – z) – zx(z + x).

73). x6 – x4 + 2x3 + 2x2. 74). x2(y – z) + y2(z – x) + z2(x – y)

75). x3 + y3 + z3 – 3xyz. 76). x(x + 4)(x – 4) – (x2 + 1)(x2 – 1).

77). (y – 3)(y + 3)(y2 + 9) – (y2 + 2)(y2 – 2) 78). (a + b – c)2 – (a – c)2 – 2ab + 2bc.

**IV. CHIA ĐA THỨC**

**VẤN ĐỀ I. Chia đơn thức cho đơn thức**

**TÓM TẮT LÝ THUYẾT:**

**Chia đơn thức cho đơn thức:**

- Đơn thức A gọi là chia hết cho đơn thức B 0 nếu có một đơn thức C sao cho



A = B.C; C được gọi là thương của A chia cho B.

- Đơn thức A chia hết cho đơn thức B khi mỗi biến của B đều là biến của A với số mũ không lớn hơn số mũ của nó trong A.

- Quy tắc chia đơn thức A cho đơn thức B (trường hợp A chia hết cho B):

+ Chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B.

+ Chia từng lũy thừa của biến trong A cho lũy của cùng biến đó trong B.

+ Nhân các kết quả tìm được với nhau.

**Ví dụ 1: Chia các đơn thức:**

a) 15a2b3c : (3a2b) = 5b2c

b) – 21xy5z3 : (7xy2z3) = - 3y3

c) 2m3n : (- 3m2n) = - m.



d) ( - a3b4c5) : ( a2bc5) = - ab3



**BÀI TẬP**

**Chia các đơn thức:**

**Bài 1**

1) (–2)5:( –2)3 2) (–y)7:( –y)3 3) (x)12:( –x10)

4) (2x6):(2x)3 5) (–3x)5:(–3x)2 6) (xy2)4:(xy2)2

**Bài 2**

a)  b)  c) 

d)  e)  f) 

**VẤN ĐỀ II. Chia đa thức cho đơn thức**

**Chia đa thức cho đơn thức:**

- Đa thức A gọi là chia hết cho đơn thức B ≠ 0, nếu có mọt đa thức C sao cho

A = B.C

- Đa thức A chia hết cho đơn thức B khi các đơn thức hạng tử của đa thức A đều chia hết cho đơn thức B.

- Quy tắc chia đa thức A cho đơn thức B (trường hợp A chia hết cho B):

Muốn chia đa thức A cho đơn thức B, ta chia mỗi hạng tử của A cho B rồi cộng các kết quả lại với nhau.

**Ví dụ: Thực hiên các phép chia:**

a) 30(a + b)5 : 6(a + b)2 = 5(a + b)3

b) 13(x – y)7 : 5(x – y)3 = (x – y)4



c) (m – 2n)3 : (m – 2n)2 = (m – 2n)2



**BÀI TẬP**

1. Thực hiện phép tính:

a)  b)  c) 

d)  e) 

1. Thực hiện phép tính:

a)  b)  c) 

d)  e)  f) 

g)  h)  i) 

k)  l) 

1. Thực hiện phép tính:

a)  b)  c) 

d)  e) 

1. Thực hiện phép tính:

a)  b) 

c)  d) 

e) 

**VẤN ĐỀ III. Chia đa thức cho đa thức**

**Chia đa thức một biến đã sắp xếp:**

- Muốn chia đa thức một biến A cho đa thức một biến B ≠ 0, trước hết ta phải sắp xếp các đa thức này theo lũy thừa giảm dần của cùng một biến và thực hiện phép chia như phép chia các số tự nhiên.

- Với hai đa thức tùy ý A và B của mọt biến (B ≠ 0), tồn tại duy nhất hai đa thức Q và R sao cho A = B.Q + R

Trong đó R = 0 hoặc bậc của R thấp hơn bậc của B.

Nếu R = 0 thì phép chia A cho B là phép chia hết.

Nếu R ≠ 0 thì phép chia A cho B là phép chia có dư.

**Ví dụ 1: Thực hiện phép chia đa thức cho đơn thức :**

a) (5x3 – 4x2 + 7x) : x = 5x2 – 4x + 7

b) (xy2 + x2y3 + x3y) : 5xy =



**Ví dụ 2: Tìm điều kiện của n để phép chia thực hiện được (n là số tự nhiên)**

a) x5yn : xny3

3 ≤ n ≤ 5

Suy ra: n = 3 ; 4 ; 5.

b) xn + 2 .y3 : x5 yn . Điều kiện: n ≤ 3 và n ≥ 3 , suy ra n = 3

c) (a + b)5n (a – b)7 : (a + b)15 .(a – b)n

Điều kiện: 5n ≥ 15 và n ≤ 7

Suy ra: 3 ≤ n ≤ 7

Vậy n = 3 ; 4; 5; 6; 7.

**Ví dụ 3: Tìm điều kiện của tự nhiên n để phép chia sau đây là phép chia hết:**

a) (4x10y - xy7 + x5y4) : 2xnyn



Điều kiện để phép chia đó là phép chia hết :

. Suy ra n = 0 ; n = 1



b) (21x2y3 + 9x4y2 + 7x5y3) : 7xn + 1 yn + 1

Điều kiện để phép chia đó là phép chia hết :

. Suy ra n ≤ 1 . Vậy n = 0 ; n = 1



**Chú ý: Nếu đa thức bị chia khuyết một bậc trung gian nào đóthì khi viết ta để trống một khoảng tương ứng với bậc khuyết đó.**

**BÀI TẬP LUYỆN TẬP:**

**Bài tập 1: Chia đơn thức cho đơn thức:**

a) 121a3b2c : (11a2bc) = 11ab

b) 125a4b3c2 : (- 25a4b3c) = - 5c

c) 15(x + y)5 : 3(x + y)2 = 5(x + y)3

d) 27(x – y)3 : 9(x – y)2 = 3(x – y)

e) 4(9x + y – z)5 : 6(x + y – z)3 = (x + y – z)2



g) (a + b – c )5 : (c – a – b)3 = (a + b – c)5 : [ - (a + b – c)3] = - (a + b – c)2

**Bài tập 2: Điền vào dấu \* :**

a) 4\*y5 : \*x2\* = x3y2



b) 20xn + 2 \* : \* xn – 1 y2 = 5\*yn – 1

**Bài tập 3: Tìm số tự nhiên n để đơn thức A chia hết cho đơn thức B:**

A = 4xn + 1 y2 ; B = 3x3yn – 1

Điều kiện:



Tìm thương của A : B trong trường hợp đó:

Với n = 2 thì: A : B = 4x3y2 : 3x3y = y



Với n = 3 thì: A : B = 4x4y2 : 3x3y2 = x



**Bài tập 4: Tính giá trị của các biểu thức sau:**

a) ( - ax2y3)4 : (- ax2y3)3 = - ax2y3

Với x = , ta có giá trị của biểu thức là:



= -



b) =



Với m = - 389 ; n = 0,273 thì giá trị của biểu thức là: (- ) : 6 = -



**Bài tập 5: làm tính chia:**

a) (15x5 – 3x4 + 5x2) : 10x2 = x3 - x2 +



b) [3(x + y)4 + 5(x + y)3 – 10(x + y)2] : 5(x + y)2

= (x + y)2 + (x + y) – 2



c) [3(a – b)4 + 4(a – b)2 – 5(a – b)] : 5(a – b)

= (a – b)3 + (a – b) – 1



**Bài tập 6: Điền vào dấu \*:**

a) (18x4y3 + \* - \* ) : 3x2y2 = \* + 2x3 – 5xy2

b) (7u2v5 + \* + \* ) : \* = 14uv2 + 6u2v + 10uv

c) (5xy2 – 11x3y + 6x2y2) : \* = 5y - \* + \*

**Bài tập 7: Tìm điều kiện của số tự nhiên n để phép chia sau đây là phép chia hết:**

a) (13x3y3 + 15x3y2 + 18x2y3) : 7xnyn + 1

Điều kiện: . Do đó n = 0; n = 1 .



b) (12x3y7 + 9x4y5 – 3x5y8) : 3xn + 1 yn + 3

Điều kiện: .Do đó n = 0; 1 ; 2



**Bài tập 8: CMR giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến y** (x ≠ 0;y ≠ 0) :

x2y3 : ( - xy ) + 2x(y – 1)(y + 1) = - 2xy2 + 2x(y2 – 1)



= - 2xy2 + 2xy2 – 2x = - 2x

Vậy biểu thức trên không phụ thuộc vào giá trị của biến y.

**Bài tập 9: Không cần đặt phép chia, hãy xét xem phép chia sau có là phép chia hết không, và chỉ ra đa thức dư trong trường hợp không chia hết:**

a) (6x2 – 3x + 5) : (2x – 1)

Ta thấy thương trong bước thứ nhất của phép chia là 3x và do đó đa thức dư thứ nhất là 5. Vì 5 có bậc nhỏ hơn 2x – 1 nên không thể thực hiện tiếp phép chia được nữa. Do đó phép chia không là phép chia hết và đa thức dư là 5.

b) (9x4 – 6x3 + 15x2 + 2x – 1) : (3x2 – 2x + 5)

Ta thấy thương trong bước thứ nhất của phép chia là 3x2 , và do đó đa thức dư thứ nhất là 2x – 1 . Vì 2x – 1 có bậc nhỏ hơn 3x2 – 2x + 5 nên không thể thực hiện tiếp phép chia được nữa. Do đó phép chia không là phép chia hết và đa thức dư là 2x – 1 .

c) (18x5 + 9x4 – 3x3 + 6x2 + 3x – 1) : (6x2 + 3x – 1)

ta thấy thương trong phép chia ở bước thứ nhất là 3x2 và đa thức dư thứ nhất là

6x2 + 3x – 1 chia hết cho đa thức chia . Vậy đây là phép chia hết.

**Bài tập 10:**

**a) CMR nếu đa thức P(x) chia hết cho đa thức x – a (ở đây a là hằng số ) thì P(x) có một nghiệm là x = a.**

**b) CMR: Nếu x = a là một nghiệm của đa thức P(x) thì P(x) chia hết cho**

**x – a .**

Chứng minh:

a) Giả sử P(x) chia hết cho x – a thì ta có thể viết:

P(x) = (x – a).Q(x). Ở đay đa thức Q(x) là một đa thức nào đó.

Đặt x = a ta được:

P(a) = (a – a).Q(a) = 0

Vậy x = a là một nghiệm của P(x).

b) Phép chia của P(x) cho x – a có thể viết là:

P(x) = (x – a). g(x) + r

Ở đây r là một số.

Đặt x = a ta được r = P(a).

Nếu a là một nghiệm của P(x) thì P(a) = 0 và do đó r = 0, nghĩa là P(x) chia hết cho x – a

**Bài tập 11: Thực hiện phép chia đa thức sau đây bằng cách phân tích đa thức bị chia thành nhân tử:**

a) (x5 + x3 + x2 + 1) : (x3 + 1)

Ta có: (x5 + x3 + x2 + 1) = x5 + x2 + x3 + 1 = x2(x3 + 1) + (x3 + 1) = (x3 + 1)(x2 + 1)

Do đó: (x5 + x3 + x2 + 1) : (x3 + 1) = x2 + 1

b) (x2 + 5x + 6) : (x + 3)

Ta có: x2 + 5x + 6 = x2 + 2x + 3x + 6 = x(x + 2) + 3(x + 2) = (x + 2)(x + 3)

Do đó: (x2 + 5x + 6) : (x + 3) = x + 2

c) (x3 + x2 – 12) : (x – 2)

Ta có: x3 + x2 – 12 = x3 – 8 + x2 – 4 = (x – 2)(x2 + 2x + 4) + (x – 2)(x + 2)

= (x – 2)(x2 + 2x + 4 + x + 2) = (x – 2)(x2 + 3x + 6)

Do đó: (x3 + x2 – 12) : (x – 2) = x2 + 3x + 6

**BÀI TẬP LUYỆN TẬP**

**Bài tập 1: Làm tính chia**: (4x4 + 14x3 – 21x – 9 ) : (2x2 – 3)

4x4 + 14x3 - 21x – 9 2x2 – 3

4x4 - 6x2 2x2 + 7x + 3

14x3 + 6x2 – 21x – 9

14x3 - 21x

6x2 - 9

6x2 - 9

0

**Bài 2: Làm tính chia**

|  |  |
| --- | --- |
| Ta có:  = ()() |  |

**Bài tập 3: Thực hiện phép chia rồi tìm giá trị nhỏ nhất của thương tìm được:**

(6x3 – 2x2 – 9x + 3) : (3x – 1)

6x3 – 2x2 – 9x + 3 3x – 1

6x3 – 2x2

2x2 – 3

- 9x + 3

- 9x + 3

0

Vì 2x2 ≥ 0 , với mọi giá trị của x nên 2x2 – 3 ≥ - 3 . Do đó , thương tìm được 2x2 – 3 có giá trị nhỏ nhất là – 3 , giá trị này đạt được tại x = 0.

**Bài tập 4: Thực hiện phép chia đa thức sau đây bằng cách phân tích đa thức bị chia thành nhân tử:**

a) (x5 + x3 + x2 + 1) : (x3 + 1)

Ta có: (x5 + x3 + x2 + 1) = x5 + x2 + x3 + 1 = x2(x3 + 1) + (x3 + 1) = (x3 + 1)(x2 + 1) .

Do đó: (x5 + x3 + x2 + 1) : (x3 + 1) = x2 + 1

b) (x2 + 5x + 6) : (x + 3)

Ta có: x2 + 5x + 6 = x2 + 2x + 3x + 6 = x(x + 2) + 3(x + 2) = (x + 2)(x + 3)

Do đó: (x2 + 5x + 6) : (x + 3) = x + 2

c) (x3 + x2 – 12) : (x – 2)

Ta có: x3 + x2 – 12 = x3 – 8 + x2 – 4 = (x – 2)(x2 + 2x + 4) + (x – 2)(x + 2)

= (x – 2)(x2 + 2x + 4 + x + 2) = (x – 2)(x2 + 3x + 6)

Do đó: (x3 + x2 – 12) : (x – 2) = x2 + 3x + 6

**Bài tập 5: Thực hiện phép chia đa thức sau đây bằng cách phân tích đa thức bị chia thành nhân tử:**



**Bài tập 6: Không cần đặt phép chia, hãy xét xem phép chia sau có là phép chia hết không, và chỉ ra đa thức dư trong trường hợp không chia hết:**

a) (6x2 – 3x + 5) : (2x – 1)

Ta thấy thương trong bước thứ nhất của phép chia là 3x và do đó đa thức dư thứ nhất là 5. Vì 5 có bậc nhỏ hơn 2x – 1 nên không thể thực hiện tiếp phép chia được nữa. Do đó phép chia không là phép chia hết và đa thức dư là 5.

b) (9x4 – 6x3 + 15x2 + 2x – 1) : (3x2 – 2x + 5)

Ta thấy thương trong bước thứ nhất của phép chia là 3x2 , và do đó đa thức dư thứ nhất là 2x – 1 . Vì 2x – 1 có bậc nhỏ hơn 3x2 – 2x + 5 nên không thể thực hiện tiếp phép chia được nữa. Do đó phép chia không là phép chia hết và đa thức dư là 2x – 1 .

c) (18x5 + 9x4 – 3x3 + 6x2 + 3x – 1) : (6x2 + 3x – 1)

ta thấy thương trong phép chia ở bước thứ nhất là 3x2 và đa thức dư thứ nhất là

6x2 + 3x – 1 chia hết cho đa thức chia . Vậy đây là phép chia hết.

**Bài tập 7:**

**a) CMR nếu đa thức P(x) chia hết cho đa thức x – a (ở đây a là hằng số ) thì P(x) có một nghiệm là x = a.**

**b) CMR: Nếu x = a là một nghiệm của đa thức P(x) thì P(x) chia hết cho**

**x – a .**

Chứng minh:

a) Giả sử P(x) chia hết cho x – a thì ta có thể viết:

P(x) = (x – a).Q(x). Ở đay đa thức Q(x) là một đa thức nào đó.

Đặt x = a ta được:

P(a) = (a – a).Q(a) = 0

Vậy x = a là một nghiệm của P(x).

b) Phép chia của P(x) cho x – a có thể viết là:

P(x) = (x – a). g(x) + r

Ở đây r là một số. Đặt x = a ta được r = P(a).

Nếu a là một nghiệm của P(x) thì P(a) = 0 và do đó r = 0, nghĩa là P(x) chia hết cho x – a .

**BÀI TẬP RÈN LUYỆN**

1. Thực hiện phép tính:

a)  b) 

c)  d) 

e)  f) 

g)  h) 

1. Thực hiện phép tính:

a)  b) 

c)  d) 

e) 

1. Thực hiện phép tính:

a)  b) 

c)  d) 

1. Thực hiện phép tính:

a) 

b) 

1. Tìm  để đa thức  chia hết cho đa thức , với:

a) , 

b) , 

c) , 

d) , 

*ĐS: a) *

1. Thực hiện phép chia  cho  để tìm thương và dư:

a) , 

b) , 

c) , 

d) , 

**BÀI TẬP NÂNG CAO: Tìm đa thức bằng phương pháp hệ số bất định**

**Bài tập 1: Cho hai đa thức:**

**A =** 98m + m3 – 6m5 + m6 – 26 + 10m4

B = 1 – m + m3

a) CMR với mọi giá trị nguyên của m thì thương của phép chia A cho B là một bội số của 6.

b) xác định giá trị nguyên của m để đa thức dư bằng 0.

**Giải:**

a) Thực hiện phép chia A cho B ta được thương là:

m3 – 6m2 + 11m – 6 , và dư là 17m2 + 81m – 20 .

Có m3 – 6m2 + 11m – 6 = m3 – m2 – 5m2 + 5m + 6m – 6

= m2(m – 1) – 5m(m – 1) + 6(m – 1) = (m – 1)(m2 – 5m + 6) =

= (m – 1)[(m2 – 2m) – (3m – 6)] = (m – 1)[m(m – 2) – 3(m – 2)] =

= (m – 1)(m – 2)(m – 3)

Kết quả là tích của 3 số nguyên liên tiếp nên chia hết cho 6 . Vậy thương của phép chia là bội của 6.

Cũng có thể chứng minh như sau:

m3 – 6m2 + 11m – 6 = m3 – m – 6m2 + 12m – 6

= m(m2 – 1) – 6m2 + 12m – 6

= (m – 1)(m(m + 1) – 6(m2  - 2m + 1)

= (m – 1)m(m + 1) – 6(m – 1)2

Từ đó ta thấy biểu thức đã cho chia hết cho 6.

b) Giải phương trình sau:

17m2 + 81m – 20 = 0

17m2 - 4m + 85m – 20 = 0



m(17m – 4) + 5(17m – 4) = 0



(17m – 4)(m + 5) = 0



Vì m Z nên m = -5 để cho dư bằng 0.



**Bài tập 2: Xác định hằng số a sao cho :**

a) a3x3 + 3ax2 – 6x – 2a chia hết cho x + 1 .

*Cách 1:*

Thực hiện phép chia đa thức a3x3 + 3ax2 – 6x – 2a cho đa thức x + 1

ta được thương là a2x2 + (3a – a2)x + (a2 – 3a – 6)

đa thức dư là – a2 + a + 6

Để a3x3 + 3ax2 – 6x – 2a chia hết cho x + 1 ta phải có:

– a2 + a + 6 = 0

Hay (a + 2)(3 – a) = 0 a = - 2 hoặc a = 3



*Cách 2:* (Phương pháp hệ số bất định ) :

Đa thức bị chia có bậc 3 , đa thức chia có bậc nhất nên thương là một đa thức bậc hai có hạng tử cao nhất là a2x3 : x = a2x2 ; hạng tử thấp nhất là ( - 2a) : 1 = - 2a

Gọi thương của phép chia là a2x2 + bx – 2a , ta có:

a2x2 + 3ax2 – 6x – 2a = (x + 1)(a2x2 + bx – 2a)

Thực hiện phép nhân ở vế phải ta được :

a2x3 + (a2 + b)x2 + (b – 2a)x – 2a

Đồng nhất đa thức này với đa thức bị chia a2x2 + 3ax2 – 6x – 2a , ta được:



Lấy (1) trừ (2) ta được : a2 + 2a = 3a + 6 a2 – a – 6 = 0



b) 10x2 – 7x + a chia hết cho 2x – 3 .

Thực hiện phép chia 10x2 – 7x + a cho đa thức 2x – 3 , ta được thương là:

5x + 4 và đa thức dư là a + 12

Để 10x2 – 7x + 3 chia hết cho 2x – 3 thì a + 12 = 0 a = - 12 .



Thực hiện phép nhân ở vế phải ta được :

10x2 – ( + 15)x + a



Đồng nhất đa thức này với đa thức bị chia ta được: + 15 = 7



Suy ra a = - 12.

c) 2x2 + ax + 1 chia cho x – 3 dư 4

Thực hiện phép chia 2x2 + ax + 1 cho x – 3 , ta được thương là 2x + a + 2 và đa thức dư là 1 + 2a

**Bài tập 3: Xác định các hằng số a và b sao cho :**

**a) x4** + ax2 + b chia hết cho x2 – x + 1

Thược hiện phép chia được thương bằng x2 + x + a , đa thức dư là

(a – 1)x + (b – a) .

Muốn chia hết thì đa thức dư phải đồng nhất bằng 0 .

Do đó Suy ra a = b = 1



b) ax3 + bx2 + 5x – 50 chia hết cho x2 + 3x – 10 .

*Cách 1*: Thực hiện phép chia.

*Cách 2*: Đồng nhất (x2 + 3x – 10)(ax + 5) với đa thức bị chia ta được :



**Bài 3: Rút gọn biểu thức:**

A = , với x = -9; y = 2005.



A =



Với x = -9; y = 2005, ta có:

A =



b) B = ; với x = - ; y =2.



Ta có: B =



Với x = - ; y =2 , ta có: B = [2.(- ) – 2][2.(- ) + 2] = (-3).1 = - 3.



**BÀI TẬP**

1. Cho biết đa thức  chia hết cho đa thức . Tìm đa thức thương:

a) ,  *ĐS: *

b) ,  *ĐS: *

1. Phân tích đa thức  thành nhân tử, biết rằng một nhân tử có dạng:

.

*ĐS: .*

1. Với giá trị nào của *a* và *b* thì đa thức  chia hết cho đa thức .

*ĐS: .*

1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a)  b)  c) 

d)  e) 

1. Tìm các giá trị *a, b, k* để đa thức  chia hết cho đa thức :

a) , . *ĐS: .*

b) , . *ĐS: .*

1. Tìm tất cả các số tự nhiên *k* để cho đa thức  chia hết cho nhị thức . *ĐS: .*

**BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG I.**

**Bài tập 1: Làm tính nhân:**

a) (x2 – 1)(x2 + 2x) = x4 + 2x3 – x2 – 2x

b) (2x – 1)(3x + 2)(3 – x) = (6x2 + 4x – 3x – 2)(3 – x) =

= 18x2 – 6x3 + 12x – 4x2 – 9x + 3x2 – 6 + 2x = - 6x3 + 17x2 + 4x – 6

c) (x + 3y)(x2 – 2xy + y) = x3 – 2x2y + xy + 3x2y – 6xy2 + 3y2

= x3 + x2y – 6xy2 + xy + 3y2

**Bài tập 2: Tính nhanh giá trị của mỗi biểu thức sau:**

a) 1,62 + 4.0,8 .3,4 + 3,42 = 1,62 + 2.1,6.3,4 + 3,42 = (1,6 + 3,4)2 = 52 = 25

b) 34.54 – (152 + 1)(152 – 1) = 154 – (154 – 1) = 154 – 154 + 1 = 1

c) x4 – 12x3 + 12x2 – 12x + 111 tại x = 11.

Thay 12 = x + 1 , ta có:

x4 – (x + 1)x3 + (x + 1)x2 – (x + 1)x + 111

= x4 – x4 – x3 + x3 + x2 – x2 – x + 111

= - x + 111 = -11 + 111 = 100.

**Bài tập 3: Rút gọn biểu thức:**

a) (6x + 1)2 + (6x – 1)2 – 2(1 + 6x)(6x – 1) = (6x + 1 – 6x + 1)2 = 4

b) 3(22 + 1)(24 + 1)(28 + 1)(216 + 1)

= (22 – 1) (22 + 1)(24 + 1)(28 + 1)(216 + 1)

= (24 – 1)( 24 + 1)(28 + 1)(216 + 1)

= (28 – 1)( 28 + 1)(216 + 1)

= (216 – 1)(216 + 1) = 232 – 1

**Bài tập 4: Phân tích đa thức sau thành nhân tử:**

a) x3 – 3x2 – 4x + 12 = x2(x – 3) – 4(x – 3) = (x – 3)(x2 – 4) = (x – 3)(x + 2)(x – 2)

b) x4 – 5x2 + 4 = x4 – x2 – 4x2 + 4 = x2(x2 – 1) – 4(x2 – 1) = (x2 – 1)(x2 – 4)

= (x – 1)(x + 1)(x – 2)(x + 2)

c) (x + y + z)3 – x3 – y3 – z3

Sử dụng (x + y)3 = x3 + y3 + 3xy(x + y)

Thay (x + y + z)3 = (x + y)3 + z3 + 3(x + y + z)(x + y)z, ta được:

(x + y + z)3 – x3 – y3 – z3 = (x + y)3 + z3 + 3(x + y + z)(x + y)z – x3 – y3 – z3

= (x + y)3 – x3 – y3 + 3(x + y + z)(x + y)z

= 3xy(x + y) + 3(x + y + z)(x + y)z =

= 3(x + y)(xy + xz + yz + z2)

= 3(x + y)(y + z)(x + z)

**Bài tập 5: Làm tính chia:**

a) (2x3 + 5x2 – 2x + 12) : (2x2 – x + 1)

Kết quả : x + 3

b) (2x3 – 5x2 + 6x – 15) : (2x – 5)

Kết quả: x2 + 3

c) (x4 – x – 14) : (x – 2)

Kết quả: x3 + 2x2 + 4x + 7

**Bài tập 6: Tìm GTNN (hoặc GTLN) của các biểu thức sau:**

a) A = x2 – 6x + 11

= x2 – 6x + 9 + 2 = (x – 3)2 + 2 =

Ta thấy (x – 3)2 ≥ 0 , nên A = (x – 3)2 + 2 ≥ 2

Do đó GTNN của A bằng 2, giá trị này đạt được tại x = 3 .

b) B = 2x2 + 10x – 1

= 2(x2 + 5x - ) = 2(x2 + 2.)



= 2(x + )2 +



Vì (x + )2 ≥ 0 , nên B = (x + )2 + ≥



Hay GTNN của B bằng , giá trị này đạt được khi x = -



**c) C = 5x – x2**

= - x2 + 2. x - + = - (x - )2 + = - (x - )2



Vì (x - )2 ≥ 0 , nên C = - (x - )2 ≤



Do đó GTLN của C bằng , giá trị này đạt được khi x = .



**BÀI TẬP RÈN LUYỆN**

1. Thực hiện phép tính:

a)  b) 

c)  d) 

1. Rút gọn các biểu thức sau:

a)  b) 

c)  d) 

1. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không phụ thuộc vào *x*:

a)  b) 

c)  d) 

e)  f) 

1. Tính giá trị của các biểu thức sau:

a)  với  b)  với 

1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a)  b) 

c)  d) 

e)  f) 

g)  h) 

1. Thực hiện phép chia các đa thức sau: (*đặt phép chia vào bài*)

a)  b) 

c)  d) 

1. Thực hiện phép chia các đa thức sau:

a) 

b) 

c) 

d) 

1. Giải các phương trình sau:

a)  b)  c) 

d)  e)  f) 

g) 

1. Chứng minh rằng:

a)  với mọi giá trị của *a* và *b*.

b)  với mọi giá trị của *x* và *y*.

c)  với mọi giá trị của *x*.

1. Tìm giá trị lớn nhất hoặc giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau:

a)  b)  c) 

d)  e)  f) 

g) 

CHƯƠNG II: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

**I. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ**

**I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ**

**Phân thức đại số:**

- Một phân thức đại số (hay nói gọn là phân thức) là một biểu thức có dạng , trong đó A, B là những đa thức và B khác 0.



A được gọi là tử thức (hay tử)

B được gọi là mẫu thức (hay mẫu)

- Mỗi đa thức cũng được coi như một phân thức với mẫu thức bằng 1.

- Với hai phân thức và , ta nói , nếu A.D = B.C



**3.Rút gọn phân thức:**

- Cách biến đổi phân thức thành phân thức đơn giản hơn và bằng phân thức đã cho gọi là rút gọn phân thức.

- Muốn rút gọn một phân thức ta có thể làm như sau:

+ Phân tích tử và mẫu thành nhân tử (nếu cần) để tìm nhân tử chung.

+ Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung (nếu có)

**VẤN ĐỀ I. Tìm điều kiện để phân thức có nghĩa**

**Dạng toán tìm điều kiện của biến để phân thức xác định:**

-Với phân thức mà mẫu chỉ là đa thức dạng (ax+b) các em chỉ cần cho mẫu thức khác 0,rồi tìm ra kết quả.

Bài 1:Tìm điều kiện của x để phân thức sau có nghĩa:

a) b) c)



Giải:a)



b)



c)



-Với những phân thức mà mẫu lại là một phân thức khác thì cần chú ý tới tử của phân thức mẫu,ví dụ:

Bài 2:Tìm điều kiện của x để phân thức xác định:

a) b)



Giải :

a)Điều kiện:



b)



-Với những phân thức mà có bậc 2 một biến trở lên thì cần phân tích các mẫu thành nhân tử,rồi làm tương tự như trên.Ví dụ:

Bài 3:Tìm điều kiện của x để phân thức sau xác định:

a) b) c)



Giải :

a)Phân tích mẫu thành nhân tử ta có:

,với chú ý:nên suy ra điều kiện để phân thức có nghĩa là:



b)Ta có:



c)Ta có:



Với những phân thức nhiều ẩn thì học sinh vận dụng làm tương tự,ví dụ:

Bài 4:Tìm điều kiện của biến để phân thức sau xác định:

a) b) c)



**\*Một số bài tập vận dụng cho dạng toán này:**

**Bài 1:** Tìm điều kiện của x để phân thức sau xác định:

a) b) c) d) e)



g)



**Bài 2.** Tìm điều kiện xác định của phân thức:

a)  b)  c) 

d)  e)  f) 

g) 

**Bài 3:** Tìm điều kiện xác định của phân thức:

a)  b)  c) 

d) 

**VẤN ĐỀ II. Dạng toán tìm giá trị của biến để phân thức nhận một giá trị nào đó**

Bài 1:Với giá trị nào của x thì phân thức sau có giá trị bằng 0:

a) b)



Giải:

a) khi .



Vậy giá trị của phân thức bằng 0 khi x= -1

b) khi



Vậy giá trị của phân thức bằng 0 khi x = 1

Bài 2:Tìm giá trị của x để phân thức nhận giá trị bằng 0.



Giải: khi .



Vậy không có giá trị nào của x để giá trị của phân thức bằng 0.

Bài 3:a)Tìm x để giá trị của phân thức bằng



b)Tìm x để giá trị của phân thức bằng -1



Giải: a)Ta có:



b)



Vì 2x2+6 > 0

**BÀI TẬP TƯƠNG TỰ**

Bài 1:Tìm giá trị của x để các phân thức sau bằng 0:

a) b) c)



Bài 2:a)Tìm giá trị của x để phân thức bằng



b)Tìm giá trị của x để phân thức có giá trị bằng 1



**Bài 2:** Tìm các giá trị của biến số *x* để phân thức sau bằng không:

a)  b)  c) 

d)  e)  f) 

**Bài 3:** Tìm các giá trị của biến số *x* để phân thức sau bằng không:

a)  b)  c) 

**VẤN ĐỀ III. Chứng minh một phân thức luôn có nghĩa**

1. Chứng minh các phân thức sau luôn có nghĩa:

a)  b)  c) 

d)  e) 

1. Chứng minh các phân thức sau luôn có nghĩa:

a)  b) 

**II. TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC ĐẠI SỐ**

**Tính chất cơ bản của phân thức đại số:**  ⇒A · D = B · C

( M là một đa thức khác 0)



( N là một nhân tử chung, N khác đa thức 0)



Qui tắc đổi dấu:

+ Đổi dấu cả tử và mẫu :

+ Đổi dấu phân thức và đổi dấu tử:

+ Đổi dấu phân thức và đổi dấu mẫu :

**VẤN ĐỀ I. Phân thức bằng nhau**

1. Chứng minh các đẳng thức sau:

a)  b)  c) 

d)  e)  f) 

1. Chứng minh các đẳng thức sau:

a)  b) 

c) 

1. Với những giá trị nào của *x* thì hai phân thức sau bằng nhau:

a)  và 

1. Cho hai phân thức A và B. Hãy xét sự bằng nhau của chúng trong các trường hợp sau:

i)  ii)  iii) 

a) , 

1. Cho ba phân thức A, B và C. Hãy xét sự bằng nhau của chúng trong các trường hợp sau:

i)  ii)  iii) 

a) , , 

**VẤN ĐỀ II. Rút gọn phân thức**

Phương pháp chung:

-Phân tích cả tử thức và mẫu thức thành nhân tử

-Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung.

