**ÔN TẬP CHƯƠNG IIIĐS9**

Bài 1 : Giải hệ phương trình :

  

  

  

 

Bài 2 : Giải các hệ phương trình sau:

  

Bài 3 : Cho hệ phương trình 

Tìm a và b để hệ phương trình trên có một nghiệm là (-2 ; -1)

Bài 4 : Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm

a/ A(-3 ; -2) và B(1 ; -4)

b/ C(2 ; -5) và D(-1 ; 3)

c/ E(-4 ; -1) và F(0 ; 1)

Bài 5 : Tìm m và k biết đồ thị của hàm số y = (m – 3)x + k đi qua hai điểm H(-2 ; 1) và K(-3 ; 4)

Bài 6 : Cho hệ phương trình 

a/ Tìm a để hệ phương trình trên có nghiệm duy nhất

b/ Tìm a để hệ phương trình trên vô nghiệm

c/ Tìm a để hệ phương trình trên vô số nghiệm

Bài 7 : Cho hệ phương trình 

a/ Tìm a để hệ phương trình trên có nghiệm duy nhất

b/ Tìm a để hệ phương trình trên vô nghiệm

Bài 8 : Một hình chữ nhật có chiều rộng kém chiều dài 8m và 5 lần chiều rộng bằng 3 lần chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật.

Bài 9 : Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 2m và 4 lần chiều dài kém 3 lần nửa chu vi 14m. Tìm các kích thước của hình chữ nhật.

Bài 10 : Một khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng  chiều dài. Nếu giảm chiều rộng 3m và tăng chiều dài 1m thì diện tích giảm 87m2. Tìm chu vi lúc đầu của khu vườn đó.

Bài 11 : Một miếng đất hình chữ nhật có chiều rộng kém chiều dài 7m. Nếu tăng chiều rộng 4m và giảm chiều dài 2m thì diện tích tăng 46m2. Tìm diện tích lúc đầu của miếng đất đó

Bài 12 : Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi là 56m. Nếu tăng chiều rộng 4m và giảm chiều dài 4m thì diện tích tăng 8m2. Tìm diện tích lúc đầu của miếng đất đó

Bài 13 : Một miếng đất hình chữ nhật nếu giảm chiều rộng 5m và tăng chiều dài 2m thì diện tích giảm 59m2 . Nếu tăng chiều rộng 1m và giảm chiều dài 1m thì diện tích tăng 4m2. Tìm các kích thước của miếng đất đó.

Bài 14 : *Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc và thời gian dự định. Nếu xe máy tăng vận tốc thêm 8km/h thì đến B sớm hơn dự định 1 giờ. Nếu xe máy giảm vận tốc đi 4km/h thì đến B chậm hơn dự định 40 phút. Tính vận tốc và thời gian dự định của xe máy đó.*

Bài 15 *: Hai ô tô đi ngược chiều nhau , cùng lúc tại hai địa điểm C và D cách nhau 224km và gặp nhau sau 1 giờ 36 phút. Tính vận tốc của mỗi ô tô biết rằng vận tốc ô tô đi từ D ít hơn vận tốc ô tô đi từ C 20 km/h.*

Bài 16 : *Hai ca nô cùng khởi hành từ A và B cách nhau 85km, đi ngược chiều nhau. Sau 1 giờ 40 phút thì gặp nhau. Tính vận tốc thật của mỗi ca nô, biết rằng vận tốc ca nô đi xuôi dòng lớn hơn vận tốc ca nô đi ngược dòng là 9km/h và vận tốc dòng nước là 3km/h. (Vận tốc thật của ca nô không đổi)*

Bài 17\* : *Hai người ở hai địa điểm cách nhau 3,6km,khởi hành cùng lúc đi ngược chiều nhau và gặp nhau ở vị trí cách một trong hai địa điểm khởi hành 2km. Nếu vận tốc không đổi nhưng người đi chậm trước người kia 6 phút thì họ sẽ gặp nhau ở giữa quãng đường. Tính vận tốc mỗi người.*

Bài 18\* : *Đoạn đường AB dài 200km. Cùng lúc một xe máy đi từ A và một ô tô đi từ B, ô tô và xe máy gặp nhau cách A 120km. Nếu xe máy khởi hành sau ô tô 1 giờ thì gặp nhau tại D cách C 24km. Tính vận tốc của mỗi xe.*

Bài 19 : *Một xe máy đi từ A đến B mất 2 giờ. Cùng lúc đó, một ô tô cũng đi từ A đến B đến sớm hơn xe máy 40 phút. Tính vận tốc của xe máy và ô tô biết rằng mỗi giờ xe máy chạy chậm hơn ô tô 20km/h.*

Bài 20 : Tìm một số tự nhiên có tổng là 1215 và nếu lấy số lớn hơn chi cho số nhỏ thì được 3 và dư 15.

Bài 21 : Tìm hai số có tổng là 34 và hiệu là 10.

Bài 22 : Tìm hai số biết tổng bằng hai lần hiệu của chúng và số lớn hơn hai lần số bé 6 đơn vị.

