**CHƯƠNG II - ĐỘNG HỌC**

**BÀI 10. SỰ RƠI TỰ DO**

Ảnh có chứa văn bản, cái cân, thiết bị

Mô tả được tạo tự động**I. TÓM TẮT KIẾN THỨC TRỌNG TÂM**

**1. SỰ RƠI TRONG KHÔNG KHÍ**

- Trong không khí, sự rơi nhanh hay chậm của vật phụ thuộc vào độ lớn của lực cản không khí tác dụng lên vật.

- Lực cản càng nhỏ so với trọng lực tác dụng lên vật thì vật sẽ rơi càng nhanh và ngược lại.

- Nếu loại bỏ được sức cản của không khí thì các vật sẽ rơi nhanh như nhau.

**2. SỰ RƠI TỰ DO**

**2.1. Sự rơi tự do**

- Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực

- Nếu vật rơi trong không khí mà độ lớn của lực cản không khí không đáng kể so với trọng lượng của vật thì cũng coi là rơi tự do.

**2.2. Đặc điểm của chuyển động rơi tự do**

*a) Phương và chiều của chuyển động rơi tự do*

- Phương: thẳng đứng

- Chiều: từ trên xuống dưới

*b) Tính chất của chuyển động rơi tự do*

Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều

*c) Gia tốc rơi tự do*

- Ở cùng một nơi trên Trái Đất, mọi vật rơi tự do với cùng một gia tốc

- Kí hiệu: **g**

- **g** phụ thuộc vào độ cao và vĩ độ địa lí (ở các nơi khác nhau trên Trái Đất thì **g** cũng khác nhau)

- Ở gần bề mặt Trái Đất,

**2.3. Công thức rơi tự do**

- Chuyển động rơi tự do là chuyển động không vận tốc đầu .

- Vận tốc tức thời tại thời điểm t:

- Độ dịch chuyển = quãng đường đi được tại thời điểm t:

- Mối liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và quãng đường đi được:

**II. PHÂN DẠNG BÀI TẬP.**

**DẠNG 1: BÀI TẬP CỦNG CỐ LÍ THUYẾT VÀ VẬN DỤNG CƠ BẢN.**

**1.1. Phương pháp giải.**

**1. Áp dụng các công thức:**

- Tính quãng đường: Áp dụng  hoặc .

- Tính thời gian: Áp dụng  hoặc 

- Tính vận tốc:  hoặc 

**\* Chú ý:**

+ Các công thức trên chỉ áp dụng cho quãng đường và thời gian tính từ vật lúc bắt đầu thả rơi.

+ Trong chuyển động rơi tự do thì độ dịch chuyển và quãng đường là bằng nhau.

**2. Hai quãng đường liên tiếp**

Nếu vật rơi quãng đường đầu  trong thời gian 

và quãng đường tiếp theo  trong thời gian  thì

- Quãng đường đầu được tính: 

- Quãng đường tiếp theo được tính: 

- Vận tốc: ; 

**1.2. Bài tập minh họa.**

**Bài 1.** Hãy nối những khái niệm ở cột **A** với đặc điểm tương ứng ở cột **B**:

|  |  |
| --- | --- |
| **CỘT A** | **CỘT B** |
| Trong không khí, sự rơi nhanh hay chậm của vật phụ thuộc vào    Rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của    Tính chất của chuyển động rơi tự do là chuyển động    Ở cùng một nơi trên trái đất và ở gần mặt đất, tất cả các vật rơi tự do với cùng một | Icon  Description automatically generated  vận tốc.  Icon  Description automatically generated  lực cản không khí tác dụng lên vật.  Logo, icon  Description automatically generated with medium confidence  thẳng nhanh dần đều.  Icon  Description automatically generated  trọng lực tác dụng lên vật.  Icon  Description automatically generated  khối lượng và kích thước của vật.  Icon  Description automatically generated  gia tốc. |

***Hướng dẫn giải***

**1 – b, 2 – d, 3 – c, 4 – f .**

**Bài 2.** Hãy nối những khái niệm ở cột **A** với đặc điểm tương ứng ở cột **B**:

Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu tại một nơi trên Trái đất và ở gần mặt đất. Nếu tăng độ cao thả rơi vật lên 4 lần thì:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cột A** | **Cột B** |
| 1. gia tốc | a. không đổi. |
| 2. vận tốc của vật khi chạm đất | b. tăng 4 lần. |
| 3. thời gian vật rơi từ lúc được thả tới lúc vật chạm đất | c. tăng 2 lần. |
|  | d. giảm 2 lần. |

***Hướng dẫn giải***

**1 – a, 2 – c, 3 – c.**

**Bài 3.** Hãy điền kết quả ở cột **B** tương ứng với yêu cầu ở cột **A**:

Một vật được thả rơi tự do từ độ cao  so với mặt đất. Lấy.

|  |  |
| --- | --- |
| **Cột A** | **Cột B** |
| a. Tính quãng đường vật rơi trong 2s đầu tiên. |  |
| b. Tính vận tốc của vật sau khi rơi được 2s. |  |
| c. Tính thời gian vật rơi từ lúc được thả tới khi vật chạm đất. |  |
| d. Tính vận tốc của vật khi chạm đất. |  |

***Hướng dẫn giải***

a. Quãng đường vật đi trong 2s đầu tiên: 

b. Vận tốc của vật sau khi rơi được 2s là 

c. Khi vật chạm đất thì quãng đường vật đi bằng độ cao nơi thả vật: 

🡪 Thời gian vật rơi là: 

d. Vận tốc khi chạm đất là: 

**Bài 4.** Hãy điền kết quả ở cột **B** tương ứng với yêu cầu ở cột **A**:

Tại cùng một nơi trên Trái Đất. Một vật rơi tự do từ độ cao  trong thời gian  đến chạm vào mặt đất với vận tốc . Một vật khác rơi tự do từ độ cao  trong thời gian  đến chạm vào mặt đất với vận tốc . Biết .

|  |  |
| --- | --- |
| **Cột A** | **Cột B** |
| a. Tính tỉ số |  |
| b. Tính tỉ số |  |

***Hướng dẫn giải***

a. 

b. 

**Bài 5.** Hãy điền kết quả ở cột **B** tương ứng với yêu cầu ở cột **A**:

Một vật được thả rơi tự do trong thời gian  vật đi được đoạn đường  thì vận tốc lúc đó là. Vật đi tiếp trong thời gian  được đoạn đường  thì vận tốc lúc đó là . Biết .

|  |  |
| --- | --- |
| **Cột A** | **Cột B** |
| a. Tính tỉ số |  |
| b. Tính tỉ số |  |

***Hướng dẫn giải***

a. Quãng đường đầu: 

Quãng đường sau: 



b. Vận tốc sau thời gian  là 

Vận tốc sau thời gian  tiếp theo là 



**Bài 6.** Trong công trường xây dựng, một chiếc lồng thang máy chở vật liệu đang di chuyển thẳng đứng lên trên với tốc độ không đổi. Khi sàn lồng thang máy đi qua bên cạnh mặt sàn tầng 3 của tòa nhà, một con vít (A) trên thang máy bị rơi khỏi sàn lồng. Cùng lúc đó, một con vít (B) bị rơi khỏi mặt sàn nhà.

**a.** Con vít nào chạm đất trước?

**b.** Con vít nào có tốc độ chạm đất lớn hơn?

***Hướng dẫn giải***

**a.** Con vít A rơi với vận tốc ban đầu v (bằng vận tốc của sàn thang máy). Vận tốc v có phương thẳng đứng, chiều hướng lên.

Con vít B rơi tự do không vận tốc đầu.

Nên con vít B sẽ chạm đất trước con vít A.

**b.** Con vít A chạm đất có tốc độ lớn hơn do nó có vận tốc ban đầu khác không.

**1.3. Bài tập vận dụng.**

**Bài 1.** Chọn từ/cụm từ thích hợp trong bảng dưới đây để điền vào chỗ (đánh số).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *trọng lực* | *lực cản không khí* | *thẳng đứng* | *nằm ngang* |
| *thẳng đều* | *thẳng nhanh dần đều* | *kích thước và khối lượng* | *từ trên xuống* |
| *vận tốc* | *gia tốc* |  |  |

+ Trong không khí, sự rơi nhanh hay chậm của vật phụ thuộc vào độ lớn của (1) tác dụng lên vật.

+ Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của (2).