Bài 1:Rút gọn phân thức sau:

a) b) c) d)



-Với các phân thức mà không có sẵn nhân tử chúng thì chúng ta sẽ thực hiện theo các bước của bài toán rút gọn,ví dụ:

Bài 2:Rút gọn phân thức sau:

a) b) c) d)



HD:

a)



Từ đó suy ra kết quả:



b)



Từ đó kết quả là:



c)



Từ đó ta có kết quả:



d)



Từ đó có kết quả:



**Một số bài toán vận dụng cho dạng toán này:**

Bài 1:Rút gọn các phân thức sau:

a) b) c)



d) e)



Bài 2:Chứng minh các đẳng thức sau;

a)



b)



c)



Bài 3:Rút gọn phân thức:

a) b) c)



HD:

a)đưa các lũy thừa về cơ số là số nguyên tố,sau đó phân tích thành nhân tử:



Từ đó rút gọn ta được kết quả: A = 2

b)phân tích tử thành nhân tử và mẫu biến đổi ta có:



Từ đó suy ra kết quả:



c)Phân tích tử và mẫu thành nhân tử ta có:



Mẫu=. Vậy ta có kết quả:



Bài 4:Chứng minh đẳng thức:

a) b)



HD:thực hiện rút gọn vế trái,cuối cùng ra kết quả là vế phải.

**II. Dạng toán chứng minh phân thức tối giản**:

Để chứng minh một thức tối giản ta gọi ước chung lớn nhất của tử và mẫu thức là d, ta chứng minh d = 1 hoặc d = -1.

Để chứng minh được điều này ta vận dụng các kiến thức về chia hết như: tính chất chia hết của một tổng, quan hệ giữa bội và ước…Ví dụ:

Bài 1:Chứng minh các phân thức sau là tối giản:

a) b)(Với n nguyên dương) c)(Với n là số tự nhiên)



Giải:

a)Gọi ƯCLN của n-3 và -n+4 là d,ta có: hay:



=>.Do đó d = 1 hoặc -1.Vậy phân thức đã cho tối giản với mọi n.



b)Gọi ƯCLN của và là d(),ta có:



hay: suy ra :(1)



Mặt khác: (2)



Từ (1) và (2) suy ra:.Do đó d = 1.Vậy phân thức đã cho tối giản.



c)Gọi ƯCLN của và là d.Ta có: (1) và



hay: (2)



Từ (1) và (2) suy ra: .Do đó d = 1 hoặc d = -1.Vậy phân thức đã cho tối giản.



Cách giải khác: Gọi ƯCLN của và là d.Ta có: (1) và .Ta có:



Nên . Do đó d = 1 hoặc d = -1.Vậy phân thức đã cho tối giản.



Bài 2:Chứng minh phân thức sau tối giản với mọi số tự nhiên n:

a) b)



Giải:

a),suy ra: hay:



Hay: .Do đó d = 1.Vậy phân thức đã cho tối giản.



b).Ta có:(1)



mà :(2)



Từ (1) và (2) suy ra:.Vậy phân thức tối giản.



**Một số bài tập vận dụng cho dạng toán:**

Chứng minh các phân thức sau tối giản với mọi số tự nhiên n:

a) b) c)



**BÀI TẬP TƯƠNG TỰ**

1. Rút gọn các phân thức sau:

a)  b)  c) 

d)  e)  f) 

1. Rút gọn các phân thức sau:

a)  b)  c) 

d)  e) f) 

g)  h) 

i)  k) 

1. Rút gọn, rồi tính giá trị các phân thức sau:

a)  với  b)  với 

1. Rút gọn các phân thức sau:

a)  b)  c) 

1. Rút gọn các phân thức sau:

a)  b) 

c)  d) 

e)  f) 

1. Tìm giá trị của biến *x* để:

a)  đạt giá trị lớn nhất *ĐS: *

b)  đạt giá trị nhỏ nhất *ĐS: *

1. Chứng minh rằng phân thức sau đây không phụ thuộc vào *x* và *y*:

a)  b) 

c)  d) 

e)  f) 

**Dạng toán tìm giá trị nguyên của biến để phân thức có giá trị nguyên**

Bài 1:Tìm giá trị nguyên của x để phân thức sau có giá trị là một số nguyên:

a) b) c)



Giải:

a) là ước nguyên của 2



Nếu ; Nếu



Nếu ; Nếu



Phần b),c) làm tương tự

Trong trường hợp tử và mẫu thức đều chứa biến thì ta thực hiên phép chia tử cho mẫu thức tách lấy phân thương và dư,rồi viết phân thức dưới dạng khác,ta lập luận tương tự như trên đối với phần dư chia cho mẫu thức,ví dụ:

Bài 2:Tìm giá trị nguyên của x để phân thức sau có giá trị nguyên:

a) b)



Giải: a)Thực hiện phép chia đa thức ta được:

. Do đó:



Vì x nguyên nên x3 cũng nguyên,nên để phân thức có giá trị nguyên thì là số nguyên.Đến đây ta làm tương tự như ví dụ 1



b) Ngoài việc thực hiện phép chia như câu a) ta cũng có thể viết tử thức liên tiếp có chứa mẫu thức dưới dạng sau:

Ta có:



Từ đó ta suy ra:



Lập luận tương tự như trên ta tìm được kết quả:



**Một số bài tập vận dụng cho dạng toán:**

Tìm các giá trị nguyên của x để phân thức sau có giá trị là một số nguyên:

a) b) c) d)



**Dạng toán tính giá trị của phân thức tại một giá trị của biến**

Bài 1:Tính giá trị của biểu thức:

a) tại x = -8 b) tại x = 1000001



Giải:

a) Ta có:



Thay x = -8 vào biểu thức ta có:



b)



Thay x = 1000001 vào biểu thức ta có:



Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:

a) tại x = 99 và y = 50 b) tại x = 101



Giải: a)Ta có:



Thay x = 99 và y = 50 ào biểu thức ta có:



Bài 3:Cho và .Tính giá trị của biểu thức:



Giải:



Bài 4:Cho ,tính giá trị của biểu thức:



Giải:

Ta có:



Bài 5:Tính giá trị của biết



Giải:

Ta có:



Vì nên .Thay vào biểu thức ta có:



(Vì y # 0)



Vậy



Ta có một số bài tập tương tự:

Bài 1:Tính giá trị của biểu thức:

a) tại x = -3 b) tại x = 2 và y =-2



Bài 2:a)Tính giá trị của phân thức biết rằng: và



b)Biết và . Tính giá trị của biểu thức:



c) Biết và .Tính giá trị của biểu thức:



Bài 3:Cho x,y,z khác 0 và .Tính giá trị của biểu thức:



**Dạng toán rút gọn biểu thức tổng hợp**

Bài 1:Cho phân thức:



a)Với điều kiện nào của x thì giá trị phân thức được xác định?

b)Rút gọn phân thức

c)Tìm giá trị của x để phân thức có giá trị bằng 1?

d)Có giá trị nào để phân thức bằng 0 hay không?

Giải:

a) b)Rút gọn phân thức ta được:



c) d)Không có giá trị nào của x thỏa mãn để phân thức có giá trị bằng 0



Ta có bài tập tương tự:

Bài 2:Cho phân thức :



a)Với điều kiện nào của x thì phân thức xác định?

b)Rút gọn phân thức

c)Tính giá trị của phân thức tại



d)Tìm giá trị nguyên của x để phân thức đạt giá trị nguyên?

Đối với những biểu thức có các phép tính cộng,trừ,nhân, chia thì các em cần phải nắm vững các quy tắc cộng,trừ,nhân,chia các phân thức để biến đổi cho đúng,ví dụ:

Bài 3:Cho biểu thức:



a)Tìm điều kiện của x để phân thức xác định?

b)Tìm giá trị của x để phân thức có giá trị bằng



c)Tìm giá trị của x để phân thức có giá trị bằng 1

d)Tìm giá trị nguyên của x để phân thức có giá trị nguyên?

e)Tìm giá trị của x để phân thức luôn dương?

Bài 4:Chứng minh các đẳng thức sau:

a)



b)



Bài 5:Tìm điều kiện của x để các biểu thức sau xác định và chứng minh rằng với điều kiện đó biểu thức không phụ thuộc vào biến.

a) b)



c)



**III. CÁC PHÉP TOÁN VỀ PHÂN THỨC**

**VẤN ĐỀ I. Qui đồng mẫu thức của nhiều phân thức**

**Quy đồng mẫu thức:** Phương pháp:

⦿***Tìm mẫu chung:***

+ Phân tích: - Phần hệ số thành thừa số nguyên tố.

- Phần biến thành nhân tử.

+ Mẫu chung: - Phần hệ số là BCNN của các hệ số của các mẫu.

- Phần biến là tích giữa các nhân tử chung và riêng mỗi nhân tử lấy số mũ lớn nhất.

⦿***Tìm nhân tử phụ:***

+ Lấy MC chia cho từng mẫu ( đã phân tích thành nhân tử)

⦿***Nhân cả tử và mẫu với nhân tử phụ tương ứng.*** Ta được các phân thức mới có mẫu giống nhau.

1. Tìm điều kiện để các phân thức sau có nghĩa và tìm mẫu thức chung của chúng:

a)  b)  c) 

d)  e)  f) 

1. Tìm điều kiện để các phân thức sau có nghĩa và tìm mẫu thức chung của chúng:

a) , ,  b) , ,  c) , , 

d) ,  e) ,  f) , 

1. Qui đồng mẫu thức các phân thức sau:

a) , ,  b) , , 

c) , ,  d) , , 

**VẤN ĐỀ II. Thực hiện các phép toán trên phân thức**

**. Cộng Trừ phân thức:** Phương pháp:

⦁ Quy đồng mẫu.

⦁ Cộng (hoặc) Trừ tử với tử; mẫu chung giữ nguyên.

⦁ Bỏ ngoăc bằng phương pháp nhân đa thức hoặc dùng hằng đẳng thức.

⦁ Thu gọn ( cộng trừ các hạng tử đồng dạng)

⦁ Phân tích tử thành nhân tử (nếu có thể).

VD: : =

===

**Nhân phân thức:**  Phương pháp:

+ Lấy Tử nhân tử; Mẫu nhân mẫu. Rồi rút gọn nếu có thể.

**Chia phân thức:**

1. Phân thức nghịch đảo: Nghịch đảo của là .

2. Chia phân thức: . Rồi rút gọn nếu cóthể.

Ví dụ:

1. Thực hiện phép tính:

a)  b)  c) 

d)  e)  f) 

g) 

1. Thực hiện phép tính:

a)  b)  c) 

d)  e)  f) 

g)  h)  i) 

1. Thực hiện phép tính:

a)  b) 

c)  d) 

1. Thực hiện phép tính:

a)  b)  c) 

d)  e) 

1. Thực hiện phép tính:

a)  b)  c) 

d)  e)  f) 

g)  h)  i) 

k)  l)  m) 

n) 

1. Thực hiện phép tính:

a)  b)  c) 

d)  e)  f) 

g)  h)  i) 

1. Thực hiện phép tính:

a)  b)  c) 

d)  e)  f) 

g)  h)  i) 

k)  l)  m) 

1. Thực hiện phép tính:

a)  b) 

c)  d) 

1. Rút gọn các biểu thức sau:

a)  b)  c) 

d)  e)  f) 

1. Tìm các giá trị nguyên của biến số *x* để biểu thức đã cho cũng có giá trị nguyên:

a)  b)  c) 

d)  e) 

1. \* Phân tích các phân thức sau thành tổng các phân thức mà mẫu thức là các nhị thức bậc nhất:

a)  b)  c) 

1. \* Tìm các số A, B, C để có:

a)  b) 

1. \* Tính các tổng:

a) 

b) 

1. \* Tính các tổng:

a)  *HD: *

b)  *HD: *

1. \* Chứng minh rằng với mọi , ta có:

a) 

b) 

c) 

d) 

**BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG II**

1. Thực hiện phép tính:

a)  b) 

c)  d) 

e)  f) 

g)  h) 

i)  k) 

1. Rút gọn các phân thức:

a)  b)  c) 

d)  e) 

1. Rút gọn rồi tính giá trị các biểu thức:

a)  với  b)  với 

c)  với 

1. Biểu diễn các phân thức sau dưới dạng tổng của một đa thức và một phân thức với bậc của tử thức nhỏ hơn bậc chủa mẫu thức:

a)  b)  c)  d) 

1. Tìm các giá trị nguyên của *x* để biểu thức sau cũng có giá trị nguyên:

a)  b)  c)  d) 

1. Cho biểu thức: .

a) Tìm điều kiện xác định của P.

b) Tìm giá trị của *x* để .

1. Cho biểu thức: 

a) Tìm điều kiện xác định của P.

b) Rút gọn biểu thức P.

c) Tìm *x* để .

d) Tìm các giá trị nguyên của *x* để biểu thức P cũng có giá trị nguyên.

e) Tính giá trị của biểu thức P khi .

1. Cho biểu thức: .

a) Tìm điều kiện xác định của P.

b) Rút gọn biểu thức P.

c) Với giá trị nào của *a* thì P = 0; P = 1.

1. Cho biểu thức: .

a) Tìm điều kiện xác định của P.

b) Rút gọn biểu thức P.

c) Tìm giá trị của *x* để .

1. Cho biểu thức: .

a) Tìm điều kiện xác định của P.

b) Tìm giá trị của *x* để P = 1; P = –3.

1. Cho biểu thức: .

a) Tìm điều kiện xác định của P.

b) Rút gọn biểu thức P.

c) Tìm giá trị của *x* để P = –1.

1. Cho biểu thức: .

a) Tìm điều kiện xác định của P.

b) Rút gọn biểu thức P.

c) Cho P = –3. Tính giá trị của biểu thức .

1. Cho biểu thức: .

a) Tìm điều kiện xác định của P.

b) Rút gọn biểu thức P.

c) Tìm giá trị của *x* để P = 4.

1. Cho biểu thức: .

a) Tìm điều kiện xác định của P.

b) Rút gọn biểu thức P.

c) Tìm giá trị của *x* để P = –4.

1. Cho biểu thức: 

a) Tìm điều kiện xác định của P.

b) Rút gọn biểu thức P.

c) Tính giá trị của P với .

1. Cho biểu thức: .

a) Tìm điều kiện xác định của P.

b) Rút gọn biểu thức P.

c) Tính giá trị của P khi .

1. Cho biểu thức: .

a) Tìm điều kiện xác định của P.

b) Rút gọn biểu thức P.

c) Tìm giá trị của *x* để P = 0; P = .

d) Tìm giá trị của *x* để P > 0; P < 0.

1. Cho biểu thức: .

a) Tìm điều kiện xác định của P.

b) CMR: khi giá trị của biểu thức được xác định thì nó không phụ thuộc vào giá trị của biến *x*?

1. Cho biểu thức: .

a) Tìm điều kiện xác định của P.

b) Rút gọn biểu thức P.

c) Tính giá trị của P khi *x* = 20040.

1. Cho biểu thức: .

a) Tìm điều kiện xác định của P.

b) Tìm giá trị của *x* để P = 0; .

c) Tìm giá trị nguyên của *x* để P cũng có giá trị nguyên.

CHƯƠNG III: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

**I. MỞ ĐẦU VỀ PHƯƠNG TRÌNH**

**Phương trình bậc nhất một ẩn:**

Định nghĩa: PT bậc nhất một ẩn là phương trình có dạng ax + b = 0, trong đó a, b là hai số tùy ý và a **≠** 0.

**VẤN ĐỀ I. Chứng minh một số là nghiệm của một phương trình**

*Giá trị x0 gọi là nghiệm của phương trình*

*A(x) = B(x) nếu A(x0) = B(x0). Một phương trình có thể có 1, 2, 3 …nghiệm, cũng có thể vô nghiệm hoặc vô số nghiệm.*

*Giải phương trình là tìm tập hợp nghiệm của phương trình đó.*

*Phương pháp: Dùng mệnh đề sau:*

* là nghiệm của phương trình  *

* không là nghiệm của phương trình  *

**Bài 1:** Xét xem  có là nghiệm của phương trình hay không?

a) ;  b) ; 

c) ;  d) ; 

e) ;  f) ; 

g) ;  h) ; 

**Bài 2:** Xét xem  có là nghiệm của phương trình hay không?

a) ;  b) ; 

c) ;  d) ; 

e) ;  f) ; 

**Bài 3:** Tìm giá trị *k* sao cho phương trình có nghiệm  được chỉ ra:

a) ;  b) ; 

c) ;  d) ; 

**VẤN ĐỀ II. Số nghiệm của một phương trình**

*Phương pháp: Dùng mệnh đề sau:*

*Phương trình  vô nghiệm *

*Phương trình  có vô số nghiệm *

1. Chứng tỏ các phương trình sau vô nghiệm:

a)  b) 

c)  d) 

1. Chứng tỏ rằng các phương trình sau có vô số nghiệm:

a)  b) 

c)  d) 

e)  f) 

1. Chứng tỏ rằng các phương trình sau có nhiều hơn một nghiệm:

a)  b) 

c)  d) 

e)  f) 

**VẤN ĐỀ III. Chứng minh hai phương trình tương đương**

*Để chứng minh hai phương trình tương đương, ta có thể sử dụng một trong các cách sau:*

*Chứng minh hai phương trình có cùng tập nghiệm.*

*Sử dụng các phép biến đổi tương đương để biến đổi phương trình này thành phương trình kia.*

*Hai qui tắc biến đổi phương trình:*

*–* ***Qui tắc chuyển vế****: Trong một phương trình, ta có thể* ***chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia*** *và* ***đổi dấu*** *hạng tử đó.*

*–* ***Qui tắc nhân****: Trong một phương trình, ta có thể* ***nhân cả hai vế với cùng một số khác 0****.*

1. Xét xem các phương trình sau có tương đương hay không?

a)  và  b)  và 

c)  và  d)  và 

1. Xét xem các phương trình sau có tương đương hay không?

a)  và  b)  và 

c)  và  d)  và 

e)  và  f)  và 

**II. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN**

**Phương trình bậc nhất một ẩn:**

Định nghĩa: PT bậc nhất một ẩn là phương trình có dạng ax + b = 0, trong đó a, b là hai số tùy ý và a **≠** 0.

Phương pháp giải:

*- Áp dụng hai quy tắc biến đổi tương đương:*

*+ Quy tắc chuyển vế : Trong một phương trình, ta có thể chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kí và đổi dấu hạng tử đó.*

*+ Quy tắc nhân với một số: Khi nhân hai vế của một phương trình với cùng một số khác 0, ta được một phương trình mới tương đương với phương trình đã cho.*

*- Phương trình bậc nhất một ẩn dạng ax + b = 0 luôn có một nghiệm duy nhất*

*x = -*

*- Phương trình ax + b = 0 được giải như sau:*

*ax + b = 0 ⇔ ax = - b*

*⇔ x =*

*Tập nghiệm S =*

Ví dụ: Giải các phương trình sau:

a) 3x - 9 = 0

+ Chuyển - 9 từ vế trái sang vế phải đồng thời đổi dấu, ta được 3x = 9

+ Nhân cả 2 vế với , ta được 3x . = 9.

⇔ x = 3

Vậy tập nghiệm của phương trình là S =

b) - 7x + 15 = 0

⇔ - 7x = -15 ⇔ x = ⇔ x = . Vậy tập nghiệm của phương trình là S =

**VẤN ĐỀ I. Phương trình đưa được về dạng phương trình bậc nhất**

Phương pháp chung:

*- Quy đồng mẫu hai vế*

*- Nhân hai vế với mẫu chung để khử mẫu*

*- Chuyển các hạng tử chứa ẩn sang một vế, các hằng số sang vế kia.*

*- Thu gọn về dạng ax + b = 0 và giải.*

Ví dụ: Giải các phương trình sau:

a) 2x - ( 5 - 3x ) = 3 ( x + 2 ) b)  + x = 1 +

⇔ 2x - 5 + 3x = 3x + 6 ⇔ =

⇔ 2x + 3x - 3x = 6 + 5 ⇔ . 6 = . 6

⇔ 2x = 11 ⇔ 2. ( 8x - 2 ) = 3. ( 5 - 5x )

⇔ x = ⇔ 16x - 4 = 15 - 15x

⇔ 16x + 15x = 15 + 4

Phương trình có tập nghiệm ⇔ 31x = 19



⇔ x =

Phương trình có tập nghiệm S =

*Trường hợp phương trình thu gọn có hệ số của ẩn bằng 0*

*+ Dạng 1: 0x = 0 + Dạng 2: 0x = c ( c* ***≠*** *0 )*

*Phương trình có vô số nghiệm Phương trình vô nghiệm*

*S = R S = ∅*

Ví dụ: Giải phương trình:

a) 2( x + 3 ) = 2( x - 4 ) + 14 b) 2( x - ) + 4(1 - x) = 1

⇔ 2x + 6 = 2x - 8 + 14 ⇔ 2x - 1 + 4 - 2x = 1

⇔ 2x - 2x = -8 + 14 - 6 ⇔ 2x - 2x = 1 + 1 - 4

⇔ 0x = 0 ⇔ 0x = -2

Phương trình có vô số nghiệm Phương trình vô nghiệm

S = R S = ∅

*Sai lầm của học sinh giáo viên cần sửa:*

*Sau khi biến đổi phương trình đưa về dạng 0x = -2 ⇔ x = = 0*

Nâng cao: Giải và biện luận phương trình:

 + = ( 1)

*Giải:*

PT ( 1 ) ⇔  . 20 + . 20 = . 20

* 2( mx + 5 ) + 5 ( x + m ) = m
* 2mx + 10 + 5x + 5m = m
* ( 2m + 5)x = m - 5m -10
* ( 2m + 5) x = -2( 2m +5 )

+ Nếu 2m + 5 **≠** 0 ⇔ m **≠** , phương trình có nghiệm x = -2

+ Nếu 2m + 5 = 0 ⇔ m = , phương trình có dạng 0x = 0 hay phương trình có vô số nghiệm.

Kết luận: + Với m **≠** , tập nghiệm của phương trình là S =

+ Với m = , tập nghiệm của phương trình là S = R

*Nhận xét: Phương trình (1) gọi là phương trình chứa tham số m*

*Sau khi thu gọn về dạng ax + b = 0 hoặc ax = -b, ta phải biện luận 2 trường hợp:*

*+ Trường hợp a ≠ 0: phương trình có một nghiệm x =*

*+ Trường hợp a = 0, ta xét tiếp: nếu b ≠ 0, phương trình vô nghiệm*

*Nếu b = 0, PT vô số nghiệm*

**BÀI TẬP**

1. Giải các phương trình sau:

a)  b)  c) 

d)  e)  f) 

g)  h) 

*ĐS: a)  b)  c)  d)  e) f)*

*g) h) *

1. Giải các phương trình sau:

a)  b) 

c)  d) 

e)  f) 

*ĐS: a) b) c) d) e) f) vô nghiệm*

1. Giải các phương trình sau:

a)  b) 

c)  d) 

e)  f) 

*ĐS: a)  b)  c)  d) e)  f) *

1. Giải các phương trình sau:

a)  b) 

c)  d) 

e)  f) 

g)  h) 

*ĐS: a)  b)  c)  d)  e)  f) *

*g)  h) *

1. Giải các phương trình sau:

a)  b) 

c)  d) 

e)  f) 

*ĐS: a) x tuỳ ý b) x tuỳ ý c) x tuỳ ý d) vô nghiệm e) vô nghiệm*

*f) vô nghiệm*

1. Giải các phương trình sau:

a)  b) 

c)  d) 

e) 

*ĐS: a)  b)  c)  d)  e) *

1. Giải các phương trình sau: (*Biến đổi đặc biệt*)

a)  (*HD: Cộng thêm 1 vào các hạng tử*)

b)  (*HD: Trừ đi 1 vào các hạng tử*)



c) 

 (*HD: Trừ đi 1 vào các hạng tử*)

d)  (*Chú ý: *)

e)  (*HD: Thêm hoặc bớt 1 vào các hạng tử*)

*ĐS: a)  b)  c)  d)  e) .*

1. Giải các phương trình sau: (*Biến đổi đặc biệt*)

a)  b) 

c)  d) 

e) 



*ĐS: a)  b)  c)  d)  e) .*

**VẤN ĐỀ II. Phương trình tích**

*Định nghĩa: Phương trình tích là phương trình có dạng A(x).B(x)...M(x) = 0*

*Trong đó A(x), B(x), ..., M(x) là các đa thức biến x*

*Để giải phương trình tích, ta áp dụng công thức:*

* hoặc  *

*Ta giải hai phương trình  và , rồi lấy tất cả các nghiệm của chúng.*

Ví dụ: Giải các phương trình sau:

a) ( 3x - 2)( 4x + 5) = 0 b) 2x( x-3 ) + 5( x - 3 ) = 0

⇔ 3x - 2 = 0 hoặc 4x + 5 = 0 ⇔ ( x - 3 )( 2x + 5 ) = 0

+) 3x - 2 = 0 ⇔ x = ⇔ x - 3 = 0 hoặc 2x + 5 = 0

+) 4x + 5 = 0 ⇔ x = +) x - 3 = 0 ⇔ x = 3

Vậy tập nghiệm của pt S = +) 2x + 5 = 0 ⇔ x =

Vậy tập nghiệm của pt S =

**BÀI TẬP**

1. Giải các phương trình sau:

a)  b) 

c)  d) 

e)  f) 

*ĐS: a) b)  c)  d) *

*e)  f) *

1. Giải các phương trình sau:

a)  b) 

c)  d) 

*ĐS: a) b)  c)  d) *

1. Giải các phương trình sau:

a)  b) 

c)  d) 

e)  f) 

*ĐS: a)  b)  c)  d) *

*e)  f) *

1. Giải các phương trình sau:

a)  b) 

c)  d) 

e)  f) 

*ĐS: a)  b)  c) d)*

*e)  f) *

1. Giải các phương trình sau:

a)  b) 

c)  d) 

e)  f) 

*ĐS: a)  b)  c)  d) *

*e)  f) *

1. Giải các phương trình sau:

a)  b) 

c)  d) 

e)  f) 

g)  h) 

*ĐS: a) b)  c) *

*d)  e)  f) *

*g)  h) *

1. Giải các phương trình sau: (*Đặt ẩn phụ*)

a)  b) 

c)  d) 

e)  f) 

*ĐS: a) b)  c)  d) *

*e)  f) *

**VẤN ĐỀ III. Phương trình chứa ẩn ở mẫu**

*Định nghĩa:*

*Phương trình chứa ẩn ở mẫu là phương trình có dạng: =*

*Trong đó A(x); B(x); C(x); D(x) là các đa thức biến x*

*Các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu:*

***Bước 1:*** *Tìm điều kiện xác định của phương trình.*

***Bước 2:*** *Qui đồng mẫu hai vế của phương trình, rồi khử mẫu.*

***Bước 3:*** *Giải phương trình vừa nhân được.*

***Bước 4:*** *(Kết luận) Trong các giá trị của ẩn tìm được ở bước 3,* ***các giá trị thoả mãn điều kiện xác định chính là các nghiệm*** *của phương trình đã cho.*

Ví dụ: Giải các phương trình:

a) =  (1)

+) ĐKXĐ của phương trình: x **≠** 0 và 5x -1 **≠** 0 ⇔ x **≠** 0 và x **≠**

PT (1) ⇒ =

⇒ (5x - 1)( x + 3) = x( 5x -3 )

⇔ 5x2 + 14x - 3 = 5x2 + 3x

⇔ 5x2 + 14x - 5x2 - 3x = 3

⇔ 11x = 3

⇔ x =

Ta thấy x = thõa mãn ĐKXĐ của pt nên tập nghiệm của (1) là S =

b) - =3x( 1 - ) (2)

+) ĐKXĐ của phương trình: x -1 **≠** 0 và x + 1 **≠** 0 ⇔ x **≠1** và x **≠** -1

Quy đồng và khử mẫu ta được:

PT(2) ⇒ (x + 1)2 - (x - 1)2 = 3x( x - 1)( x+1 - x + 1 )

⇔ x2 + 2x + 1 - x2 + 2x - 1 = 6x ( x - 1 )

⇔ 4x = 6x2 - 6x

⇔ 6x2  - 10 = 0

⇔ 2x( 3x - 5 ) = 0

⇔ 2x = 0 hoặc 3x - 5 = 0

⇔ x = 0 hoặc x =

Ta thấy x = 0 và x = thõa mãn ĐKXĐ của phương trình (2).

Vậy tập nghiệm của (2) là S =

**BÀI TẬP**

1. Giải các phương trình sau:

a)  b)  c) 

d)  e)  f) 

*ĐS: a)  b)  c)  d) *

*e)  f) *

1. Giải các phương trình sau:

a)  b) 

c)  d) 

e)  f) 

*ĐS: a) b)  c) d) vô nghiệm*

*e) f) *

1. Giải các phương trình sau:

a)  b) 

c)  d) 

e)  f) 

*ĐS: a) b) vô nghiệm c)  d) *

*e) vô nghiệm f) *

1. Giải các phương trình sau:

a)  b) 

c)  d) 

*ĐS: a)  b)  c)  d) *

**III. GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH**

*Các bước giải toán bằng cách lập phương trình:*

***Bước 1:******Lập phương trình***

*– Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số.*

*– Biểu diễn các đại lượng chưa biết khác theo ẩn và các đại lượng đã biết.*

*– Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.*

***Bước 2: Giải phương trình***

***Bước 3: Trả lời***

*Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thoả mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không, rồi kết luận.*

**VẤN ĐỀ I. Loại so sánh**

*Trong đầu bài thường có các từ:*

*– nhiều hơn, thêm, đắt hơn, chậm hơn, ...: tương ứng với phép toán cộng.*

*– ít hơn, bớt, rẻ hơn, nhanh hơn, ...: tương ứng với phép toán trừ.*

*– gấp nhiều lần: tương ứng với phép toán nhân.*

*– kém nhiều lần: tương ứng với phép toán chia.*

1. Tìm hai số nguyên liên tiếp, biết rằng 2 lần số nhỏ cộng 3 lần số lớn bằng –87.

*ĐS: .*

1. Một phân số có tử số nhỏ hơn mẫu số là 8. Nếu thêm 2 đơn vị vào tử số và bớt mẫu số đi 3 đơn vị thì ta được phân số bằng . Tìm phân số đã cho.

*ĐS:*  

1. Tổng của 4 số là 45. Nếu lấy số thứ nhất cộng thêm 2, số thứ hai trừ đi 2, số thứ ba nhân với 2, số thứ tư chi cho 2 thì bốn kết quả đó bằng nhau. Tìm 4 số ban đầu.

*ĐS:*  8; 12; 5; 20.

1. Thương của hai số là 3. Nếu tăng số bị chia lên 10 và giảm số chia đi một nửa thì hiệu của hai số mới là 30. Tìm hai số đó.

*ĐS:*  24; 8.

1. Một đội công nhân sửa một đoạn đường trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đội sửa được  đoạn đường, ngày thứ hai đội sửa được một đoạn đường bằng  đoạn được làm được trong ngày thứ nhất, ngày thứ ba đội sửa 80m còn lại. Tính chiều dài đoạn đường mà đội phải sửa.

*ĐS:*  360m.

1. Hai phân xưởng có tổng cộng 220 công nhân. Sau khi chuyển 10 công nhân ở phân xưởng 1 sang phân xưởng 2 thì  số công nhân phân xưởng 1 bằng  số công nhân phân xưởng 2. Tính số công nhân của mỗi phân xưởng lúc đầu.

