**CHỦ ĐỀ 12: TỔNG ÔN TẬP CHƯƠNG 2**

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) *