+ Đặc điểm của sự rơi tự do là phương (3), chiều (4), tính chất của chuyển động rơi tự do là chuyển động (5).

+ Ở cùng một nơi trên Trái Đất và ở gần mặt đất, các vật rơi tự do với cùng một (6) gọi là (7).

**Bài 2.** Hai vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ hai độ cao lần lượt là *h1* và *h2* so với mặt đất cùng một lúc, tại cùng một nơi trên Trái Đất và ở gần mặt đất. Bỏ qua mọi lực cản. Khi vật chạm đất, người ta đo được thời gian rơi của vật thứ hai gấp đôi thời gian rơi của vật thứ nhất. Trong các nhận định sau đây, nhận định nào **đúng**, nhận định nào **sai**?

|  |  |
| --- | --- |
| a) Độ cao thả rơi vật một gấp 4 lần độ cao thả rơi vật hai |  |
| b) Tốc độ khi chạm đất của vật hai gấp đôi tốc độ chạm đất của vật một |  |
| c) Vật hai chuyển động với gia tốc gấp đôi vật một |  |

**Bài 3.** Hãy điền kết quả ở cột **B** tương ứng với yêu cầu ở cột **A**:

Một vật được thả rơi tự do tại nơi có gia tốc . Sau khi rơi được 4s thì vật chạm đất.

|  |  |
| --- | --- |
| **Cột A** | **Cột B** |
| a. Tính độ cao nơi thả vật. |  |
| b. Tính vận tốc của vật khi chạm đất. |  |
| c. Khi vật có vận tốc  thì vật còn cách mặt đất bao xa? |  |

**Bài 4.** Hãy điền kết quả ở cột **B** tương ứng với yêu cầu ở cột **A**:

Tại cùng một nơi trên Trái Đất. Một vật rơi tự do từ độ cao  trong thời gian  đến chạm vào mặt đất với vận tốc . Một vật khác rơi tự do từ độ cao  trong thời gian  đến chạm vào mặt đất với vận tốc . Biết .

|  |  |
| --- | --- |
| **Cột A** | **Cột B** |
| a. Tính tỉ số |  |
| b. Tính tỉ số |  |

**Bài 5.** Hãy điền kết quả ở cột **B** tương ứng với yêu cầu ở cột **A**:

Một vật được thả rơi tự do trong thời gian  vật đi được đoạn đường  thì vận tốc lúc đó là. Vật đi tiếp trong thời gian  được đoạn đường  thì vận tốc lúc đó là . Biết .

|  |  |
| --- | --- |
| **Cột A** | **Cột B** |
| a. Tính tỉ số |  |
| b. Tính tỉ số |  |

***Hướng dẫn giải***

**Bài 1.**

(1) lực cản không khí (2) trọng lực

(3) thẳng đứng (4) từ trên xuống

(5) thẳng nhanh dần đều (6) gia tốc

(7) gia tốc trọng trường

**Bài 2.**

1. **Sai**  
2. **Đúng**
3. **Sai** (hai vật rơi với cùng một gia tốc)

**Bài 3.**

a. Độ cao nơi thả vật: 

b. Vận tốc khi chạm đất là: 

c. Khi vận tốc của vật là  thì quãng đường đã đi của vật là 

Khoảng cách từ vật đến mặt đất lúc đó là 

**Bài 4.**

a. 

b. 

**Bài 5.**

a. Thời gian vật rơi trong đoạn  là: 

Thời gian vật rơi trong đoạn  là: 



b. Vận tốc sau quãng đường  là 

Vận tốc sau quãng đường  tiếp theo là 



**2. DẠNG 2. TÍNH QUÃNG ĐƯỜNG, VẬN TỐC VÀ THỜI GIAN VẬT RƠI TỰ DO**

**2.1. Phương pháp giải**

Quãng đường vật rơi: 

Vận tốc:  hoặc 

Khi vật chạm đất: ()

**2.2. Bài tập minh họa**

**Bài 1.** Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 80 m xuống đất, lấy *g* = 10 m/s2.

a) Tính quãng đường vật rơi sau 2 s.

b) Tính vận tốc của vật sau khi rơi được 3 s.

a) Tính thời gian để vật rơi đến đất.

b) Tính vận tốc lúc vừa chạm đất.

**Hướng dẫn giải**

a) 

b) 

c) 

d) 

**Bài 2.** Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao *h* so với mặt đất. Khi vừa chạm đất, vật có tốc độ lấy 

a) Tính thời gian vật rơi.

b) Tính *h*.

c) Tính độ cao của vật so với mặt đất sau khi rơi được 4s.

**Hướng dẫn giải**

a) 

b) 

c) Quãng đường vật rơi sau 4 s: 

Độ cao của vật khi đó: 

**Bài 3.** Một người thả rơi một hòn bi từ trên cao xuống đất và đo được thời gian rơi là 3,1 s. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 9,8 m/s2. Tính:

a) độ cao thả rơi vật.

b) tốc độ của vật khi vừa chạm đất.

c) quãng đường vật rơi và tốc độ của vật sau 2 s.

d) thời gian vật rơi cho đến khi nó cách mặt đất 15 m.

**Hướng dẫn giải**

a) 

b) 

c) 



d) 



**2.3. Bài tập vận dụng**

**Bài 1.** Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 1280 m so với mặt đất. Lấy 

a) Tìm thời gian để vật rơi đến đất?

b) Tìm vận tốc của vật khi chạm đất?

c) Sau khi rơi được 2 s thì vật còn cách mặt đất bao nhiêu?

d) Khi vận tốc của vật là 40 m/s thì vật còn cách mặt đất bao nhiêu? Còn bao lâu nữa thì vật rơi đến đất?

**Hướng dẫn giải**

a) Áp dụng công thức 

b) Áp dụng công thức 

c) Quãng đường vật rơi sau 2 s đầu tiên 

Vậy sau 2 s đầu tiên vật còn cách mặt đất

d) Thời gian để vật đạt được vận tốc 40 m/s là



Quãng đường vật rơi trong 4 s đầu là



Vật cách mặt đất là 

Vậy còn 16 – 4 = 12 s nữa vật chạm đất.

**Bài 2.** Một vật rơi tự do khi chạm đất thì vật đạt vận tốc 40 m/s. Lấy 

a) Vật được thả rơi từ độ cao bao nhiêu so với mặt đất ?

b) Tính thời gian từ lúc vật được thả rơi đến khi chạm đất?

c) Tính vận tốc của vật khi nó còn cách mặt đất 10 m.

**Hướng dẫn giải**

a) 

b) 

c) 



**Bài 3.** Người ta thả một vật rơi tự do từ một tòa tháp thì sau 20 s vật chạm đất. Lấy  Xác định:

a) độ cao của tòa tháp.

b) vận tốc khi vật chạm đất.

c) độ cao của vật sau khi vật thả được 4s? Khi đó tốc độ của vật tăng thêm bao nhiêu?

d) tốc độ của vật khi nó rơi được 200 m đầu tiên? Sau bao lâu nữa vật chạm đất?

**Hướng dẫn giải**

a) 

b) 

c) Quãng đường vật rơi 4 s đầu tiên:



Độ cao của vật sau khi thả 4 s: 

Khi đó tốc độ của vật tăng thêm một lượng:  

d) Tốc độ của vật khi nó rơi được 200 m đầu tiên: 

Khi đó thời gian vật rơi là 

Vậy sau vật sẽ chạm đất.

**Bài 4.** Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 125 m so với mặt đất. Biết Tính:

a) thời gian vật rơi và tốc độ của vật khi chạm đất.

b)độ cao của vật so với mặt đất và tốc độ của vật sau khi rơi được 3 s.

c) thời gian vật rơi 80 m đầu tiên.

d) thời gian vật rơi được 50 m cuối cùng.

**Hướng dẫn giải**

a) 



b) 



c) Thời gian vật rơi 80 m đầu tiên: 

d) Thời gian vật rơi 50m cuối cùng: 

**Bài 5.** Để ước lượng độ sâu của một cái hang, những người thám hiểm thả một hòn đá từ miệng hang và đo thời gian từ lúc thả đến lúc nghe thấy tiếng vọng của hòn đá khi chạm đất. Giả sử người ta đo được thời gian là 14 s. Lấy gia tốc trọng trường  và tốc độ truyền âm trong không khí là  Tính độ sâu của hang.