*ĐS:*  Phân xưởng 1 có 120 công nhân, phân xưởng 2 có 90 công nhân.

1. Hai bể nước chứa 800 lít nước và 1300 lít nước. Người ta tháo ra cùng một lúc ở bể thứ nhất 15 lít/phút, bể thứ hai 25 lít/phút. Hỏi sau bao lâu số nước ở bể thứ nhất bằng  số nước ở bể thứ hai?

*ĐS:*  40 phút.

1. Trước đây 5 năm, tuổi Dung bằng nửa tuổi của Dung sau 4 năm nữa. Tính tuổi của Dung hiện nay.

*ĐS:*  14 tuổi.

1. Tìm một số có chữ số hàng đơn vị là 2, biết rằng nếu xoá chữ số 2 đó thì số ấy giảm đi 200.

*ĐS:*  222.

1. Gia đình Đào có 4 người: bố, mẹ, bé Mai và Đào. Tuổi trung bình của cả nhà là 23. Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải tuổi bé Mai thì được tuổi của bố, tuổi của mẹ bằng  tuổi bố và gấp 3 lần tuổi của Đào. Tìm tuổi của mỗi người trong gia đình Đào.

*ĐS:*  *Tuổi của bố, mẹ, bé Mai và Đào lần lượt là:* 40, 36, 4, 12.

1. Nhân ngày 1 tháng 6, một phân đội thiếu niên được tặng một số kẹo. số kẹo này được chia hết và chia đều cho mọi đội viên trong phân đội. Để đảm bảo nguyên tắc chia ấy, đội trưởng đã đề xuất cách chia như sau:

– Bạn thứ nhất nhận một viên kẹo và được lấy thêm  số kẹo còn lại.

– Sau khi bạn thứ nhất lấy phần của mình, bạn thứ hai nhận 2 viên kẹo và được lấy thêm  số kẹo còn lại.

Cứ như thế đến bạn cuối cùng, thứ *n*, nhận *n* viên kẹo và được lấy thêm  số kẹo còn lại.

Hỏi phân đội đó có bao nhiêu đội viên và mỗi đội viên nhận bao nhiêu viên kẹo.

*ĐS:*  10 *đội viên*, *mỗi đội viện nhận* 10 *viên kẹo.*

1. Một người bán số sầu riêng thu hoạch được như sau:

– Lần thứ nhất bán 9 trái và  số sầu riêng còn lại.

– Lần thứ hai bán 18 trái và  số sầu riêng còn lại mới.

– Lần thứ ba bá 27 trái và  số sầu riêng còn lại mới, v.v...

Với cách đó thì bán lần sau cùng là vừa hết và số sầu riêng bán mỗi lần đều bằng nhau.

Hỏi người đó đã bán bao nhiêu lần và số sầu riêng thu hoạch được là bao nhiêu trái?

*ĐS:*  225 *trái,* *bán* 5 *lần.*

1. Ba lớp A, B, C góp sách tặng các bạn học sinh vùng khó khăn, tất cả được 358 cuốn. Tỉ số số cuốn sách của lớp A so với lớp B là . Tỉ số số cuốn sách của lớp A so với lớp C là . Hỏi mỗi lớp góp được bao nhiêu cuốn sách?

*ĐS:*  *Lớp A:* 84 *cuốn; lớp B:* 154 *cuốn; lớp C:* 120 *cuốn.*

1. Dân số tỉnh A hiện nay là 612060 người. Hàng năm dân số tỉnh này tăng 1%. Hỏi hai năm trước đây dân số của tỉnh A là bao nhiêu?

*ĐS:*  600000 *người.*

1. Trong một trường học, vào đầu năm học số học sinh nam và nữ bằng nhau. Nhưng trong học kì 1, trường nhận thêm 15 học sinh nữ và 5 học sinh nam nên số học sinh nữ chiếm 51% số học sinh của trường. Hỏi cuối học kì 1, trường có bao nhiêu học sinh nam, học sinh nữ?

*ĐS:*  245 *nam*, 255 *nữ*.

**VẤN ĐỀ II. Loại tìm số gồm hai, ba chữ số**

*Số có hai chữ số có dạng: . Điều kiện: .*

*Số có ba chữ số có dạng: . Điều kiện: .*

**Loại toán tìm hai số.**

+ Hướng dẫn học sinh trong dạng bài này gồm các bài toán như:

- Tìm hai số biết tổng hoặc hiệu, hoặc tỉ số của chúng.

- Toán về tìm số sách trong mỗi giá sách, tính tuổi cha và con, tìm số công nhân mỗi phân xưởng.

- Toán tìm số dòng một trang sách, tìm số dãy ghế và số người trong một dãy.

+ Hướng dẫn học sinh lập bảng như sau:

**1.Toán tìm hai số biết tổng hoặc hiệu hoặc tỉ số**.

**Bài toán 1**:

Hiệu hai số là 12. Nếu chia số bé cho 7 và lớn cho 5 thì thương thứ nhất lớn hơn thương thứ hai là 4 đơn vị.

Tìm hai số đó.

***Phân tích bài toán:***

Có hai đại lượng tham gia vào bài toán, đó là số bé và số lớn.

Nếu gọi số bé là x thì số lớn biểu diễn bởi biểu thức nào?

Yêu cầu học sinh điền vào các ô trống còn lại ta có thương thứ nhất là  , thương thứ hai là 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Giá trị | Thương |
| Số bé | x |  |
| Số lớn | x + 12 |  |

***Lời giải:***

Gọi số bé là x.

Số lớn là: x +12.

Chia số bé cho 7 ta được thương là :.

Chia số lớn cho 5 ta được thương là: 

Vì thương thứ nhất lớn hơn thương thứ hai 4 đơn vị nên ta có phương trình:

- = 4

Giải phương trình ta được x = 28

Vậy số bé là 28.

Số lớn là: 28 +12 = 40.

**Bài toán 2**:

Mẫu số của một phân số lớn hơn tử số của nó là 3. Nếu tăng cả tử và mẫu thêm hai đơn vị thì được phân số . Tìm phân số đã cho.

*Hướng dẫn* hs bằng cách đặt lần lượt các câu hỏi:

- Để tìm phân số đã cho, ta phải tìm các thành phần nao? ( tử và mẫu )

- Biết tử số, có thể tìm được mẫu số và ngược lại?

- Sau khi tăng cả tử và mẫu 2 đơn vị ta có phân số mới nào ?

Như vậy, có thể chon ẩn là tử hoặc mẫu của phân số

*Giải*

Gọi tử của phân số đã cho là x ( x **≠** 0) thì mẫu của phân số đó là x + 2

Tăng tử thêm 2 đơn vị thì ta được tử mới là: x + 2

Tăng mẫu thêm 2 đơn vị thì được mẫu mới là: x + 3 + 2 = x +5

Theo bài ra ta có phương trình : =

ĐKXĐ: x **≠** -5

* 2( x + 2 ) = x + 5

⇔ 2x - x = 5 - 4

⇔ x = 1 ( thõa mãn mãn điều kiện)

Vậy phân số đã cho là =

**Bài toán 3**:

Một số tự nhiên có hai chữ số, chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị. Nếu đổi chỗ hai chữ số cho nhau thì được một số nhỏ hơn số ban đầu 18 đơn vị. Tìm số đó.

*Hướng dẫn:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chữ số hàng chục | Chữ số hàng đơn vị | Giá trị | Phương trình |
| Số đã cho | 3x | x | 10.3x + x | 10.3x + x -18 = 10.x + 3x |
| Số mới | x | 3x | 10.x + 3x |

*Giải:*

Gọi chữ số hàng đơn vị của số phải tìm là x ( x ∈ N và 0 < x ≤ 3 )

Thì chữ số hàng chục là 3x

Số đã cho là 10.3x + x

Số mới sau khi đổi vị trí là : 10.x + 3x

Theo bài ra ta có phương trình: 10.3x + x -18 = 10.x + 3x

Giải phương trình: 10.3x + x -18 = 10.x + 3x

⇔ 31x - 18 = 13x

⇔ 31x - 13x = 18

⇔ 18x = 18

⇔ x = 1

Kiểm tra thấy x = 1 thõa mãn điều kiện. Vậy số cần tìm là 13

***Lưu ý:*** *Đối với dạng toán liên quan đến số học, yêu cầu hs hiểu mối quan hệ giữa các đại lượng như hàng chục, hàng trăm,...biểu diễn được dạng chính tắc của nó:*

* = 10a + b*

*= 100a + 10b + c*

*Khi đổi chỗ các chữ số, hoặc thêm bớt các chữ số, ta cũng biểu diễn tương tự*

**2. Toán về tìm số sách trong mỗi giá sách, tìm tuổi, tìm số công nhân của phân xưởng.**

**Bài toán 2**

Hai thư viện có cả thảy 15000 cuốn sách. Nếu chuyển từ thư viện thứ nhất sang thứ viện thứ hai 3000 cuốn, thì số sách của hai thư viện bằng nhau.

Tính số sách lúc đầu ở mỗi thư viện.

***Phân tích bài toán:***

Có hai đối tượng tham gia vào bài toán: Thư viện 1 và thư viện 2. Nếu gọi số sách lúc đầu của thư viện 1 là x, thì có thể biểu thị số sách của thư viện hai bởi biểu thức nào? Số sách sau khi chuyển ở thư viện 1, thư viện 2 biểu thị như thế nào?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Số sách lúc đầu | Số sách sau khi chuyển |
| Thư viện 1 | x | x - 3000 |
| Thư viện 2 | 15000 - x | (15000 - x) + 3000 |

***Lời giải:***

Gọi số sách lúc đầu ở thư viện I là x (cuốn), x nguyên, dương.

Số sách lúc đầu ở thư viện II là: 15000 - x (cuốn)

Sau khi chuyển số sách ở thư viện I là: x - 3000 (cuốn)

Sau khi chuyển số sách ở thư viện II là:

(15000 - x)+ 3000 = 18000-x (cuốn)

Vì sau khi chuyển số sách 2 thư viện bằng nhau nên ta có phương trình:

x - 3000 = 18000 - x

Giải phương trình ta được: x = 10500 (thỏa mãn điều kiện).

Vậy số sách lúc đầu ở thư viện I là 10500 cuốn.

Số sách lúc đầu ở thư viện II là: 15000 - 10500 = 4500 cuốn.

**Bài toán 3:**

Số công nhân của hai xí nghiệp trước kia tỉ lệ với 3 và 4. Nay xí nghiệp 1 thêm 40 công nhân, xí nghiệp 2 thêm 80 công nhân. Do đó số công nhân hiện nay của hai xí nghiệp tỉ lệ với 8 và 11.

Tính số công nhân của mỗi xí nghiệp hiện nay.

***Phân tích bài toán:***

Có hai đối tượng tham gia trong bài toán, đó là xí nghiệp 1 và xí nghiệp 2. Nếu gọi số công nhân của xí nghiệp 1 là x, thì số công nhân của xí nghiệp 2 biểu diễn bằng biểu thức nào? Học sinh điền vào các ô trống còn lại và căn cứ vào giả thiết: Số công nhân của hai xí nghiệp tỉ lệ với 8 và 11 để lập phương trình.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Số công nhân | Trước kia | Sau khi thêm |
| Xí nghiệp 1 | x | x + 40 |
| Xí nghiệp 2 |  | + 80 |

***Lời giải:***

*Cách 1:*

Gọi số công nhân xí nghiệp I trước kia là x (công nhân), x nguyên, dương.

Số công nhân xí nghiệp II trước kia là x (công nhân).

Số công nhân hiện nay của xí nghiệp I là: x\_­­­­+ 40 (công nhân).

Số công nhân hiện nay của xí nghiệp II là:  x\_­­­­+ 80 (công nhân).

Vì số công nhân của hai xí nghiệp tỉ lệ với 8 và 11 nên ta có phương trình:



Giải phương trình ta được: x = 600 (thỏa mãn điều kiện).

Vậy số công nhân hiện nay của xí nghiệp I là: 600 + 40 = 640 công nhân.

Số công nhân hiện nay của xí nghiệp II là:  .600 + 80 = 880 công nhân.

**Bài toán 4:**

Tính tuổi của hai người, biết rằng cách đây 10 năm tuổi người thứ nhất gấp 3 lần tuổi của người thứ hai và sau đây hai năm, tuổi người thứ hai sẽ bằng một nửa tuổi của người thứ nhất.

***Phân tích bài toán:***

Có hai đối tượng tham gia vào bài toán: người thứ nhất và người thứ hai, có 3 mốc thời gian: cách đây 10 năm, hiện nay và sau 2 năm.Từ đó hướng dẫn học sinh cách lập bảng.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuổi | Hiện nay | Cách đây10 năm | Sau 2 năm |
| Người I | x | x - 10 | x + 2 |
| Người II |  |  |  |

Nếu gọi số tuổi của người thứ nhất là x, có thể biểu thị số tuổi của người thứ nhất cách đây 10 năm và sau đây 2 năm. Sau đó có thể điền nốt các số liệu còn lại vào trong bảng. Sau đó dựa vào mối quan hệ về thời gian để lập phương trình.

***Lời giải:***

Gọi số tuổi hiện nay của người thứ nhất là x (tuổi), x nguyên, dương.

Số tuổi người thứ nhất cách đây 10 năm là: x - 10 (tuổi).

Số tuổi người thứ hai cách đây 10 năm là:  (tuổi).

Sau đây 2 năm tuổi người thứ nhất là: x + 2 (tuổi).

Sau đây 2 năm tuổi người thứ hai là:  (tuổi).

Theo bài ra ta có phương trình phương trình như sau:



Giải phương trình ta được: x = 46 (thỏa mãn điều kiện).

Vậy số tuổi hiện nay của ngườ thứ nhất là: 46 tuổi.

Số tuổi hiện nay của ngườ thứ hai là:  tuổi.

**3. Dạng toán tìm số dãy ghế và số người trong một dãy.**

**Bài toán 5:**

Một phòng họp có 100 chỗ ngồi, nhưng số người đến họp là 144. Do đó, người ta phải kê thêm 2 dãy ghế và mỗi dãy ghế phải thêm 2 người ngồi.

Hỏi phòng họp lúc đầu có mấy dãy ghế?

***Phân tích bài toán:***

Bài toán có hai tình huống xảy ra: Số ghế ban đầu và số ghế sau khi thêm. Nếu chọn số ghế lúc đầu là x, ta có thể biểu thị các số liệu chưa biết qua ẩn và có thể điền được vào các ô trống còn lại. Dựa vào giả thiết: Mỗi dãy ghế phải kê thêm 2 người ngồi, ta có thể lập được phương trình:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Số dãy ghế | Số ghế của mỗi dãy |
| Lúc đầu | x |  |
| Sau khi thêm | x + 2 |  |

***Lời giải:***

Gọi số dãy ghế lúc đầu là x ( dãy), x nguyên dương.

Số dãy ghế sau khi thêm là: x + 2 (dãy).

Số ghế của một dãy lúc đầu là:  (ghế).

Số ghế của một dãy sau khi thêm là:  (ghế).

Vì mỗi dãy ghế phải thêm 2 người ngồi nên ta có phương trình:



Giải phương trình ta được x=10 (thỏa mãn đk)

Vậy phòng họp lúc đầu có 10 dãy ghế.

**BÀI TẬP**

1. Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng:

– Tổng hai chữ số là 12

– Nếu đổi chỗ hai chữ số thì được một số mới lớn hơn số đó là 36.

*ĐS:* 48

1. Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng:

– Tổng hai chữ số là 10

– Nếu viết số đó theo thứ tự ngược lại thì được một số mới nhỏ hơn số đó là 36.

*ĐS:* 73

1. Một số tự nhiên có 5 chữ số. Nếu thêm chữ số 1 vào bên phải hay bên trái số đó ta được một số có 6 chữ số. Biết rằng nếu viết thêm vào bên phải số đó thì được một số lớn gấp ba lần số nhận được khi ta viết thêm vào bên trái số đó. Tìm số đó.

*ĐS:* 42857.

1. Một số có hai chữ số, trong đó chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị. Nếu đổi chỗ hai chữ số ta được một số có hai chữ số nhỏ hơn số ban đầu 18 đơn vị. Tìm số đó.

*ĐS:* 31.

1. Một số tự nhiên có hai chữ số có tổng các chữ số bằng 7. Nếu thêm chữ số 0 vào giữa hai chữ số ta được một số có 3 chữ số lớn hơn số đã cho là 180. Tìm số đó.

*ĐS:* 25.

**VẤN ĐỀ III. Loại làm chung - làm riêng một việc**

*Khi công việc không được đo bằng số lượng cụ thể, ta coi toàn bộ công việc là một đơn vị công việc, biểu thị bởi số 1.*

*Năng suất làm việc là phần việc làm được trong một đơn vị thời gian.*

*Gọi A là khối lượng công việc, n là năng suất, t là thời gian làm việc. Ta có: .*

*Tổng năng suất riêng bằng năng suất chung khi cùng làm.*

VD 1: Hai đội công nhân làm chung 6 ngày thì xong công việc. Nếu làm riêng, đội 1 phải làm lâu hơn đội 2 là 5 ngày. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi đội phải mất bao lâu mới hoàn thành công việc.

*Hướng dẫn:*

Hai đội làm chung trong 6 ngày xong công việc nên một ngày 2 đội làm được công việc

Lập phương trình theo bảng:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Đội 1 | Đội 2 | Phương trình |
| Số ngày làm riêng xong công việc | x ( x > 5) | x - 5 | + = |
| Phần công việc  làm trong 1 ngày |  |  |

***VD 2 :***Một số tự nhiên có hai chữ số .Chữ số hàng đơn vị gấp hai lần chữ số hàng chục .Nếu thêm chữ số 1 xen vào giữa hai chữ số ấy thì được một số mới lớn hơn số ban đầu là 370 .Tìm số ban đầu .

Số ban đầu là 48

***VD 3 :***Một tổ sản xuất theo kế hoạch mỗi ngày phải sản suất 50 sản phẩm. Khi thực hiện, mỗi ngày tổ đã sản xuất được 57 sản phẩm .Do đó tổ đã hoàn thành trước kế hoạch 1 ngày và còn vượt mức 13 sản phẩm .Hỏi theo kế hoạch , tổ phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm ?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Năng suất 1 ngày ( sản phẩm /ngày) | Số ngày (ngày) | Số sản phẩm (sản phẩm ) |
| Kế hoạch |  |  | x |
| Thực hiện |  |  |  |

Phương trình **:** 

d) Dạng toán về năng suất, tỉ số phần trăm:

VD: Một xí nghiệp hợp đồng sản xuất một số tấm len trong 20 ngày, do năng suất làm việc vượt dự tính là 20% nên không những xí nghiệp hoàn thành kế hoạch trước 2 ngày mà còn sản xuất thêm được 24 tấm len. Hỏi theo hợp đồng xí nghiệp phải dệt bao nhiêu tấm len?

*Hướng dẫn:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng sản phẩm | Năng suất | Phương trình |
| Kế hoạch | x ( x > 0) |  | + . = |
| Thực tế | x + 24 |  |

**BÀI TẬP**

1. Hai người cùng làm một công việc trong 24 giờ thì xong. Năng suất của người thứ nhất bằng  năng suất của ngwòi thứ hai. Hỏi nếu mỗi người làm một mình cả công việc thì phải mất thời gian bao lâu?

*ĐS: 40 giờ; 60 giờ.*

1. Một bồn chứa có đặt hai vòi nước chảy vào và một vòi tháo nước ra.

– Bồn trống không, nếu mở riêng vòi thứ nhất thì sau 4 giờ bồn đầy nước.

– Bồn trống không, nếu mở riêng vòi thứ hai thì sau 6 giờ bồn đầy nước.

– Bồn trống không, nếu đồng thời mở cả ba vòi thì sau 7 giờ 12 phút bồn đầy nước.

Hỏi nếu bồn chứa đầy nước, mở riêng vòi tháo nước thì sau bao lâu sẽ tháo hết nước ra?

*ĐS: 3 giờ 36 phút.*

1. Một công nhân phải làm một số sản phẩm trong 18 ngày. Do đã vượt mức mỗi ngày 5 sản phẩm nên sau 16 ngày anh đã làm xong và làm thêm 20 sản phẩm nữa ngoài kế hoạch. Tính xem mỗi ngày anh đã làm được bao nhiêu sản phẩm.

*ĐS:* 75 *sản phẩm.*

**VẤN ĐỀ IV. Loại chuyển động đều**

*Gọi d là quãng đường động tử đi, v là vận tốc, t là thời gian đi, ta có: .*

*Vận tốc xuôi dòng nước = Vận tốc lúc nước yên lặng + Vận tốc dòng nước*

*Vận tốc ngược dòng nước = Vận tốc lúc nước yên lặng – Vận tốc dòng nước*

**Loại toán chuyển động:**

Loại toán này có rất nhiều dạng, tuy nhiên có thể phân ra một số dạng thường gặp như sau:

1, Toán có nhiều phương tiện tham gia trên nhiều tuyến đường.

2, Toán chuyển động thường.

3, Toán chuyển động có nghỉ ngang đường.

4, Toán chuyển động ngược chiều.

5, Toán chuyển động cùng chiều.

6, Toán chuyển động một phần quãng đường.

***Hướng dẫn học sinh lập bảng từng dạng:***

- Nhìn chung mẫu bảng ở dạng toán chuyển động gồm 3 cột: Quãng đường, vận tốc, thời gian.

- Các trường hợp xảy ra như: Quãng đường đầu, quãng đường cuối, nghỉ, đến sớm, đến muộn hoặc các đại lượng tham gia chuyển động đều được ghi ở hàng ngang.

- Đa số các bài toán đều lập phương trình ở mối liên hệ thời gian.

**1. Toán có nhiều phương tiện tham gia trên nhiều quãng đường.**

**Bài toán 1:**

Đường sông từ A đến B ngắn hơn đường bộ là 10km, Ca nô đi từ A đến B mất 2h20',ô tô đi hết 2h. Vận tốc ca nô nhỏ hơn vận tốc ô tô là 17km/h.

Tính vận tốc của ca nô và ô tô?

***Phân tích bài toán:***

Bài có hai phương tiện tham gia chuyển động là Ca nô và Ô tô.Hướng dẫn học sinh lập bảng gồm các dòng, các cột như trên hình vẽ. Cần tìm vận tốc của chúng. Vì thế có thể chọn vận tốc của ca nô hay ô tô làm ẩn x(x>0). Từ đó điền các ô thời gian, quãn đường theo số liệu đã biết và công thức nêu trên. Vì bài toán đã cho thời gian nên lập phương trình ở mối quan hệ quãng đường.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | t(h) | v(km/h) | S(km) |
| Ca nô | 3h20'=h | x |  |
| Ô tô | 2 | x+17 | 2(x+17) |

Công thức lập phương trình: Sôtô -Scanô = 10

***Lời giải:***

Gọi vận tốc của ca nô là x km/h (x>0).

Vận tốc của ô tô là: x+17 (km/h).

Quãng đường ca nô đi là: (km).

Quãng đường ô tô đi là: 2(x+17)(km).

Vì đường sông ngắn hơn đường bộ 10km nên ta có phương trình:

2(x+17) -  =10

Giải phương trình ta được x = 18.(thỏa mãn đk).

Vậy vận tốc ca nô là 18km/h.

Vận tốc ô tô là 18 + 17 = 35(km/h).

**Bài toán 2:**

Một người đi xe đạp từ A đến B cách nhau 33km với vận tốc xác định. Khi đi từ B đến A, người đó đi bằng con đường khác dài hơn trước 29km, nhưng với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là 3km/h.

Tính vận tốc lúc đi, biết thời gian đi nhiều hơn thời gian về là 1h30'?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S(km) | v(km/h) | t(h) |
| Lúc đi | 33 | x |  |
| Lúc về | 33+29 | x+3 |  |

Hướng dẫn tương tự bài 6.

- Công thức lập phương trình: tvề - tđi =1h30' (=).

- Phương trình là:



**2. Chuyển động thường:**

Với các bài toán chuyển động dưới nước, yêu cầu học sinh nhớ công thức:

. vxuôi = vthực + vnước

. vngược = vthực - vnước

**Bài toán 3:**

Một tàu thủy chạy trên một khúc sông dài 80km, cả đi lẫn về mất 8h20'.

Tính vận tốc của tàu thủy khi nước yên lặng? Biết rằng vận tốc dòng nước là 4km/h.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S(km) | v(km/h) | | t(h) |
| Tàu: x | Nước: 4 |
| Xuôi | 80 | x + 4 | |  |
| Ngược | 80 | x - 4 | |  |

***Phân tích bài toán:***

Vì chuyển động dưới nước có vận tốc dòng nước nên cột vận tốc được chia làm hai phần ở đây gọi vận tốc thực của tàu là x km/h (x>4)

Công thức lập phương trình: t xuôi + t ngược + 8h20' ()

***Lời giải:***

Gọi vận tốc của tàu khi nước yên lặng là x km/h (x>0)

Vận tốc của tàu khi xuôi dòng là: x + 4 km/h

Vận tốc của tàu khi ngược dòng là: x - 4 km/h

Thời gian tàu đi xuôi dòng là: h

Thời gian tàu đi ngược dòng là: h

Vì thời gian cả đi lẫn về là 8h 20' = h nên ta có phương trình:



Giải phương trình ta được: x1 = (loại) x2 = 20 (tmđk) Vậy vận tốc của tàu khi nước yên lặng là 20 km/h

**3. Chuyển động có nghỉ ngang đường.**

***Học sinh cần nhớ:***

.tdự định =tđi + tnghỉ

.Quãng đường dự định đi= tổng các quãng đường đi

**Bài toán 4:**

Một Ôtô đi từ Lạng Sơn đến Hà nội. Sau khi đi được 43km nó dừng lại 40 phút, để về Hà nội kịp giờ đã quy định, Ôtô phải đi với vận tốc 1,2 vận tốc cũ.

Tính vận tốc trước biết rằng quãng đường Hà nội- Lạng sơn dài 163km.

***Phân tích bài toán:***

163km

43km

Hà nội Lạng sơn

Vì Ôtô chuyển động trên những quãng đường khác nhau, lại có thời gian nghỉ, nên phức tạp. Giáo viên cần vẽ thêm sơ đồ đoạn thẳng để học sinh dễ hiểu, dễ tìm thấy số liệu để điền vào các ô của bảng. Giáo viên đặt câu hỏi phát vấn học sinh: Thời gian dự định đi? Thời gian đi quãng đường đầu, quãng đường cuối?

Chú ý học sinh đổi từ số thập phân ra phân số cho tiện tính toán.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S(km) | v(km/h) | t(h) |
| Lạng sơn- Hà nội | 163 | x |  |
| Sđầu | 43 | x |  |
| Dừng |  |  | 40' |
| Scuối | 120 | 1,2x |  |

Công thức lập phương trình: tđầu + tdừng + tcuối = tdự định

***Lời giải:***

Gọi vận tốc lúc đầu của ô tô là x km/h (x>0)

Vận tốc lúc sau là 1,2 x km/h

Thời gian đi quãng đường đầu là: h

Thời gian đi quãng đường sau là: h

Theo bài ra ta có phương trình 

Giải phương trình ta được x = 30 (tmđk)

Vậy vận tốc lúc đầu của ô tô là 30 km/h.

**Bài toán 5:**

Một Ô tô dự định đi từ A đến B cách nhau 120km trong một thời gian dự định. Sau khi đi được 1h Ôtô bị chắn bởi xe hỏa 10 phút. Do đó để đến nơi đúng giờ xe phải tăng vận tốc lên 6km/h. tính vận tốc của Ôtô lúc đầu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S(km) | v(km/h) | t(h) |
| SAB | 120 | x |  |
| Sđầu | x | x | 1 |
| Nghỉ |  |  | 10' |
| Ssau | 120-x | x+6 |  |

Hướng dẫn tương tự bài 9.

Công thức lập phương trình: tđi + tnghỉ = tdự định

Phương trìnhcủa bài toán là: . Đáp số: 48 km.

**4. Chuyển động ngược chiều:**

***Học sinh cần nhớ:***

+ Hai chuyển động để gặp nhau thì: S1 + S2 = S

+ Hai chuyển động đi để gặp nhau: t1 = t2 (không kể thời gian đi sớm).

**Bài toán 6:**

Hai Ô tô cùng khởi hành từ hai bến cách nhau 175km để gặp nhau. Xe1 đi sớm hơn xe 2 là 1h30' với vận tốc 30kn/h. Vận tốc của xe 2 là 35km/h.

Hỏi sau mấy giờ hai xe gặp nhau?

***Bài này học sinh cần lưu ý***: Vì chuyển động ngược chiều đi để gặp nhau nên lập phương trình ở mối quan hệ quãng đường: S = S1 + S2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S(km) | v(km/h) | t(h) |
| Xe 1 |  | 30 | x |
| Xe 2 | 35x | 35 | x |

***Lời giải:***

Gọi thời gian đi của xe 2 là x h (x > 0)

Thời gian đi của xe 1 là x  h

Quãng đường xe 2 đi là: 35x km

Quãng đường xe 1 đi là: 30(x ) km

Vì 2 bến cách nhau 175 km nên ta có phương trình:

30(x ) + 35x = 175

Giải phương trình ta được x = 2 (tmđk)

Vậy sau 2 giờ xe 2 gặp xe 1.

**5. Chuyển động cùng chiều:**

***Học sinh cần nhớ:***

+ Quãng đường mà hai chuyển động đi để gặp nhau thì bằng nhau.

+ Cùng khởi hành: tc/đ chậm - tc/đ nhanh = tnghỉ (tđến sớm)

+ Xuất phát trước sau: tc/đ trước - tc/đ sau = tđi sau

tc/đ sau + tđi sau + tđến sớm = tc/đ trước

**Bài toán 7:**

Một chiếc thuyền khởi hành từ bến sông A, sau đó 5h20' một chiếc ca nô cũng chạy từ bến sông A đuổi theo và gặp thuyền tại một điểm cách A 20km.

Hỏi vận tốc của thuyền? biết rằng ca nô chạy nhanh hơn thuyền 12km/h.

***Phân tích bài toán:***

Chuyển động của thuyền và ca nô nhưng không có vận tốc dòng nước vì thế các em làm như chuyển động trên cạn.

Công thức lập phương trình: tthuyền - tca nô = tđi sau

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S(km) | v(km/h) | t(h) |
| Thuyền | 20 | x |  |
| Ca nô | 20 | x+12 |  |

**Lời giải:**

Gọi vận tốc của thuyền là x km/h

Vận tốc của ca nô là x = 12 km/h

Thời gian thuyền đi là: 

Thời gian ca nô đi là: 

Vì ca nô khởi hành sau thuyền 5h20' và đuổi kịp thuyền nên ta có phương trình:



Giải phương trình ta được: x1 = -15

x2 = 3 (tmđk)

Vậy vận tốc của thuyền là 3 km/h.

**Bài toán 8:**

Một người đi xe đạp tư tỉnh A đến tỉnh B cách nhau 50km. Sau đó 1h30' một xe máy cũng đi từ tỉnh A đến tỉnh B sớm hơn 1h.

Tính vận tốc của mỗi xe? Biết rằng vận tốc xe máy gấp 2,5 vận tốc xe đạp.

***Hướng dẫn lập bảng***: Bài toán gồm hai đại lượng xe đạp và xe máy, trong thực tế xe đạp đi chậm hơn xe máy, cần tìm vận tốc của chúng nên gọi vận tốc của xe đạp là x km/h thuận lợi hơn. Vì đã biết quang đường nên các em chỉ còn tìm thời gian theo công thức: t=. Đi cùng quãng đường, xe máy xuất phát sau lại đến sớm hơn vì vậy ta có:

txe đạp= txe máy + tđi sau + tvề sớm

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S(km) | v(km/h) | t(h) |
| Xe đạp | 50 | x |  |
| Xe máy | 50 | 2,5x = |  |

***Lời giải:***

Gọi vận tốc của người đi xe đạp là x km/h (x>0)

Vận tốc người đi xe máy là:  km/h

Thời gian người đi xe đạp đi là: h

Thời gian người đi xe máy đi là: h

Do xe máy đi sau 1h30' và đến sớm hơn 1h nên ta có phương trình:



Giải phương trình ta được x = 12 (tmđk)

Vậy vận tốc người đi xe đạp là 12km/h.

