**SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI**

**TRƯỜNG THPT SÓC SƠN**

**HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 1 MÔN VẬT LÝ 11 NĂM HỌC 2023-2024**

( Thời gian làm bài: 45 phút )

**Họ tên:**…………………………………………..**SBD**……………….

**A.Phần trả lời trắc nghiệm (7 điểm).**

**Câu** **1.** Một chất điểm chuyển động đều trên một đường tròn, bán kính , tốc độ góc . Hình chiếu của trên đường kính biến thiên điều hoà có

**A.** biên độ . **B.** biên độ . **C.** pha ban đầu . **D.** độ dài quỹ đạo 4R.

**Câu 2.** Chọn kết luận đúng về dao động điều hoà của con lắc lò xo.

**A.** Quỹ đạo là đường hình sin. **B.** Quỹ đạo là một đoạn thẳng.

**C.** Vận tốc tỉ lệ thuận với thời gian. **D.** Gia tốc tỉ lệ thuận với thời gian.

**Câu 3.** Đại lượng nào sau đây tăng gấp đôi khi biên độ của dao động điều hoà của con lắc lò xo tăng gấp đôi?

**A.** Cơ năng của con lắc. **B.** Động năng của con lắc.

**C.** Vận tốc cực đại. **D.** Thế năng của con lắc.

**Câu 4.** Cơ năng của một chất điểm dao động điều hoà tỉ lệ thuận với

**A.** chu kì dao động. **B.** biên độ dao động.

**C.** bình phương biên độ dao động. **D.** bình phương chu kì dao động.

**Câu 5.** Tìm phát biểu **sai**. Dao động tắt dần là dao động có

**A.** tần số giảm dần theo thời gian. **B.** cơ năng giảm dần theo thời gian.

**C.** biên độ dao động giảm dần theo thời gian. **D.** ma sát và lực cản càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh.

**Câu 6.** Trong dao động tắt dần, một phần cơ năng đã biến đổi thành

**A.** điện năng. **B.** nhiệt năng. **C.** hoá năng. **D.** quang năng.

**Câu 7.** Tìm phát biểu **sai** khi nói về sóng cơ.

**A.** Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động ngược pha nhau.

**B.** Sóng trong đó các phần tử môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng được gọi là sóng dọc.

**C.** Tại mỗi điểm của môi trường có sóng truyền qua, biên độ của sóng là biên độ dao động của phần tử môi trường.

**D.** Sóng trong đó các phần tử môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng được gọi là sóng ngang.

**Câu 8.** Sóng cơ không truyền được trong

**A.** chân không. **B.** không khí. **C.** nước. **D.** kim loại.

**Câu 9.** Theo thứ tự bước sóng tăng dần thì sắp xếp nào dưới đây là đúng?

**A.** Vi ba, tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia . **B.** Tia , tia tử ngoại, tia hồng ngoại, vi ba.

**C.** Tia tử ngoại, tia hồng ngoại, vi ba, tia . **D.** Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, vi ba, tia .

**Câu 10.** Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về sóng điện từ?

**A.** Tất cả các sóng điện từ đều truyền trong chân không với tốc độ như nhau.

**B.** Sóng điện từ đều là sóng ngang.

**C.** Chúng đều tuân theo các quy luật phản xạ, khúc xạ.

**D.** Khi truyền từ không khí vào nước thì tần số, bước sóng và tốc độ của các sóng điện từ đều giảm.

**Câu 11.** Hiện tượng giao thoa sóng là hiện tượng

**A.** giao nhau của hai sóng tại một điểm trong môi trường.

**B.** tổng hợp của hai dao động.

**C.** tạo thành các gợn lồi lõm.

**D.** hai sóng khi gặp nhau có những điểm cường độ sóng luôn tăng cường hoặc triệt tiêu nhau.

**Câu 12.** Hai nguồn kết hợp là hai nguồn có

**A.** cùng biên độ. **B.** cùng tần số.

**C.** cùng pha ban đầu. **D.** cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian.

**Câu 13.** Tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ

**A.** luôn ngược pha với sóng tới.

**B.** ngược pha với sóng tới nếu vật cản là cố định.

**C.** ngược pha với sóng tới nếu vật cản là tự do.

**D.** cùng pha với sóng tới nếu vật cản là cố định.

**Câu 14.** Trong hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định, khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp bằng

**A.** một bước sóng. **B.** hai bước sóng.

**C.** một phần tư bước sóng. **D.** một nửa bước sóng.

**Câu 15.** Một chất điểm dao động điều hoà với phương trình . Li độ của chất điểm khi pha dao động bằng là

**A.** . **B.** . **C.** . **D.** .



**Câu 16.** Một chất điểm dao động điều hoà có tần số góc . Tần số của dao động là

**A.** . **B.** . **C.** . **D.** .



**Câu 17.** Một chất điểm dao động điều hoà có phương trình li độ theo thời gian là: Chu kì của dao động là

**A.** . **B.** . **C.** . **D.** .



**Câu 18.** Một sóng hình sin lan truyền dọc theo trục . Trên phương truyền sóng, khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm mà các phần tử của môi trường tại điểm đó dao động ngược pha nhau là . Bước sóng của sóng này là

**A.** . **B.** . **C.** . **D.** .



**Câu 19.** Một sóng vô tuyến có tần số được truyền trong không trung với tốc độ . Bước sóng của sóng đó là

**A.** . **B.** . **C.** . **D.** .



**Câu 20.** Sóng dừng trên một sợi dây dài (hai đầu cố định) có hai bụng sóng. Bước sóng trên dây là

**A.** . **B.** . **C.** . **D.** .



**Câu** **21.** Một chất điểm dao động điều hoà có phương trình li độ theo thời gian là:

Tại thời điểm t vật có li độ và đang hướng về vị trí cân bằng. Sau kể từ thời điểm thì vật đi qua li độ

**A.**  đang hướng về vị trí cân bằng **B.**  đang hướng về vị trí biên.

**C.**  đang hướng về vị trí biên. **D.**  đang hướng về vị trí cân bằng.

; vẽ vòng tròn lượng giác xác định được đáp án D.