**Hướng dẫn giải**

+ Thời gian rơi: 

+ Thời gian truyền âm: 



**3. DẠNG 3. TÍNH QUÃNG ĐƯỜNG VẬT RƠI TRONG GIÂY THỨ n VÀ TRONG n GIÂY CUỐI**

**3.1. Phương pháp giải**

* ***Quãng đường vật đi được trong giây thứ n***

- Quãng đường vật đi trong n giây: 

- Quãng đường vật đi trong (n – 1) giây: 

- Quãng đường vật đi được trong giây thứ n: 

* ***Quãng đường vật đi được trong n giây cuối***

- Quãng đường vật đi trong t giây: 

- Quãng đường vật đi trong ( t – n ) giây: 

- Quãng đường vật đi trong n giây cuối: 

**3.2. Bài tập minh họa**

**Bài 1.** Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ đỉnh tòa nhà chung cư có độ cao 320 m xuống đất. Cho   
a) Tìm vận tốc lúc vừa chạm đất và thời gian của vật rơi.

b) Tính quãng đường vật rơi được trong 2 s đầu tiên và 2 s cuối cùng.

**Hướng dẫn giải**

a) Áp dụng công thức 

Ta có 

b) Trong 2 s đầu tiên vật đi được quãng đường 

Quãng đường vật đi trong 6 s đầu: 

Quãng đường đi trong 2 s cuối cùng: 

**Bài 2.** Một vật rơi tự do tại một địa điểm có độ cao 500 m biết  Tính

a) thời gian vật rơi hết quãng đường.

b) quãng đường vật rơi được trong 5 s đầu tiên.

c) quãng đường vật rơi trong giây thứ 5.

**Hướng dẫn giải**

a) Áp dụng công thức  

b) Quãng đường vật rơi trong 5 s đầu: 

c) Quãng đường vật rơi trong 4 s đầu: 

Quãng đường vật rơi trong giây thứ 5: 

**Bài 3.** Cho một vật rơi tự do từ độ cao *h* so với mặt đất. Trong 2 s cuối cùng trước khi chạm đất, vật rơi được quãng đường 60 m. Tính thời gian rơi và độ cao *h* của vật lúc thả biết 

**Hướng dẫn giải**

Gọi *t* là thời gian vật rơi cả quãng đường.

Quãng đường vật rơi trong *t* giây: 

Quãng đường vật rơi trong *( t – 2* ) giây đầu tiên: 

Quãng đường vật rơi trong 2 giây cuối:



Độ cao nơi thả vật: 

**Bài 4.** Cho một vật rơi tự do từ độ cao *h* so với mặt đất. Biết rằng trong 2 s cuối cùng vật rơi được quãng đường bằng quãng đường đi trong 5 s đầu tiên, 

a) Tính *h* và thời gian vật rơi đến khi chạm đất.

b) Tìm vận tốc của vật lúc vừa chạm đất.

**Hướng dẫn giải**

a) Gọi *t* là thời gian vật rơi đến khi chạm đất.

Quãng đường vật rơi trong *t* giây: 

Quãng đường vật rơi trong ( t – 2) giây: 

Quãng đường vật rơi trong 2 giây cuối: 

Quãng đường vật rơi trong 5s đầu tiên: 

Theo bài ra ta có: 

Độ cao lúc thả vật: 

b) Vận tốc lúc vừa chạm đất: 

**3.3. Bài tập vận dụng**

**Bài 1.** Một vật rơi tự do từ độ cao *h* trong 10 s thì tiếp đất. Quãng đường vật rơi trong 2 s cuối cùng là bao nhiêu? Cho 

**Hướng dẫn giải**

Quãng đường vật rơi trong 10 s: 

Quãng đường vật rơi trong 8 s đầu: 

Quãng đường vật rơi trong 2 s cuối cùng: 

**Bài 2.** Một vật rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao 80 m xuống đất. Biết 

a) Tính thời gian rơi và tốc độ của vật khi vừa khi vừa chạm đất.

b) Tính thời gian vật rơi 20 m đầu tiên và thời gian vật rơi 10 m cuối cùng trước khi chạm đất.

**Hướng dẫn giải**

a) Áp dụng công thức: 

Vận tốc khi vật chạm đất 

b) Thời gian vật rơi quãng đường  đầu tiên: 

Thời gian vật rơi quãng đương đầu tiên: 

🡪 Thời gian vật rơi 10 m cuối cùng: 

**Bài 3.** Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao *h* so với mặt đất. Cho Tốc độ của vật khi chạm đất là 60 m/s.

a) Tính độ cao *h*, thời gian từ lúc vật bắt đầu rơi đến khi vật chạm đất.

b) Tính quãng đường vật rơi trong bốn giây đầu và trong giây thứ tư.

**Hướng dẫn giải**

a) Áp dụng công thức: 

Độ cao lúc thả vật: 

b) Quãng đường vật rơi trong 4 s đầu: 

Quãng đường vật rơi trong 3 s đầu tiên: 

Quãng đường vật rơi trong giây thứ tư: 

**Bài 4.** Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao *h* so với mặt đất. Cho Thời gian vật rơi hết độ cao *h* là 8 s.

a) Tính độ cao *h*, tốc độ của vật khi vật chạm đất.

b) Tính quãng đường vật rơi trong giây cuối cùng trước khi chạm đất.

**Hướng dẫn giải**

a) Độ cao nơi thả vật: 

Tốc độ của vật khi chạm đất: 

b) Quãng đường vật rơi trong 7 s đầu: 

Quãng đường vật rơi trong 1 s cuối cùng: 

**Bài 5.** Một vật rơi tự do từ độ cao *h* xuống mặt đất. Biết rằng trong 2 s cuối cùng vật rơi được đoạn bằng  độ cao ban đầu. Lấy. Hỏi thời gian rơi của vật từ độ cao *h* xuống mặt đất là bao nhiêu?

**Hướng dẫn giải**

Gọi t là thời gian rơi.

Quãng đường vật rơi trong thời gian t: 

Quãng đường vật rơi trong ( t – 2 ) giây đầu: 

Quãng đường vật rơi trong 2 giây cuối:



Theo bài ra 

**Bài 6.** Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao *h* so với mặt đất. Biết trong 7 s cuối cùng vật rơi được 385 m cho 

a) Xác định thời gian và quãng đường rơi.

b) Tính đoạn đường vật đi được trong giây thứ 6.

c) Tính thời gian cần thiết để vật rơi 85 m cuối cùng.

**Hướng dẫn giải**

a) Gọi *t* là thời gian rơi.

Quãng đường vật rơi trong thời gian *t:* 

Quãng đường vật rơi trong ( t – 7 ) giây đầu: 

Quãng đường vật rơi trong 7 giây cuối:



Độ cao nơi thả vật: 

b) Quãng đường đi trong 5s đầu: 

Quãng đường vật đi trong 6s đầu: 

Quãng đường đi trong giây thứ 6: 

c) Thời gian để vật rơi quãng đường đầu tiên:

Thời gian vật rơi trong 85m cuối: 

**Bài 7.** Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao *h* so với mặt đất. Thời gian vật rơi 10 m cuối cùng trước khi chạm đất là 0,2 s. Tính độ cao *h*, tốc độ của vật khi chạm đất. Cho 

**Hướng dẫn giải**

Gọi *t* là thời gian vật rơi đến khi chạm đất.

Quãng đường vật rơi trong thời gian t giây là 

Quãng đường vật rơi trong thời gian *t – 0,2* giây đầu là:



Theo bài đề ta có:

Độ cao lúc thả vật: 

Vận tốc khi vừa chạm đất: 

**Bài 8.** Một vật rơi tự do không vận tốc đầu tại nơi có gia tốc trọng trường g. Trong giây thứ 3, quãng đường rơi được là 25 m và tốc độ của vật khi vừa chạm đất là 40 m/s. Tính *g* và độ cao nơi thả vật.

**Hướng dẫn giải**

Quãng đường vật rơi trong 3 giây đầu: 

Quãng đường vật rơi trong 2 giây đầu: 

Quãng đường vật rơi trong giây thứ 3:



Mà 

Độ cao lúc thả vật: 

**Bài 9.** Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao *h* so với mặt đất tại nơi có gia tốc trọng trường Quãng đường vật rơi trong nửa thời gian sau dài hơn quãng đường vật rơi trong nửa thời gian đầu 40 m. Tính độ cao *h* và tốc độ của vật khi chạm đất.