**6. Chuyểnđộng một phần quãng đường:**

***- Học sinh cần nhớ***:

+, tdự định = tđi +tnghỉ + tvề sớm

+,tdự định = tthực tế - tđến muộn

+,tchuyển động trước -tchuyển động sau = tđi sau ( tđến sớm)

- Chú ý cho các em nếu gọi cả quãng đường là x thì một phần quãng đường là 

**Bài toán 9:**

Một người dự định đi xe đạp từ nhà ra tỉnh với vận tốc trung bình 12km/h. Sau khi đi được 1/3 quãng đường với vận tốc đó vì xe hỏng nên người đó chờ ô tô mất 20 phút và đi ô tô với vận tốc 36km/h do vậy người đó đến sớm hơn dự định 1h40'.

Tính quãng đường từ nhà ra tỉnh?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S(km) | v(km/h) | t(h) |
| SAB | x | 12 |  |
| SAB |  | 12 |  |
| Nghỉ |  |  | 20' = |
| SAB |  | 36 |  |
| Sớm |  |  | 1h40' |

***Phân tích bài toán:***

Đây là dạng toán chuyển động  quãng đường của chuyển động, có thay đổi vận tốc và đến sớm, có nghỉ. Bài yêu cầu tính quãng đường AB thì gọi ngay quãng đường AB là x km (x>0). Chuyển động của người đi xê đạp sảy ra mấy trường hợp sau:

+ Lúc đầu đi  quãng đường bằng xe đạp.

+ Sau đó xe đạp hỏng, chờ ô tô (đây là thời gian nghỉ)

+ Tiếp đó người đó lại đi ô tô ở  quãng đường sau.

+ Vì thế đến sớm hơn so với dự định.

- Học sinh cần điền thời gian dự định đi, thời gian thực đi hai quãng đường bằng xe đạp, ô tô, đổi thời gian nghỉ và đến sớm ra giờ.

- Công thức lập phương trình:

tdự định = tđi + tnghỉ + tđến sớm .

- Phương trình là:



Đáp số: Km.

**Bài toán 10:**

Một người dự định đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 50km/h. Sau khi đi được  quãng đường với vận tốc đó, vì đường khó đi nên người lái xe phải giảm vận tốc mỗi giờ 10km trên quãng đường còn lại. Do đó ô tô đến tỉnh B chậm 30 phút so với dự định.

Tính quãng đường AB?

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S(km) | v(km/h) | t(h) |  |
| SAB | x | 50 |  | tdự định |
| SAB |  | 50 |  | tthực tế |
| SAB |  | 40 |  |
| Muộn |  |  | 30'= | tmuộn |

Bài toán này hướng dẫn học sinh tương tự như bài 21, chỉ khác là chuyển động đến muộn so với dự định. Giáo viên cần lấy ví dụ thực tế để các em thấy:

tdự định = tthực tế - tđến muộn

Phương trình là:



Đáp số: 300 Km.

**Bài toán 11:**

Một người đi xe đạp với vận tốc 15km/h. Sau đó một thời gian, một người đi xe máy cũng xuất phát từ A với vận tốc 30km/h. Nếu không có gì thay đổi thì sẽ đuổi kịp người đi xe đạp ở B.Nhưng sau khi đi được  quãng đường AB, người đi xe đạp giảm bớt vận tốc 3km/h. Nên hai người gặp nhau tại điểm C cách B 10 km.

Tính quãng đường AB?

***Phân tích bài toán:***

Bài tập này thuộc dạng chuyển động,  quãng đường của hai chuyển động cùng chiều gặp nhau. Đây là dạng bài khó cần kẻ thêm nhiều đoạn thẳng để học sinh dễ hiểu hơn. Sau khi đã chọn quãng đường AB là x(km), chú ý học sinh:

+ Xe máy có thời gian đi sau và thời gian thực đi.

+ Xe đạp thay đổi vận tốc trên hai nửa quãng đường nên có hai giá trị về thời gian.

+ Thời gian xe đạp đi sớm hơn thời gian xe máy.

Từ đó hướng dẫn học sinh lập phương trình: txe đạp - txe máy = tđi sau

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S(km) | v (km/h) | t(h) |
| SAB | x | Xe máy: 30 | Xe máy: |
| Xe đạp: 15 | Xe đạp: |
| Xe máy |  |  |  |
| x - 10 | 30 |  |
| Xe đạp |  | 15 |  |
|  | 12 |  |

Phương trình là:



Đáp số: 60 km.

**Bài toán 12:**

Một xe tải và một xe con cùng khởi hành từ tỉnh A đến tỉnh B. xe con đi với vận tốc 45km/h. Sau khi đã đi được  quãng đường AB, xe con tăng thêm vận tốc 5km/h trên quãng đường còn lại.

Tính quãng đường AB? Biết rằng : xe con đến tỉnh B sớm hơn xe tải 2 giờ 20 phút.

***Phân tích bài toán:***

Bài toán này tương tự như bài toán trên, nhưng hai xe cùng xuất phát một lúc. Chỉ lưu ý: xe con đi  quãng đường đầu với vận tốc 45kn/h, đi  quãng đường sau với vận tốc 50km/h và xe con đến tỉnh B sớm hơn xe tải 1giờ 20 phút.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Quãng đường | Vận tốc | Thời gian |
| Xe tải | x | 30 |  |
| Xe con |  | 45 |  |
|  | 50 |  |

Từ đó hướng dẫn học sinh lập phương trình:

txe tải - txe con = tđến sớm

Nếu gọi quãng đường AB là xkm (x>0), thì phương trình là:



Đáp số: 200 Km

**BÀI TẬP**

1. Một xe vận tải đi từ địa điểm A đến địa điểm B với vận tốc 50 km/h, rồi từ B quay ngay về A với vận tốc 40 km/h. Cả đi và về mất một thời gian là 5 giờ 24 phút. Tìm chiều dài quãng đường từ A đến B.

*ĐS: .*

1. Một xe đạp khởi hành từ điểm A, chạy với vận tốc 20 km/h. Sau đó 3 giờ, một xe hơi đuổi theo với vận tốc 50 km/h. Hỏi xe hơi chạy trong bao lâu thì đuổi kịp xe đạp?

*ĐS:  giờ.*

1. Một người đi xe gắn máy, đi từ địa điểm A đến địa điểm B trên một quãng đường dài . Lúc trở về người đó đi theo con đường khác dài  với vận tốc kém hơn vận tốc lượt đi là 6 km/h. Thời gian lượt về bằng  thời gian lượt đi. Tìm vận tốc lượt đi và lượt về.

*ĐS: Vận tốc lượt đi là 30 km/h; vận tốc lượt về là 24 km/h.*

1. Một xe tải đi từ A đến B với vận tốc 50 km/h. Đi được 24 phút thì gặp đường xấu nên vận tốc trên quãng đường còn lại giảm còn 40 km/h. Vì vậy đã đến nơi chậm mất 18 phút. Tìm chiều dài quãng đường từ A đến B.

*ĐS: .*

1. Lúc 6 giờ 15 phút, một ô tô đi từ A để đên B với vận tốc 70 km/h. Khi đến B, ô tô nghỉ 1 giờ rưỡi, rồi quay về A với vận tốc 60 km/h và đến A lúc 11 giờ cùng ngày. Tính quãng đường AB.

*ĐS:* 105 *km.*

1. Hàng ngày Tuấn đi xe đạp đến trường với vận tốc 12 km/h. Sáng nay do dậy muộn, Tuấn xuất phát chậm 2 phút. Tuấn nhẩm tính, để đến trường đúng giờ như hôm trước thì Tuấn phải đi với vận tốc 15 km/h. Tính quãng đường từ nhà Tuấn đến trường.

*ĐS:* 2 *km.*

1. Một người đi xe máy từ thành phố Thanh Hoá và thành phố Vinh. Nếu chạy với vận tốc 25 km/h thì sẽ muộn so với dự định là 2 giờ. Nếu chạy với vận tốc 30 km/h và giữa đường nghỉ 1 giờ thì cũng muộn mất 2 giờ. Hỏi để đến nơi đúng giờ mà dọc đường không nghỉ thì xe phải chạy mỗi giờ bao nhiêu kilômet?

*ĐS:* 37,5 *km.*

1. Hai ô tô khởi hành cùng một lúc để đi từ Huế và Đà Nẵng. Vận tốc xe thứ nhất là 40 km/h, vận tốc xe thứ hai là 60 km/h. Xe thứ hai đến Đà Nẵng nghỉ nửa giờ rồi quay lại Huế thì gặp xe thứ nhất ở cách Đà Nẵng 10 km. Tính quãng đường Huế - Đà Nẵng.

*ĐS:* 110 *km.*

1. Quãng đường AD dài 9 km, gồm đoạn AB lên dốc, đoạn BC nằm ngang, đoạn CD xuống dốc. Một người đi bộ từ A đến D rồi quay trở về A hết tất cả 3 giờ 41 phút. Tính quãng đường BC, biết vận tốc lúc lên dốc của người đó là 4 km/h, lúc xuống dốc là 6 km/h và lúc đi trên đường nằm ngang là 5 km/h.

*ĐS:* 4 *km.*

1. Một xe tải đi từ A đến B với vận tốc 45 km/h. Sau đó một thời gian, một xe con cũng xuất phát từ A với vận tốc 60 km/h và nếu không có gì thay đổi thì đuổi kịp xe tải tại B. Nhưng sau khi đi được nửa quãng đường AB thì xe con tăng vận tốc lên 75 km/h, nên sau đó 1 giờ thì đuổi kịp xe tải. Tính quãng đường AB.

*ĐS:* 450 *km.*

1. Một đò máy xuôi dòng từ bến A đến bến B mất 4 giờ và ngược dòng từ B về A mất 5 giờ. Vận tốc của dòng nước là 2 km/h. Tìm chiều dài quãng đường từ A đến B.

*ĐS: .*

1. Một ca nô xuôi dòng từ A đến B mất 5 giờ và ngược dòng từ B đến A mất 6 giờ. Tính khoảng cách AB, biết vận tốc dòng nước là 2 km/h.

*ĐS:* 120 *km.*

1. Hai bến sông A và B cách nhau 40 km. Cùng một lúc với ca nô xuôi dòng từ bến A, có một chiếc bè trôi từ bến A với vận tốc 3 km/h. Sau khi đến B, ca nô trở về bêbs A ngay và gặp bè khi bè đã trôi được 8 km. Tính vận tốc của ca nô.

*ĐS:* 27 *km/h.*

1. Một chiếc thuyền đi từ bến A đến bến B hết 5 giờ, từ bến B đến bến A hết 7 giờ. Hỏi một đám béo trôi theo dòng sông từ A đến B hết bao lâu?

*ĐS:* 35 *giờ.*

**VẤN ĐỀ V. Loại có nội dung hình học**

*Hình chữ nhật có hai kích thước a, b. Diện tích: ; Chu vi: *

*Tam giác vuông có hai cạnh góc vuông a, b. Diện tích: *

VD : Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 82m. Chiều dài hơn chiều rộng 11 m. Tính diện tích khu vườn.

*Giải :*

Gọi x là chiều dài của khu vườn (x > 0, m).

Chiều rộng của khu vườn: x – 11.

Chu vi của khu vườn là 82m nên ta có phương trình:

2.[x +( x -11)] = 824x-22=82 4x = 104 x = 26

Vậy chiều dài của khu vườn: 26 m, chiều rộng 15m. Diện tích: 26\*15 = 390 m2

**BÀI TẬP**

1. Chu vi một khu vườn hình chữ nhật bằng , hiệu độ dài của chiều dài và chiều rộng là . Tìm độ dài các cạnh của hình chữ nhật.

*ĐS: .*

1. Một thửa đất hình chữ nhật có chu vi là . Nếu giảm chiều rộng  và tăng chiều dài  thì diện tích tăng thêm . Tìm chiều rộng và chiều dài thửa đất.

*ĐS:*  .

1. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài bằng 3 lần chiều rộng. Nếu tăng mỗi cạnh thêm  thì diện tích khu vườn tăng thêm . Tính độ dài các cạnh của khu vườn.

*ĐS:*  .

1. Hiệu số đo chu vi của hai hình vuông là  và hiệu số đo diện tích của chúng là . Tìm số đo các cạnh của mỗi hình vuông.

*ĐS:*  *cạnh hình vuông nhỏ là* *; cạnh hình vuông lớn là .*

1. Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là . Nếu giàm chiều dài đi  chiều dài cũ và tăng chiều rộng thêm  chiều rộng cũ thì chu vi hình chữ nhật không đổi. Tính chiều dài và chiều rộng khu vườn.

*ĐS:*  .

1. Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng là 10m. Nếu chiều dài tăng thêm 6m, chiều rộng giảm đi 3m thì diện tích mới tăng hơn diện tích cũ là . Tính các kích thước của khu đất.

*ĐS:*  20*m*, 30*m*.

**BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG III**

1. Giải các phương trình sau:

a)  b) 

c)  d) 

e)  f) 

*ĐS:*  *a)  b)  c)  d)  e)  f) *

1. Giải các phương trình sau:

a)  b) 

c)  d) 

e)  f) 

*ĐS:*  *a)  b)  c)  d) *

*e)  f) *

1. Giải các phương trình sau:

a)  b) 

*ĐS:*  *a)*  *b) *

1. Giải các phương trình sau:

a)  b) 

c) 

*ĐS:*  *a)  b)  c) *

1. Thương của hai số bằng 3. Nếu tăng số bị chia 10 đơn vị và giảm số chia đi một nửa thì số thứ nhất thu được lớn hơn số thứ hai thu được là 30. Tìm hai số ban đầu.

*ĐS:*  24 *và* 8.

1. Chu vi của một hình chữ nhật bằng 140 m, hiệu giữa số đo chiều dài và chiều rộng là 10 m. Tìm số đo các cạnh của hình chữ nhật.

*ĐS:*  30 m *và* 40 m.

1. Thùng thứ nhất đựng 40 lít dầu, thùng thứ hai đựng 85 lít dầu. Ở thùng thứ hai lấy ra một lượng dầu gấp 3 lần lượng dầu lấy ra ở thùng thứ nhất. Sau đó lượng dầu còn lại trong thùng thứ nhất gấp đôi lượng dầu còn lại trong thùng thứ hai. Hỏi đã lấy ra bao nhiêu lít dầu?

*ĐS:*  26 *lít và* 78 *lít.*

1. Chu vi bánh xe lớn của một đầu máy xe lửa là 5,6 m và của bánh xe nhỏ là 2,4 m. Khi xe chạy từ ga A đến ga B thì bánh nhỏ đã lăn nhiều hơn bánh lớn là 4000 vòng. Tính quãng đường AB.

*ĐS:*  16800 m.

1. Hai vòi nước cùng chảy trong 12 giờ thì đầy một hồ nước. Cho hai vòi cùng chảy trong 8 giờ rồi khoá vòi thứ nhất lại và cho vòi thứ hai chảy tiếp với lưu lượng mạnh gấp đôi thì phải mất 3 giờ 30 phút nữa mới đầy hồ. Hỏi mỗi vòi chảy một mình với lưu lượng ban đầu thì phải mất bao lâu mới đầy hồ.

*ĐS:*  *Vòi thứ nhất chảy trong* 28 *giờ, vòi thứ hai chảy trong* 21 *giờ.*

1. Một ô tô đi quãng đường dài 60 *km* trong một thời gian đã định. Ô tô đi nửa quãng đường đầu với vận tốc hơn dự định là 10 *km/h* và đi nửa quãng đường còn lại với vận tốc thấp hơn dự định là 6 *km/h* nhưng ô tô đã đến đúng thời gian đã định. Tính thời gian ô tô đã dự định đi quãng đường trên.

*ĐS:*  2 *giờ*.

1. Một xe ô tô đi từ Hà Nội về Thanh Hoá. Sau khi đi được 43 km thì dừng lại 40 phút. Để về đến Thanh Hoá đúng giờ đã định nó phải đi với vận tốc bằng 1,2 lần vận tốc trước đó. Tính vận tốc lúc đầu, biết rằng quãng đường Hà Nội - Thanh Hoá dài 163 km.

*ĐS:*  30 *km.*

1. Hai người đi bộ cùng khởi hành từ A để đến B. Người thứ nhất đi nửa thời gian đầu với vận tốc 5 km/h, nửa thời gian sau với vận tốc 4 km/h. Người thứ hai đi nửa quãng đường đầu với vận tốc 4 km/h và nửa quãng đường sau với vận tốc 5 km/h. Hỏi người nào đến B trước?

*ĐS:*  *Người thứ nhất đến trước.*

CHƯƠNG IV: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

**I. BẤT ĐẲNG THỨC**

**1. Bất đẳng thức**

*Ta gọi hệ thức dạng a < b (hay a > b, a ≤ b, a ≥ b) là* ***bất đẳng thức*** *và gọi a là vế trái, b là vế phải của bất đẳng thức.*

**2. Tính chất**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Điều kiện** | **Nội dung** |  |
|  | *a < b ⇔ a + c < b + c* | *(1)* |
| *c > 0* | *a < b ⇔ ac < bc* | *(2a)* |
| *c < 0* | *a < b ⇔ ac > bc* | *(2b)* |
|  | *a < b và c < d ⇒ a + c < b + d* | *(3)* |
| *a > 0, c > 0* | *a < b và c < d ⇒ ac < bd* | *(4)* |
| *n nguyên dương* | *a < b ⇔ a2n+1 < b2n+1* | *(5a)* |
| *0 < a < b ⇒ a2n < b2n* | *(5b)* |
| *ab > 0* | *a > b* | *(6a)* |
| *ab < 0* | *a > b* | *(6b)* |

**3. Một số bất đẳng thức thông dụng**

**a)** . Dấu "=" xảy ra ⇔ *a = 0* .

. Dấu "=" xảy ra ⇔ *a = b*.

**b)** **Bất đẳng thức Cô–si**:

Với *a, b ≥ 0*, ta có: . Dấu "=" xảy ra ⇔ *a = b*.

***Hệ quả:*** *– Nếu x, y > 0 có S = x + y không đổi thì P = xy lớn nhất ⇔ x = y.*

*– Nếu x, y > 0 có P = x y không đổi thì S = x + y nhỏ nhất ⇔ x = y.*

**c)** **Bất đẳng thức về giá trị tuyệt đối**

|  |  |
| --- | --- |
| **Điều kiện** | **Nội dung** |
|  |  |
| *a > 0* |  |
|  |
|  |  |

**d)** **Bất đẳng thức về các cạnh của tam giác**

Với *a, b, c* là độ dài các cạnh của một tam giác, ta có:

+ *a, b, c > 0.*

+ ; ; .

**4. Chứng minh bất đẳng thức**

*Chứng minh một BĐT là lập luận để khẳng định tính đúng đắn của BĐT đó.*

*Để chứng minh một BĐT ta thường sử dụng:*

*– Tính chất của quan hệ thứ tự các số.*

*– Tính chất của bất đẳng thức.*

*– Một số BĐT thông dụng.*

**VẤN ĐỀ 1: Chứng minh BĐT dựa vào định nghia và tính chất cơ bản**

• *Để chứng minh một BĐT ta có thể sử dụng các cách sau:*

*– Biến đổi BĐT cần chứng minh tương đương với một BĐT đã biết.*

*– Sử dụng một BĐT đã biết, biến đổi để dẫn đến BĐT cần chứng minh.*

• *Một số BĐT thường dùng:*

*+  +  +  với A, B ≥ 0. + *

***Chú ý:***

*– Trong quá trình biến đổi, ta thường chú ý đến các hằng đẳng thức.*

*– Khi chứng minh BĐT ta thường tìm điều kiện để dấu đẳng thức xảy ra. Khi đó ta có thể tìm GTLN, GTNN của biểu thức.*

**1. So sánh hai số thực**

* Cho hai số thực bất kỳ, bao giờ cũng xảy ra một trong ba khả năng sau :



* + ; “ **a nhỏ hơn b** ”



* + ; “ **a bằng b** ”



* + . “ **a lớn hơn b** ”.



**Hệ quả** :

* + - “ a không nhỏ hơn b ” thì “ a lớn hơn b ” hoặc “ a bằng b ” ký hiệu : .



* + - “ a không lớn hơn b ” thì “ a nhỏ hơn b ” hoặc “ a bằng b ”, ký hiệu : .



* Cho số thực bất kỳ a bao giờ cũng xảy ra một trong ba khả năng sau :
  + : ta gọi a là số thực âm;



* + : ta gọi a là số thực không;



* + : ta gọi a là số thực dương.



**2. Định nghĩa** : Ta gọi hệ thức ( hay , , ) là bất đẳng thức và



gọi a là vế trái, b là vế phải của bất đẳng thức.

**Tính chất** :

( tính chất bắc cầu )



Tương tự :



Khi ta cộng cùng một số vào hai vế của một bất đẳng thức ta được bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho.

Tương tự :



Khi ta nhân hai vế của một bất đẳng thức với cùng một số dương ta được bất

đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho. Khi ta nhân hai vế của một bất đẳng thức với cùng một số âm ta được bất đẳng thức mới ngược chiều với bất đẳng thức đã cho.

Tương tự :



**Ghi nhớ**

* Bất cứ số dương nào cũng lớn hơn số 0.
* Bất cứ số âm nào cũng nhỏ hơn số 0.
* Bất cứ số dương nào cũng lớn hơn số âm.
* Trong hai số dương số nào có giá trị tuyệt đối lớn hơn thì số đó lớn hơn.
* Trong hai số âm số nào có giá trị tuyệt đối lớn hơn thì số đó nhỏ hơn.
* Trong hai phân số có cùng mẫu dương, phân số nào có tử lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.
  + Với mọi số thực a bao giờ ta cũng có : “ bình phương của một số thực bao giờ cũng là một số không âm ”.



**Ví dụ 1** : Cho m bất kỳ, chứng minh :

a) b) c)



**Bài giải**

a) Vì “ cộng vào hai vế của bất đẳng thức với cùng một số m bất kỳ ”



Ta được .



b) Vì “ cộng vào hai vế của bất đẳng thức với cùng một số 2m bất kỳ ”



Ta được .



c) Vì “ cộng vào hai vế của bất đẳng thức với cùng một số −3m bất kỳ ”



Ta được ⇔ .



**Ví dụ 2** : Cho chứng minh 1) 2) 3)



**Bài giải**

1) “ nhân hai vế của bất đẳng thức với cùng một số ”



⇔ ⇔ , (1).



2) “ nhân hai vế của bất đẳng thức với cùng một số ”



⇔ ⇔ , (2).



3) Từ (1) và (2) ta có .



**Ví dụ 3** : Cho hãy so sánh :



a) và b) và c) và



**Bài giải**

a) “ nhân hai vế của bất đẳng thức với số dương 2 ”



⇔ “ cộng vào hai vế của bất đẳng thức với cùng một số 1 ”



⇔ .



b) “ nhân hai vế của bất đẳng thức với số âm −3 ”



⇔ “ cộng vào hai vế của bất đẳng thức với cùng một số 2 ”



⇔ .



c) “ nhân hai vế của bất đẳng thức với số dương ”



⇔ “ cộng vào hai vế của bất đẳng thức với cùng một số 5 ”



⇔ .



**Ví dụ 4** : Cho chứng minh :



a) b) c)



**Bài giải**

a) “ nhân hai vế của bất đẳng thức với số dương 2 ”



⇔ “ cộng vào hai vế của bất đẳng thức với cùng một số : − 3 ”



⇔ ⇔ .



b) “ nhân hai vế của bất đẳng thức với số dương 2 ”



⇔ “ cộng vào hai vế của bất đẳng thức với cùng một số : − 5 ”



⇔ ⇔



Vì nên , theo tính chất bắc cầu ta có .



c) “ nhân hai vế của bất đẳng thức với số âm : −3 ”



⇔ “ cộng vào hai vế của bất đẳng thức với cùng một số 7 ”



⇔



Vì nên theo tính chất bắc cầu ta có .



**Ví dụ 5** : So sánh hai số , nếu :



a) b)



**Bài giải**

a) “ cộng vào hai vế của bất đẳng thức với cùng một số 5 ”



⇔ ⇔ “ nhân hai vế của bất đẳng thức với số dương ”



⇔ ⇔ .



b) “cộng vào hai vế của bất đẳng thức với cùng một số −7 ”



⇔ “ nhân hai vế của bất đẳng thức với số âm ”



⇔ ⇔ .



**Ví dụ 6** : Cho a, b bất kỳ, chứng minh :

1) 2) 3) .



**Bài giải**

1) Với a, b bất kỳ ta có ⇔ .



2) ⇔ ⇔ .



3) ⇔ ⇔ .



**BÀI TẬP**

1. Cho *a, b, c, d, e ∈ R.* Chứng minh các bất đẳng thức sau:

a)  b) 

c)  d) 

e)  f) 

g)  h) 

*HD: a) ⇔  b) ⇔ *

*c) ⇔  d) ⇔ *

*e) ⇔  f) ⇔ *

*g) ⇔ *

*h) ⇔ *

1. Cho *a, b, c ∈ R*. Chứng minh các bất đẳng thức sau:

a)  b) ; với *a, b ≥ 0*

c)  d) 

e) , với *a, b, c >* 0. f) ; với *a, b ≠ 0*.

g) ; với *ab ≥* 1. h) ; với *ab > 0*.

*HD: a) ; *

*b) ⇔  c) ⇔  d) ⇔ *

*e) Chú ý: .*

*BĐT ⇔ .*

*f) ⇔  g) ⇔ *

*h) ⇔ .*

1. Cho *a, b, c, d ∈ R.* Chứng minh rằng  (1). Áp dụng chứng minh các bất đẳng thức sau:

a)  b) 

c) 

*HD: a) ; *

*b) *

*c) *

1. Cho *a, b, c, d > 0.* Chứng minh rằng nếu  thì  (1). Áp dụng chứng minh các bất đẳng thức sau:

a)  b) 

c) 

*HD: BĐT (1) ⇔ (a – b)c < 0.*

*a) Sử dụng (1), ta được: ; ;*

*.*

*Cộng các BĐT vế theo vế, ta được đpcm.*

*b) Sử dụng tính chất phân số, ta có: *

*Tương tự: ; ;*

**

*Cộng các BĐT vế theo vế ta được đpcm.*

*c) Chứng minh tương tự câu b). Ta có: *

*Cùng với 3 BĐT tương tự, ta suy ra đpcm.*

1. Cho *a, b, c ∈ R.* Chứng minh bất đẳng thức:  (1). Áp dụng chứng minh các bất đẳng thức sau:

a)  b) 

c)  d) 

*HD: ⇔ .*

*a) Khai triển, rút gọn, đưa về (1) b, c) Vận dụng a) d) Sử dụng (1) hai lần*

1. Cho *a, b ≥ 0 .* Chứng minh bất đẳng thức:  (1). Áp dụng chứng minh các bất đẳng thức sau:

a) ; với *a, b, c >* 0.

b) ; với *a, b, c >* 0 và *abc =* 1.

c) ; với *a, b, c >* 0 và *abc =* 1.

*HD: (1) ⇔ .*

*a) Từ (1) ⇒  ⇒ .*

*Cùng với 2 BĐT tương tự, cộng vế theo vế, ta suy ra đpcm.*

*b, c) Sử dụng a).*

1. Cho *a, b, c* là độ dài 3 cạnh của một tam giác. Chứng minh:

a) 

b) 

c) 

d) 

*HD: a) Sử dụng BĐT tam giác, ta có: .*

*Cùng với 2 BĐT tương tự, cộng vế theo vế, ta suy ra đpcm.*

*b) Ta có: .*

*Cùng với 2 BĐT tương tự, cộng vế theo vế, ta suy ra đpcm.*

*c) ⇔ .*

*d) ⇔ .*

1. Cho *a, b, c* là độ dài 3 cạnh của một tam giác. Chứng minh:

a)  cũng là độ dài các cạnh của một tam giác khác.

b) .

*HD: a) Sử dụng tính chất phân số và BĐT các cạnh trong tam giác.*

*Ta có: > *

*Tương tự, chứng minh các BĐT còn lại.*

*b) Sử dụng BĐT: Với x > 0, y > 0 ta có: .*

*Ta có:* *.*

*Cùng với 2 BĐT tương tự, cộng vế theo vế, ta suy ra đpcm*

*.*

**VẤN ĐỀ 2: Phương pháp làm trội**

*Dùng các tính chất của bất đẳng thức để đ­ưa một vế của bất đẳng thức về dạng tổng hữu hạn hoặc tích hữu hạn.*

***Phư­ơng pháp chung để tính tổng hữu hạn****: S = *

*Ta biến đổi số hạng tổng quát  về hiệu của hai số hạng liên tiếp nhau: *

*Khi đó: S = *

***Phư­ơng pháp chung về tính tích hữu hạn****: P = *

*Ta biến đổi các số hạng  về th­ương của hai số hạng liên tiếp nhau: *

*Khi đó: P = *

1. Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên , ta có:

a)  b) 

c)  d) 

*HD: a) Ta có:* , *với k = 1, 2, 3, …, n –1.*

*b) Ta có:* , *với k = 1, 2, 3, …, n.*

*c) Ta có:* *, với k = 2, 3, …, n.*

*d) Ta có:* *, với k = 2, 3, …, n.*

**VẤN ĐỀ 3: Chứng minh BĐT dựa vào BĐT Cô–si**

***1. Bất đẳng thức Cô–si****:*

*+ Với a, b ≥ 0, ta có: . Dấu "=" xảy ra ⇔ a = b.*

***cm***

*Vì ,  nên tồn tại ,  và  thế thì :*

* ⇔  ⇔  ⇔ .*

***2. Ứng dụng tìm GTLN, GTNN:***

*+ Nếu x, y > 0 có S = x + y không đổi thì P = xy lớn nhất ⇔ x = y.*

*+ Nếu x, y > 0 có P = x y không đổi thì S = x + y nhỏ nhất ⇔ x = y.*

1. Cho *a, b, c ≥ 0*. Chứng minh các bất đẳng thức sau:

a) 

b) ; với *a, b, c > 0.*

c) ; với *a, b, c > 0.*

d) ; với *a, b, c > 0.*

*HD: a)  ⇒ đpcm.*

*b) , , ⇒đpcm*

*c) Vì  nên . Tương tự: .*

*⇒*  *(vì )*

*d) VT = *

*= ≥ .*

*• Cách khác: Đặt x =b + c, y = c + a, z = a + b.*

*Khi đó, VT =  ≥ .*

1. Cho *a, b, c > 0*. Chứng minh các bất đẳng thức sau:

a) 

b)  c) 

*HD: a) VT = .*

*Chú ý: . Cùng với 2 BĐT tương tự ta suy ra đpcm.*

*b) ⇔ .*

*Chú ý: . Cùng với 2 BĐT tương tự ta suy ra đpcm.*

*c) Áp dụng b) ta có:* *.*

*Dễ chứng minh được:  ⇒ đpcm.*

1. Cho *a, b > 0*. Chứng minh  (1). Áp dụng chứng minh các BĐT sau:

a) ; với *a, b, c > 0*.

b) ; với *a, b, c > 0*.

c) Cho *a, b, c > 0* thoả . Chứng minh: 

d) ; với *a, b, c > 0*.

e) Cho *x, y, z > 0* thoả . Chứng minh: .

f) Cho *a, b, c* là độ dài ba cạnh của một tam giác, *p* là nửa chu vi. Chứng minh rằng:

.

*HD: (1) ⇔ . Hiển nhiển suy từ BĐT Cô–si.*

*a) Áp dụng (1) ba lần ta được: .*

*Cộng các BĐT vế theo vế ta được đpcm.*

*b) Tương tự câu a).*

*c) Áp dụng a) và b) ta được: .*

*d) Theo (1):*  ⇔ .

*Cùng với các BĐT tương tự, cộng vế theo vế ta được đpcm.*

*e) Áp dụng câu d) với a = x, b = 2y, c = 4z thì  ⇒ đpcm.*

*f) Nhận xét: (p –a) + (p – b) = 2p – (a + b) = c.*

*Áp dụng (1) ta được: .*

*Cùng với 2 BĐT tương tự, cộng vế theo vế, ta được đpcm.*

1. Cho *a, b, c > 0*. Chứng minh  (1). Áp dụng chứng minh các BĐT sau:

a) .

b) Cho *x, y, z > 0* thoả . Tìm GTLN của biểu thức: P = .

c) Cho *a, b, c > 0* thoả . Tìm GTNN của biểu thức:

P = .

d) Cho *a, b, c > 0* thoả . Chứng minh: .

