Bài tập lập trình C

# Chương 1+ Chương 2.

**Câu 1 (30 điểm):**

Viết chương trình giải và biện luận phương trình bậc nhất hai ẩn.



Các hệ số của hệ phương trình là các số thực được nhập từ bàn phím. In kết quả ra màn hình theo quy tắc: nếu có nghiệm thì các giá trị nghiệm in trên một dòng cách nhau dấu cách, nếu vô số nghiệm thì in ra màn hình thông báo “Vo so nghiem”, nếu vô nghiệm thì in ra màn hình thông báo “Vo nghiem”.

**Câu 2 (30 điểm):**

Viết chương trình tính tổng s:

tới khi , với 0 < a < 0,01 nhập từ bàn phím. In kết quả ra màn hình.

**Câu 3 (30 điểm):**

Viết chương trình tính gần đúng giá trị của hàm số ex theo công thức:

. Giá trị được tính cho tới khi , với ep và x là các số thực nhập từ bàn phím, (0 < ep < 1). In kết quả ra màn hình.

**Câu 4 (30 điểm):** Giải và biện luận phương trình ax2+bx+c=0. Với a, b, c là các số nguyên được nhập từ bàn phím.

**Câu 5 (30 điểm):**

Nhập từ bàn phím các số thực x1, x2, x3, y1, y2, y3. Kiểm tra các đỉnh có toạ độ (x1, y1), (x2, y2), (x3, y3) có lập thành một tam giác không. Nếu đúng hãy tính: Chu vi, diện tích của tam giác đó. Nếu sai thông báo cho người dùng biết dữ liệu nhập vào bị sai.

**Câu 6 (20 điểm):** Viết chương trình tính tiền đi taxi từ số km đã được nhập vào, biết:

1 km đầu giá 15000đ

Từ km thứ 2 đến km thứ 5 giá 13500đ

Từ km thứ 6 trở đi giá 11000đ

Nếu đi hơn 120km sẽ được giảm 10% trên tổng số tiền.

# Chương 3

**Câu 7: (20 điểm)** Viết hàm tính ước số chung lớn nhất và bội số chung nhỏ nhất của hai số nguyên dương a,b.

**Câu 8: (20 điểm)** Viết hàm để nhận biết một số nguyên dương có phải là số nguyên tố hay không. Số nguyên tố là số chỉ chia hết cho 1 và chính nó.

**Câu 9: (20 điểm)** Viết hàm đổi số nguyên dương n từ thập phân sang hệ nhị phân.

**Câu 10: (20 điểm)** Viết hàm kiểm tra số nguyên dương n có phải số hoàn hảo không. Số hoàn hảo là số có tổng các ước bằng hai lần nó.

**Câu 11: (20 điểm)** Viết hàm đổi số nguyên dương n từ thập phân sang hệ thập lục phân.

# Chương 4+Chương 5

**Câu 12 (30 điểm):**

Phát sinh ngẫu nhiên toạ độ hai véc tơ X = (x1, x2,…, xn), Y = (y1, y2,…yn), trong đó N là số tự nhiên nhỏ hơn 15 được nhập từ bàn phím. Tính độ dài véctơ X theo công thức . Tìm tổng véctơ Z = X+Y (Z=(z1, z2,…zn)) theo công thức zi = xi+yi (i = 1..n).

**Câu 13 (30 điểm):** Viết chương trình nhập vào một mảng n (n<100) số nguyên. Hãy in ra:

1. Các số nguyên khác nhau trong mảng
2. Số nguyên xuất hiện nhiều lần nhất trong mảng

**Câu 14 (30 điểm):**

Nhập vào một dãy số gồm n phần tử nguyên, n<100. In dãy số ban đầu và các số thuộc đoạn [a, b] ra màn hình. Trong đó: a, b là hai số nguyên nhập từ bàn phím.

**Câu 15 (30 điểm):** Nhập từ bàn phím số tự nhiên N (N<100) và sinh ngẫu nhiên một dãy N số nguyên. Sau đó:

1. In ra dãy số được sinh ra
2. In ra các số khác nhau trong mảng

**Câu 16 (20 điểm):**

Nhập vào một ma trận gồm n hàng, m cột (n và m <100). In ma trận đó ra màn hình. In ra phần tử lớn nhất của ma trận.

**Câu 17 (20 điểm):**

Nhập vào một ma trận gồm n hàng, m cột (n và m <100). In ma trận đó ra màn hình. In ra phần tử nhỏ nhất của ma trận.