**Hướng dẫn giải**

Gọi *t* là thời gian vật rơi đến khi chạm đất.

Quãng đường vật rơi nửa thời gian đầu: 

Quãng đường vật rơi nửa thời gian cuối 

Tổng quãng đường vật rơi: t = 4 s

Độ cao lúc thả vật: 

Vận tốc khi chạm đất: 

**4. DẠNG 4. CHUYỂN ĐỘNG NÉM ĐỨNG**

**4.1. Phương pháp giải**

*Sử dụng công thức chuyển động thẳng biến đổi đều*

* Quãng đường: 
* Vận tốc: 
* Liên hệ giữa vận tốc và quãng đường: 

*Chọn chiều dương là chiều chuyển động:*

* Nếu vật ném xuống: chuyển động thẳng nhanh dần đều 
* Nếu vật ném lên: chuyển động thẳng chậm dần đều 

**4.2. Bài tập minh họa**

**Bài 1.** Một người đứng trên tòa nhà có độ cao 228 m , ném một vật thẳng đứng xuống dưới với vận tốc 8 m/s, lấy . Bỏ qua lực cản của không khí.

a) Kể từ lúc ném, sau bao lâu vật chạm đất?

b) Tính vận tốc của vật lúc vừa chạm đất.

**Hướng dẫn giải**

a) Chọn trục Ox thẳng đứng, chiều dương hướng xuống

Áp dụng công thức 

 t = 6 s ( nhận ) hoặc t = - 7,6 s ( loại )

b) Ta có 

**Bài 2.** Từ mặt đất, một vật được ném thẳng đứng lên trên với tốc độ 20 m/s tại nơi có  Bỏ qua sức cản của không khí.

a) Tính độ cao cực đại vật đạt được.

b) Thời gian từ lúc ném vật đến khi vật quay về điểm ném.

c) Tốc độ của vật ngay trước khi chạm đất.

**Hướng dẫn giải**

a) Chọn trục Ox thẳng đứng hướng lên, gốc thời gian  tại thời điểm ném thì 

Tại vị trí cao nhất của vật thì 

Vậy 

b) 

Khi vật quay về điểm ném, độ dịch chuyển 

c) Xét quá trình chuyển động của vật từ vị trí cao nhất tới đất.

Do tại vị trí cao nhất của vật, tốc độ của vật bằng 0 nên :



**Bài 3.** Tại đỉnh tháp cao 200 m so với mặt đất, một hòn đá được ném thẳng đứng lên trên với tốc độ 20 m/s. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy 

a) Tính độ cao cực đại vật đạt được?

b) Thời gian để vật quay về điểm ném?

c) Tốc độ của vật ngay trước khi chạm đất?

**Hướng dẫn giải**

a) Chọn trục Ox thẳng đứng hướng lên, gốc thời gian  tại thời điểm ném thì 

Tại vị trí cao nhất của vật thì 

Vậy 

b) Khi vật quay về điểm ném, độ dịch chuyển *d* = 0 

c) xét quá trình chuyển động của vật từ vị trí cao nhất tới đất.

Do tại vị trí cao nhất của vật, tốc độ của vật bằng 0 nên :



**4.3. Bài tập vận dụng**

**Bài 1.** Một người đứng trên tòa nhà có độ cao 120 m , ném một vật thẳng đứng xuống dưới với vận tốc 10 m/s. Bỏ qua sức cản của không khí, cho 

a) Kể từ lúc ném, sau bao lâu vật chạm đất?

b) Tính vận tốc của vật lúc vừa chạm đất.

**Hướng dẫn giải**

a) Áp dụng công thức 

( nhận ) hoặc ( loại )

b) Ta có 

**Bài 2.** Một người đứng trên tòa nhà có độ cao *h* , ném một vật thẳng đứng xuống dưới với vận tốc 6 m/s. Sau 5 s vật chạm đất. Bỏ qua sức cản không khí, lấy Tính

a) độ cao của tòa nhà.

b) vận tốc của vật sau khi ném 2 s.

b) vận tốc của vật lúc vừa chạm đất.

**Hướng dẫn giải**

a) Độ cao của tòa tháp 

b) Vận tốc của vật sau khi ném 2 s: 

c) Tính vận tốc của vật lúc vừa chạm đất: 

**Bài 3.** Từ đỉnh tháp một quả bóng được ném thẳng đứng lên trên với vận tốc 10 m/s, quả bóng rơi xuống chân tháp sau thời gian 5 s. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy Tính

a) độ cao cực đại mà quả bóng lên được tính từ đỉnh tháp.

b) thời gian quả bóng đi lên.

c) độ cao của tháp.

d) tốc độ của quả bóng khi chạm đất.

**Hướng dẫn giải**

a) Chọn trục Ox thẳng đứng, chiều dương cùng chiều chuyển động của quả bóng, gốc thời gian  tại thời điểm ném thì 

Tại vị trí cao nhất của vật thì 

b) Thời gian quả bóng đi lên 

c) Độ cao của tháp

Thời gian quá bóng rơi: 

Quãng đường quả bóng rơi xuống: 

Độ cao của tháp 

d) Tốc độ của quả bóng khi chạm đất: 

**Bài 4.** Người thợ xây thứ nhất ném một viên gạch theo phương thẳng đứng lên trên cho người thợ xây thứ hai đang đứng ở tầng trên để bắt viên gạch đó. Biết khoảng cách giữa vị trí ném và vị trí bắt viên gạch cách nhau 3,2 m. Lấy . Để người bắt viên gạch với vận tốc bằng 0 thì

a) vận tốc ném viên gạch phải bằng bao nhiêu?

b) sau bao lâu người thợ ở tầng trên bắt được viên gạch?

**Hướng dẫn giải**

a) Vận tốc viên gạch bằng 0 tại độ cao cực đại.



b) Thời gian chuyển động đi lên của viên gạch



**Câu 5:** Một khinh khí cầu chuyển động thẳng đều theo phương thẳng đứng hướng lên với vận tốc 4 m/s. Tại vị trí khinh khí cầu ở độ cao h thì một vật bị văng ra khỏi khinh khí cầu và chạm đất sau thời gian 4 s. Lấy  Tính

a) độ cao của khinh khí cầu.

b) tốc độ của khinh khí cầu ngay khi vừa chạm đất.

**Hướng dẫn giải**

Chọn trục Ox thẳng đứng, chiều dương cùng chiều chuyển động của vật bị văng ra khỏi khinh khí cầu, gốc thời gian  tại thời điểm vật bị văng ra khỏi khinh khí cầu.

a) Khi vật rơi xuống chạm đất: 

b) 

**III. BÀI TẬP BỔ SUNG**

**Bài 1.** Một người thả một hòn bi từ trên cao xuống đất và đo được thời gian rơi là 4,5 s. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy 

a) Tính độ cao của nơi thả hòn bi so với mặt đất và vận tốc lúc chạm đất.

b) Tính quãng đường rơi được trong 0,5 s cuối trước khi chạm đất.

**Đáp số:**

a)



b) - Quãng đường rơi được trong 4 s đầu là



- Quãng đường rơi được trong 0,5 s cuối trước khi chạm đất là



**Bài 2.** Một vật rơi tự do tại một địa điểm có độ cao 500 m, biết Tính:

a) thời gian từ lúc thả rơi vật đến khi vật chạm đất.

b) quãng đường vật rơi trong 5 s đầu tiên.

c) quãng đường vật rơi trong giây thứ 5.

**Đáp số:**

a) 

b) Quãng đường vật rơi trong 5 s đầu: 

c) Quãng đường vật rơi trong 4s đầu: 

Quãng đường vật rơi trong giây thứ 5: 

**Bài 3.** Một học sinh *A* ném một quả bóng với tốc độ ban đầu đi lên theo phương thẳng đứng cho một bạn *B* ở tầng trên. Sau khi ném được 4 s quả bóng đi được quãng đường 50 m đồng thời bạn *B* giơ tay ra bắt quả bóng. Lấy Chiều dương của *Oy* hướng lên. Tính:

a) thời gian quả bóng đi lên từ vị trí ném đến vị trí cao nhất.

b) vận tốc của quả bóng lúc bạn B bắt được.