*HD: Ta có: (1) ⇔* *. Dễ dàng suy từ BĐT Cô–si.*

*a) Áp dụng (1) ta được: .*

*⇒ VT ≥ *

*Chú ý: .*

*b) Để áp dụng (1), ta biến đổi P như sau:*

*P =*  = 

*Ta có:* *. Suy ra:* *P ≤ .*

*Chú ý: Bài toán trên có thể tổng quát như sau:*

*Cho x, y, z > 0 thoả  và k là hằng số dương cho trước. Tìm GTLN của biểu thức: P =* *.*

*c) Ta có: P ≥ .*

*d) VT ≥ *

*= *

*≥ *

*Chú ý: .*

1. Áp dụng BĐT Cô–si để tìm GTNN của các biểu thức sau:

a) . b) .

c) . d) 

e)  f) 

g)  h) 

*HD: a) Miny = 6 khi x = 6 b) Miny =  khi x = 3*

*c) Miny =  khi x =  d) Miny =  khi x = *

*e) Miny =  khi  f) Miny =  khi x = *

*g) Miny = 8 khi x = 2 h) Miny =  khi x = *

1. Áp dụng BĐT Cô–si để tìm GTLN của các biểu thức sau:

a)  b) 

c)  d) 

e)  f) 

*HD: a) Maxy = 16 khi x = 1 b) Maxy = 9 khi x = 3*

*c) Maxy =  khi x =  d) Maxy =  khi x = *

*e) Maxy = 9 khi x = 1 f) Maxy =  khi x =  ()*

**II. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN**

**1. Định nghĩa**

*Bất phương trình dạng  (hoặc ), trong đó a, b là hai số đã cho, a 0, đgl* ***bất phương trình bậc nhất một ẩn****.*

**2. Hai qui tắc biến đổi bất phương trình**

***Qui tắc chuyển vế****: Khi chuyển một hạng tử của bất phương trình từ vế này sang vế kia ta phải* ***đổi dấu*** *hạng tử đó.*

***Qui tắc nhân****: Khi nhân hai vế của bất phương trình với cùng một số khác 0, ta phải:*

*–* ***Giữ nguyên chiều*** *bất phương trình nếu* ***số đó******dương****.*

*–* ***Đổi chiều*** *bất phương trình nếu* ***số đó âm****.*

**Ví dụ 1** : Trong các số −1, 0, 1, 2, 3 số nào là nghiệm của mỗi bất phương trình sau :

a) b) c) d)



**Bài giải**

a) ⇒ ⇔ bất đẳng thức sai nên không thể là nghiệm của bất phương trình .



⇒ ⇔ bất đẳng thức đúng nên là nghiệm của bất phương trình . Tương tự , , là nghiệm của bất phương trình .



b) ⇒ ⇔ bất đẳng thức sai nên không thể là nghiệm của bất phương trình .



⇒ ⇔ bất đẳng thức sai nên không thể là nghiệm của bất phương trình .



⇒ ⇔ bất đẳng thức đúng nên là nghiệm của bất phương trình .Tương tự , là nghiệm của bất ph trình .



c) ⇒ ⇔ bất đẳng thức sai nên không thể là nghiệm của bất phương trình .



⇒ ⇔ bất đẳng thức sai nên không thể là nghiệm của bất phương trình .



⇒ ⇔ bất đẳng thức sai nên không thể là nghiệm của bất phương trình .



⇒ ⇔ bất đẳng thức đúng nên là nghiệm của bất phương trình .



**Ví dụ 2** : Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm của nó trên trục số.

a) b) c) d)



**Bài giải**

a) “ chuyển − 4 từ vế trái sang vế phải của bất phương trình và đổi dấu thành 4”



⇔ “ chia hai vế của bất phương trình cho số dương 2 ”



⇔ ///////////////////|///////////(



b)“chuyển từ vế trái sang vế phải của bất phương trình và đổi dấu thành ”



⇔ “ chia hai vế của bất phương trình cho số dương 3 ”



⇔ | ]///////////////////



c) ⇔ ⇔ ⇔ .



d) ⇔ ⇔ .



**Ví dụ 3** : Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm của nó trên trục số.

a) b)



c) d)



**Bài giải**

a) ⇔ ⇔



⇔ ⇔ ⇔ .



| )/////////////////////

b) ⇔



⇔ vô nghiệm với mọi .



c) ⇔⇔⇔⇔⇔



| )//////////////

d) ⇔ ⇔ ⇔



⇔ ⇔ ⇔ : )///////|//////////////////////



**BÀI TẬP**

1. Giải các bất phương trình sau:

a)  b) 

c)  d) 

e)  f) 

*ĐS: a)  b)  c)  d)  e)  f) *

1. Giải các bất phương trình sau:

a)  b) 

c)  d) 

e)  f) 

*ĐS: a)  b)  c)  d)  e)  f) *

1. Giải các bất phương trình sau:

a)  b) 

c)  d) 

e)  f) 

*ĐS: a)  b)  c)  d)  e)  f) *

1. Giải các bất phương trình sau:

a)  b) 

c)  d) 

e) 

*ĐS: a) x tuỳ ý b) x tuỳ ý c) x tuỳ ý d) vô nghiệm e) vô nghiệm*

1. Với những giá trị nào của *x* thì:

a) Giá trị của biểu thức  không nhỏ hơn giá trị của biểu thức .

b) Giá trị của biểu thức  lớn hơn giá trị của biểu thức .

c) Giá trị của biểu thức  không lớn hơn giá trị của biểu thức .

d) Giá trị của biểu thức  nhỏ hơn giá trị của biểu thức .

*ĐS: a)  b)  c)  d) .*

1. Giải các bất phương trình sau: (*Biến đổi đặc biệt*)

a)  b) 

c)  d) 

*ĐS: a)  b) *

a) Một số có hai chữ số có chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 2. Tìm số đó biết rằng nó lớn hơn 21 nhưng nhỏ hơn 36.

b) Tìm số nguyên nằm trong khoảng từ 300 đến 400, biết số đó chia cho 3, 4, 5 đều có số dư là 1.

c) Tìm số nguyên nằm trong khoảng từ 500 đến 600, biết số đó chia cho 5, 8, 10 có các số dư lần lượt là 2, 5, 7.

*ĐS: a)* 31  *b)* 301 *( chia hết cho 3, 4, 5) c)* 557 *( chia hết cho 5, 8, 10)*

**III. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI**

**1. Định nghĩa giá trị tuyệt đối**



**2. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối**

***Dạng*** *  *

***Dạng*** **

***Dạng phương trình có chứa nhiều dấu giá trị tuyệt đối***

*– Xét dấu các biểu thức chứa ẩn nằm trong dấu GTTĐ.*

*– Chia trục số thành nhiều khoảng sao cho trong mỗi khoảng, các biểu thức nói trên có dấu xác định.*

*– Xét từng khoảng, khử các dấu GTTĐ, rồi giải PT tương ứng trong trường hợp đó.*

*– Kết hợp các trường hợp đã xét, suy ra số nghiệm của PT đã cho.*

**Ví dụ 1** : Bỏ dấu giá trị tuyệt đối và rút gọn biểu thức

a) nếu hoặc



b) nếu hoặc



c) nếu



d) nếu hoặc .



**Bài giải**

a) ⇒ ⇒ ⇒.



⇒ ⇒ ⇒.



b) ⇒ ⇒ ⇒ .



⇒ ⇒ ⇒ .



c) ⇒ ⇒ ⇒ .



d) ⇒ ⇒.



⇒ ⇒.



**Ví dụ 2** : Giải phương trình

a) b)



c) d)



**Bài giải**

a) Với ⇒ ⇒ ⇒ ⇔ ⇔



⇔ giá trị này thỏa mãn điều kiện nên là nghiệm của phương trình.



Với ⇒ ⇒ ⇒ ⇔ ⇔



⇔ giá trị này thỏa mãn điều kiện nên là nghiệm của phương trình.



Vậy .



b) Với ⇒ ⇒ ⇒ ⇔



⇔ ⇔ giá trị này không thỏa mãn điều kiện nên nó không là nghiệm.



Với ⇒ ⇒ ⇒ ⇔ ⇔



⇔ giá trị này không thỏa mãn điều kiện nên nó không là nghiệm.



Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.

c) Với ⇔ .



⇒ ⇔ ⇔



⇔ giá trị này thỏa mãn điều kiện nên nó là nghiệm của phương trình.



Với ⇔ .



⇒ ⇔ ⇔



⇔ giá trị này thỏa mãn điều kiện nên nó là nghiệm của phương trình.



Vậy .



d) Với ⇔ .



⇒ ⇔ ⇔ ⇔



⇔ giá trị này không thỏa mãn điều kiện nên nó không là nghiệm.



Với ⇔ .



⇒ ⇔ ⇔ ⇔



Phương trình này vô nghiệm nên phương trình đã cho vô nghiệm.

**Ví dụ 3** : Giải phương trình

a) b)



c) d)



**Bài giải**

a) ⇒ ⇒ ⇒.



⇒ ⇒ ⇒.



b) ⇒ ⇒ ⇒ .



⇒ ⇒ ⇒ .



c) ⇒ ⇒ ⇒ .



d) ⇒ ⇒.



⇒ ⇒.



**BÀI TẬP**

1. Giải các phương trình sau:

a)  b)  c) 

d)  e)  f) 

*ĐS: a)  b)  c)  d) e) f) *

1. Giải các phương trình sau:

a)  b)  c) 

d) 

*ĐS: a)  b) * *c)  d) *

1. Giải các phương trình sau:

a)  b)  c) 

d)  e)  f) 

*ĐS: a)  b)  c)  d)  e)  f) *

1. Giải các phương trình sau:

a)  b)  c) 

d)  e)  f) 

*ĐS: a)  b) c) d) e) f) *

1. Giải các phương trình sau:

a)  b)  c) 

d)  e)  f) 

*ĐS: a)  b)  c) d)  e)  f)*

**BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG IV**

1. Giải các bất phương trình sau:

a)  b)  c) 

d)  e)  f) 

*ĐS: a)  b)  c)  d)  e)  f) *

a) Tìm tất cả các nghiệm nguyên dương của bất phương trình: 

b) Tìm tất cả các nghiệm nguyên âm của bất phương trình:



c) Tìm nghiệm nguyên lớn nhất của bất phương trình: 

d) Tìm nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình: 

*ĐS: a)  b) *

1. Giải các bất phương trình sau:

a)  b) 

c) 

*ĐS: a) . Trừ 2 vế cho 2 b) . Trừ 2 vế cho 4*

*c) . Biến đổi , *

1. Giải các phương trình sau:

a)  b)  c) 

d)  e)  f) 

*ĐS: a)  b)  c)  d)  e)  f) *

CHƯƠNG I: TỨ GIÁC

**I. TỨ GIÁC**


**Định nghĩa :** Tứ giác ABCD là một hình gồm bốn đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trong đó bất kỳ hai đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một đường thẳng.

**Định lý** : Tổng bốn góc của một tứ giác bằng 3600.



Góc ngoài của tứ giác là góc kề bù với một góc của tứ giác.

Đa giác đều là đa giác có tất cả các cạnh bằng nhau và tất cả các góc bằng nhau.

Tam giác đều Hình vuông Ngũ giác đều Lục giác đều

**VẤN ĐỀ I. Sử dụng tính chất về các góc của một tứ giác để tính góc**

**Định lý** : Tổng bốn góc của một tứ giác bằng 3600.



Góc ngoài của tứ giác là góc kề bù với một góc của tứ giác.

**Bài tâp 1:** Cho tứ giác ABCD có . Tính góc A và góc ngoài tại đỉnh A.



**Bài tâp 2:** Cho tứ giác ABCD có AB = AD, CB = CD, .



a) Chứng minh AC là đường trung trực của BD. b) Tính .



*ĐS: b) .*



**Bài tâp 3:** Cho tứ giác ABCD có phân giác trong của góc A và góc B cắt nhau tại E, phân giác ngoài của góc A và góc B cắt nhau tại F. Chứng minh: và .



**Bài tâp 4:** Cho tứ giác ABCD có . Trên tia đối của tia DA lấy điểm E sao cho DE = AB. Chứng minh:



a) Các tam giác ABC và EDC bằng nhau.

b) AC là phân giác của góc A.

**Bài tâp 5:** Cho tứ giác ABCD biết số đo của các góc tỉ lệ thuận với 5; 8; 13 và 10.



a) Tính số đo các góc của tứ giác ABCD.

b) Kéo dài hai cạnh AB và DC cắt nhau ở E, kéo dài hai cạnh AD và BC cắt nhau ở F. Hai tia phân giác của các góc AED và góc AFB cắt nhau ở O. Phân giác của góc AFB cắt các cạnh CD và AB tại M và N. Chứng minh O là trung điểm của đoạn MN.

**Bài tâp 6:** Cho tứ giác ABCD có , AC là tia phân giác của góc A. Chứng minh CB = CD.



**Bài tâp 7:** Cho tứ giác ABCD có . Hai đường thẳng AD và BC cắt nhau tại E, hai đường thẳng AB và DC cắt nhau tại F. Các tia phân giác của hai góc AEB và AFD cắt nhau tại I. Tính góc theo



**VẤN ĐỀ II. Sử dụng bất đẳng thức tam giác**

**để giải các bài toán liên hệ đến các cạnh của một tứ giác**

Trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất kì bao giờ cũng lớn hơn độ dài cạnh còn lại.

|  |  |
| --- | --- |
| *AB + AC > BC*  *AB + BC > AC*  *AC + BC > AB* | C  B  A |

Hệ quả: Trong một tam giác, hiệu độ dài hai cạnh bất kì bao giờ cũng nhỏ hơn độ dài cạnh còn lại.

|AC - BC | < AB

|AB - BC | < AC

|AC – AB|< BC

Nhận xét: Trong một tam giác, độ dài một cạnh bao giờ cũng lớn hơn hiệu và nhỏ hơn tổng các độ dài của hai cạnh còn lại.

|AB – AC| < BC < AB + AC

Lưu ý: chỉ cần so sánh độ dài lớn nhất với tổng hai độ dài còn lại, hoặc so sánh độ dài nhỏ nhất với hiệu hai độ dài còn lại.

1. Cho tứ giác ABCD. Chứng minh:

a) b) .



1. Cho tứ giác ABCD có . Chứng minh: .



1. Cho tứ giác ABCD. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD.

a) Chứng minh: .



b) \* Khi O là điểm bất kì thuộc miền trong của tứ giác ABCD, kết luận trên có đúng không?

1. Chứng minh rằng trong một tứ giác thì:

a) Tổng độ dài 2 cạnh đối diện nhỏ hơn tổng độ dài hai đường chéo.

b) Tổng độ dài hai đường chéo lớn hơn nửa chu vi của tứ giác.

**II. HÌNH THANG – HÌNH THANG VUÔNG**

**Hình thang** là tứ giác có hai cạnh đối song song.

**Hai góc kề một cạnh bên** của hình thang bằng 1800

**Nhận xét:**

* Nếu một hình thang có hai cạnh bên song song thì hai cạnh bên bằng nhau, hai cạnh đáy bằng nhau.
* Nếu một hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau thì hai cạnh bên song song và bằng nhau.
* Hình thang vuông là hình thang có một góc vuông.



ABCD là hình thang:

* AB // CD
* +
* Nếu AD // BC
* Nếu AB = CD

ABCD là hình thang, thì ABCD là hình thang vuông

**VẤN ĐỀ I. Tính chất các góc của một hình thang**

**Định lý** : Tổng bốn góc của một tứ giác bằng 3600.



Góc ngoài của tứ giác là góc kề bù với một góc của tứ giác.

**Hai góc kề một cạnh bên** của hình thang bằng 1800

1. Cho hình thang ABCD (AB // CD) có . Tính các góc của hình thang.



1. Cho hình thang ABCD (AB // CD) có AB < CD, AD = BC = AB, . Tính các góc của hình thang.



1. Cho hình thang ABCD (AB // CD) có AB < CD. Chứng minh rằng: .



1. Cho hình thang ABCD (AB // CD). Hai đường phân giác của góc A và B cắt nhau tại điểm K thuộc đáy CD. Chứng minh AD + BC = DC.
2. Cho hình thang ABCD (AB // CD).

a) Chứng minh rằng nếu hai tia phân giác của hai góc A và D cùng đi qua trung điểm F của cạnh bên BC thì cạnh bên AD bằng tổng hai đáy.

b) Chứng minh rằng nếu AD = AB + CD thì hai tia phân giác của hai góc A và D cắt nhau tại trung điểm của cạnh bên BC.

1. Cho hình thang ABCD có và . Lấy điểm M thuộc đáy nhỏ BC. Kẻ M*x* ⊥ MA, M*x* cắt CD tại N. Chứng minh rằng tam giác AMN vuông cân.



**VẤN ĐỀ II. Chứng minh một tứ giác là hình thang, hình thang vuông**

Hình thang vuông là hình thang có một góc vuông.

Hình thang cân là hình thang có hai góc kề với một đáy bằng nhau.

Hình thang cân là hình thang có 2 đường chéo bằng nhau.

1. Cho tứ giác ABCD có AB = BC và AC là tia phân giác của góc A. Chứng minh ABCD là hình thang.
2. Cho tam giác ABC vuông tại A. Lấy điểm M thuộc cạnh BC sao cho , N là trung điểm cạnh AB. Chứng minh:



a) Tam giác AMB cân.

b) Tứ giác MNAC là hình thang vuông.

1. Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ đường cao AH. Từ H kẻ HD  AC, HE AB. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng HB, HC. Chứng minh tứ giác DEMN là hình thang vuông.

**III. HÌNH THANG CÂN**

Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau.

Hai góc đối của hình thang cân bằng **1800**

Tính chất:

* Trong hình thang cân, hai cạnh bên bằng nhau.
* Trong hình thang cân, hai đường chéo bằng nhau.

Dấu hiệu nhận xét:

* Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau là hình thang cân.
* Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.

Tứgiác ABCD:

Tứgiác ABCD:

Tứ giác ABCD:

ABCD là hình thang cân

**VẤN ĐỀ I. Sử dụng tính chất của hình thang cân để tính toán và chứng minh**

Hình thang cân có một trục đối xứng là đi qua trung điểm của hai cạnh đáy.

1. Cho hình thang cân ABCD (AB // CD, AB < CD). Kẻ các đường cao AE, BF của hình thang. Chứng minh rằng DE = CF.
2. Cho hình thang cân ABCD (AB // CD).

a) Chứng minh: .



b) Gọi E là giao điểm của AC và BD. Chứng minh: .



1. Cho hình thang cân ABCD (AB // CD, AB > CD) có , . Đường chéo AC vuông góc với cạnh bên BC.



a) Tính các góc của hình thang.

b) Chứng minh AC là phân giác của góc .



c) Tính diện tích của hình thang.

1. Cho hình thang cân ABCD (AB // CD) có . Gọi O là giao điểm của AC và BD.



a) Chứng minh tam giác DOC vuông cân.

b) Tính diện tích của hình thang ABCD, biết BD = 6 (cm).

*ĐS: b) .*



**VẤN ĐỀ II. Chứng minh một tứ giác là hình thang cân**

Tứ giác ABCD:

Tứ giác ABCD:

Tứ giác ABCD:

ABCD là hình thang cân

1. Cho tam giác ABC cân tại A, các đường phân giác BD, CE (D AC, E AB). Chứng minh rằng BEDC là hình thang cân có đáy nhỏ bằng cạnh bên.
2. Cho hình thang ABCD (AB // CD) có . Chứng minh rằng ABCD là hình thang cân.



1. Cho tam giác ABC cân tại A. Trên các cạnh AB, AC lấy lần lượt các điểm D và E sao cho AD = AE.

a) Chứng minh BDEC là hình thang cân.

b) Tính các góc của hình thang cân đó, biết .



*ĐS: b) .*



1. Cho hình thang ABCD (AB // CD) có AC = BD. Qua B kẻ đường thẳng song song với AC cắt đường thẳng DC tại E. Chứng minh:

a) Tam giác BDE là tam giác cân.

b) Các tam giác ACD và BDC bằng nhau.

c) ABCD là hình thang cân.

1. Cho tam giác đều ABC và điểm M thuộc miền trong của tam giác. Qua M kẻ đường thẳng song song với BC cắt AB ở D, đường thẳng song song với AC cắt BC ở E, đường thẳng song song với AB cắt AC ở F. Chứng minh:

a) Các tứ giác BDME, CFME, ADMF là các hình thang cân.

b) Chu vi của tam giác DEF bằng tổng các khoảng cách từ M đến các đỉnh của tam giác ABC.

c) .



*ĐS: c)* .



1. Cho hình thang ABCD (AD // BC, AD > BC) có đường chéo AC vuông góc với cạnh bên CD, và .



a) Chứng minh ABCD là hình thang cân.

b) Tính độ dài cạnh đáy AD, biết chu vi hình thang bằng 20 cm.

*ĐS: b) .*



**IV. ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC, CỦA HÌNH THANG**

**Đường trung bình của tam giác**: là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác.

**Định lí 1:** Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của tam giác và song song với cạnh thứ hai thì đi qua trung điểm cạnh thứ ba.

**Định lí 2:** Đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh ấy.



* MN là đường trung bình
* MN là đường trung bình của

**Đường trung bình của hình thang:** Đường trung bình của hình thang là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh bên của hình thang.

**Định lí 3:** Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh bên của hình thang và song song với hai đáy thì đi qua trung điểm cạnh bên thứ hai.

**Định lí 4:** Đường trung bình của hình thang thì song song với hai đáy và bằng nửa tổng hai đáy.

* MN là đường trung bình
* MN là đường trung bình của



1. Cho tam giác ABC, trung tuyến AM. Trên cạnh AB, lấy hai điểm D, E sao cho AD = DE = EB. Gọi I là giao điểm của AM với CD. Chứng minh: AI = IM.
2. Cho tam giác ABC và hai đường trung tuyến BD, CE cắt nhau tại G. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BG, CG. Chứng minh tứ giác MNDE có các cặp cạnh đối song song và bằng nhau.
3. Cho tam giác ABC. Trên tia BA lấy điểm D sao cho A là trung điểm BD. Trên tia CB lấy điểm E sao cho B là trung điểm CE. Hai đường thẳng AC và DE cắt nhau tại I. Chứng minh rằng: .



1. Cho tứ giác ABCD có góc , , AD = BC. Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm của AB và CD. Tính góc nhọn tạo bởi đường thẳng FE với các đường thẳng AD và BC.



1. Cho A, B, C theo thứ tự nằm trên đường thẳng *d* (AB > BC). Trên cùng nửa mặt phẳng bờ là *d*, vẽ các tam giác đều AMB và BNC. Gọi P, Q, R, S lần lượt là trung điểm của BM, CM, BN, AN. Chứng minh:

a) PQRS là hình thang cân.

b) .



1. Cho tam giác ABC, trung tuyến AM. Gọi I là trung điểm của AM, D là giao điểm của BI và AC.

a) Chứng minh: .



b) So sánh độ dài BD và ID.

1. Cho hình thang ABCD (AB // CD). Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AD, BC, AC, BD.

a) Chứng minh bốn điểm M, N, P, Q nằm trên một đường thẳng.

b) Tính MN, PQ, biết các cạnh đáy của hình thang .



c) Chứng minh rằng nếu MP = PQ = QN thì .



1. Cho hình thang ABCD (AB // CD). Gọi E, F, K lần lượt là trung điểm của AD, BC, BD. Chứng minh ba điểm E, K, F thẳng hàng.
2. Cho hình thang ABCD (AB // CD). Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AD và BC. Đường thẳng EF cắt BD ở I, cắt AC ở K.

a) Chứng minh: AK = KC, BI = ID.

b) Cho AB = 6, CD = 10. Tính EI, KF, IK.

1. Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F, K lần lượt là trung điểm của AD, BC, AC.

a) So sánh độ dài các đoạn thẳng EK và CD, KF và AB.

b) Chứng minh: .



c) Khi thì tứ giác ABCD là hình gì.



*ĐS: c) ABCD là hình thang.*

1. Tính độ dài đường trung bình của một hình thang cân biết rằng các đường chéo của nó vuông góc với nhau và đường cao bằng 10 cm.
2. Cho tam giác ABC, trọng tâm G. Vẽ đường thẳng *d* đi qua G cắt các đoạn thẳng AB, AC. Gọi A’, B’. C’ thứ tự là hình chiếu của A, B, C trên *d*. Tìm liên hệ giữa các độ dài AA’, BB’, CC’.
3. Cho tam giác ABC, trọng tâm G. Vẽ đường thẳng *d* nằm ngoài tam giác ABC. Gọi A’, B’. C’, G’ thứ tự là hình chiếu của A, B, C trên *d*. Tìm liên hệ giữa các độ dài AA’, BB’, CC’ , GG’.

**V. ĐỐI XỨNG TRỤC**

* Hai điểm **A, B** gọi là đối xứng với nhau qua đường thẳng d nếu d là đường trung trực của đoạn thẳng nối hai điểm đó.
* **Quy ước:** Nếu điểm M nằm trên đường thẳng d thì điểm đối xứng với M qua đường thẳng d cũng là điểm M.
* Hai hình gọi là đối xứng với nhau qua đường thẳng d nếu mỗi điểm thuộc hình này

đối xứng với một điểm thuộc hình kia qua đường thẳng d và ngược lại. Đường

thẳng d gọi là trục đối xứng của hai hình đó

* Nếu hai đoạn thẳng (góc, tam giác) đối xứng với nhau qua một đường thẳng thì chúng bằng nhau.
* Đường thẳng d gọi là trục đối xứng của hình H nếu điểm đối xứng với mỗi điểm thuộc hình H qua đường thẳng d cũng thuộc hình H. Ta nói hình H có trục đối xứng

Đường thẳng đi qua trung điểm hai đáy của hình thang cân là trục đối xứng của

hình thang cân

1. Cho góc và điểm A nằm trong góc đó. Vẽ điểm B đối xứng với A qua , điểm C đối xứng với A qua .



a) So sánh các độ dài OB và OC.

b) Tính số đo góc .



*ĐS: b)* .



1. Cho tam giác nhọn ABC, trực tâm H. Gọi K là điểm đối xứng với H qua BC.

a) Chứng minh hai tam giác BHC và BKC bằng nhau.

b) Cho . Tính số đo góc .



*ĐS: b) .*



1. Cho hình thang vuông ABCD (). Gọi K là điểm đối xứng với B qua AD, E là giao điểm của CK và AD. Chứng minh .



1. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi I, K lần lượt là điểm đối xứng với điểm H qua các cạnh AB, AC. Chứng minh:

a) Ba điểm I, A, K thẳng hàng.

b) Tứ giác BIKC là hình thang.

c) .



1. Cho tam giác ABC, các phân giác BM và CN cắt nhau tại I. Từ A vẽ các đường vuông góc với BM và CN, chúng cắt BC thứ tự ở E và F. Gọi I là hình chiếu của I trên BC. Chứng minh rằng E và F đối xứng nhau qua II.
2. Cho hai điểm A, B nằm trong một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng *d*. Tìm điểm sao cho ngắn nhất.



1. Cho góc và điểm A nằm trong góc đó. Gọi B, C lần lượt là hai điểm đối xứng với điểm A qua .



a) Chứng minh tam giác BOC là tam giác cân. Tính các góc của tam giác đó.

b) Tìm điểm và điểm sao cho tam giác AIK có chu vi nhỏ nhất.



*ĐS: a) b) I, K là giao điểm của đường thẳng BC với các tia Ox và Oy.*



1. cho tam giác abc, c*x* là phân giác ngoài của góc c. trên c*x* lấy điểm m (khác c). Chứng minh rằng: Ma + mb > ca + cb.
2. Cho góc nhọn và điểm A ở trong góc đó . Tìm điểm B ở trên tia O*x* và điểm C ở trên tia O*y* sao cho chu vi tam giác abc là nhỏ nhất.



**VI. HÌNH BÌNH HÀNH**

* Hình bình hành là tứ giác có các cạnh đối song song
* Hình bình hành là một hình thang **đặc biệt** (hình bình hành là hình thang có hai cạnh bên song song)
* Tính chất: Trong hình bình hành:
* *Các cạnh đối bằng nhau*
* *Các góc đối bằng nhau*
* *Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường*
* Dấu hiệu nhận biết:
* *Tứ giác có các cạnh đối song song là hình bình hành*
* *Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành.*
* *Tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành.*
* *Tứ giác có các góc đối bằng nhau là hình bình hành.*
* *Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành.*

**

ABCD là hình bình hành nên:

**VẤN ĐỀ I. Vận dụng tính chất của hình bình hành để chứng minh tính chất hình học**

Tính chất: Trong hình bình hành:

* *Các cạnh đối bằng nhau*
* *Các góc đối bằng nhau*
* *Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường*

1. Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC.

a) Chứng minh và .



b) Chứng minh tứ giác EBFD là hình bình hành.

c) Chứng minh các đường thẳng EF, DB và AC đồng qui.

1. Cho hình bình hành ABCD (AB > BC). Tia phân giác của góc D cắt AB ở E, tia phân giác của góc B cắt CD ở F.

a) Chứng minh . b) Tứ giác DEBF là hình gì?



1. Cho hình bình hành ABCD. Gọi K, I lần lượt là trung điểm của các cạnh AB vad CD, M và N là giao điểm của AI và CK với BD.

a) Chứng minh: . b) Chứng minh: .



**VẤN ĐỀ II. Vận dụng dấu hiệu nhận biết để chứng minh**

**một tứ giác là hình bình hành**

Dấu hiệu nhận biết:

* *Tứ giác có các cạnh đối song song là hình bình hành*
* *Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành.*
* *Tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành.*
* *Tứ giác có các góc đối bằng nhau là hình bình hành.*
* *Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành.*

1. Cho hình bình hành ABCD, đường chéo BD. Kẻ AH vuông góc với BD ở H, CK vuông góc với BD ở K. Chứng minh tứ giác AHCK là hình bình hành.
2. Cho hình bình hành ABCD. Gọi O là giao điểm hai đường chéo AC và BD. Qua điểm O, vẽ đường thẳng *a* cắt hai đường thẳng AD, BC lần lượt tại E, F, vẽ đường thẳng *b* cắt hai cạnh AB, CD lần lượt tại K, H. Chứng minh tứ giác EKFH là hình bình hành.
3. Cho tam giác ABC. Từ một điểm E trên cạnh AC vẽ đường thẳng song song với BC cắt AB tại F và đường thẳng song song với AB cắt BC tại D. Giả sử AE = BF.

a) Chứng minh tam giác AED cân. b) Chứng minh AD là phân giác của góc A.

1. Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA và I, K là trung điểm các đường chéo AC, BD. Chứng minh:

a) Các tứ giác MNPQ, INKQ là hình bình hành.

b) Các đường thẳng MP, NQ, IK đồng qui.

1. Cho tam giác ABC và H là trực tâm. Các đường thẳng vuông góc với AB tại B, vuông góc với AC tại C cắt nhau ở D.

a) Chứng minh tứ giác BDCH là hình bình hành.

b) Tính số đo góc , biết .



1. Cho hình bình hành ABCD, . Từ C vẽ CE vuông góc với AB. Nối E với trung điểm M của AD. Từ M vẽ MF vuông góc với CE, MF cắt BC tại N.



a) Tứ giác MNCD là hình gì? b) Tam giác EMC là tam giác gì?

c) Chứng minh: .



1. Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F lần lượt là giao điểm của AB và CD, AD và BC; M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AE, EC, CF, FA. Chứng minh tứ giác MNPQ là hình bình hành.
2. Cho hình bình hành ABCD. Các điểm E, F thuộc đường chéo AC sao cho AE = EF = FC. Gọi M là giao điểm của BF và CD; N là giao điểm của DE và AB. Chứng minh rằng:

a) M, N theo thứ tự là trung điểm của CD, AB. b) EMFN là hình bình hành.

1. Cho hình thang vuông ABCD, có và AD = 2BC. Kẻ AH vuông góc với BD (H thuộc BD). Gọi I là trung điểm của HD. Chứng minh rằng: CI ⊥ AI.