Bài 23 : Tìm hai số có tổng bằng 126. Nếu chia số nhỏ cho 9 và chia số lớn cho 6 thì thương thứ nhất kém thương thứ hai 11 đơn vị.

Bài 24 : Tìm một số tự nhiên có hai chữ số , tổng các chữ số của nó bằng 11, nếu đổi chỗ hai chữ số cho nhau thì số đó tăng thêm 27 đơn vị .

Bài 25 : Tìm một số tự nhiên có ba chữ số, tổng các chữ số bằng 17, chữ số hàng chục là 4, nếu đổi cho các chữ số hàng trăm và hàng đơn vị cho nhau thì số đó giảm đi 99 đơn vị.

Bài 26 : *Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn (không có nước) thì sau giờ đầy bể. Nếu lúc đầu chỉ mở vòi thứ nhất và 9 giờ sau mới mở thêm vòi thứ hai thì sau 1,2 giờ nữa mới đầy bể. Hỏi nếu ngay từ đầu chỉ mở vòi thứ hai thì sau bao lâu mới đầy bể?*

Bài 27 : *Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn (không có nước) thì sau 1 giờ 20 phút sẽ đầy bể. Nếu mở vòi thứ nhất trong 10 phút và vòi thứ hai trong 12 phút thì chỉ được  bể nước. Hỏi nếu mở riêng từng vòi thì thời gian để mỗi vòi chảy đầy bể là bao nhiêu?*

Bài 28 : *Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn (không có nước) thì sau 4 giờ 48 phút sẽ đầy bể. Nếu mở vòi thứ nhất trong 4 giờ và vòi thứ hai trong 3 giờ thì chỉ được  bể nước. Hỏi nếu mở riêng từng vòi thì thời gian để mỗi vòi chảy đầy bể là bao nhiêu?*

Bài 29 : Tìm một phân số biết rằng tử số kém mẫu số 7 đơn vị ; 5 lần tử số và 2 lần mẫu số đối nhau.

Bài 30 : Một phân số có mẫu số hơn tử số 47 đơn vị và nếu giảm tử số 1 đơn vị và tăng mẫu số 4 đơn vị thì ta được phân số mới bằng 

Bài 31 : Tìm một phân số biết rằng mẫu số kém tử số 4 đơn vị ; 5 lần tử số và nếu chia tử số cho mẫu số ta được thương là 2 và số dư là 1.

Bài 32 *: Một sân hình tam giác có diện tích là 180m2. Tính cạnh đáy của sân, nếu tăng cạnh đáy 4m và giảm chiều cao tương ứng 1m thì diện tích không đổi*

Bài 33 : *Một tam giác có chiều cao bằng  cạnh đáy. Nếu chiều cao tăng thêm 3dm và cạnh đáy giảm đi 2dm thì diện tích của nó tăng thêm 12dm2. Tính chiều cao và cạnh đáy của tam giác.*

Bài 34 : *Tính độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông, biết rằng nếu tăng mỗi cạnh lên 3cm thì diện tích tam giác đó tăng thêm 36cm2, và nếu một cạnh giảm đi 2cm, cạnh kia giảm đi 4cm thì diện tích của tam giác giảm đi 26cm2.*

MỘT SỐ BÀI TẬP THỰC TẾ KHÁC

Bài 35 : Một trạm xăng trong buổi sáng bán được 1000 lít xăng gồm hai loại là xăng sinh học E5 và xăng A95, thu được 16 300 000 đồng. Nếu giá một lít xăng E5 là 15 000 đồng và giá một lít xăng A95 là 17 000 đồng. Em hãy tìm xem trạm xăng ấy đã bán bao nhiêu lít xăng mỗi loại?

Bài 36 : Để tổ chức đi tham quan Khu di tích Địa Đạo Củ Chi cho 354 người gồm học sinh khối lớp 9 và giáo viên phụ trách, nhà trường đã thuê 8 chiếc xe gồm hai loại: Loại 54 chỗ ngồi và loại 15 chỗ ngồi (không kể tài xế). Hỏi nhà trường cần thuê bao nhiêu xe mỗi loại ? Biết rằng không có xe nào còn trống chỗ.

Bài 37 : Bạn Bình và mẹ dự định đi du lịch tại Hội An (Quãng Nam) và Bà Nà (Đà Nẵng) trong 6 ngày. Biết rằng chi phí trung bình mỗi ngày tại Hội An là 1 500 000 đồng còn tại Bà Nà là 2 000 000 đồng. Tìm số ngày nghỉ tại mỗi địa điểm, biết số tiền mà họ phải chi cho toàn bộ chuyến đi là 10 000 000 đồng

Bài 38 : Có hai lọ dung dịch muối với nồng độ lần lượt là 5% và 20%. Người ta pha trộn hai dung dịch trên để có một lít dung dịch mới có nồng độ 14%. Hỏi phải dùng bao nhiêu mililit mỗi loại dung dịch

Bài 39 : Số tiền mua 9 cây thước và 8 quyển tập là 91 000 đồng còn nếu mua 7 cây thước và 7 quyển tập là 77 000 đồng. Hỏi mỗi cây thước và mỗi quyển tập giá bao nhiêu tiền ?