**Đáp số:**

a) **TH1**: Giả sử sau 4 s, quả bóng chưa lên đến vị trí cao nhất, khi đó:

* 
* (loại vì quả bóng đang đi lên nên )

**TH2:** Sau 4 s, quả bóng đã lên đến vị trí cao nhất và đang rơi xuống ngang vị trí bạn *B*

* Gọi là thời gian vật đi lên.

Khi lên đến vị trí cao nhất: 

Quãng đường quả bóng đi lên: 

* Quãng đường quả bóng đi xuống từ vị trí cao nhất đến vị trí bạn *B*: 
* Mà 

b) Vận tốc của quả bóng khi bạn *B* bắt được: ( vì quả bóng đang đi xuống)

**IV. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM**

**1. TRẮC NGHIỆM ĐỊNH TÍNH**

1. Sự rơi tự do là

**A.** một dạng chuyển động thẳng đều.

**B.** chuyển động không chịu bất cứ lực tác dụng nào.

**C.** chuyển động chỉ chịu tác dụng của trọng lực.

**D.** chuyển động khi bỏ qua mọi lực cản.

1. Rơi tự do là một chuyển động

**A.** thẳng đều. **B.** chậm dần đều. **C.** nhanh dần. **D.** nhanh dần đều.

1. Các vật rơi trong không khí nhanh chậm khác nhau, nguyên nhân nào sau đây quyết định điều đó?

**A.** Do các vật nặng nhẹ khác nhau. **B.** Do các vật to nhỏ khác nhau.

**C.** Do lực cản của không khí lên các vật. **D.** Do các vật làm bằng chất liệu khác nhau.

1. Trong các chuyển động sau, chuyển động nào được coi là rơi tự do?

**A.** Chiếc lá đang rơi. **B.** Hạt bụi chuyển động trong không khí.

**C.** Quả tạ rơi trong không khí. **D.** Vận động viên đang nhảy dù.

1. Chuyển động của vật nào dưới đây **không thể** coi là chuyển động rơi tự do?

**A.** Một viên đá nhỏ được thả rơi từ trên cao xuống đất.

**B.** Các hạt mưa nhỏ lúc bắt đầu rơi.

**C.** Một chiếc lá rụng đang rơi từ trên cây xuống đất.

**D.** Một lông chim đang rơi ở trong ống thuỷ tinh đặt thẳng đứng và đã được hút hết không khí.

1. Nhận xét nào sau đây là **sai**?

**A.** Vectơ gia tốc rơi tự do có phương thẳng đứng, hướng xuống.

**B.** Tại cùng một nơi trên Trái Đất gia tốc rơi tự do không đổi.

**C.** Gia tốc rơi tự do thay đổi theo vĩ độ.

**D.** Gia tốc rơi tự do là  tại mọi nơi.

1. Tại một nơi có gia tốc trọng trường , một vật có khối lượng m rơi tự do từ độ cao h xuống mặt đất. Ngay trước khi chạm đất vận tốc của vật là

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

1. Hai vật rơi từ do tại cùng độ cao ở cùng một nơi trên Trái Đất thì

**A.** hai vật rơi với cùng vận tốc.

**B.** vận tốc của vật nặng lớn hơn vận tốc của vật nhẹ.

**C.** vận tốc của vật nặng nhỏ hơn vận tốc của vật nhẹ.

**D.** vận tốc của hai vật không đổi.

1. Chuyển động của vật rơi tự do **không** có tính chất nào sau đây?

**A.** Vận tốc của vật tăng đều theo thời gian.

**B.** Gia tốc của vật tăng đều theo thời gian.

**C.** Càng gần tới mặt đất vật rơi càng nhanh.

**D.** Quãng đường đi được là hàm số bậc hai theo thời gian.

1. Điều nào sau đây là **không đúng** khi nói về chuyển động rơi tự do?

**A.** Sự rơi tự do là sự rơi của một vật chỉ dưới tác dụng của trọng lực.

**B.** Các vật rơi tự do ở cùng một nơi trên Trái Đất và ở gần mặt đất đều có cùng một gia tốc.

**C.** Trong quá trình rơi tự do, vận tốc của vật không đổi cả về hướng và độ lớn.

**D.** Trong quá trình rơi tự do, gia tốc của vật không đổi cả về hướng và độ lớn.

1. Trong chuyển động rơi tự do, đồ thị phụ thuộc của độ dịch chuyển (d) theo thời gian rơi (t) có dạng là

**A.** Đường thẳng song song với trục Ot. **B.** Đường thẳng qua gốc tọa độ.

**C.** Đường thẳng không qua gốc tọa độ. **D.** Một nhánh của đường Parabol.

1. Một vật rơi tự do, nếu thời gian rơi tăng lên hai lần thì quãng đường đi của vật sẽ

**A.** tăng 2 lần. **B.** tăng 4 lần. **C.** tăng 1,4 lần. **D.** tăng 2,8 lần.

1. Trong sự rơi tự do, nếu tăng độ cao nơi thả vật lên bốn lần thì vận tốc chạm đất của vật sẽ

**A.** tăng 2 lần. **B.** tăng 4 lần. **C.** tăng 16 lần. **D.** không đổi.

1. Một vật rơi tự do từ độ cao  đến mặt đất trong thời gian . Một vật khác rơi tự do từ độ cao  đến mặt đất trong thời gian . Hệ thức nào sau đây là đúng?

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

1. Một vật rơi tự do trong thời gian  đến chạm vào mặt đất với vận tốc . Một vật khác rơi tự do trong thời gian  đến chạm vào mặt đất với vận tốc . Hệ thức nào sau đây là đúng?

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

1. Một vật rơi tự do trong thời gian . Trong nửa thời gian đầu vật rơi được quãng đường  , trong nửa thời gian sau vật rơi được quãng đường . Hệ thức nào sau đây là đúng?

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

1. Một vật được thả rơi tự do từ độ cao . Trong nửa đoạn đường đầu, vật rơi trong thời gian ; trong nửa đoạn đường sau, vật rơi trong thời gian . Hệ thức nào sau đây là đúng?

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

**ĐÁP TRẮC NGHIỆM ĐỊNH TÍNH**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1C** | **2D** | **3C** | **4C** | **5C** | **6D** | **7C** | **8A** | **9B** | **10C** | **11D** | **12B** | **13A** | **14D** | **15A** | **16C** | **17B** |

1. **Chọn C**

Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực

1. **Chọn D**

Chuyển động rơi tự do có bản chất là chuyển động thẳng nhanh dần đều

1. **Chọn C**

- Trong không khí, sự rơi nhanh hay chậm của vật phụ thuộc vào độ lớn của lực cản không khí tác dụng lên vật.

- Lực cản càng nhỏ so với trọng lực tác dụng lên vật thì vật sẽ rơi càng nhanh và ngược lại.

1. **Chọn C**

Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực

Nếu vật rơi trong không khí mà độ lớn của lực cản không khí không đáng kể so với trọng lượng của vật thì cũng coi là rơi tự do.

Lực cản không khí không đáng kể so với trọng lượng của quả tạ nên coi là rơi tự do.

1. **Chọn C**

Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực

Nếu vật rơi trong không khí mà độ lớn của lực cản không khí không đáng kể so với trọng lượng của vật thì cũng coi là rơi tự do.

Lực cản không khí là đáng kể so với trọng lượng của chiếc lá nên **không thể** coi là rơi tự do.

1. **Chọn D**

- Ở cùng một nơi trên Trái Đất, mọi vật rơi tự do với cùng một gia tốc

- Gia tốc rơi tự do **g** phụ thuộc vào độ cao và vĩ độ địa lí 🡪ở các nơi khác nhau trên Trái Đất thì **g** cũng khác nhau.

🡪 Gia tốc rơi tự do là  tại mọi nơi là sai.

1. **Chọn C**

- Khi vật chạm đất thì quãng đường vật đi bằng độ cao nơi thả vật: 

🡪 Ngay trước khi chạm đất vận tốc của vật là 

1. **Chọn A**

Hai vật rơi với cùng vận tốc 

1. **Chọn B**

Trong quá trình rơi tự do gia tốc của vật là không thay đổi.

1. **Chọn C**

Trong quá trình rơi tự do

- gia tốc của vật là không thay đổi.

- gia tốc của vật tăng dần theo thời gian với .

1. **Chọn D**

Ta có độ dịch chuyển 

🡪 đồ thị của (d) theo (t) là một nhánh của đường Parabol .

1. **Chọn B**

Ta có 

Thấy  nên t tăng 4 lần thì s tăng 4 lần.