1. Cho tam giác ABC và O là một điểm thuộc miền trong của tam giác. Gọi D, E, F lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CA và L, M, N lần lượt là trung điểm của các đoạn OA, OB, OC. Chứng minh rằng: các đoạn thẳng EL, FM và DN đồng qui.

**VII. ĐỐI XỨNG TÂM**

* Hai điểm A, B gọi là đối xứng với nhau qua điểm O nếu O là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm đó. (Quy ước: Điểm đối xứng với điểm O qua điểm O cũng là điểm O)
* Hai hình gọi là đối xứng với nhau qua điểm O nếu mỗi điểm thuộc hình này đối xứng với mỗi điểm thuộc hình kia qua điểm O và ngược lại. Điểm O gọi là tâm đối xứng của hai hình đó.
* Nếu hai đoạn thẳng (góc, tam giác) đối xứng với nhau qua một điểm thì chúng bằng nhau.
* Điểm O gọi là tâm đối xứng của hình H nếu điểm đối xứng với mỗi điểm thuộc hình H qua điểm O cũng thuộc hình H. Ta nói hình H có tâm đối xứng.

Giao điểm hai đường chéo của hình bình hành là tâm đối xứng của hình bình hành đó. 

1. Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là điểm đối xứng với D qua A, F là điểm đối xứng với D qua C. Chứng minh:

a) . b) Điểm E đối xứng với điểm F qua điểm B.



1. Cho tam giác ABC, các trung tuyến BD, CE. Gọi H là điểm đối xứng với B qua D, K là điểm đối xứng với C qua E. Chứng minh điểm H đối xứng với điểm K qua điểm A.
2. Cho hình bình hành ABCD và điểm E trên cạnh AB, I và K là các trung điểm của cạnh AD và BC. Gọi các điểm M, N lần lượt đối xứng với điểm E qua điểm I và điểm K.

a) Chứng minh các điểm M, N thuộc đường thẳng CD.

b) Chứng minh .



1. Cho góc vuông , điểm A nằm trong góc đó. Gọi B là điểm đối xứng với A qua , C là điểm đối xứng với A qua . Chứng minh B đối xứng với C qua O.



1. Cho hình bình hành ABCD, O là giao điểm của hai đường chéo. Một đường thẳng đi qua O cắt các cạnh AB và CD theo thứ tự ở M và N. Chứng minh điểm M đối xứng với điểm N qua O.
2. Cho hình bình hành ABCD có tâm đối xứng là O, một điểm E ở trên đoạn OD. Gọi F là điểm đối xứng của điểm C qua E.

a) Chứng minh tứ giác ODFA là hình thang.

b) Xác định vị trí điểm E trên OD để hình thang ODFA là hình bình hành.

1. Cho tam giác ABC, trọng tâm G. Gọi M, N, P theo thứ tự là các điểm đối xứng của A, B, C qua tâm G.

a) Chứng minh tứ giác BPNC là hình bình hành.

b) Chứng minh các tam giác ABC, MNP bằng nhau.

c) Chứng minh các tam giác ABC, MNP có cùng trọng tâm.

1. Cho tam giác abc, H là trực tâm, I là giao điểm các đường trung trực. K là điểm đối xứng với H qua trung điểm của đoạn thẳng BC. Chứng minh K đối xứng với A qua I.
2. Cho hình bình hành ABCD. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Trên AB lấy điểm E, trên CD lấy điểm F sao cho AE = CF.

a) Chứng minh E đối xứng với F qua O.

b) Từ E dựng E*x* // AC cắt BC tại I, dựng F*y* // AC cắt AD tại K. Chứng minh rằng: EF = FK; I và K đối xứng với nhau qua O.

1. Cho tam giác ABC. Gọi A' là điểm đối xứng với A qua C, B' là điểm đối xứng với B qua A, C' là điểm đối xứng với C qua B. Gọi BM là trung tuyến của tam giác ABC, B'M' là trung tuyến của tam giác A'B'C'.

a) Chứng minh rằng ABM'M là hình bình hành.

b) Gọi G là giao điểm của BM và B'M'. Chứng minh rằng G là trọng tâm của hai tam giác ABC và tam giác A'B'C'.

**VIII. HÌNH CHỮ NHẬT**

* Hình chữ nhật là tứ giác có **bốngóc vuông**.
* Từ định nghĩa hình chữ nhật, ta suy ra: Hình chữ nhật cũng là một hình bình hành, một hình thang cân.

ABCD là hình chữ nhật ABCD là

* **Tính chất:**
* *Hình chữ nhật có tất cả các tính chất của hình hành, của hình thang cân.*
* *Từ tính chất của hình thang cân và hình bình hành: Trong hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.*
* **Dấu hiệu nhận biết:**
* *Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật*
* *Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật.*
* *Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật*
* *Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.*
* **Định lí:**Trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền. Nếu một tam giác có đường trung tuyến ứng với một cạnh bằng nửa cạnh ấy thì tam giác đó là tam giác vuông.



**VẤN ĐỀ I. Vận dụng dấu hiệu nhận biết để chứng minh một tứ giác là hình chữ nhật**

* **Dấu hiệu nhận biết:**
* *Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật*
* *Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật.*
* *Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật*
* *Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.*

1. Cho tam giác ABC, đường cao AH. Gọi I là trung điểm của AC, E là điểm đối xứng với H qua I. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của HC, CE. Các đường thẳng AM, AN cắt HE tại G và K.

a) Chứng minh tứ giác AHCE là hình chữ nhật.

b) Chứng minh HG = GK = KE.

1. Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc với nhau. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Tứ giác EFGH là hình gì?

*ĐS: EFGH là hình chữ nhật.*

1. Cho tam giác ABC vuông tại A. Về phía ngoài tam giác ABC, vẽ hai tam giác vuông cân ADB (DA = DB) và ACE (EA = EC). Gọi M là trung điểm của BC, I là giao điểm của DM với AB, K là giao điểm của EM với AC. Chứng minh:

a) Ba điểm D, A, E thẳng hàng.

b) Tứ giác IAKM là hình chữ nhật.

c) Tam giác DME là tam giác vuông cân.

1. Cho hình thang cân ABCD (AB // CD, AB < CD). Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm các đoạn thẳng AD, BD, AC, BC.

a) Chứng minh bốn điểm M, N, P, Q thẳng hàng.

b) Chứng minh tứ giác ABPN là hình thang cân.

c) Tìm một hệ thức liên hệ giữa AB và CD để ABPN là hình chữ nhật.

*ĐS: c) thì ABPN là hình chữ nhật.*



1. Cho tam giác ABC. Gọi O là một điểm thuộc miền trong của tam giác, M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng OB, OC, AC, AB.

a) Chứng minh tứ giác MNPQ là hình bình hành.

b) Xác định vị trí của điểm O đế tứ giác MNPQ là hình chữ nhật.

*ĐS: b) O thuộc đường cao AH của ABC.*

1. Cho tam giác ABC vuông cân tại C. Trên các cạnh AC, BC lấy lần lượt các điểm P, Q sao cho AP = CQ. Từ điểm P vẽ PM song song với BC (M AB).

a) Chứng minh tứ giác PCQM là hình chữ nhật.

b) Gọi I là trung điểm của PQ. Chứng minh rằng khi P di chuyển trên cạnh AC, Q di chuyển trên cạnh BC thì điểm I di chuyển trên một đoạn thẳng cố định.

*ĐS: b) I di chuyển trên đường trung bình của ABC.*

1. Cho hình chữ nhật ABCD. Nối C với một điểm E bất kỳ trên đường chéo BD. Trên tia đối của tia EC lấy điểm F sao cho EF = EC. Vẽ FH và FK lần lượt vuông góc với AB và AD. Chứng minh rằng:

a) Tứ giác AHFK là hình chữ nhật.

b) AF song song với BD và KH song song với AC.

c) Ba điểm E, H, K thẳng hàng.

1. Cho tam giác ABC và H là trực tâm. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC và CA; D, E, F lần lượt là trung điểm các đoạn HA, HB và HC.

a) Chứng minh rằng các tứ giác MNFD và MEFP là các hình chữ nhật.

b) Để các đoạn MD, ME và DP bằng nhau thì tam giác ABC phải là tam giác gì?

**VẤN ĐỀ II. Vận dụng kiến thức hình chữ nhật để giải toán**

1. Tính độ dài trung tuyến ứng với cạnh huyền của một tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng 7cm và 24cm.
2. *ĐS: .*



1. Cho tam giác ABC cân tại A, CH là đường cao (H AB). Gọi D là điểm đối xứng với điểm B qua A.

a) Chứng minh tam giác DCB là tam giác vuông.

b) Chứng minh .



1. Cho hình chữ nhật ABCD. Vẽ BH AC (H AC). Gọi M, K lần lượt là trung điểm của AH và DC; I, O lần lượt là trung điểm của AB và IC.

a) Chứng minh và .



b) Tính số đo góc .



*ĐS: b) .*



1. Cho tam giác ABC vuông tại A. M là điểm bất kì thuộc cạnh BC. Vẽ MD AB, ME AC. O là trung điểm của DE.

a) Chứng minh ba điểm A, O, M thẳng hàng.

b) Khi điểm M di chuyển trên cạnh BC thì điểm O di chuyển trên đường nào?

c) Điểm M ở vị trí nào trên cạnh BC thì AM có độ dài ngắn nhất.

*ĐS: b) O di chuyển trên đường trung bình của ABC c) (AH BC).*



1. Cho hình chữ nhật ABCD, AB = 2AD. Vẽ tia AM (M thuộc cạnh DC) sao cho . Chứng minh tam giác ABM là tam giác cân.



1. Cho tam giác ABC vuông tại A, AC > AB. AH là đường cao. Trên tia HC lấy HD = HA, đường vuông góc với BC tại D cắt AC ở E .

a) Chứng minh AE = AB.

b) Gọi M trung điểm BE . Tính số đo góc .



1. Cho tam giác ABC vuông tại A và AC = 3AB. Trên cạnh góc vuông AC lần lượt lấy các điểm D và E sao cho AD = DE = EC. Tính .



1. Cho hình chữ nhật ABCD. Kẻ AH ⊥ BD. Gọi I là trung điểm của DH. Kẻ đường thẳng vuông góc với AI tại I cắt cạnh BC ở K. Chứng minh K là trung điểm cạnh BC.

**IX. HÌNH THOI**

* Hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau. Hình thoi cũng là một hình bình hành.
* Tính chất: Hình thoi có tất cả các tính chất của hình bình hành
* Định lí: Trong hình thoi:

+Hai đường chéo vuông góc với nhau.

+Hai đường chéo là các đường phân giác

của các góc của hình thoi.

ABCD là hình thoi

* Dấu hiệu nhận biết:
* *Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thoi.*
* *Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi.*
* *Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi..*
* *Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác của*

*một góc là hình thoi.*

**VẤN ĐỀ I. Vận dụng dấu hiệu nhận biết để chứng minh một tứ giác là hình thoi**

* Dấu hiệu nhận biết:
* *Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thoi.*
* *Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi.*
* *Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi..*
* *Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình thoi*

1. Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, AD. Chứng minh tứ giác MNPQ là hình thoi.
2. Cho tứ giác ABCD có , , . Gọi E, F, M, N lần lượt là trung điểm của AB, DC, DB, AC.



a) Chứng minh tứ giác EMFN là hình thoi.

b) Tính góc .



*ĐS: b) .*



1. Cho hình bình hành ABCD, O là giao điểm hai đường chéo AC và BD. Gọi E, F, G, H lần lượt là các giao điểm của các phân giác trong của các tam giác OAB, OBC, ODC, ODA.

a) Chứng minh: ba điểm E, O, G thẳng hàng, ba điểm H, O, F thẳng hàng.

b) Chứng minh các tam giác AEB và CGD bằng nhau.

c) Chứng minh tứ giác EFGH là hình thoi.

1. Cho tam giác ABC và một điểm M thuộc cạnh BC. Qua M vẽ đường thẳng song song với AB, cắt AC ở E và đường thẳng song song với AC, cắt AB ở F.

a) Chứng minh tứ giác AFME là hình bình hành.

b) Xác định vị trí điểm M trên cạnh BC để tứ giác AFME là hình thoi.

*ĐS: b) M là chân đường phân giác góc B của ABC.*

1. Cho hình bình hành ABCD có AB = 2AD, . Vẽ BH AD (H AD). Gọi M, N lần lượt là trung điểm cạnh CD, AB.



a) Chứng minh tứ giác ANMD là hình thoi.

b) Tính góc .



*ĐS: b) .*



1. Cho tam giác đều ABC. Gọi H là trực tâm của tam giác, AD là đường cao. Trên cạnh BC lấy điểm M. Từ M vẽ ME AB (E AB) và MF AC (F AC). Gọi I là trung điểm của AM.

a) Chứng minh tứ giác DEIF là hình thoi.

b) Chứng minh các đường thẳng MH, ID, EF đồng qui.

1. Cho hình bình hành ABCD, hai đường chéo cắt nhau ở O. Hai đường thẳng d1 và d2 cùng đi qua O và vuông góc với nhau. Đường thẳng d1 cắt các cạnh AB và CD ở M và P. Đường thẳng d2 cắt các cạnh BC và AD ở N và Q. Chứng minh tứ giác MNPQ là hình thoi.

**VẤN ĐỀ II. Vận dụng kiến thức hình thoi để giải toán**

1. Cho hình thoi ABCD có AC = 8cm, BD = 10cm. Tính độ dài của cạnh hình thoi.

*ĐS: .*



1. Cho hình thoi ABCD có . Trên các cạnh AB, AC lần lượt lấy hai điểm M, N sao cho BM = CN. Chứng minh tam giác MDN là tam giác đều.



1. Cho hình thoi ABCD có . Trên AD và CD lấy các điểm M, N sao cho AM + CN = AD. Gọi P là điểm đối xứng của N qua BC, MP cắt BC tại Q. Tứ giác MDCQ là hình gì ?



1. Cho P là một điểm chuyển động trong tam giác ABC sao cho . Hạ PM ⊥ AB; PN ⊥ AC (M ∈ AB; N ∈ AC). Gọi K, S là hai đỉnh khác của hình thoi KMSN. Chứng minh KS đi qua một điểm cố định.



**X. HÌNH VUÔNG**

* Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và có bốn cạnh bằng nhau.
* Từ định nghĩa hình vuông, ta suy ra:
* Hình vuông là hình chữ nhật có bốn cạnh bằng nhau.
* Hình vuông là hình thoi có một góc vuông.
* Như vậy: Hình vuông vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi.



ABCD là hình vuông

* Tính chất:
* Hình vuông có tất cả các tính chất của hình chữ nhật và hình thoi.
* Đường chéo của hình vuông vừa bằng nhau vừa vuông góc với nhau
* Dấu hiệu nhận biết:
* *Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông.*
* *Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông*
* *Hình chữ nhật có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình vuông*
* *Hình thoi có một góc vuông là hình vuông*
* *Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông*
* Nhận xét: Một tứ giác vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi thì tứ giác đó là hình vuông.

**VẤN ĐỀ I. Vận dụng dấu hiệu nhận biết để chứng minh một tứ giác là hình vuông**

* Dấu hiệu nhận biết:
* *Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông.*
* *Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông*
* *Hình chữ nhật có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình vuông*
* *Hình thoi có một góc vuông là hình vuông*
* *Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông*

1. Cho tam giác ABC vuông tại A. Phân giác trong AD của góc A (D BC). Vẽ DF AC, DE AB. Chứng minh tứ giác AEDF là hình vuông.
2. Cho hình vuông ABCD. Trên các cạnh AB, BC, CD, DA lần lượt lấy các điểm E, F, G, H sao cho AE = BF = CG = DH. Chứng minh tứ giác EFGH là hình vuông.
3. Cho tam giác ABC vuông tại A, M là một điểm thuộc cạnh BC. Qua M vẽ các đường thẳng song song với AB và AC, chúng cắt các cạnh AB, AC theo thứ tự tại E và F.

a) Tứ giác AFME là hình gì?

b) Xác định vị trí điểm M trên cạnh BC để tứ giác AFME là hình vuông.

1. Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 2AD. Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm của AB, CD. Gọi M là giao điểm của AF và DE, N là giao điểm của BF và CE.

a) Tứ giác ADFE là hình gì?

b) Tứ giác EMFN là hình gì?

1. Cho tam giác ABC. Dựng ra phía ngoài tam giác các hình vuông ABCD và ACEF. Gọi Q, N lần lượt là giao điểm các đường chéo của ABCD và ACEF; M, P lần lượt là trung điểm BC và DF. Chứng minh rằng tứ giác MNPQ là hình vuông.

**VẤN ĐỀ II. Vận dụng kiến thức hình vuông để giải toán**

1. Cho hình vuông ABCD. Trên cạnh các AD, DC lần lượt lấy các điểm E, F sao cho AE = DF. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của EF, BF.

a) Chứng minh các tam giác ADF và BAE bằng nhau.

b) Chứng minh MN vuông góc với AF.

1. Cho hình vuông ABCD. Trên tia đối của tia BA lấy điểm E, trên tia đối của tia CB lấy điểm F sao cho AE = CF.

a) Chứng minh tam giác EDF vuông cân.

b) Gọi I là trung điểm của EF. Chứng minh BI = DI.

c) Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Chứng minh O, C, I thẳng hàng.

1. Cho tam giác ABC, dựng ra phía ngoài tam giác các hình vuông ABCD và ACEF. Vẽ đường cao AH kéo dài HA gặp DF tại E. Chứng minh rằng DI = IF.
2. Cho hình bình hành ABCD. Vẽ về phía ngoài hình bình hành, hai hình vuông ABEF và ADGH. Chứng minh:

a) AC = FH và AC FH.

b) Tam giác CEG là tam giác vuông cân.

1. Cho đoạn thẳng AB và điểm M thuộc đoạn thẳng đó. Vẽ về một phía của AB, các hình vuông AMCD, BMEF.

a) Chứng minh AE vuông góc với BC.

b) Gọi H là giao điểm của AE và BC. Chứng minh ba điểm D, H, F thẳng hàng.

c) Chứng minh đường thẳng DF luôn đi qua một điểm cố định khi M di chuyển trên đoạn thẳng cố định AB.

*ĐS: c) DF đi qua K (K = AF AC).*

1. Cho hình vuông ABCD. Trên cạnh CD lấy điểm M. Tia phân giác của góc cắt AD ở I. Chứng minh rằng: BI ≤ 2 MI.



1. Cho hình vuông ABCD. Lấy điểm E thuộc đường chéo AC. Kẻ EF ⊥ AD, EG ⊥ CD.

a) Chứng minh rằng: EB = FG và EB ⊥ FG.

b) Chứng minh rằng: Các đường thẳng BE, AG, CF đồng qui.

1. Cho tam giác ABC. Vẽ ra phía ngoài tam giác ABC, các hình vuông ABDE và ACFG. Vẽ hình bình hành EAGH. Chứng minh rằng:

a) AK = BC và AH ⊥ BC.

b) Các đường thẳng KA, BF, CD đồng qui.

**BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG I**



*HÌNH THANG*

*HÌNH THANG CÂN*

*HÌNH THANG VUÔNG*

*HÌNH BÌNH HÀNH*



*HÌNH CHỮ NHẬT*

*HÌNH THOI*

*HÌNH VUÔNG*

* AB // CD
* AC = BD
* AB // CD, AD//BC
* AB=CD, AD=BC
* AB//CD, AB=CD
* ,
* AC là phân giác

BD là phân giác

* AC là phân giác,

BD là phân giác.

* AB=BC=CD=DA

TỨ GIÁC

**MỘT SỐ BÀI TẬP MẪU**

**Ví dụ 1** : Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Các đường chéo AC, BD của tứ giác ABCD phải có điều kiện gì thì EFGH là :

1. Hình chữ nhật ?
2. Hình thoi ?
3. Hình vuông ?

**Bài giải**

Vì E, F lần lượt là trung điểm của AB, BC nên EF là đường trung bình của ΔABC. Suy ra và , (1).



Tương tự ta có : và , (2).



Từ (1) và (2) suy ra tứ giác EFGH là hình bình hành.

a) Muốn cho tứ giác EFGH là hình chữ nhật thì nó cần phải có thêm một góc vuông !

Chẳng hạn ⇔ ⇔ .



Vậy nếu tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc với nhau thì tứ giác EFGH sẽ là hình chữ nhật.

b) Muốn cho tứ giác EFGH là hình thoi thì nó cần phải có thêm hai cạnh kề bằng nhau !

Chẳng hạn ⇔ .



Vậy nếu tứ giác ABCD có hai đường chéo bằng nhau thì tứ giác EFGH sẽ là hình thoi.

c) Muốn cho tứ giác EFGH là hình vuông khi nó vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi !


Vậy nếu tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc với nhau và bằng nhau thì tứ giác EFGH sẽ là hình vuông.

**Ví dụ 2** : Cho tam giác ABC, trung tuyến AM. Gọi D là trung điểm của AB, M’ là điểm đối xứng với M qua D.

1. Chứng minh điểm M’ đối xứng với M qua AB.
2. Các tứ giác AEMC, AEBM là hình gì ? Vì sao ?
3. Cho , tính chu vi tứ giác AM’BM.



1. Tam giác ABC thỏa mãn điều kiện gì để tứ giác AEBM là hình vuông ?

**Bài giải**

a) Vì M’ đối xứng M qua D nên , (1).



M, D lần lượt là trung điểm của BC, AB nên MD là đường trung bình của ΔABC. Suy ra , (2).



Mặt khác ΔABC vuông ở A nên , (2).



Từ (2) và (2) suy ra , (4).



Từ (1) và (4) suy ra M’ đối xứng với M qua AB.

b) Vì D là trung điểm của AB, (gt) và D là trung điểm của MM’ nên tứ giác AMBM’ là hình bình hành. Mặt khác M’ đối xứng M qua AB nên nên AMBM’ là hình thoi.



c) vì nên .



Chu vi tứ giác AM’BM bằng .



d) Muốn hình thoi AM’BM trở thành hình vuông thì hai đường chéo của nó bằng nhau.

Tức là , mà suy ra hay ΔABC là tam giác vuông cân đỉnhA.



**Ví dụ 3** : Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ đường cao AH. Gọi D, E là các hình chiếu của H trên AB, AC và M, N theo thứ tự là các trung điểm của các đoạn thẳng BH, CH.


1. Chứng minh tứ giác MDEN là hình thang vuông.
2. Gọi P là giao điểm của đường thẳng DE với đường cao AH và Q là trung điểm của đoạn thẳng MN. Chứng minh .



1. Chứng minh hệ thức .



**Bài giải**

Vì D là hình chiếu của H xuống AB nên .



Do tam giác ABC vuông ở A nên .



Suy ra .



Tương tự ta có : . Hay ADHE là hình chữ nhật.



Suy ra .



Do Δ ABC vuông nên ; tương tự ΔHAB vuông nên .



Suy ra : .



Do là trung điểm HC mà Δ EHC vuông ở E nên hay Δ EHC cân đỉnh N



Suy ra : . Tương tự : , (1).



Do Δ EHC vuông ở E nên , (2).



Từ (1) và (2) ta có : . Tương tự ta có : hay tứ giác MDEN là hình thang vuông.



b) Vì tứ giác ADHE là hình chữ nhật nên P là trung điểm của DE. Vì Q là trung điểm của MN nên PQ là đường trung bình của hình thang MDEN hay .



Vì và nên .




c) Theo tính chất đường trung bình ta có : ⇔.



**Ví dụ 4** : Cho tam giác ABC và một điểm P thuộc miền trong của tam giác. Gọi M, N, Q theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, AC, BC. Gọi A’, B’, C’ lần lượt là các điểm đối xứng của P qua các điểm Q, N, M.

1. Xét xem A, A’đối xứng với nhau qua điểm nào ? Gọi điểm ấy là điểm I.
2. Chứng tỏ hai điểm C, C’ đối xứng với nhau qua I.

**Bài giải**

a) Vì Q là trung điểm của BC và PA’ nên BPCA’ là hình bình hành suy ra và ,(1).



Tương tự ta có : và, (2).



Từ (1) và (2) ta có là hình bình hành.



Gọi I là giao điểm của AA’ với BB’ thế thì A, A’ đối xứng với nhau qua I.


b) Tuơng tự ta có ACA’C’ là hình bình hành nên CC’ nhận I là trung điểm, điều này chứng tỏ C, C’ đối xứng với nhau qua I.

**Ví dụ 5** : Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ đường cao AH, dựng hình chữ nhật AHBD và AHCE. Gọi P, Q theo thứ tự là trung điểm của AB, AC. Chứng minh :

1. Ba điểm D, A, E thẳng hàng.
2. PQ là trung trực của đoạn thẳng AH.
3. Ba điểm D, P, H thẳng hàng.
4. .



**Bài giải**

a) Do AHBD là hình chữ nhật nên , tương tự .



Mà ⇒ D, A, E thẳng hàng.



b) Do P, Q lần lượt là tâm của hai hình chữ nhật AHBD, AHCE nên PQ là đường trung bình của Δ ABC ⇒ và PQ qua trung điểm của AH, (1). Do AHBD là hình chữ nhật nên , (2).



Từ (1) và (2) suy ra PQ là trung trực của AH.

c) Do AHBD là hình chữ nhật nên D, P, H thẳng hàng.

d) Do P là tâm của hình chữ nhật AHBD nên Δ PBH cân đỉnh P, suy ra , (3).



Tương tự ta có , (4).



Vì Δ ABC vuông ở A nên nên ⇒ .




**Ví dụ 6** : Cho tam giác ABC phía ngòai tam giác, ta dựng các hình vuông ABDE và ACFG.

1. Chứng minh và .



1. Gọi M, N theo thứ tự là các trung điểm của các đoạn thẳng BC, EG và Q, N theo thứ tự là tâm của các hình vuông ABDE, ACFG. Chứng minh tứ giác MNPQ là hình vuông.

**Bài giải**

a) Do ABDE là hình vuông nên AD là phân giác góc A và ; , (1).



Tương tự ta có : ; , (2).



Vì , (3).



Từ (1), (2) và (3) ta được : Δ ABG = Δ AEC, (c,g,c).

Suy ra : .



Do Δ ABG = Δ AEC nên . Mặt khác suy ra .




**Ví dụ 7** : Qua đỉnh A của hình vuông ABCD ta kẻ hai đường thẳng Ax, Ay vuông góc với nhau. Ax cắt cạnh BC tại điểm P và cắt tia đối của tia CD tại điểm Q.

Ay cắt tia đối của tia BC tại điểm R và cắt tia đối của tia DC tại điểm S.

1. Chứng minh các tam giác APS, AQR là các tam giác cân.
2. Gọi H là giao điểm của QR và PS; M, N theo thứ tự là trung điểm của QR, PS. Chứng minh tứ giác AMHN là hình chữ nhật.

**Bài giải**

a) Xét hai tam giác ΔAPB và ΔADS ta có :

, (do ABCD là hình vuông). , ( góc có cạnh tương ứng vuông góc ) và nên ΔAPB =ΔADS.



Suy ra : hay ΔAPS cân đỉnh A.



Tương tự ta có ΔAQR cân đỉnh A.

b) Do nên hay QA là đường cao tam giác QRS.



Do ABCD là hình vuông nên hay RC là đường cao tam giác QRS. Suy ra P là trực tâm tam giác QRS ⇒ ⇔ .



Do ΔAQR cân đỉnh A và M là trung điểm của QR nên hay .



Tương tự ta có : : Tứ giác AMHN có ba góc vuông ⇒ AMHN là hình chữ nhật.



**BÀI TẬP**

1. Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Các đường chéo AC, BD của tứ giác ABCD thoả điều kiện gì thì tứ giác EFGH là:

a) Hình chữ nhật. *ĐS: AC BD.*

b) Hình thoi. *ĐS: AC = BD.*

c) Hình vuông. *ĐS: AC = BD và AC BD.*

1. Cho tam giác ABC cân tại A, trung tuyến AM. Gọi I là trung điểm của AC, K là điểm đối xứng của điểm M qua điểm I.

a) Tứ giác AMCK là hình gì?

b) Tứ giác AKMB là hình gì?

c) Có trường hợp nào của tam giác ABC để tứ giác AKMB là hình thoi.

*ĐS: a) AMCK là hình chữ nhật b) AKMB là hình bình hành c) Không.*

1. Cho tam giác ABC vuông tại A. Về phia ngoài tam giác, vẽ các hình vuông ABDE, ACGH.

a) Chứng minh tứ giác BCHE là hình thang cân.

b) Vẽ đường cao AK của tam giác ABC. Chứng minh AK, DE, GH đồng qui.

*ĐS: b) Đồng qui tại F với .*



1. Cho hình thang cân ABCD với AB // CD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA.

a) Tứ giác MNPQ là hình gì?

b) Cho biết diện tích tứ giác ABCD bằng . Tính diện tích tứ giác MNPQ.



*ĐS: a) MNPQ là hình thoi b) .*



1. Cho tam giác ABC vuông tại A, trung tuyến AM. Gọi D là trung điểm của AB, E là điểm đối xứng của điểm M qua điểm D.

a) Chứng minh điểm E đối xứng với điểm M qua đường thẳng AB.

b) Các tứ giác AEMC, AEBM là hình gì?

c) Cho BC = 4cm. Tính chu vi tứ giác AEBM.

d) Tam giác vuông thoả điều kiện gì thì AEBM là hình vuông.

*ĐS: b) AEMC là hình bình hành, AEBM là hình thoi c) d) ABC vuông cân.*



1. Cho hình bình hành ABCD, O là giao điểm hai đường chéo. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AD, BC. Các đường thẳng BM, DN cắt đường chéo AC tại P, Q.

a) Chứng minh AP = PQ = QC.

b) Tứ giác MPNQ là hình gì?

c) Xác định tỉ số để MPNQ là hình chữ nhật.



d) Xác định góc để MPNQ là hình thoi.



e) Tam giác ACD thoả mãn điều kiện gì để MPNQ là hình vuông.

*ĐS: b) MPNQ là hình bình hành c) d)*



*e) ACD vuông tại C và .*



1. Cho hình thoi ABCD, O là giao điểm của hai đường chéo. Vẽ đường thẳng qua B song song với AC, đường thẳng qua C song song với BD, hai đường thẳng đó cắt nhau ở K.

a) Tứ giác OBKC là hình gì?

b) Chứng minh AB = OK.

c) Tìm điều kiện của hình thoi ABCD để OBKC là hình vuông.

*ĐS: a) OBKC là hình chữ nhật c) ABCD là hình vuông.*

1. Cho hình bình hành ABCD có BC = 2AB và . Gọi E, F lần lượt là trung điểm của BC và AD.



a) Tứ giác ECDF là hình gì?

b) Tứ giác ABED là hình gì?

c) Tính số đo của góc .



*ĐS: a) ECDF là hình thoi b) ABED là hình thang cân c) .*



1. Cho hình thang ABCD (AB // CD). Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm của AB, CD. Gọi O là trung điểm của EF. Qua O vẽ đường thẳng song song với AB, cắt AD và BC theo thứ tự tại M và N.

a) Tứ giác EMFN là hình gì?

b) Hình thang ABCD có thêm điều kiện gì để EMFN là hình thoi.

c) Hình thang ABCD có thêm điều kiện gì để EMFN là hình vuông.

*ĐS: a) EMFN là hình bình hành b) ABCD là hình thang cân*

*c) ABCD là hình thang cân và có hai đường chéo vuông góc.*

1. Cho tam giác ABC vuông tại A với AB = AC = *a*.

a) Lấy điểm D trên cạnh AC và điểm E trên cạnh AB sao cho AD = AE. Các đường thẳng vuông góc với EC vẽ từ A và D lần lượt cắt cạnh BC ở K và L. Chứng minh BK = KL.

b) Một hình chữ nhật APMN thay đổi có đỉnh P trên cạnh AB, đỉnh N trên cạnh AC và có chu vi luôn bằng . Điểm M di chuyển trên đường nào?



c) Chứng minh khi hình chữ nhật APMN thay đổi thì đường vuông góc vẽ từ M xuống đường chéo PN luôn đi qua một điểm cố định.

*ĐS: b) M di chuyển trên cạnh BC c) HM đi qua điểm I cố định (với ACIB là hình vuông).*

1. Cho hình vuông ABCD. E là điểm trên cạnh DC, F là điểm trên tia đối của tia BC sao cho BF = DE.

a) Chứng minh tam giác AEF vuông cân.

b) Gọi I là trung điểm của EF. Chứng minh I thuộc BD.

c) Lấy điểm K đối xứng với A qua I. Chứng minh tứ giác AEKF là hình vuông.

