|  |  |
| --- | --- |
| **Trường:** ...........................  **Tổ:** ................................ | Họ và tên giáo viên:............................ |

**CHƯƠNG 3: TỪ TRƯỜNG**

**BÀI 16. TỪ THÔNG. HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ**

***Thời lượng: 3 tiết***

**I. MỤC TIÊU**

**1. Về kiến thức**

– Định nghĩa từ thông: từ thông dùng để diễn tả số đường sức từ xuyên qua một diện tích giới hạn đặt trong từ trường.

– Công thức tính từ thông Φ qua diện tích S đặt trong từ trường đều :

Φ = BScosα.

– Đơn vị đo từ thông: weber (kí hiệu: Wb).

– Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín khi từ trường qua cuộn dẫy dẫn đó biến thiên gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ.

– Nội dung định luật Lenz: Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra có tác dụng chống lại sự biến thiên của từ thông qua mạch kín đó.

– Định luật Faraday về cảm ứng điện từ: Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ với tốc độ biến thiên của từ thông qua mạch.

– Công thức tính suất điện động cảm ứng: ec = –N (Δt là thời gian xảy ra sự biến thiên từ thông, N là số vòng dây).

**2. Về năng lực**

**a) Năng lực chung**

– Chủ động trao đổi ý kiến với các thành viên trong nhóm để hoàn thành phiếu học tập tìm hiểu về từ thông.

– Hỗ trợ các thành viên trong nhóm thực hiện các thí nghiệm đơn giản để minh hoạ hiện tượng cảm ứng điện từ.

– Chủ động đề xuất phương án thiết kế và chế tạo máy phát điện mini.

**b) Năng lực Vật Lí**

– Định nghĩa được từ thông và đơn vị weber.

– Tiến hành các thí nghiệm đơn giản minh hoạ được hiện tượng cảm ứng điện từ.

– Phát biểu được nội dung định luật Lenz về chiều của dòng điện cảm ứng.

– Viết được công thức tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch kín.

– Vận dụng được định luật Faraday và định luật Lenz về cảm ứng điện từ.

**3. Về phẩm chất**

- Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân.

- Cẩn thận, trung thực và thực hiện các yêu cầu trong chủ để bài học.

- Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập Vật Lí.

**II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU**

– Máy tính, máy chiếu.

– File trình chiếu ppt hỗ trợ bài dạy.

– Các phiếu học tập in trên giấy A4.

|  |
| --- |
| **PHIẾU HỌC TẬP 1**  Họ và tên: ..................................................... Tên các thành viên: .......................................... |
| Đọc mục I. Từ thông–SGK/trang 66 và chọn 1 phương án để trả lời cho các câu hỏi sau.  **Câu 1:** Từ thông có thể diễn tả  A. độ lớn của cảm ứng từ sinh ra bởi từ trường của một nam châm.  B. số đường sức từ xuyên qua một diện tích nào đó trong từ trường.  C. độ mạnh, yếu của từ trường tại một điểm.  D. mật độ các đường sức từ của một từ trường đều.  **Câu 2:** Xét một vòng dây dẫn kín có diện tích S và vectơ pháp tuyến n, được đặt trong một từ trường đều B (hình bên). Gọi α là góc hợp bởi B và n. Từ thông Φ qua diện tích S được tính theo công thức  A. Φ = BScosα.  B. Φ = BSsinα.  C. Φ = BStanα.  D. Φ = BScotα.  **Câu 3:** Xét một vòng dây dẫn kín có diện tích S và vectơ pháp tuyến n, được đặt (cố định) trong một từ trường đều B. Gọi α là góc hợp bởi B và n (hình bên). Từ thông qua diện tích S có  A. trị số âm.  B. trị số dương.  C. trị số bằng 0.  D. trị số thay đổi theo thời gian.  **Câu 4:** Đặt một vòng dây có diện tích 10 cm2 trong một từ trường đều có các véc tơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng vòng dây và độ lớn 0,2 T. Từ thông qua vòng dây có độ lớn.  A. 0 Wb.  B. 2 T/cm2.  C. 2.10–4 Wb.  D. 0,02 T/cm2. |

+ Phiếu học tập 2 (in trên giấy A0).

|  |
| --- |
| **PHIẾU HỌC TẬP 2**  Nhóm: ..................................................... Tên các thành viên: .......................................... |
| 1. *Thực hiện thí nghiệm theo hướng dẫn và hoàn thành bảng sau:*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Thao tác thí nghiệm** | **Vị trí của kim điện kế so với vạch 0 (đánh dấu x vào ô tương ứng)** | | | **Sự biến thiên từ thông qua cuộn dây (đánh dấu x vào ô tương ứng)** | | | **Trùng** | **Lệch trái** | **Lệch phải** | **Tăng** | **Giảm** | | Thí nghiệm 1 | | | |  |  | | 1.1.Dịch chuyển cực Bắc của nam châm lại gần cuộn dây |  |  |  |  |  | | 1.2.Dịch chuyển cực Bắc của nam châm ra xa cuộn dây |  |  |  |  |  | | Thí nghiệm 2 | | | |  |  | | 2.1. Đóng khoá K |  |  |  |  |  | | 2.2. Ngắt khoá K |  |  |  |  |  | | 2.3. Dịch chuyển con chạy của biến trở sang trái |  |  |  |  |  | | 2.4. Dịch chuyển con chạy của biến trở sang phải |  |  |  |  |  |   2. *Nhận xét và giải thích kết quả thí nghiệm*  2.1. Nếu kim điện kế trùng vạch 0, hãy giải thích.  2.2. Nếu kim điện kế di chuyển lệch khỏi vạch 0, hãy thực hiện các yêu cầu sau:  a) Kim điện kế bị lệch khỏi vạch 0 chứng tỏ điều gì? Sự dịch chuyển của kim điện kế diễn ra trong khoảng thời gian nào? ...........................................................................................................................................  b) Giải thích sự biến thiên từ thông trong các trường hợp:  Trường hợp 1: Dịch chuyển cực Bắc của nam châm lại gần hoặc ra xa cuộn dây (nhóm 1 và 2) ........................................................................................................................................... Trường hợp 2: Đóng hoặc ngắt khoá K (nhóm 3 và 4) ........................................................................................................................................... Trường hợp 3: Dịch chuyển con chạy của biến trở sang trái hoặc sang phải (nhóm 5 và 6) ........................................................................................................................................... c) Kết luận về mối quan hệ của sự biến thiên từ thông và hiện tượng xảy ra trong mạch ........................................................................................................................................... |