**Câu 18 (20 điểm):**

Nhập vào một ma trận gồm n hàng, m cột (n và m <100). In ra các phần tử lớn nhất trong mỗi hàng của ma trận

**Câu 19 (20 điểm):**

Nhập vào một mảng ma trận gồm n hàng, m cột (n và m <100). In ra vị trí và giá trị của phần tử nhỏ nhất trong ma trận (nếu có nhiều hơn một phần tử nhỏ nhất thì chỉ cần in ra một trong số đó).

**Câu 20 (20 điểm):**

Nhập vào một mảng ma trận gồm n hàng, m cột (n và m <100). In ra vị trí và giá trị của phần tử lớn nhất trong ma trận (nếu có nhiều hơn một phần tử nhỏ nhất thì chỉ cần in ra một trong số đó).

**Câu 21 (20 điểm):**

Nhập vào từ bàn phím một ma trận vuông n.n phần tử, n<100. In ma trận đó ra màn hình và ghi kết quả vào file “ketqua.txt”.

**Câu 22 (20 điểm):**

Nhập vào từ bàn phím một ma trận vuông n.n phần tử, n<100. In ra vị trí và giá trị của phần tử lớn nhất trên đường chéo chính.

**Câu 23 (10 điểm):**

Nhập vào từ bàn phím một ma trận vuông n.n phần tử, n<100. Sắp xếp các cột của ma trận theo chiều giảm dần.

**Câu 24 (10 điểm):**

Nhập vào từ bàn phím một ma trận vuông n.n phần tử, n<100. Sắp xếp các cột của ma trận theo chiều tăng dần.

**Câu 25 (10 điểm):**

Nhập vào từ bàn phím một ma trận vuông n.n phần tử, n<100. Sắp xếp các hàng của ma trận theo chiều tăng dần.

**Câu 26 (10 điểm):**

Nhập vào từ bàn phím một ma trận vuông n.n phần tử, n<100. Sắp xếp các cột của ma trận theo chiều giảm dần.

**Câu 27 (20 điểm):**

Nhập vào từ bàn phím một ma trận các số thực gồm n hàng, m-1 cột (n và m <100). In ma trận đó ra màn hình và ghi kết quả vào file “ketqua.txt”.

**Câu 28 (20 điểm):**

Nhập vào từ bàn phím một ma trận các số thực gồm n hàng, m-1 cột (n và m <100). Tính tổng các phần tử trong từng hàng và lưu vào cột cuối cùng

**Câu 29 (10 điểm):**

Nhập vào từ bàn phím một ma trận các số thực gồm n hàng, m-1 cột (n và m <100). Tìm hàng có tổng lớn nhất.

**Câu 30 (20 điểm):**

Viết chương trình phát sinh ngẫu nhiên mảng **a** gồm **n** số nguyên (n<100). In dãy số ra màn hình theo quy tắc các số được in trên một dòng cách nhau dấu phẩy.

**Câu 31 (20 điểm):**

Viết chương trình phát sinh ngẫu nhiên mảng **a** gồm **n** số nguyên (n<100). Tính . In giá trị của T ra màn hình.

**Câu 32 (20 điểm):**

Viết chương trình phát sinh ngẫu nhiên mảng **a** gồm **n** số nguyên (n<100). Tìm vị trí và giá trị phần tử lớn nhất trong dãy (nếu có nhiều phần tử lớn nhất thì lấy phần tử đầu tiên).

**Câu 33 (10 điểm):**

Viết chương trình phát sinh ngẫu nhiên mảng **a** gồm **n** số nguyên (n<100). Tìm số nguyên xuất hiện nhiều nhất trong mảng a.

**Câu 34 (20 điểm):**

Viết chương trình nhập vào một mảng **n** (n<100) nhân viên (tên – kiểu xâu kí tự, hệ số lương – kiểu số thực, phụ cấp – kiểu nguyên). In mảng đó ra màn hình và ghi dữ liệu vào file “ketqua.txt”.

**Câu 35 (20 điểm):**

Viết chương trình nhập vào một mảng **n** (n<100) nhân viên (tên – kiểu xâu kí tự, hệ số lương – kiểu số thực, phụ cấp – kiểu nguyên). Tìm nhân viên có lương cao nhất, lương của một nhân viên tính theo công thức: lương = hệ số lương\*640 + phụ cấp.

**Câu 36 (10 điểm):**

Viết chương trình nhập vào một mảng **n** (n<100) nhân viên (tên – kiểu xâu kí tự, hệ số lương – kiểu số thực, phụ cấp – kiểu nguyên). Sắp xếp mảng theo chiều tăng dần của hệ số lương và in kết quả ra màn hình.