1. Cho hình bình hành ABCD có AD = 2AB, . Gọi E và F lần lượt là trung điểm của BC và AD.



a) Chứng minh AEBF.



b) Chứng minh tứ giác BFDC là hình thang cân.

c) Lấy điểm M đối xứng của A qua B. Chứng minh tứ giác BMCD là hình chữ nhật.

d) Chứng minh ba điểm M, E, D thẳng hàng.

1. Cho tam giác ABC vuông tại A có . Kẻ tia A*x* song song với BC. Trên A*x* lấy điểm D sao cho AD = DC.



a) Tính số đo các góc .



b) Chứng minh tứ giác ABCD là hình thang cân.

c) Gọi E là trung điểm của BC. Chứng minh tứ giác ADEB là hình thoi.

1. Cho ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Gọi K là giao điểm của AC và DM, L là trung điểm của BD và CM.

a) Tứ giác MNPQ là hình gì?

b) Tứ giác MDPB là hình gì? c) Chứng minh: AK = KL = LC.

1. Cho hình bình hành ABCD có AB = 2AD. Gọi E, F thứ tự là trung điểm của AB và CD.

a) Các tứ giác AEFD, AECF là hình gì?

b) Gọi M là giao điểm của AF và DE, N là giao điểm của BF và CE. Chứng minh rằng tứ giác EMFN là hình chữ nhật.

c) Hình bình hành ABCD nói trên có thêm điều kiện gì để EMFN là hình vuông?

1. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường trung tuyến AM. Gọi H là điểm đối xứng với M qua AB, E là giao điểm của MH và AB. Gọi K là điểm đối xứng với M qua AC, F là giao điểm của MK và AC.

a) Xác định dạng của tứ giác AEMF, AMBH, AMCK.

b) Chứng minh rằng H đối xứng với K qua A.

c) Tam giác vuông ABC có thêm điều kiện gì thì AEMF là hình vuông?

CHƯƠNG II: ĐA GIÁC

**Đa giác**

* ***Đa giác lồi*** là đa giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa bất

kì cạnh nào của đa giác đó.

* ***Đa giác đều*** là đa giác có tất cả các cạnh bằng nhau và tất cả các góc bằng nhau.

**Một số kết quả**

* *Tổng các góc của đa giác n cạnh bằng .*



* *Mỗi góc của đa giác đều n cạnh bằng .*



* *Số các đường chéo của đa giác n cạnh bằng .*



**Diện tích**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**MỘT SỐ VÍ DỤ**

**1.Diện tích hình chữ nhật:**

**Ví dụ 1** : Diện tích hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu :

1. Chiều dài tăng hai lần, chiều rộng không đổi.
2. Chiều dài và chiều rộng tăng ba lần.
3. Chiều dài tăng bốn lần, chiều rộng giảm 4 lần.

**Bài giải**

Diện tích hình chữ nhật tính theo hai kích thước : , a là chiều dài; b là chiều rộng.



☞ Như vậy diện tích S tỷ lệ thuận với chiều dài và tỷ lệ thuận với chiều rộng.

1. Chiều dài tăng hai lần, chiều rộng không đổi thì diện tích : Diện tích tăng gấp đôi.



1. Chiều dài và chiều rộng tăng ba lần thì diện tích : Diện tích tăng gấp 9 lần.



1. Chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 4 lần : Diện tích không đổi.






**Ví dụ 2** : Vẽ hình chữ nhật ABCD có , .



1. Hãy vẽ một hình chữ nhật có diện tích bé hơn nhưng có chu vi lớn hơn hình chữ nhật ABCD. Vẽ được mấy hình như vậy ?
2. Hãy vẽ hình vuông có chu vi bằng chu vi của hình chữ nhật ABCD. Có mấy hình vuông như vậy ? So sánh diện tích hình chữ nhật với diện tích hình vuông có cùng chu vi vừa vẽ.

**Bài giải**



a) Vẽ hình chữ nhật có ; thế thì :



; chu vi .



Ta vẽ hình chữ nhật có ; thế thì :



; chu vi .



Ta có thể dựng được vô số hình chữ nhật như vậy !

b) Hình vuông có chu vi bằng hình chữ nhật đã cho thì có cạnh bằng : , thế thì diện tích của nó là , rõ ràng lớn hơn diện tích hình chữ nhật.



**Ghi nhớ**:Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng chu vi thì hình vuông có diện tích lớn nhất.

Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng diện tích thì hình vuông có chu vi nhỏ nhất.

**Ví dụ 3** : Cho hình chữ nhật ABCD có , . Gọi M là trung điểm của cạnh DC và N là trung điểm của cạnh AB.




1. Chứng minh .



1. Tính .



**Bài giải**

a) Do M là trung điểm của CD nên ,(1).



Do N là trung điểm của AB nên , (2).



Mà ABCD là hình chữ nhật nên và .



Suy ra : ΔAMD = ΔCNB ⇒ , (3).



Mặt khác ta có : , (4).



Diện tích tam Từ (3) và (4) ta có : .




b) Diện tích ADCN : .



**2. Diện tích tam giác:**

**Ví dụ 1** : Tính diện tích tam giác đều cạnh a.

**Bài giải**

Giả sử ΔABC đều cạnh a, đường cao ta có : .



Trong tam giác vuông AEB có .




Suy ra : ⇒ .



**Ví dụ 2** : Cho hình bình hành ABCD. Từ các đỉnh A, C kẻ AH, CK vuông góc với đường chéo BD. Chứng minh AHCK là hình bình hành.

**Bài giải**

Do AH và CK cùng vuông góc với BD nên AH// CK, (1).

Vì Δ ABD = Δ CBD, (c.c.c) nên ⇔ ⇔ , (2).




Từ (1) và (2) ta có AHCK là hình bình hành.

**3.Diện tích hình thang:**

**Ví dụ**  : Tính diện tích hình thang vuông, biết hai đáy có độ dài là 2cm, 4cm, góc tạo bởi cạnh bên và đáy lớn bằng 450 .

**Bài giải**

Hình thang ABCD có và ,, .



Dựng ta có ABHD là hình chữ nhật nên .



Suy ra : .



Xét ΔDHC có , nên .



Diện tích hình thang .



**MỘT SỐ BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI**

**Bài 01**: Cho tam giác ABC, đường cao BH, CK cắt nhau tại E, qua B kẻ , qua C kẻ . Hai đường thẳng cắt nhau tại D.




a) Tứ giác BDCE là hình gì , tại sao ?

b) Gọi M là trung điểm của BC, chứng minh rằng M cũng là trung điểm của ED. ΔABC thỏa mãn điều kiện gì khi đường thẳng DE đi qua A ?

c) So sánh và của tứ giác ABCD. ( : B, D bù nhau)



**Hướng dẫn**

****

**Bài 02**: Cho hình bình hành ABCD, có . Trên đường vuông góc với BC tại C, lấy hai điểm E, F sao cho . Trên đường vuông góc với CD tại C, lấy hai điểm P, Q sao cho . Chứng minh rằng :



a) Tứ giác EPFQ là hình bình hành.

b) Δ ADC = Δ ECP.

c) .



 **Hướng dẫn**

a) ( CE = CF )…

b) ( AD = EC, CD = CP, ) …



c) Gọi I là giao điểm của AB và EP;

Gọi H là giao điểm của AB và CP;

Gọi K là giao điểm của AC và EP;

Chứng minh Δ ATK = Δ PIH ⇒ …



**Bài 03**: Cho hình bình hành ABCD, phân giác góc A cắt phân giác góc B, D tại P, Q.

a) Chứng minh và .



b) Phân giác góc C cắt BP, DQ tại M, N. Tứ giác MNPQ là hình gì. tại sao ?

c) Chứng minh .




d) Giả sử . Chứng minh rằng .



e) Chứng minh AC, BD, MP, NQ đồng quy.

**Hướng dẫn**

a) Gọi , .



Gọi E là giao điểm DQ với AB, F là giao điểm BP với CD.

⇒ …



Vì ABCD là hình bình hành nên



Suy ra …



b) MNPQ là hình chữ nhật.

c) Chứng minh .



Vì EDFB là hình bình hành ⇒ , .



ΔADE, Δ CBF cân nên ⇒ Q, N lần lượt là trung điểm DE, BF.



… Tứ giác EBNQ là hình bình hành ⇒ …



d) Giả sử . Vì EBNQ là hbh ⇒ , (1).



ΔADE cân nên ,(2), vì MNPQ là hình chữ nhật ⇒ ,(3) ⇒ kq.



e) Chứng minh AC, BD, MP, NQ đồng quy.

**Bài 04**: Cho hình thang ABCD, (AB // CD). Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, AC, CD, BD.

a) Chứng minh rằng MNPQ là hình bình hành.



b) Nếu ABCD là hình thang cân thì MNPQ là hình gì. tại sao ?

c) Với điều kiện gì cho ABCD để MNPQ là hình vuông ? vẽ hình minh họa.

d) Giả sử . Chứng minh rằng .



**Hướng dẫn**

**Bài 05** : Cho tam giác ABC vuông ở A, AC > AB, đường cao AH.

Trong nửa mặt phẳng bờ AH có chứa C, vẽ hình vuông AHKE.


a) Chứng minh K nằm giữa H và C.

b) Gọi P là giao điểm của AC và KE. Chứng minh ΔABP vuông cân.

c) Gọi Q là đỉnh thứ 4 của hình bình hành APQB, T là giao điểm của BP và AQ. Chứng minh H, T, E thẳng hàng.

d) Chứng minh rằng HEKQ là hình thang.

**Hướng dẫn**

a) AC > AB ⇒



và ⇒ AK nằm ở miền trong góc nên K nằm giữa H và C.



b) ΔBHA = ΔPEA, (c,g,c) ⇒ mà ⇒ ΔPAB vuông cân.



c) nên H nằm trên trung trực của AK.



nên E nằm trên trung trực của AK.



Vì



⇒ APQB là hình vuông , nên T nằm trên trung trực AK



⇒ H, T, E thẳng hàng.

d) Kẻ , ⇒ …



⇒ ⇒… .



Mà ⇒ HEKQ là hình thang.



**BÀI TẬP TỰ GIẢI**

**Bài 1:** Cho hình thoi ABCD có . Gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Chứng minh đa giác EBFGDH là lục giác đều.

**Bài 2:** Cho tam giác ABC, O là trọng tâm của tam giác. Gọi E, F, G lần lượt là các điểm đối xứng với điểm O qua trung điểm của AB, BC, AC. Chứng minh lục giác AEBFCG là lục giác đều.

**Bài 3:** Cho ngũ giác ABCDE có các cạnh bằng nhau và .

a) Chứng minh tứ giác ABCD là hình thang cân.

b) Chứng minh ngũ giác ABCDEF là ngũ giác đều.

**Bài 4:** Cho ngũ giác đều ABCDE. Gọi K là giao điểm của hai đường chéo AC và BE.

a) Tính số đo mỗi góc của ngũ giác.

b) Chứng minh CKED là hình thoi.

**Bài 5:** Cho hình chữ nhật ABCD. E là điểm bất kì nằm trên đường chéo AC. Đường thẳng qua E, song song với AD cắt AB, DC lần lượt tại F, G. Đường thẳng qua E, song song với AB cắt AD, BC lần lượt tại H, K. Chứng minh hai hình chữ nhật EFBK và EGDH có cùng diện tích.

**Bài 6:** Cho tam giác ABC. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC. Vẽ BP MN, CQ MN (P, Q MN).

a) Chứng minh tứ giác BPQC là hình chữ nhật.

b) Chứng minh .

**Bài 7:** Cho hình vuông ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD. Chứng minh các tứ giác ADCM và ABCN có diện tích bằng nhau.

1. Cho hình thang vuông ABCD (), AB = 3cm, AD = 4cm và . Tính diện tích của hình thang đó.

*ĐS: .*

1. Cho tam giác ABC vuông tại A. Về phía ngoài tam giác, vẽ các hình vuông ABDE, ACFG, BCHI. Chứng minh *.*
2. Diện tích hình bình hành bằng . Khoảng cách từ giao điểm của hai đường chéo đến các đường thẳng chứa các cạnh hình bình hành bằng  và . Tính chu vi của hình bình hành.

*ĐS: .*

1. Cho hình bình hành ABCD. Gọi K, O, E, N là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Các đoạn thẳng AO, BE, CN và DK cắt nhau tại L, M, R, P. Chứng minh .
2. Cho tam giác ABC. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của BA, BC. Lấy điểm M trên đoạn thẳng EF (M E, M F). Chứng minh .
3. Cho tam giác ABC cân tại A, điểm M thuộc đáy BC. Gọi BD là đường cao của tam giác ABC; H và K chân đường vuông góc kẻ từ M đến AB và AC. Chứng minh: .
4. Cho hình bình hành ABCD. Gọi K và L là hai điểm thuộc cạnh BC sao cho BK = KL = LC. Tính tỉ số diện tích của:

a) Các tam giác DAC và DCK.

b) Tam giác DAC và tứ giác ADLB.

c) Các tứ giác ABKD và ABLD.

*ĐS: a)  b)  c) .*

1. Cho tam giác ABC, hai đường trung tuyến AM, BN cắt nhau tại G. Diện tích tam giác AGB bằng . Tính diện tích tam giác ABC.

*ĐS: .*

1. Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy điểm D sao cho BD = 3DA, trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = 4EC. Gọi F là giao điểm của AE và CD.

a) Chứng minh: FD = FC.

b) Chứng minh: .

1. Cho tam giác đều ABC, đường cao AH và điểm M thuộc miền trong của tam giác. Gọi P, Q, R lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ M đến BC, AC, AB.

Chứng minh: MP + MQ + MR = AH.

1. Cho tam giác ABC. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AC, AB. Từ N kẻ đường thẳng song song với BM cắt đwòng thẳng BC tại D. Biết diện tích tam giác ABC bằng .

a) Tính diện tích hình thang CMND theo *a*.

b) Cho  và . Tính chiều cao của hình thang CMND.

*ĐS: a)  b) .*

1. \* Cho tứ giác ABCD. Kéo dài AB một đoạn BM = AB, kéo dài BC một đoạn CN = BC, kéo dài CD một đoạn DP = CD và kéo dài DA một đoạn AQ = DA. Chứng minh 

*HD: Từ , , ,  đpcm.*

1. \* Cho tam giác ABC với BC = *a*, CA = *b*, AB = *c* và ba đường cao ứng với ba cạnh lần lượt có độ dài . Gọi *r* là khoảng cách từ giao điểm của ba đường phân giác của tam giác đến một cạnh của tam giác. Chứng minh .
2. \* Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P là các điểm lần lượt nằm trên các cạnh BC, CA, AB của tam giác sao cho các đường thẳng AM, BN, CP đồng qui tại điểm O. Chứng minh

Chứng minh: .

*HD: Từ   (1). Tương tự  (2),  (3)*

*Nhân (1), (2), (3), vế theo vế, ta được đpcm.*

1. Cho tứ giác ABCD. Gọi M, P, N, Q lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, AD; O là giao điểm của MN và PQ. Chứng minh:

a) .

b) .

*HD: Vẽ AA, BB, MM vuông góc với PQ.*

1. Cho tứ giác ABCD. Qua điểm B vẽ đường thẳng song song với đường chéo AC. Đường thẳng đó cắt cạnh DC ở E. Chứng minh: .

*HD: Chú ý: .*

1. Cho tứ giác ABCD có AC = 10cm, BD = 12cm. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Biết . Tính diện tích tứ giác ABCD.

*ĐS: .*

1. Cho hình thang cân ABCD (AB // CD). Gọi I, J, K, L lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA.

a) Tứ giác IJKL là hình gì?

b) Cho biết diện tích hình thang ABCD bằng . Tính diện tích tứ giác IJKL.

*ĐS: a) IJKL là hình thoi b) .*

1. Cho hình bình hành ABCD. Vẽ phân giác AM của góc A (M CD), phân giác CN của góc C (N AB). Các phân giác AM, CN lần lượt cắt BD tại E và F. Chứng minh diện tích hai tứ giác AEFN và CFEM bằng nhau.

*HD:*  *AEFN và CFEM là hai hình thang có các cạnh đáy tương ứng bằng nhau và cùng chiều cao nên có diện tích bằng nhau.*

**BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG II**

1. Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 12 cm, AD = 6,8 cm. Gọi H, I, E, K là các trung điểm tương ứng của BC, HC, DC, EC.

a) Tính diện tích tam giác DBE.

b) Tính diện tích tứ giác EHIK.

*ĐS: a) b) .*



1. Cho hình vuông ABCD có tâm đối xứng O, cạnh *a*. Một góc vuông có tia cắt cạnh AB tại E, tia cắt cạnh BC tại F. Tính diện tích tứ giác OEBF



*ĐS: .*



1. Tính diện tích một hình thang vuông, biết hai đáy có độ dài 6 cm và 9 cm, góc tạo bởi cạnh bên và đáy lớn có số đo bằng .



*ĐS: .*



1. Cho hình thang ABCD có độ dài hai đáy AB = 5cm, CD = 15cm, độ dài hai đường chéo AC = 16cm, BD = 12cm. Từ A vẽ đường thẳng song song với BD, cắt CD tại E.

a) Chứng minh tam giác ACE là tam giác vuông.

b) Tính diện tích hình thang ABCD.

*ĐS: b) .*



1. Gọi O là điểm nằm trong hình bình hành ABCD. Chứng minh:



*HD:*  *.*



1. Cho hình chữ nhật ABCD, O là điểm nằm trong hình chữ nhật, . Tính tổng diện tích các tam giác OAB và OCD theo *a* và *b*.



*HD:*  *.*



1. Cho tam giác ABC. Gọi M là trung điểm cạnh AB. Trên cạnh AC, lấy điểm B sao cho AN = 2NC. Gọi I là giao điểm của BN và CM. Chứng minh:

a) . b) .



1. Cho tam giác ABC. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC, BC. Chứng minh .



*HD: Từ đpcm.*



1. Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi E, F là hai điểm lần lượt trên hai cạnh AB và DC sao cho AE = CF; I là điểm trên cạnh AD; IB và IC lần lượt cắt EF tại M và N.

Chứng minh: .



*HD: Từ đpcm.*



1. Cho tứ giác ABCD. Chứng minh rằng ta luôn vẽ được một tam giác mà diện tích của nó bằng diện tích tứ giác ABCD.

*HD: Qua B, vẽ đường thẳng song song với AC, cắt DC tại E. Suy ra được .*



1. Cho tam giác ABC và điểm D trên cạnh BC. Hãy chia tam giác ABC thành hai phần có diện tích bằng nhau bởi một đường thẳng đi qua D.

*HD: Xét hai trường hợp:*

*– Nếu D là trung điểm của BC thì AD là đường thẳng cần tìm.*

*– Nếu D không là trung điểm của BC. Gọi I là trung điểm BC, vẽ IH // AD (H AB).*

*Từ DH là đường thẳng cần tìm.*



1. Cho tam giác ABC có BC = *a*, đường cao AH = *h*. Từ điểm I trên đường cáo AH, vẽ đường thẳng song song với BC, cắt hai cạnh AB, AC lần lượt tại M và N. Vẽ MQ, NP vuông góc với BC. Đặt AI = *x*.

a) Tính diện tích tứ giác MNPQ theo *a, h, x*.

b) Xác định vị trí điểm I trên AH để diện tích tứ giác MNPQ lớn nhất.

*ĐS: a) b) I là trung điểm của AH.*



1. Cho tam giác ABC và ba đường trung tuyến AM, BN, CP. Chứng minh rằng sáu tam giác tạo thành trong tam giác ABC có diện tích bằng nhau.
2. Cho hình thang ABCD (AB // CD). Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD. Một đường thẳng song song với hai đáy cắt AD ở E, MN ở I, BC ở F. Chứng minh IE = IF.

*HD: Từ*



*EI = FI.*



1. Cho tứ giác ABCD. Qua trung điểm K của đường chéo BD, vẽ đường thẳng song song với đường chéo AC, cắt AD tại E. Chứng minh CE chia tứ giác thành hai phần có diện tích bằng nhau.

*HD: Xét các trường hợp:*

*a) E thuộc đoạn AD b) AC qua trung điểm K của BD c) E nằm ngoài đoạn thẳng AD.*

1. Cho tam giác ABC. Trên cạnh AC lấy các điểm M, N sao cho AM = MN = NC. Đường thẳng qua M, song song với AB, cắt đường thẳng qua N song song với BC tại O. Chứng minh OA, OB, OC chia tam giác ABC thành ba phần có diện tích bằng nhau.
2. \* Cho ngũ giác ABCDE. Hãy vẽ một tam giác có diện tích bằng diện tích ngũ giác ABCDE.

*HD: Vẽ BH // AC (H DC), EI // AD (I DC) .*



**MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA**

**ĐỀ I**

**Câu 1:( 1,5 đ)** Cho tam giác ABC như hình vẽ:

* 1. Vẽ đường cao AH, viết công thức tính S­ABC
  2. Biết AH =5 cm, canh tương ứng 8 cm. Tính diện tích tam giác

**Câu 2: (2,5 đ)** Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH

a) Viết công thức tính diện tích tam giác ABC

b) Cho AB = 6cm,

BC = 10 cm. Tính AC, S­ABC ; AH

**Câu 3: ( 2 đ)** Một mảnh đất hình chữ nhật người ta làm một lối đi hình bình hành (**như hình vẽ**). Tính phần đất còn lại

**Câu 4: (4 đ)** Cho tam giác vuông ABC vuông tại A và AB = 6cm,

AC = 5cm. Gọi P là trung điểm của cạnh BC, điểm Q đối xứng với P qua AB.

1. Tứ giác APBQ là hình gì? Tại sao?
2. Tính diện tích tứ giác APBQ?
3. Chứng minh SACPQ = SABC

**ĐỀ II**

**Câu 1:( 2 đ)** Cho tam giác ABC như hình vẽ:

a) Vẽ đường cao CH, viết công thức tính S­ABC

1. Biết CH =7 cm, canh tương ứng 10 cm. Tính diện tích tam giác

**Câu 2: (2 đ)** Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH

a) Viết công thức tính diện tích tam giác ABC

b) Cho AB = 9cm,

BC = 15 cm. Tính AC, S­ABC ; AH

**Câu 3: ( 2 đ)** Một mảnh đất hình chữ nhật người ta làm một lối đi hình bình hành (**như hình vẽ**). Tính phần đất còn lại

**Câu 4: (4 đ)** Cho tam giác vuông ABC vuông tại A và AB = 6cm, AC = 5cm. Gọi P là trung điểm của cạnh BC, điểm Q đối xứng với P qua AB.

a)Tứ giác APBQ là hình gì? Tại sao?

b) Tính diện tích tứ giác APBQ?

c)Chứng minh SACPQ = SABC

CHƯƠNG III: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

**I. ĐỊNH LÍ TA-LÉT TRONG TAM GIÁC – TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC**

**1. Tỉ số của hai đoạn thẳng**

* Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo.*

*Tỉ số của hai đoạn thẳng không phụ thuộc vào cách chọn đơn vị đo.*

**2. Đoạn thẳng tỉ lệ**

*Hai đoạn thẳng AB và CD đgl tỉ lệ với hai đoạn thẳng AB và CD nếu có tỉ lệ thức:*

*hay*



**3. Định lí Ta-lét trong tam giác**

*Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại thì nó định ra trên hai cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ.*



**4. Định lí Ta-lét đảo**

*Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và định ra trên hai cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thì đường thẳng đó song song với cạnh còn lại của tam giác.*



**5. Hệ quả**

*Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và song song với cạnh còn lại thì nó tạo thành một tam giác mới có ba cạnh tương ứng tỉ lệ với ba cạnh của tam giác đã cho.*



***Chú ý:*** *Hệ quả trên vẫn đúng cho trường hợp đường thẳng song song với một cạnh và cắt phần kéo dài của hai cạnh còn lại.*



**6. Tính chất đường phân giác trong tam giác**

*Trong tam giác, đường phân giác của một góc chia cạnh đối diện thành hai đoạn thẳng tỉ lệ với hai cạnh kề hai đoạn ấy.*

*AD, AE là các phân giác trong và ngoài của góc*



**7. Nhắc lại một số tính chất của tỉ lệ thức**



**Bài tập**

1. Cho tam giác ABC, G là trọng tâm. Qua G vẽ đường thẳng song song với cạnh AC, cắt các cạnh AB, BC lần lượt ở D và E. Tính độ dài đoạn thẳng DE, biết và chu vi tam giác ABC bằng 75*cm*.



*HD: Vẽ DN // BC DNCE là hbh DE = NC. DE = 18 cm.*

1. Cho hình thang ABCD (AB // CD). Đường thẳng song song hai đáy cắt cạnh AD tại M, cắt cạnh BC tại N sao cho MD = 3MA.

a) Tính tỉ số .



b) Cho AB = 8cm, CD = 20cm. Tính MN.

*HD: a) Vẽ AQ // BC, cắt MN tại P ABNP, PNCQ là các hbh .*



*b) Vẽ PE // AD MPED là hbh MN = 11 cm.*

1. Cho tam giác ABC. Trên các cạnh AB, AC lần lượt lấy các điểm B, C sao cho . Qua B vẽ đường thẳng *a* song song với BC, cắt cạnh AC tại C.



a) So sánh độ dài các đoạn thẳng AC và AC.

b) Chứng minh BC // BC.

*HD: a) AC = AC b) C trùng với C BC // BC.*

1. Cho tam giác ABC, đường cao AH. Đường thẳng *a* song song với BC cắt các cạnh AB, AC và đường cao AH lần lượt tại B, C, H.

a) Chứng minh .



b) Cho và diện tích tam giác ABC là . Tính diện tích tam giác ABC.



*HD: b) .*



1. Cho tam giác ABC. Gọi D là điểm chia cạnh AB thành hai đoạn thẳng có độ dài AD = 13,5cm, DB = 4,5cm. Tính tỉ số các khoảng cách từ các điểm D và B đến cạnh AC.

*HD: Vẽ BM AC, DN AC .*



1. Cho tam giác ABC có BC = 15cm. Trên đường cao AH lấy các điểm I, K sao cho AK = KI = IH. Qua I và K vẽ các đường thẳng EF // BC, MN // BC (E, M AB; F, N AC).

a) Tính độ dài các đoạn thẳng MN và EF.

b) Tính diện tích tứ giác MNFE, biết rằng diện tích của tam giác ABC là .



*HD: a) EF = 10 cm, MN = 5cm b) .*



1. Cho tứ giác ABCD, O là giao điểm của hai đường chéo. Qua điểm I thuộc đoạn OB, vẽ đường thẳng song song với đường chéo AC, cắt các cạnh AB, BC và các tia DA, DC theo thứ tự tại các điểm M, N, P, Q.

a) Chứng minh: và .



b) Chứng minh: .



*HD: Sử dụng định lí Ta-lét.*

1. Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là trung điểm của cạnh AB, F là trung điểm của cạnh CD. Chứng minh rằng hai đoạn thẳng DE và BF chia đường chéo AC thành ba đoạn bằng nhau.

*HD: Gọi M, N lần lượt là giao điểm của DE và BF với AC. Chứng minh: AM = MN = NC.*

1. Cho hình thang ABCD (AB // CD). Vẽ đường thẳng song song với cạnh AB, cắt cạnh AD ở M, cắt cạnh BC ở N. Biết rằng . Chứng minh rằng: .



*HD: Gọi E là giao điểm của MN với AC. Tính được .*



1. Cho tứ giác ABCD có các góc B và D là góc vuông. Từ một điểm M trên đường chéo AC, vẽ MN BC, MP AD. Chứng minh: .



*HD: Tính riêng từng tỉ số* , *rồi cộng lại.*



1. Cho hình bình hành ABCD. Một cát tuyến qua D, cắt đường chéo AC ở I và cắt cạnh BC ở N, cắt đường thẳng AB ở M.

a) Chứng minh rằng tích AM.CN không phụ thuộc vào vị trí của cát tuyến qua D.

b) Chứng minh hệ thức: .



1. Cho tam giác ABC. Trên các cạnh AB, AC lần lượt lấy các điểm B, C.

Chứng minh: .



*HD: Vẽ các đường cao CH và CH .*



1. Cho tam giác ABC. Trên các cạnh AB, BC, CD lấy lần lượt các điểm D, E, F sao cho , , . Tính diện tích tam giác DEF, biết rằng diện tích tam giác ABC bằng .



*HD: .*



1. Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy điểm K sao cho . Trên cạnh BC lấy điểm L sao cho . Gọi Q là giao điểm của các đường thẳng AL và CK. Tính diện tích tam giác ABC, biết diện tích tam giác BQC bằng .



*HD: Vẽ LM // CK. .*



1. Cho tam giác ABC. Trên các cạnh AB, BC, CA lấy lần lượt các điểm D, E, F sao cho:



Tính diện tích tam giác tạo thành bởi các đường thẳng AE, BF, CD, biết diện tích tam giác ABC là S.

*HD: Gọi M, P, T lần lượt là giao điểm của AE và CD, AE và BF, BF và CD.*

*Qua D vẽ DD// AE*. *Tính được .*



*.*



**VẤN ĐỀ II. Chứng minh hai đường thẳng song song**

1. Cho hình chữ nhật ABCD. Trên các cạnh AB, BC, CD, DA lần lượt lấy các điểm E, F, G, H sao cho .



a) Chứng minh tứ giác EFGH là hình bình hành.

b) Chứng minh hình bình hành EFGH có chu vi không đổi.

*HD: b) Gọi I, J là giao điểm của AC với HE và GF .*



1. Cho hình thang ABCD (AB // CD), M là trung điểm của CD. Gọi I là giao điểm của AM và BD, K là giao điểm của BM và AC.

a) Chứng minh IK // AB.

b) Đường thẳng IK cắt AD, BC lần lượt ở E và F. Chứng minh EI = IK = KF.

*HD: a) Chứng minh .*



1. Cho hình thang ABCD có đáy nhỏ CD. Từ D, vẽ đường thẳng song song với cạnh BC, cắt AC tại M và AB tại K. Từ C, vẽ đường thẳng song song với cạnh bên AD, cắt cạnh đáy AB tại F. Qua F, vẽ đường thẳng song song với đường chéo AC, cắt cạnh bên BC tại P. Chứng minh rằng:

a) MP song song với AB.

b) Ba đường thẳng MP, CF, DB đồng qui.

*HD: b) Gọi I là giao điểm của DB với CF. Chứng minh P, I, M thẳng hàng.*

1. Cho tứ giác ABCD, O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Đường thẳng song song với BC qua O, cắt AB ở E và đường thẳng song song với CD qua O, cắt AD ở F.

a) Chứng minh đường thẳng EF song song với đường chéo BD.

b) Từ O vẽ các đường thẳng song song với AB và AD, cắt BC và DC lần lượt tại G và H. Chứng minh hệ thức: CG.DH = BG.CH.

*HD: a) Chứng minh b) Dùng kết quả câu a) cho đoạn GH.*



**VẤN ĐỀ III. Tính chất đường phân giác của tam giác**

Trong tam giác, đường phân giác của một góc chia cạnh đối diện thành hai đoạn thẳng tỉ lệ với 2 cạnh kề hai đoạn ấy.



|  |  |
| --- | --- |
| **Bài 1:** Cho tam giác ABC, có AB = 30cm, AC = 50cm, đường phân giác BD. | |
| 1. Tính đọ adài DB, DC. 2. Qua D vẽ DE//AB,DF//AC   (E ∈AC, F ∈AB). Tính độ dài cạnh của tứ giác AEDF.  Giải | |
|  |
|  |
| - HS lên bảng trình bày lời giải, dưới lớp HS cả lớp làm bài ra vở:  a) ,  => DB = 20cm, DC = 30cm |
| b)Tứ giác AEDF là hình thoi |

**Bài 2 :** Cho tam giác ABC , vuông tại A, AB = 15cm, AC = 20cmđường cao AH. Tia phân giác góc HAB cắt HB tại D. Tia phân giác goác HAC cắt HC tại E

1. Tính độ dài AH

Tính độ dài HD , HE

Giải

|  |
| --- |
|  |
| 1. Tính BC dựa vào định lý Pitago   BC = 25cm, AH = 12cm  b) Tính được Hb = 6cm, HC = 16cm  Tương tự tính được HE = 6cm |

1. Cho tam giác ABC cân ở A, BC = 8cm, phân giác của góc B cắt đường cao AH ở K, .



a) Tính độ dài AB.

b) Đường thẳng vuông góc với BK cắt AH ở E. Tính EH.