1. **Chọn A**

Thời gian rơi 

Thấy  nên h tăng 4 lần thì v tăng 2 lần.

1. **Chọn D**

Ta có 

1. **Chọn A**

Ta có 

1. **Chọn C**

Quãng đường vật rơi trong nửa thời gian đầu 

Quãng đường vật rơi trong tổng thời gian 

🡪 Quãng đường vật rơi trong nửa thời gian sau là 

1. **Chọn B**

Ảnh có chứa văn bản, đồng hồ, cái cân

Mô tả được tạo tự độngVật rơi trong nửa đoạn đường đầu với thời gian 

Vật rơi trong hết đoạn đường với thời gian 

🡪 Vật rơi trong nửa đoạn đường sau với thời gian là 



**2. TRẮC NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG**

**Câu** **1.** Một vật rơi tự do không vận tốc ban đầu từ độ cao 5 m so với mặt đất xuống. Lấy Vận tốc của vật ngay trước khi chạm đất là

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

**Câu** **2.** Một hòn đá rơi tự do từ một điểm cách mặt đất 45 m, tại nơi có gia tốc trọng trường Vận tốc của hòn đá ngay trước khi chạm đất là

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

**Câu** **3.** Một vật được thả từ trên máy bay ở độ cao 80 m. Cho rằng vật rơi tự do với Thời gian rơi là

**A.** 4,04 s. **B.** 8,00 s. **C.** 4,00 s. **D.** 2,86 s.

**Câu** **4.** Một vật rơi tự do từ độ cao 20 m với đất. Lấy  Thời gian để vật chạm đất là

**A.** 1 s. **B.** s. **C.** 2 s. **D.** 4 s.

**Câu 5.**Một vật được thả rơi không vận tốc đầu từ độ cao 31,25 m, lấy  Bỏ qua lực cản không khí. Thời gian rơi của vật bằng

**A.** 2 s. **B.** 3 s. **C.** 4 s. **D.** 2,5 s.

**Câu** **6.** Một hòn đá rơi từ miệng một giếng cạn đến đáy giếng mất 3 s. Lấy  Độ sâu của giếng là

**A.** 90 m. **B.** 45 m. **C.** 30,4 m. **D.** 44,1 m.

**Câu** **7.** Thời gian rơi của một vật được thả rơi tự do là 5 s. Lấy  Độ cao nơi thả vật là

**A.** 50 m. **B.** 125 m. **C.** 75 m. **D.** 250 m.

**Câu** **8.** Thời gian rơi của một vật được thả rơi tự do là 6 s. Lấy Vận tốc lúc chạm đất của vật là

**A.** 40 m/s. **B.** 50 m/s. **C.** 60 m/s. **D.** 80 m/s.

**Câu** **9.** Thả rơi tự do một hòn đá từ độ cao *h* xuống đất. Hòn đá rơi trong 1 s. Nếu thả rơi tự do hòn đá đó từ độ cao 4*h* xuống đất thì thời gian hòn đá rơi sẽ là

**A.** 4 s. **B.** 2 s. **C.** 1,4 s. **D.** 1,6 s.

**Câu** **10.** Một người thả vật rơi tự do, vật chạm đất có , Độ cao của vật sau khi đi được 2 s là

**A.** 30 m. **B.** 25 m. **C.** 20 m. **D.** 15 m.

**Câu** **11.** Một người thả vật rơi tự do, vật chạm đất có , Độ cao của vật sau khi đi được 3 s là

**A.** 45 m. **B.** 80 m. **C.** 100 m. **D.** 125 m.

**Câu** **12.** Thời gian để một quả bóng rơi tự do từ đỉnh tháp chiều cao *h* xuống đất là *t*. Tại thời điểm sau khi quả bóng rơi, quả bóng cách mặt đất một khoảng

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

**Câu 13.** Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu và chạm đất sau 9 s, lấy Tính thời gian cần thiết để vật rơi 45 m cuối cùng

**A.** 0,25 s. **B.** 0,5 s. **C.** 0,75 s. **D.** 1 s.

**Câu 14.** Một vật rơi thẳng đứng từ độ cao 19,6 m với vận tốc ban đầu bằng 0. Bỏ qua sức cản không khí, lấy Thời gian vật đi được 1 m cuối cùng bằng

**A.** 0,05 s. **B.** 0,45 s. **C.** 1,95 s. **D.** 2 s.

**Câu** **15.** Một vật nặng rơi không vận tốc ban đầu từ độ cao 20 m xuống đất. Lấy  Thời gian rơi là và vận tốc của vật khi chạm đất là. Độ lớn của tích  bằng

**A.** 50 m. **B.** 20 m. **C.** 40 m. **D.** 30 m.

**Câu** **16.** Một vật rơi tự do từ độ cao 100 m. Nếu thời gian vật rơi trong khoảng 50 m đầu là , thời gian vật rơi trong 50 m sau là  giây. Lấy  Tỉ số  **gần với giá trị nào nhất** sau đây?

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

**Câu 17.** Một vật được thả rơi tự do tại nơi có Trong giây thứ hai vật rơi được một đoạn đường bằng

**A.** 30 m. **B.** 20 m. **C.** 15 m. **D.** 10 m.

**Câu 18.** Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu, Quãng đường vật rơi được trong giây thứ 7 là

**A.** 65 m. **B.** 70 m. **C.** 180 m. **D.** 245 m.

**Câu** **19.** Một vật rơi tự do từ đỉnh một toà nhà cao 80 m, tại nơi có gia tốc trọng trường  Quãng đường vật rơi được trong giây thứ 3 là

**A.** 15 m. **B.** 25 m. **C.** 35 m. **D.** 45 m.

**Câu 20.**Một vật rơi tự do không vận tốc đầu. Quãng đường rơi trong giây thứ 2 là 14,73 m. Gia tốc rơi tự do ở nơi làm thí nghiệm là

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

**Câu** **21.** Một hòn đá thả rơi tự do từ đỉnh toà nhà 25 tầng nó chạm đất trong thời gian 5 s. Lấy  Trong giây đầu tiên hòn đá đã đi qua số tầng của toà nhà là

**A.** 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 5.

**Câu** **22.** Tỉ số giữa quãng đường vật rơi tự do trong giây thứ n và sau n giây là

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

**Câu** **23.** Một vật rơi tự do không vận tốc ban đầu từ độ cao 180 m so với mặt đất xuống. Quãng đường vật đi được trong 1 giây cuối cùng là

**A.** 30 m. **B.** 45 m. **C.** 55 m. **D.** 125 m.

**Câu** **24.** Một vật rơi tự do không vận tốc ban đầu sau thời gian 4 giây thì chạm đất. Lấy Quãng đường vật rơi trong 1 giây cuối là

**A.** 75 m. **B.** 35 m. **C.** 45 m. **D.** 5 m.

**Câu** **25.** Một vật *A* được thả rơi từ độ cao 45 m xuống mặt đất. Lấy  Quãng đường vật rơi được trong 2 giây cuối cùng là

**A.** 40 m. **B.** 35 m. **C.** 30 m. **D.** 25 m.

**Câu** **26.** Một vật rơi tự do không vận tốc ban đầu, trong 2 giây cuối cùng rơi được 78,4 m. LấyThời gian từ lúc bắt đầu rơi đến lúc chạm đất bằng

**A.** 5 s. **B.** 2 s. **C.** 4 s. **D.** 3 s.

**Câu** **27.** Thả một hòn sỏi rơi tự do không vận tốc ban đầu từ độ cao *h* xuống đất. Trong giây cuối cùng trước khi chạm đất hòn sỏi rơi được quãng đường 40 m. LấyĐộ cao *h* **gần giá trị nào nhất** sau đây?

**A.** 100 m. **B.** 115 m. **C.** 120 m. **D.** 75 m.

**Câu** **28.** Một vật rơi tự do từ độ cao *h*, nó rơi được  quãng đường trong giây cuối. Lấy Độ cao *h* bằng

**A.** 105 m. **B.** 115 m. **C.** 125 m. **D.** 135 m.

**Câu** **29.** Một vật nhỏ rơi tự do không vận tốc ban đầu từ độ cao *h*. Thời gian rơi của vật là . Nếu quãng đường vật đi được trong 3 s đầu và 3 s cuối lần lượt là 15 m và 285 m thì  **gần giá trị nào nhất sau đây**?