**Câu 37 (20 điểm):**

Viết chương trình nhập vào một mảng **n** (n<100) Sinh viên (tên, điểm thi môn Toán, Lý, Hóa). In mảng đó ra màn hình và ghi dữ liệu vào file “ketqua.txt”.

**Câu 38 (20 điểm):**

Viết chương trình nhập vào một mảng **n** (n<100) Sinh viên (tên, điểm thi môn Toán, Lý, Hóa). Tìm sinh viên có điểm trung bình lớn nhất.

**Câu 39 (10 điểm):**

Viết chương trình nhập vào một mảng **n** (n<100) Sinh viên (tên, điểm thi môn Toán, Lý, Hóa). In ra tên của các sinh viên được học bổng, biết rằng để được học bổng thì các điểm thi phải >=5 và điểm trung bình phải >=7.0. Đồng thời số sinh viên được học bổng không vượt quá 10% tổng số.

**Câu 40 (20 điểm):**

Viết chương trình nhập vào một mảng **n** (n<100) sinh viên (tên, điểm thi môn Tiếng Anh, Triết, Tin Đại cương). In mảng vừa nhập ra màn hình và ghi mảng đó vào file ***“ketqua.txt”***

**Câu 41 (20 điểm):**

Viết chương trình nhập vào một mảng **n** (n<100) sinh viên (tên, điểm thi môn Tiếng Anh, Triết, Tin Đại cương). In ra tên của các sinh viên phải thi lại ít nhất hai môn. Điều kiện thi lại là 0< điểm thi <4.

**Câu 42 (10 điểm):**

Viết chương trình nhập vào một mảng **n** (n<100) sinh viên (tên, điểm thi môn Tiếng Anh, Triết, Tin Đại cương). In ra danh sách sinh viên phải ở lại lớp (điểm trung bình < 4.0) theo chiều giảm dần của điểm trung bình.

**Câu 43 (20 điểm):** Nhập vào một mảng n (n<100) quyển sách (tên, số trang, giá tiền). In ra mảng vừa nhập ra màn hình và ghi mảng đó vào file ketqua.txt

**Câu 44 (20 điểm):**

Nhập vào một mảng n (n<100) quyển sách (tên, số trang, giá tiền). Nhập vào một số nguyên p và in ra tên và giá tiền của tất cả các quyển sách có số trang là p.

**Câu 45 (10 điểm):**

Nhập vào một mảng n (n<100) quyển sách (tên, số trang, giá tiền). Sắp xếp mảng theo chiều giảm dần của giá tiền trung bình của một trang sách và in kết quả ra màn hình.

**Câu 46 (10 điểm):**

Nhập vào một mảng n (n<100) quyển sách (tên, số trang, giá tiền). Sắp xếp mảng theo chiều giảm dần của tên sách và in kết quả ra màn hình.

**Câu 47 (10 điểm):**

Nhập vào một mảng n (n<100) quyển sách (tên, số trang, giá tiền). In ra màn hình các cuốn sách có giá tiền >100000 và số trang <200.

**Câu 48 (20 điểm):**

Nhập vào một mảng **n** (n < 100) cấu trúc nhân viên, mỗi cấu trúc gồm các trường: tên, năm sinh, lương (đơn vị nghìn), số ngày làm của nhân viên. In mảng vừa nhập ra màn hình và ghi mảng đó vào file ***ketqua.txt.***

**Câu 49 (20 điểm):**

Nhập vào một mảng **n** (n < 100) cấu trúc nhân viên, mỗi cấu trúc gồm các trường: tên, năm sinh, lương (đơn vị nghìn), số ngày làm của nhân viên. Biết rằng mỗi nhân viên hàng tháng được lĩnh phụ cấp bằng 30% lương nếu số ngày làm >=23, ngược lại phụ cấp bằng 10% lương, thu nhập hàng tháng của nhân viên bằng lương + phụ cấp. Hãy sắp xếp mảng theo chiều tăng dần của thu nhập và in kết quả ra màn hình. Lương = số ngày làm \* 300.

**Câu 50 (20 điểm):**

Nhập vào một mảng n (n<100) học sinh gồm các trường (Tên, tuổi, điểm trung bình). In ra mảng vừa nhập ra màn hình và ghi mảng đó vào file ketqua.txt

**Câu 51 (20 điểm):**

Nhập vào một mảng n (n<100) học sinh gồm các trường (Tên, tuổi, điểm trung bình). Tìm học sinh ít tuổi nhất có điểm trung bình >=7.0

**Câu 52 (10 điểm):**

Nhập vào một mảng n (n<100) học sinh gồm các trường (Tên, tuổi, điểm trung bình). Sắp xếp các học sinh theo trường tuổi tăng dần, nếu cùng tuổi thì sắp xếp theo điểm trung bình và in kết quả ra màn hình.