**Câu 22.** Một vật dao động điều hoà có phương trình . Phương trình vận tốc của vật là:

**A.** . **B.** .

**C.** . **D.** .



**Câu 23.** Vận tốc của một vật dao động điều hoà tại vị trí cân bằng là và gia tốc của vật tại vị trí biên là . Chu kì dao động của vật là:

**A.** 3,24 s. **B.** . **C.** . **D.** .

; 

**Câu 24.** Một chất điểm dao động điều hoà. Biết khoảng thời gian giữa năm lần liên tiếp động năng của chất điểm bằng thế năng của nó là . Tần số của dao động của chất điểm là

**A.** . **B.** . **C.** . **D.** .



**Câu 25.** Một con lắc lò xo đang dao động tắt dần, sau ba chu kì đầu tiên, biên độ của nó giảm đi so với ban đầu. Phần trăm cơ năng còn lại sau khoảng thời gian đó là

**A.** . **B.** . **C.** . **D.** .

Sau 3 chu kì dao động, biên độ dao động là 0,9A, ta có 

**Câu 26.** Thời gian kể từ khi ngọn sóng thứ nhất đến ngọn sóng thứ sáu đi qua trước mặt một người quan sát là . Tốc độ truyền sóng là . Bước sóng có giá trị là

**A.** . **B.** . **C.** . **D.** 48 cm.



**Câu 27.** Một sóng ngang có tần số truyền trên một sợi dây nằm ngang với tốc độ , qua điểm rồi đến điểm cách nhau . Tại một thời điểm nào đó có li độ âm và đang chuyển động đi lên thì điểm đang có li độ

**A.** âm và đang đi xuống. **B.** âm và đang đi lên.

**C.** dương và đang đi lên. **D.** dương và đang đi xuống



Vẽ vòng tròn lượng giác ta xác định được đáp án A

**Câu 28.** Trong thí nghiệm giao thoa với hai nguồn giống nhau, khoảng cách giữa hai nguồn là , ta thấy hai điểm gần như đứng yên và giữa chúng còn 10 điểm đứng yên không dao động. Biết tần số cần rung là , tốc độ truyền sóng là

**A.** . **B.** . **C.** . **D.** .



**A.Phần trả lời trắc nghiệm**

**Mã đề 211**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| A | B | C | C | A | B | A | A | B | D | D | D | B | D | B | A | D | B | B | C |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | B | C | A | A | A | A | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Mã đề 212**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| D | D | B | D | B | A | D | B | B | C | A | B | C | C | A | B | A | A | B | D |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | A | A | A | D | B | C | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Mã đề 213**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| B | A | A | B | D | D | D | B | D | B | A | D | B | B | C | A | B | C | C | A |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | A | A | A | A | A | D | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


**Mã đề 214**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| A | D | B | B | C | A | B | C | C | A | B | A | A | B | D | D | D | B | D | B |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | A | D | B | C | A | A | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**B. phần bài tập tự luận (3 điểm)**

**Bài 1. ( 1 điểm ).**

Cho một chất điểm dao động điều hòa, sự phụ thuộc của ly độ vào thời gian được biểu diễn trên đồ thị như hình vẽ.



a.Xác định biên độ và chu kỳ dao động của vật?

Xác định đúng A=8cm; T=0,25s 0,50 điểm

b.Tính tốc độ của vật khi qua vị trí cân bằng và độ lớn của gia tốc cực đại trong dao động của vật?

 0,25 điểm

 0,25 điểm

**Bài 2. ( 1 điểm ).**

Trên mặt nước có một nguồn sóng tại điểm O dao động với phương trình  (t tính bằnggiây) theo phương thẳng đứng tạo ra sóng nước lan truyền theo phương ngang với tốc độ truyền sóng 100cm/s. Coi biên độ không đổi trong quá trình truyền sóng. Xét điểm M nằm trên một phương truyền sóng cách nguồn O một khoảng 2,5 cm.

a.Viết phương trình dao động sóng của điểm M.

Tính bước sóng  0,25 điểm

 0,25 điểm

b.Tại thời điểm t, nguồn O đang đi lên qua vị trí trên vị trí cân bằng 5cm thì điểm M trên qua vị trí nào, đi lên hay đi xuống?

Xác định điểm M chậm pha hơn so với nguồn O một góc  0,25 điểm

Vẽ vòng tròn lượng giác xác định M qua vị trí dưới vị trí cân bằng và đang đi lên

0,25 điểm

**Bài 3. ( 1 điểm ).**

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng. Hai khe hẹp cách nhau 1mm, khoảng cách từ màn quan sát đến màn chứa hai khe hẹp là 1,25m. Ánh sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1=0,64μm và λ2 = 0,48μm.

a.Tính khoảng vân  của bước sóng  ?

 0,25 điểm

b.Tính khoảng cách từ vân sáng cùng màu thứ hai so với vân sáng trung tâm?

Vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm  0,25 điểm

Vân sáng cùng màu thứ hai so với vân sáng trung tâm ứng với  0,25 điểm

Tính được khoảng cách L= 0,25 điểm

----Hết----

*- Học sinh trình bày cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.*

*- Sai hoặc thiếu đơn vị 1 lần trừ 0,25 đ; trừ tối đa là 0,5 đ.*

*- Hiểu sai bản chất vật lý không cho điểm.*