**A.** 15,9 s. **B.** 30,1 s. **C.** 20,8 s. **D.** 42,6 s.

**Câu** **30.** Ở thời điểm, người ta ném một vật từ mặt đất lên trên cao theo phương thẳng đứng với tốc độ . Quãng đường vật đi được trong giây đầu tiên là s1 và quãng đường vật đi được trong giây cuối cùng trước khi đến độ cao cực đại là . Lấy Nếu  thì  **gần giá trị nào nhất** sau đây?

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

**Câu** **31.** Hai giọt mưa rơi xuống từ độ cao h, giọt này rơi cách giọt kia 1 s. Khi giọt đầu rơi đến mặt đất thì giọt sau còn cách mặt đất 135 m. Bỏ qua mọi lực cản. LấyĐộ cao *h* bằng

**A.** 3125 m. **B.** 980 m. **C.** 4345 m. **D.** 845 m.

**Câu** **32.** Hai giọt mưa rơi xuống từ độ cao *h*, giọt này rơi cách giọt kia là. Khi giọt đầu rơi đến mặt đất thì giọt sau còn cách mặt đất 2,55 m. Bỏ qua mọi lực cản. Lấy Nếu độ cao của mái hiên là 5 m thì bằng

**A.** 0,1 s. **B.** 0,2 s. **C.** 0,4 s. **D.** 0,3 s.

**Câu** **33.** Một vật rơi tự do, không vận tốc ban đầu, từ độ cao h, xuống tới mặt đất mất thời gian . Tốc độ khi chạm đất là . Trong hai giây cuối cùng trước khi chạm đất, vật rơi được 3/4 độ cao *h* đó. Lấy Độ lớn  **gần giá trị nào nhất** sau đây?

**A.** 273 m. **B.** 215 m. **C.** 212 m. **D.** 245 m.

**Câu 34.** Một hòn đá được ném thẳng đứng lên trên với vận tốc  , hòn đá đạt độ cao cực đại . Một hòn đá khác cũng được ném thẳng đứng lên tại vị trí trên nhưng với vận tốc  , nó đạt độ cao . Mối quan hệ giữa  và  là

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

**Câu 35.** Từ mặt đất ném một vật với vận tốc 10 m/s lên trên theo phương thẳng đứng. Tốc độ trung bình của vật đến khi vật chạm đất là

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

**Câu 36.** Một vật được ném thẳng đứng xuống dưới. Biết quãng đường vật đi được trong giây thứ 5 gấp hai lần quãng đường vật đi được trong giây thứ 6. Lấy  Tốc độ ném vật là

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

**Câu 37.** Một hòn đá bị rơi ra khỏi một khinh khí cầu ở độ cao 76 m khi khinh khí cầu đang bay thẳng đứng lên trên. Biết thời gian hòn đá chạm đất là 6 s, lấy  Vận tốc của khinh khí cầu tại thời điểm hòn đá văng ra là

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

**Câu 38.** Một vật được ném thẳng đứng lên trên. Một người quan sát thấy vật đi qua độ cao 40 m hai lần cách nhau 2 s. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy Vận tốc đầu ném vật là

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

**Câu 39.** Một hòn đá được ném thẳng đứng lên trên với vận tốc  từ đỉnh một toà tháp chiều cao  so với đất. Hòn đá rơi xuống đất với tốc độ  . Chiều cao  của toà tháp là

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

**Câu 40.**Từ đỉnh một toà tháp, một vật được ném thẳng đứng lên trên. Biết rằng hai vị trí của vật đối xứng nhau qua đỉnh tháp, cùng cách đỉnh tháp một khoảng  thì tốc độ của vật tại vị trí phía dưới gấp hai lần vận tốc của vật tại vị trí phía trên đỉnh tháp. Bỏ qua sức cản của không khí. Độ cao lớn nhất của vật đạt được so với đỉnh tháp là

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

**Câu 41.** Từ mặt đất ném một hòn đá thẳng đứng lên trên. Tốc độ của hòn đá tại vị trí bằng nửa độ cao cực đại mà hòn đá đạt được là  Lấy  Độ cao cực đại của hòn đá là

**A.** 8 m. **B.** 10 m. **C.** 12 m. **D.** 16 m.

**Câu 42.** Tại thời điểm  một vật được ném thẳng đứng lên trên với vận tốc 30 m/s. Lấy Tỉ lệ giữa tốc độ tức thời tại  và tốc độ trung bình của vật từ thời điểm ném vật đến  là

**A.**  **B.** 2. **B.** 4. **D.**

**Câu 43.** Vật thứ nhất được thả rơi tự do từ đỉnh tháp chiều cao  so với mặt đất. Cùng thời điểm thả vật, từ mặt đất thứ hai được ném thẳng đứng lên trên. Hai vật gặp nhau tại một điểm cách đỉnh tháp một khoảng  . Bỏ qua sức cản của không khí. Tỉ số tốc độ của vật thứ nhất và vật thứ hai là

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

**Câu 44.** Hòn đá A được thả rơi tự do từ độ cao *h* so với sàn. Cùng thời điểm *A* rơi, từ sàn ném thẳng đứng hòn đá *B* lên với vận tốc . Hai hòn đá chuyển động trên cùng đường thẳng. Để *A* và *B* gặp nhau tại điểm chính giữa hai vị trí ban đầu của chúng thì giá trị  bằng

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

**Câu 45.** Một người thả rơi tự do một vật nhỏ từ đỉnh của một vách đá. Sau đó 2 s người này ném thẳng đứng một vật thứ hai với vận tốc 30  cùng hướng với vật thứ nhất. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy Tại vị trí hai vật gặp nhau thì khoảng cách các vật tới đỉnh vách đá bằng

**A.** 60 m. **B.** 120 m. **C.** 44 m. **D.** 80 m.

**Câu 46.** Từ điểm *O* vật *A* được ném thẳng đứng lên trên. Sau đó 6 scũng từ *O*, vật *B* cũng được ném thẳng đứng lên trên. Biết hai vật *A* và *B* chạm đất đồng thời và tỉ lệ về độ cao cực đại đạt được của hai vật *A* và *B* là  Bỏ qua sức cản của không khí, lấy Vận tốc ném ban đầu của vật *B* là

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

**Câu 47.** Đồ thị vận tốc – thời gian của một quả tên lửa được bắn thẳng đứng lên trên như ở hình bên. Độ cao cực đại quả tên lửa đạt được là

**O**

**20**

**60**

**120**

**0,5**

**1,0**

***v*(km/h)**

***t*(s)**

**A.** 1 km. **B.** 10 km. **C.** 20 km. **D.** 60 km.

**Câu 48.** Một ống nhỏ giọt, các giọt nước rời khỏi miệng ống cách đều nhau một khoảng thời gian . Cho biết khi giọt thứ 6 vừa rời khỏi miệng ống thì hai giọt nước thứ nhất và thứ hai cách nhau  Xem các giọt nước là rơi tự do. Lấy  Giá trị của  là

**A.** 0,45 s. **B.** 0,5 s. **C.** 0,25 s. **D.** 0,9 s.

**Câu 49.** Từ đỉnh tháp cao 200 m, đồng thời ném một quả bóng thẳng đứng hướng xuống và một quả bóng thẳng đứng hướng lên với cùng tốc độ 10Bỏ qua sức cản của không khí, lấy Thời gian mà hai quả bóng chạm đất cách nhau gần bằng

**A.** 12 s. **B.** 6 s. **C.** 2 s. **D.** 1 s.

**Câu 50.** Một người đứng ở dưới đất, ném một quả bóng thẳng đứng lên trên cho người đứng trên đỉnh tháp, quả bóng đạt độ cao cực đại tại vị trí người đứng trên đỉnh tháp sau thời gian  . Bỏ qua sức cản của không khí, lấy Người đứng trên đỉnh tháp cần phải ném quả bóng thẳng đứng hướng xuống với tốc độ bằng bao nhiêu để quả bóng tới người đứng ở dưới đất trong thời gian 

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

**ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1B** | **2B** | **3C** | **4C** | **5D** | **6D** | **7B** | **8C** | **9B** | **10B** |
| **11B** | **12C** | **13B** | **14A** | **15C** | **16A** | **17C** | **18A** | **19B** | **20D** |
| **21A** | **22D** | **23C** | **24B** | **25A** | **26A** | **27A** | **28C** | **29B** | **30A** |
| **31B** | **32D** | **33D** | **34C** | **35C** | **36C** | **37A** | **38B** | **39C** | **40C** |
| **41B** | **42B** | **43D** | **44C** | **45D** | **46C** | **47D** | **48B** | **49C** | **50C** |

**Câu 1. Chọn B**

Vận tốc của vật ngay trước khi chạm đất là 

**Câu 2. Chọn B**

Vận tốc của hòn đá ngay trước khi chạm đất là: 

**Câu 3. Chọn C**



**Câu 4. Chọn C**



**Câu 5. Chọn D**



**Câu 6. Chọn D**

Độ sâu của giếng là 

**Câu 7. Chọn B**



**Câu 8. Chọn C**

Vận tốc của vật ngay trước khi chạm đất là 

**Câu 9. Chọn B**



**Câu 10. Chọn B**

Thời gian vật rơi là .