**Câu 53 (20 điểm):** Viết chương trình nhập vào một mảng **n** (n<100) sinh viên (tên, điểm thi môn Toán, Lý, Hóa). In mảng vừa nhập ra màn hình và ghi mảng đó vào file ketqua.txt.

**Câu 54 (20 điểm)**:

Viết chương trình nhập vào một mảng **n** (n<100) sinh viên (tên, điểm thi môn Toán, Lý, Hóa). In ra danh sách sinh viên thi lại cả 3 môn. SV phải thi lại khi 0<điểm thi<4.0.

**Câu 55 (10 điểm)**:

Viết chương trình nhập vào một mảng **n** (n<100) sinh viên (tên, điểm thi môn Toán, Lý, Hóa). In ra tên của các sinh viên được học bổng, biết rằng để được học bổng thì các điểm thi phải >=5 và điểm trung bình phải >=7.0. Đồng thời số sinh viên được học bổng không vượt quá 10% tổng số.

**Câu 56 (30 điểm):** Nhập từ bàn phím số tự nhiên N (N<100) và sinh ngẫu nhiên một dãy N số nguyên. Sau đó:

1. In ra dãy số được sinh ra
2. In ra các số khác nhau trong mảng

**Câu 57 (30 điểm):**

Viết chương trình nhập một xâu ký tự từ bàn phím. Kiểm tra xem trong xâu có bao nhiêu chữ cái viết hoa, bao nhiêu chữ cái viết thường, bao nhiêu chữ số. Hiển thị các kết quả ra màn hình.

**Câu 58 (30 điểm):**

Đếm số lần xuất hiện các ký tự trong xâu : ví dụ xâu s=**"nneunuee1n",** kết quả là 'n': 4, 'g':1, 'u':2, 'e' : 3, '1': 1.

**Câu 59 (30 điểm):**

Nhập vào từ bàn phím một xâu ký tự. Kiểm tra xem trong xâu có bao nhiêu chữ cái x, với x là một chữ cái nhập từ bàn phím. Đếm số lần xuất hiện các ký tự trong xâu: ví dụ xâu s="ngnuenuee1n", kết quả là 'n' : 4, 'g':1, 'u':2, 'e':3, '1':1. Hiển thị các kết quả ra màn hình.

**Câu 60 (30 điểm):**

Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự từ bàn phím. Chuẩn hóa xâu đó sao cho giữa hai từ chỉ có một dấu cách, đầu, cuối của xâu không có dấu cách, ký tự đầu của mỗi từ viết hoa, các ký tự còn lại viết thường. Ví dụ: đầu vào là “ nguyen VAN huNg ”=>kết quả là “Nguyen Van Hung”.

**Câu 61 (30 điểm):**

Nhập vào một xâu ký tự từ bàn phím. Đếm xem xâu đó có bao nhiêu từ. In xâu đã nhập và số từ của xâu ra màn hình. Từ là chuỗi ký tự liền nhau không chứa dấu cách, dấu tab.

**Câu 62 (30 điểm):**

Viết chương trình nhập vào n (n<100) số nguyên. Sau đó:

1. In ra các số đã nhập các nhau dấu “;”
2. In ra các số nguyên tố trong dãy.

**Câu 63 (30 điểm):** Nhập từ bàn phím số tự nhiên N (N<100) và sinh ngẫu nhiên một dãy N số nguyên. Sau đó:

1. In ra dãy số được sinh ra
2. In ra các số xuất hiện ít nhất 2 lần trong mảng

**Câu 64 (20 điểm):**

Nhập từ bàn phím một dãy gồm n số nguyên(n < 100). In dãy số vừa nhập ra màn hình. In các số nguyên tố trong dãy ra màn hình.

**Câu 65 (20 điểm):**

Nhập từ bàn phím một dãy gồm n số nguyên(n < 100). In dãy số vừa nhập ra màn hình. In ra tất cả các số không là số nguyên tố trong dãy.

**Câu 66 (30 điểm):** Nhập một mảng n (n<100) số nguyên từ bàn phím. Sau đó:

1. In ra mảng vừa nhập
2. Tìm tích của phần tử lớn nhất và nhỏ nhất của mảng