*HD: a) AB = 6cm b) EH = 8,94 cm.*

1. Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh AB = *m*, AC = *n*; AD là đường phân giác trong của góc A. Tính tỉ số diện tích của tam giác ABD và tam giác ACD.

*HD: .*



1. Cho tam giác ABC cân ở A, phân giác trong BD, BC = 10cm, AB = 15cm.

a) Tính AD, DC.

b) Đường phân giác ngoài của góc B của tam giác ABC cắt đường thẳng AC tại D. Tính DC.

*HD: a) DA = 9cm, DC = 6cm b) DC = 10cm.*

1. Cho tam giác ABC, trung tuyến AM và đường phân giác trong AD.

a) Tính diện tích tam giác ADM, biết AB = *m*, AC = *n* (*n > m*) và diện tích ABC bằng S.

b) Cho *n* = 7cm, *m* = 3cm. Diện tích tam giác ADM chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích tam giác ABC?

*HD: a) b) .*



1. Cho tam giác ABC có AB = 5cm, AC = 6cm, BC = 7cm. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC, O là giao điểm của hai đường phân giác BD, AE.

a) Tính độ dài đoạn thẳng AD.

b) Chứng minh OG // AC.

*HD: a) b) OG // DM OG // AC.*



1. Cho tam giác ABC, trung tuyến AM, đường phân giác của góc cắt AB ở D, đường phân giác của góc cắt cạnh AC ở E. Chứng minh DE // BC.



*HD: .*



1. Cho tam giác ABC (AB < AC), AD là phân giác trong của góc A. Qua trung điểm E của cạnh BC, vẽ đường thẳng song song với AD, cắt cạnh AC tại F, cắt đường thẳng AB tại G. Chứng minh CF = BG.

*HD: .*



1. Cho tam giác ABC và ba đường phân giác AM, BN, CP cắt nhau tại O. Ba cạnh AB, BC, CA tỉ lệ với 4, 7, 5.

a) Tính MC, biết BC = 18cm.

b) Tính AC, biết NC – NA = 3cm.

c) Tính tỉ số .



d) Chứng minh: .



e) Chứng minh: .



*HD: a) MC = 10cm b) AC = 11cm c)*



*e) Vẽ BD // AM BD < 2AB .*



*Tương tự: , đpcm.*



1. Cho tam giác ABC. Gọi I là trung điểm của cạnh BC. Đường phân giác của góc AIB cắt cạnh AB ở M. Đường phân giác của góc AIC cắt cạnh AC ở N.

a) Chứng minh rằng MM // BC.

b) Tam giác ABC phải thoả điều kiện gì để có MN = AI?

c) Tam giác ABC phải thoả điều kiện gì để có MN AI?

*HD: a) Chứng minh .*



1. Cho hình thang cân ABCD, đáy lớn DC, góc . Đường phân giác của góc D cắt đường chéo AC tại I, chia AC thành hai đoạn theo tỉ số và cắt đáy AB tại M. Tính các cạnh đáy AB, DC, biết MA – MB = 6cm.



*HD: Chứng minh DC = AB + AD DC = AB + AM DC = 66cm, AB = 42cm.*



1. Cho hình bình hành ABCD. Một đường thẳng cắt AB ở E, AD ở F và cắt đường chéo AC ở G. Chứng minh hệ thức: .



*HD: Vẽ DM // EF, BN // EF. Áp dụng định lí Ta-lét vào các tam giác ADM, ABN.*

1. Cho hình bình hành ABCD. Trên cạnh AB lấy một điểm M và trên cạnh CD lấy một điểm N sao cho DN = BM. Chứng minh rằng ba đường thẳng MN, DB, AC đồng qui.

*HD:*

**II. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG**

**1. Khái niệm hai tam giác đồng dạng**

**a) Định nghĩa:** *Tam giác ABC gọi là đồng dạng với tam giác ABC nếu:*



***Chú ý:*** *Khi viết kí hiệu hai tam giác đồng dạng, ta phải viết theo đúng thứ tự các cặp đỉnh tương ứng:*  *.*



**b) Định lí:** *Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và song song với hai cạnh còn lại thì nó tạo thành một tam giác mới đồng dạng với tam giác đã cho.*

***Chú ý:*** *Định lí trên cũng đúng trong trường hợp đường thẳng a cắt phần kéo dài hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại.*



**2. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác**

**Trường hợp 1:** *Nếu ba cạnh của tam giác này tỉ lệ với ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng với nhau.*

*ABC ABC*



**Trường hợp 2:** *Nếu hai cạnh của tam giác này tỉ lệ với hai cạnh của tam giác kia và hai góc tạo bởi các cặp cạnh đó bằng nhau thì hai tam giác đó đồng dạng với nhau.*

*ABC ABC*



**Trường hợp 3:** *Nếu hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng với nhau.*

*ABC ABC*



**3. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông**

**Trường hợp 1:** *Nếu tam giác vuông này có* ***một góc nhọn*** *bằng* ***góc nhọn*** *của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó đồng dạng với nhau.*

**Trường hợp 2:** *Nếu tam giác vuông này có* ***hai cạnh góc vuông*** *tỉ lệ với* ***hai cạnh góc vuông*** *của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó đồng dạng với nhau.*

**Trường hợp 3:** *Nếu* ***cạnh huyền và một cạnh góc vuông*** *của tam giác vuông này tỉ lệ với* ***cạnh huyền và cạnh góc vuông*** *của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó đồng dạng với nhau.*

**4. Tính chất của hai tam giác đồng dạng**

*Nếu hai tam giác đồng dạng với nhau thì:*

*Tỉ số hai đường cao tương ứng bằng tỉ số đồng dạng.*

*Tỉ số hai đường phân giác tương ứng bằng tỉ số đồng dạng.*

*Tỉ số hai đường trung tuyến tương ứng bằng tỉ số đồng dạng.*

*Tỉ số các chu vi bằng tỉ số đồng dạng.*

*Tỉ số các diện tích bằng bình phương tỉ số đồng dạng.*

**VẤN ĐỀ I. Sử dụng tam giác đồng dạng để tính toán**

1. Cho tam giác ABC đòng dạng với tam giác ABC theo tỉ số *k*.

a) Tính tỉ số chu vi của hai tam giác.

b) Cho và hiệu chu vi của hai tam giác là 40*dm*. Tính chu vi của mỗi tam giác.



*HD: a) b) .*



1. Cho tam giác ABC đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số . Tính chu vi của tam giác ABC, biết chu vi của tam giác ABC bằng 27*cm*.



*HD: .*



1. Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh là AB = 3*cm*, AC = 5*cm*, BC = 7*cm*. Tam giác ABC đồng dạng với tam giác ABC và có chu vi bằng 75*cm*. Tính độ dài các cạnh của ABC.

*HD: .*



1. Cho tam giác ABC và các đường cao BH, CK.

a) Chứng minh ABH ACK. b) Cho . Tính .



*HD: b) .*



1. Cho hình vuông ABCD. Trên hai cạnh AB, BC lấy hai điểm P và Q sao cho BP = BQ. Gọi H là hình chiếu của B trên đường thẳng CP.

a) Chứng minh BHP CHB. b) Chứng minh: .



c) Chứng minh CHD BHQ. Từ đó suy ra .



*HD: c) Chứng minh .*



1. Hai tam giác ABC và DEF có , , AB = 8*cm*, BC = 10*cm*, DE = 6*cm*.



a) Tính độ dài các cạnh AC, DF, EF, biết rằng cạnh AC dài hơn cạnh DF là 3*cm*.

b) Cho diện tích tam giác ABC bằng . Tính diện tích tam giác DEF.



*HD: a) ABC DEF EF = 7,5cm, DF = 9cm, AC = 12cm b) .*



1. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, BH = 4*cm*, CH = 9*cm*. Gọi I, K lần lượt là hình chiếu của H lên AB, AC.

a) Chứng minh AKI ABC. b) Tính diện tích tam giác ABC.

c) Tính diện tích của tứ giác AKHI.

*HD: b) c) .*



1. Cho tam giác ABC, có , đường cao CH. Chứng minh:



a) b)



1. Cho tam giác ABC, hai trung tuyến BM và CN cắt nhau tại G. Tính diệnt ích tam giác GMN, biết diện tích tam giác ABC bằng .



*HD: .*



1. Cho hình vuông ABCD, cạnh *a.* Gọi E là điểm đối xứng với C qua D, EB cắt AD tại I. Trên EB lấy điểm M sao cho DM = DA.

a) Chứng minh EMC ECB. b) Chứng minh EB.MC = .



c) Tính diện tích tam giác EMC theo *a*.

*HD: c) .*



1. Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên cạnh AB, lấy điểm M sao cho . Một đường thẳng qua M, song song với BC, cắt AC tại N. Một đường thẳng qua N, song song với AB, cắt BC tại D.



a) Chứng minh AMN NDC.

b) Cho AN = 8*cm,* BM = 4*cm.* Tính diện tích cáctam giác AMN, ABC và NDC.

*HD: b) , , .*



**VẤN ĐỀ II. Chứng minh hai tam giác đồng dạng**

**Bài 1 :** Cho tam giác ABC. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AD = 2AB. Trên tia đối của tia AC lấy điểm E sao cho AE = 2AC. Chứng minh rằng

a). ΔADE~ΔABC

b). Tìm tỉ số đồng dạng.

Giải

|  |
| --- |
|  |
| a)=>BC//ED(Định lý Talet đảo)  =>ΔADE~ΔABC(định lý hai tam giác đồng dạng)  b) |

**Bài 3 :** Cho tam giác ABC. Điểm M thuộc cạnh BC sao cho. Qua M kẻ đường thẳng song song với AC cắt cạnh AB ở D. Qua M kẻ đ\ường thẳng song song với AB cắt AC ở E.



1. Tìm các cặp tam giác đồng dạng.
2. Tính chu vi tam giác DBM, EMC biết chu vi tam giác ABC bằng 24cm.

HD

|  |
| --- |
|  |
| 1. ΔDBM~ΔABC   ΔEMC~ΔABC  ΔEMC~ΔDBM  b)Chu vi tam giác |

**Bài 3:** Hai tam giác mà độ dài các cạnh như sau có đồng dạng không?

1. 15cm, 18cm, 21cm và 28cm, 24cm, 20cm.
2. 1dm, 2dm, 2dm và 10cm, 10cm, 5cm.
3. 4m, 5m, 6m và 8m, 10m, 12m

HD

a)=> Hai tam giác đồng dạng



b) => Hai tam giác đồng dạng



c)



**Bài 4 :** Tứ giác ABCD có AB = 2cm, BC = 10cm, CD = 12,5cm, AD = 4cm, BD = 5cm. Chứng minh tứ giác ABCD là hình thang.

HD

|  |
| --- |
|  |
| C/m  ΔABD~ΔBDC  => AB//CD |

**Bài 5:** Cho tam giác ABC có AB = 18cm, AC =27cm, BC=30cm. Gọi D là trung điểm của AB, điểm E thuộc cạnh AC sao choAE =6cm

1. Chứng minh: ΔAED~ΔABC
2. Tính độ dài DE.

HD



a) Xét ΔAEDvàΔABC

chung



=> ΔAED~ΔABC

b) Từ câu a) suy ra



**Bài 6 :**Hình thang ABCD(AB//CD) có AB =2cm,BD =4cm,CD = 8cm.

Chứng minh.



HD





* ΔABD~ΔBDC



**Bài 7 :(Bài 34SGK)**

**Dựng tam giác ABC biết** tỉ số và đường cao AH = 6cm



Giải:



Dựng góc xAy bằng 600

Dựng B’∈ tia Ax sao cho AB’ = 4

Dựng C’∈ tia Ax sao cho AC’ = 5

Dựng AH’⊥B’C’

Trên tia AH’ dựng H sao cho AH =6cm

Qua H dựng đường thẳng vuông góc Ax cắt Ax và Ay tại B và C

**Bài 8:** Cho tam giác ABC có AB = 6cm, AC =9cm.Điểm D thuộc cạnh AC sao cho . Tính độ dài AD



HD



Xét ΔABDvàΔACB

chung



.



=> ΔABD~ΔACB



**Bài 9 :**Cho tam giác ABC có AC≥AB, đường phân giác AD. Lấy điểm E thuộc cạnh AC sao cho.



a)Tìm tam giác đồng dạng với tam giác ABC.

b)Chứng minh rằng : ED = DB

HD



a) XétΔDEC và ΔABC



chung



* ΔDEC~ΔABC
* vậy DE=DB



**Bài 10 :**Dựng tam giác ABC biếtvà đường cao AH =h.



Giải:



Dựng tam giác AB’C’ biết



Dựng AH’⊥BC

Trên tia AH’ dựng H sao cho AH =h

Qua H dựng đường thẳng song songvới B’C’ cắt AB’ và AC’ tại B và C.

Chứng minh: BC//B’C nên



Tam giác ABC có đường cao AH = h.



Biện luận : Bài toán có một nghiệm hình.

**Bài 11:** Cho hình thang ABCD (AB//CD) có AB =2cm; BD = 4cm; CD = 8cm. Chứng minh rằng



**HD**



Xét ΔABDvàΔACB

.



=> ΔABD~ΔBDC( cgc)



=>



**Bài 12 :**Cho tam giác ABC và các đường cao BD, CE

1. Chứng minh rằng :ΔABD~ΔACE.

Tính biết



HD



a) XétΔABD và ΔACE



chung



* :ΔABD~ΔACE.

b) = 400



**Bài 13:** Cho tam giác ABC cân tại A(<900), đường cao AD và CE cắt nhau tại H



Tính BC biết HD =4cm, HA=32cm,

**HD**



Xét ΔCDH và ΔADC

=> ΔABD~ΔBDC( cgc)

.



=>



**Bài 14 :**Cho tam giác ABC và các đường cao AH(H∈BC) có AH = 6cm, BH = 4cm,HC=9cm. Chứng minh rằng:

a)ΔAHB~ΔCHA

b)



HD



a) XétΔABH và ΔCHA

=900



cùng phụ với góc HAC



* :ΔABH ~ ΔCHA

b)



**Bài 15:** Tứ giác ABCD có hai góc vuông tại đỉnh A và C, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O , ∠BAO = ∠BDC.Chứng minh;

1. ΔABO đồng dạng với ΔDCO
2. ΔBCO đồng dạng với ΔADO

HD

****

a/ Xét ΔABO và ΔDCO có:

BÂC = BDC (GT)

AÔB = DÔC (đối đỉnh)

Nên ΔABODong dangΔDCO (g.g) ⇒ ∠B = ∠C (góc t/ứng).

b/ Ta có: ∠C = 900 – ∠C (GT)

∠B = 900 – ∠D (Â = 900) ⇒ ∠C = ∠D.

Mà ∠B = ∠C (ch/m trên)

Xét ΔBCO và ΔADO có:

∠C = ∠D(Ch/m trên)

BÔC = AÔD (đối đỉnh).

Nên ΔBCODong dangΔADO (g.g).

***Bài 16:*** Cho hình chữ nhật ABCD có AB =12cm, BC=9cm. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ A xuống BD

1. Chứng minh ΔAHB đồng dạng với ΔBCD
2. Tính độ dài đoạn thẳng AH
3. Tính diện tích tam giác AHB

**HD**

**C/M**

a/ Xét ΔAHB và ΔBCD có:

**H**

**D**

**C**

**B**

**A**

b 9

12

∠ABH = ∠BDC (So le trong do AB // CD)

∠H = ∠C = 900.

Nên ΔAHBDong dangΔBCD (g.g) ⇒ =.



b/ Từ tỉ lệ thức trên ⇒ AH ==. Trong ΔADB, Â = 900 theo Pytago: BD2 = AD2 + AB2 = 225.



⇒ BD = 15cm.

Do đó AH == 7,2cm. Và ===.



c/ Ta có SBCD =a.b = 54cm2.



Và = k2 =⇒ SABH =.54 = 34,56cm2.



**BÀI TẬP**

1. Cho tam giác ABC. Gọi A, B, C lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CA.

a) Chứng minh ABC CAB.

b) Tính chu vi của ABC, biết chu vi của ABC bằng 54*cm*.

*HD: b) .*



1. Cho tam giác ABC, G là trọng tâm của tam giác. Gọi E, F, H lần lượt là trung điểm của AG, BG, CG. Chứng minh các tam giác EFH và ABC đồng dạng với nhau và G là trọng tâm của tam giác EFH.

*HD: Sử dụng tính chất đường trung bình và trọng tâm tam giác.*

1. Cho tam giác ABC. Trên các cạnh BC, CA, AB lấy lần lượt các điểm M, N, P sao cho AM, BN, CP đồng qui tại O. Qua A và C vẽ các đường thẳng song song với BO cắt CO, OA lần lượt ở E và F.

a) Chứng minh: FCM OMB và PAE PBO.

b) Chứng minh: .



*HD: b) Sử dụng định lí Ta-lét và tam giác đồng dạng.*

1. Cho tam giác ABC có AB = 15*cm*, AC = 20*cm*. Trên hai cạnh AB, AC lần lượt lấy 2 điểm D, E sao cho AD = 8*cm*, AE = 6*cm*.

a) Chứng minh AED ABC.

b) Tính chu vi của tam giác ADE, khi biết BC = 25*cm*.

c) Tính góc ADE, biết .



*HD: b) c) .*



1. Cho góc . Trên cạnh O*x*, lấy 2 điểm A, B sao cho OA = 5*cm*, OB = 16*cm*. Trên cạnh O*y*, lấy 2 điểm C, D sao cho OC = 8*cm*, OD = 10*cm*.



a) Chứng minh: OCB OAD.

b) Gọi I là giao điểm của AD và BC. Chứng minh .



*HD:*

1. Cho tam giác ABC có các cạnh AB = 24*cm*, AC = 28*cm*. Đường phân giác góc A cắt cạnh BC tại D. Gọi M, N lần lượt là hình chiếu của các điểm B, C trên đường thẳng AD.

a) Tính tỉ số b) Chứng minh .



*HD: a) Chứng minh BDM CDN b) Chứng minh ABM CAN.*



1. Cho hình bình hành ABCD. Vẽ CE AB và CF AD, BH AC.

a) Chứng minh ABH ACE. b) Chứng minh: .



*HD: b) Chứng minh: AB.AE = AC.AH, AD.AF = AC.CH đpcm.*

1. Cho hình thang ABCD (AB // CD). Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD.

a) Chứng minh OA.OD = OB.OC.

b) Đường thẳng qua O, vuông góc với AB, CD theo thứ tự tại H, K. Chứng minh .



*HD: a) Chứng minh OAB OCD.*

1. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Gọi O là giao điểm của ba đường cao AH, BK, CI.

a) Chứng minh OK.OB = OI.OC b) Chứng minh OKI OCB

c) Chứng minh BOH BCK d) Chứng minh .



*HD:*

1. Cho tam giác ABC vuông ở A, AB = 5,4*cm*, AC = 7,2*cm*.

a) Tính BC.

b) Từ trung điểm M của BC, vẽ đường thẳng vuông góc với BC, cắt đường thẳng AC tại H và cắt đường thẳng AB tại E. Chứng minh EMB CAB.

c) Tính EB và EM.

d) Chứng minh BH vuông góc với EC.

e) Chứng minh HA.HC = HM.HE.

*HD: a) c)*



1. Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH.

a) Hãy nêu từng cặp các tam giác đồng dạng.

b) Cho AB = 12,45*cm*, AC = 20,50*cm*. Tính độ dài các đoạn thẳng BC, AH, BH, CH.

*HD: b) BC = 23,98cm, AH = 10,64cm, HB = 6,45cm, HC = 17,53cm.*

1. Cho tam giác ABC và đường cao AH, AB = 5*cm*, BH = 3*cm,* .



a) Tính độ dài AH b) Chứng minh ABH CAH. Từ đó tính .



*HD: a) AH = 4cm b) .*



1. Cho tứ giác ABCD, có , , , , .



a) Tính góc b) Chứng minh BAD DBC c) Chứng minh DC // AB.



*HD: a)*



**BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG III**

1. Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 15*cm*, AC = 20*cm*. Tia phân giác của góc A, cắt cạnh BC tại D.

a) Tính .



b) Đường thẳng qua D, song song với AB, cắt AC tại E. Chứng minh EDC ABC.

c) Tính DE và diện tích của tam giác EDC.

*HD: a) c) , .*



1. Cho tam giác cân ABC, AB = AC = *b*, BC = *a*. Vẽ các đường cao BH, CK.

a) Chứng minh BK = CH b) Chứng minh KH // BC c) Tính độ dài HC và HK.

*HD: c) , .*



1. Cho tam giác cân ABC (AB = AC), I là trung điểm của BC. Trên các cạnh AB, AC lấy lần lượt các điểm K, H sao cho . Chứng minh:



a) KBI ICH b) KIH KBI

c) KI là phân giác của góc d) .



*HD: d) Chứng minh .*



1. Cho tam giác ABC (AB < AC). Vẽ đường cao AH, đường phân giác trong AD, đường trung tuyến AM.

a) Chứng minh .



b) Vẽ các đường cao BF, CE. So sánh hai đoạn thẳng BF và CE.

c) Chứng minh AFE ABC.

d) Gọi O là trực tâm của ABC. Chứng minh .



*HD: a) AB < AC DC > MC, D nằm giữa H và M đpcm.*



*b) BF < CE d) BO.BF = BC.BH, CO.CE = BC.CH*

1. cho tam giác ABC. Trên các cạnh AB, AC lấy lần lượt các điểm D, E sao cho . Đường trung tuyến AI (I BC) cắt đoạn thẳng DE tại H. Chứng minh DH = HE.



*HD: đpcm.*



1. Cho tam giác ABC vuông tại A, và đường phân giác BD (D AC).



a) Tính tỉ số b) Cho AB = 12,5*cm*. Tính chu vi và diện tích tam giác ABC.



*HD: a) b) BC = 25cm, AC = 21,65cm.*



1. Cho tam giác đều ABC cạnh *a*, M là trung điểm của BC. Trên cạnh AB lấy điểm D, trên cạnh AC lấy điểm E sao cho .



a) Chứng minh .



b) Chứng minh MBD EMD và ECM EMD.

c) Tính khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng DE.

*HD: c) Vẽ MH DE, MK EC MH = MK; .*



1. Cho tam giác ABC cân tại A, , AB = AC = *b*, BC = *a*. Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho .



a) Chứng minh BDC ABC.

b) Vẽ AE vuông góc với BD tại E. Tính độ dài các đoạn thẳng AD, DE, AE.

c) Chứng minh .



*HD: b) , , c) đpcm.*



1. Cho tam giác ABC, trung tuyến AM, K là điểm trên AM sao cho AM = 3AK, BK cắt AC tại N, P là trung điểm của NC.

a) Tính tỉ số diện tích của các tam giác ANK và AMP.

b) Cho biết diện tích ABC bằng S. tính diện tích tam giác ANK.

c) Một đường thẳng qua K cắt các cạnh AB, AC lần lượt tại I và J. Chứng minh .



*HD: a) b) .*



*c) Vẽ BE // IJ, CH // IJ (E, H AM) EBM = HCM EM = MH;*

*đpcm.*



1. Cho tam giác ABC. Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của BC, AC. O là giao điểm các đường trung trực, H là trực tâm, G là trọng tâm của tam giác ABC.

a) Chứng minh OMN HAB.

b) So sánh độ dài AH và OM.

c) Chứng minh HAG OMG.

d) Chứng minh ba điểm H, G, O thẳng hàng và GH = 2GO.

*HD: b) AH = 2OM d) đpcm.*



1. Cho tam giác ABC, các đường cao AK và BD cắt nhau tại G. Vẽ các đường trung trực HE, HF của AC và BC. Chứng minh:

a) BG = 2HE b) AG = 2HF.

*HD: ABG FEH đpcm.*

1. Cho hình thang vuông ABCD (AB // DC, ). Đường chéo BD vuông góc với cạnh bên BC. Chứng minh .



*HD: Chứng minh ABD BCD.*

1. Cho tam giác cân ABC (AB = AC), O là trung điểm của cạnh đáy BC. Một điểm D di động trên cạnh AB. Trên cạnh AC lấy một điểm E sao cho . Chứng minh:



a) Hai tam giác DBO, OCE đồng dạng.

b) Tam giác DOE cũng đồng dạng với hai tam giác trên.

c) DO là phân giác của góc , EO là phân giác của góc .



d) Khoảng cách từ điểm O đến đoạn ED không đổi khi D di động trên AB.

*HD: d) Vẽ OI DE, OH AC OI = OH.*

1. Cho tam giác ABC, trong đó là các góc nhọn. Các đường cao AA, BB, CC cắt nhau tại H.



a) Chứng minh: AA.AH = AB.AC.

b) Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Giả sử đường thẳng GH song song với cạnh đáy BC. Chứng minh: .



*HD: a) Chứng minh BAH BBC, CAA CBB b) GH // BC .*



1. Cho hình thang KLMN (KN // LM). gọi E là giao điểm của hai đường chéo. Qua E, vẽ một đường thẳng song song với LM, cắt MN tại F. Chứng minh: .



*HD: Tính các tỉ số .*



1. Qua một điểm O tuỳ ý ở trong tam giác ABC, vẽ đường thẳng song song với AB, cắt AC và BC lần lượt tại D và E; đường thẳng song song với AC, cắt AB và BC lần lượt ở F và K; đường thẳng song song với BC, cắt AB và AC lần lượt ở M và N. Chứng minh:

.



*HD: Chứng minh đpcm.*



1. Qua một điểm O tuỳ ý ở trong tam giác ABC, vẽ các đường thẳng AO, BO, CO cắt BC, CA, AB lần lượt tại A, B, C. Chứng minh: .



*HD: Vẽ AH BC, OI BC ; .*



*Tương tự: đpcm.*




1. Trên các cạnh BC, CA, AB của tam giác ABC, lấy lần lượt các điểm P, Q, R. Chứng minh rằng nếu các đường thẳng AP, BQ, CR đồng qui tại O thì (*định lí Ceva*).



*HD: Qua C và A vẽ các đường thẳng song song với BQ, cắt đường thẳng AP tại E và cắt đường thẳng CR tại D. Chứng minh đpcm.*



**CHƯƠNG IV: HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG- HÌNH CHÓP ĐỀU**

 **HÌNH HỘP CHỮ NHẬT**

* Hình hộp chữ nhật có 6 mặt đều là hình chữ nhật, 8 đỉnh và 12 cạnh chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm có 4 cạnh bằng nhau.
* Hai mặt hình hộp chữ nhật không có cạnh chung gọi là hai mặt đối diện.
* Hình lập phương là hình hộp chữ nhật có 6 mặt là những hình vuông.

☞Trong không gian hai đường thẳng phân biệt nếu chúng cùng nằm trong một mặt phẳng và không có điểm chung gọi là hai đường thẳng song song.

☞ Trong không gian hai đường thẳng a, b chúng có thể :

1. Cắt nhau;
2. Song song;
3. Trùng nhau;
4. Không cùng nằm chung trong bất kỳ mặt phẳng nào, gọi đó là hai đường thẳng chéo nhau.

☞ Nếu đường thẳng song song với mặt phẳng thì chúng không có điểm chung.


☞ Nếu đường thẳng a không nằm trong mặt phẳng và nó song song đường thẳng b nằm trong mặt phẳng thì đường thẳng a song song với mặt phẳng.

☞ Nếu hai mặt phẳng song song thì chúng không có điểm chung.

☞ Nếu một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau của mặt phẳng thì đường thẳng ấy vuông góc với mặt phẳng.

☞ Thể tích hình lập phương bằng tích của ba kích thước : 

☞ Thể tích hình hộp chữ nhật bằng lập phương của cạnh : .

**Ví dụ 1** : Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ như hình vẽ.

1. Hãy kể tên các đỉnh, các cạnh, các cặp mặt đối diện của nó.
2. Hãy chỉ ra những đường thẳng cắt đường thẳng AB, song song với đường thẳng CD, chéo nhau với đường thẳng AA’.
3. Mặt phẳng nào song song với đường thẳng AB.
4. Đường thẳng nào song song với mặt phẳng (ABCD).
5. Mặt phẳng nào song song với mặt phẳng (AA’D’D).
6. Mặt phẳng nào vuông góc với đường thẳng CD.
7. Đường thẳng nào vuông góc với mặt phẳng (BB’C’C).
8. Chứng minh , ( trong hình hộp chữ nhật bình phương mỗi đường chéo bằng tổng các bình phương của ba kích thước ).



**Bài giải**

a) Các đỉnh của hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ là A, B, C, D; A’, B’, C’, D’.

Các cạnh là AB, CD, A’B’, C’D’ và AD, BC, B’C’, A’D’ và AA’, BB’, CC’, DD’.

Các cặp mặt đối diện là : (ABCD) và (A’B’C’D’); (ADD’A’) và (BCC’B’);

(ABB’A’) và (DCC’D’).

b) Những đường thẳng cắt đường thẳng AB là đường thẳng AA’, đường thẳng AD.

Những đường thẳng song song với đường thẳng CD là đường thẳng AB, A’B’, C’D’.

Những đường thẳng chéo nhau với đường thẳng AA’ là đường thẳng BC, CD, B’C’, C’D’

c) Song song với đường thẳng AB là mặt phẳng (CDD’C’); (A’B’C’D’).

d) Song song với mặt phẳng (ABCD) là đường thẳng A’B’, C’D’, A’D’, B’C’.

e) Song song với mặt phẳng (AA’D’D) là mặt phẳng (BB’C’C).

f) Vuông góc với đường thẳng CD là mặt phẳng (ADD’A’); (BCC’B’).

g) Vuông góc với mặt phẳng (BB’C’C) là đường thẳng AB, CD, A’B’, C’D’.

h) Do ABCD.A’B’C’D’ là hình chữ nhật nên ABCD là hình chữ nhật, theo định lý Pitago ta có : , (1).



Do nên ΔACC’ vuông tại C. Áp dụng định lý Pitago một lần nữa ta có :



, vì nên.



**HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG**

* Các mặt bên là những hình chữ nhật.
* Các cạnh bên song song và bằng nhau.
* Hai đáy là hai đa giác có cạnh tương ứng song song với nhau, hai đáy là hai đa giác bằng nhau.

☞ Diện tích xung quanh của lăng trụ đứng bằng chu vi đáy nhân với chiều cao : 


p là nửa chu vi, h là chiều cao của lăng trụ.

☞ Thể tích của lăng trụ đứng bằng diện tích đáy nhân với chiều cao :

,

S diện tích đáy, h chiều cao của lăng trụ đứng.

**HÌNH CHÓP ĐỀU**

* Những mặt bên đều là những tam giác cân bằng nhau và có chung đỉnh.
* Mặt đáy là một đa giác đều.
* Đường thẳng qua đỉnh vuông góc với đáy gọi là đường cao. Chân đường cao trùng với tâm của đa giác đáy.
* Đường cao của các mặt bên gọi là các trung đoạn, các trung đoạn đều bằng nhau.

☞ Diện tích xung quanh của chóp đều bằng tích của nửa chu vi đáy nhân

với trung đoạn : ,

p là nửa chu vi, d là trung đoạn của chóp đều.

☞ Thể tích của chóp đều bằng diện tích đáy nhân với chiều cao : ****,



S diện tích đáy, h chiều cao của chóp đều.

**Ví dụ 1** : Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình chóp tứ giác đều có cạnh bên b, cạnh đáy a. Áp dụng cho và .



**Bài giải**

Giả sử S.ABCD là hình chóp tứ giác đều thế thì và ABCD là hình vuông cạnh a. Diện tích của nó bằng : . Gọi M là trung điểm của AB ta có :



Xét ΔSAM có , , nên .



Diện tích xung quanh hình chóp : .



Diện tích toàn phần hình chóp : .



Gọi H là chân đường cao của chóp đều ⇒ H là tâm hình vuông ABCD cạnh a ⇒ .



Xét ΔSHM có , , nên :



.



Thể tích chóp : .



Áp dụng cho và .



Diện tích đáy bằng : .



Trung đoạn : .



Diện tích xung quanh hình chóp : .



Diện tích toàn phần hình chóp : .



.



Thể tích chóp : .