Độ cao ban đầu của vật là .

Quãng đường vật đi được sau 2 s là .

Độ cao của vật sau khi đi được 2 s là .

**Câu 11. Chọn B**

Thời gian vật rơi là .

Độ cao ban đầu của vật là .

Quãng đường vật đi được sau 2 s là .

Độ cao của vật sau khi đi được 2 s là 

**Câu 12. Chọn C**

Quãng đường vật rơi trong *t*(s): 

Quãng đường vật rơi trong  (s) đầu tiên: 

Độ cao của vật khi đó: 

**Câu 13.** **Chọn B**

Quãng đường vật rơi trong 9 s: 

Thời gian vật rơi trong  đầu tiên: 

Thời gian vật rơi trong 45m cuối: 

**Câu 14.** **Chọn A**

Thời gian đi cả quãng đường là: 

Thời gian đi được quãng đường đầu tiên () là : 

⇒ Thời gian đi được 1 m cuối cùng là: 

**Câu 15. Chọn C**



**Câu 16. Chọn A**

Thời gian vật rơi trong 50m đầu là: 

Thời gian vật rơi 100m là: 

Vậy thời gian vật rơi trong 50m sau là: 



**Câu 17.** **Chọn C**



**Câu 18.** **Chọn A**



**Câu 19. Chọn B**



**Câu 20. Chọn D**



**Câu 21. Chọn A**

Gọi chiều cao mỗi tầng nhà là  

Gọi  là số tầng trong giây đầu hòn đá rơi được

**Câu 22. Chọn D**



**Câu 23. Chọn C**

Thời gian vật rơi là .

Quãng đường vật rơi trong 5 s đầu tiên: .

Quãng đường vật đi được trong 1 giây cuối cùng là 

**Câu 24. Chọn B**

Quãng đường vật rơi trong 4 s: .

Quãng đường vật rơi trong 3 s đầu tiên: .

Quãng đường vật đi được trong 1 giây cuối cùng là 

**Câu 25. Chọn A**



**Câu 26. Chọn A**

Quãng đường vật rơi trong *t* (s): .

Quãng đường vật rơi trong (*t-2*) (s) đầu tiên: .

Quãng đường vật đi được trong 2 giây cuối cùng là 

**Câu 27. Chọn A**

Quãng đường vật rơi trong *t* (s): .

Quãng đường vật rơi trong (*t-1*) (s) đầu tiên: .

Quãng đường vật đi được trong 1 giây cuối cùng là 

**Câu 28. Chọn C**

Quãng đường vật rơi trong *t* (s): .

Quãng đường vật rơi trong (*t-1*) (s) đầu tiên: .

Quãng đường vật đi được trong 1 giây cuối cùng là 

**Câu 29. Chọn B**



**Câu 30. Chọn A**



**Câu 31. Chọn B**

+ 

**Câu 32. Chọn D**

+ 

**Câu 33. Chọn D**

****

**Câu 34. Chọn C**



**Câu 35. Chọn C**

Thời gian để vật chạm đất là: 

Quãng đường mà vật đã chuyển động đến khi chạm đất: 

Tốc độ trung bình 

**Câu 36. Chọn C**

Áp dụng công thức tính quãng đường vật chuyển động biến đổi đều đi được trong giây thứ n ta có



**Câu 37. Chọn A**

Chọn trục toạ độ Ox thẳng đứng hướng xuống gốc toạ độ O tại vị trí hòn đá văng ra

Gọi  là vận tốc của khinh khí cầu tại thời điểm hòn đá văng ra 

Khi hòn đá chạm đất thì 



**Câu 38. Chọn B**

Áp dụng công thức:  ta có



Bài toán cho 

Vậy 

Mặt khác



**Câu 39. Chọn C**

Tốc độ ban đầu của hòn đá (tại điểm A) chính bằng tốc độ của hòn đá tại điểm B (hình vẽ)

Diagram

Description automatically generated

Xét quá trình chuyển động của vật từ điểm B đến khi chạm đất (điểm C) là quá trình chuyển động nhanh dần đều nên:



**Câu 40. Chọn C**

Diagram

Description automatically generated

Gọi là vận tốc đầu của vật,  là vận tốc của vật tại vị trí phía trên,  là vận tốc của vật tại vị trí phía dưới, cùng cách đỉnh tháp một khoảng .

Xét chuyển động của vật từ điểm cao cực đại đến điểm B:  (1)

Xét chuyển động của vật từ B đến C:  (2)

Thay (2) vào (1) ta có 

**Câu 41. Chọn B**



Khi vật ở độ cao /2 thì tốc độ của vật bằng 10m/s

Xét chuyển động của vật từ vị trí ném hòn đá đến vị trí hòn đá đạt độ cao /2 :

Từ phương trình 



**Câu 42. Chọn B**

Vận tốc của vật tại  là 

Như vậy sau 6 s vật đã quay về điểm ném



**Câu 43. Chọn D**

Chọn trục Ox thẳng đứng, gốc O tại mặt đất, chiều dương hướng lên

Thời gian vật rơi được khoảng  là :  (1)

Tại điểm hai vật gặp nhau, với vật ném lên ta có :

 (2)

(1) và (2)

Mà 



**Câu 44. Chọn C**

Tại vị trí hai hòn đá gặp nhau, chúng đều đi được quãng đường bằng  trong cùng thời gian .

Với  (1)

Với  **(2)**

Từ (1) và 2)

**Câu 45. Chọn D**

Chọn trục toạ độ Ox thẳng đứng hướng xuống gốc O tại vị trí ném vật

Với vật thứ nhất : 

Với vật thứ 2 :

Hai vật gặp nhau thì :



**Câu 46. Chọn C**

Gọi  là thời gian để A chạm đất, thì thời gian để B chạm đất là 

Do thời gian vật đi lên đến điểm cao nhất bằng thời gian rơi từ điểm đó xuống tới điểm ném (điểm O) nên : Thời gian vật A, B rơi tự do từ điểm cao nhất đến điểm ném tương ưng là  và 

Ap dụng công thức rơi tự do ta có



Vậy thời gian để vật B rơi tự do từ điểm cao nhất đến điểm ném là: 

Suy ra, vận tốc của B khi quay lại điểm ném là  . Đây cũng chính là vận tốc ném ban đầu của B

**Câu 47. Chọn D**

**O**

**20**

**60**

**120**

**0,5**

**1,0**

***v* (km/h)**

***t*(s)**

Tại thời điểm  , quả tên lửa đổi chiều chuyển động, do đó quả tên lửa đạt độ cao cực đại sau 120s tính từ lúc bắn. Độ cao cực đại của tên lửa được xác định bằng độ dịch chuyển của tên lửa sau 120 s.

Độ cao cực đại của tên lửa: 

**Câu 48. Chọn B**

Khi giọt thứ 6 vừa rời khỏi miệng ống thì giọt thứ nhất và giọt thứ hai đã đi được các quãng đường



Khoảng cách hai giọt này lúc đó là 

**Câu 49. Chọn C**

Thời gian để quả bóng ném lên đạt độ cao cực đại là:



Vậy thời gian để quả bóng ném lên trở lại vị trí ngang đỉnh tháp là .

**Lưu ý:** Tốc độ của quả bóng ném lên khi quay về ngang đỉnh tháp cũng bằng 

Do đó quả bóng ném lên sẽ chạm đất sau quả bóng ném xuống bằng 2s

**Câu 50. Chọn C**

Với quả bóng ném lên: 

Với quả bóng ném xuống 