– Hình vẽ mô tả kết quả thí nghiệm 1 trong SGK (tương tự hình 16.8 nhưng không biểu diễn hướng của từ trường và dòng điện).

– Bộ dụng cụ thí nghiệm cho mỗi nhóm HS:

+ Bộ dụng cụ thí nghiệm 1: Nam châm, cuộn dây, điện kế và các dây dẫn.

+ Bộ dụng cụ thí nghiệm 2: Nam châm điện, cuộn dây, điện kế, khoá K, nguồn điện, biến trở và các dây dẫn.

**III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC**

**A. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC**

- Dạy học theo nhóm, nhóm cặp đôi.

- Động não, tư duy nhanh tại chổ.

- Kĩ thuật sử dụng phương tiện trực quan, khăn trải bàn.

- Dạy học nêu và giải quyết vấn đề thông qua câu hỏi trong SGK.

**B. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC**

**Hoạt động 1: Khởi động**

**a) Mục tiêu:**

Đặt được các câu hỏi tìm hiểu về hiện tượng cảm ứng điện từ và xác định được vấn đề của bài học.

**b) Nội dung:**

– GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi ở phần mở đầu.

+ Trả lời câu hỏi phần mở đầu.

+ Đặt các câu hỏi để tìm hiểu về hiện tượng cảm ứng điện từ.

**c)** **Sản phẩm:**

– Câu trả lời của HS: di chuyển cuộn dây dẫn biến thiên: di chuyển cuộn dây dẫn, quay cuộn dây dẫn,...

– Các câu hỏi mà HS đặt ra:

+ Điều kiện xuất hiện hiện tượng cảm ứng điện từ là gì?

+ Xác định chiều của dòng điện cảm ứng như thế nào?

+ Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây có tồn tại bao lâu?

**d) Tổ chức thực hiện:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hoạt động của GV** | **Hoạt động của HS** |
| **Chuyển giao nhiệm vụ**  – GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi ở phần mở đầu.  + Trả lời câu hỏi phần mở đầu.  + Đặt các câu hỏi để tìm hiểu về hiện tượng cảm ứng điện từ. | HS nhận nhiệm vụ |
| **Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ**  - GV quan sát hỗ trợ HS khi cần thiết. | – HS làm việc cá nhân, nhớ lại kiến thức về hiện tượng cảm ứng điện từ đã học ở cấp THCS, suy nghĩ và trả lời câu hỏi.  – Lần lượt 4 – 5 HS nêu các câu hỏi đặt ra để tìm hiểu hiện tượng cảm ứng điện từ. |
| **Báo cáo kết quả**  – Gọi 3 HS trình bày câu trả lời. | -HS trả lời câu hỏi và nhận xét ý kiến. |
| **Chốt lại và đặt vấn đề vào bài**  – GV nhận xét và ghi nhận ý kiến của HS.  – GV chưa chốt kiến thức mà dẫn dắt vào bài mới: Để có được câu trả lời đầy đủ và chính xác, chúng ta cùng tìm hiểu bài học mới.  – GV dựa trên các câu hỏi mà HS đặt ra để dẫn dắt vào bài mới. Trường hợp HS không đặt ra được các câu hỏi, GV có thể dẫn dắt: Khi thay đổi số lượng các đường sức từ qua cuộn dây dẫn kín thì trong cuộn dây xuất hiện dòng điện cảm ứng. Vậy chiều của dòng điện cảm ứng được xác định như thế nào? Và phụ thuộc vào các yếu tố nào? Chúng ta cùng tìm hiểu bài học mới. | – HS lắng nghe, sẵn sàng học bài mới. |

**2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức**

**Hoạt động 2.1:** **Tìm hiểu định nghĩa từ thông**

1. **Mục tiêu:**

– Định nghĩa được từ thông và đơn vị weber.

– Chủ động trao đổi ý kiến với các thành viên trong nhóm để hoàn thành phiếu học tập tìm hiểu về từ thông.

1. **Nội dung:**

– GV thực hiện:

+ Chia nhóm HS, tối đa 6 HS/nhóm.

+ Phát Phiếu học tập 1 cho các nhóm.

+ Yêu cầu HS đọc mục I–SGK/trang 66 để trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập.

1. **Sản phẩm:**

– Đáp án các câu hỏi trong Phiếu học tập số 1:

|  |
| --- |
| **PHIẾU HỌC TẬP 1**  Họ và tên: ..................................................... Tên các thành viên: .......................................... |
| Đọc mục I. Từ thông–SGK/trang 66 và chọn 1 phương án để trả lời cho các câu hỏi sau.  **Câu 1:** Từ thông có thể diễn tả  A. độ lớn của cảm ứng từ sinh ra bởi từ trường của một nam châm.  B. số đường sức từ xuyên qua một diện tích nào đó trong từ trường.  C. độ mạnh, yếu của từ trường tại một điểm.  D. mật độ các đường sức từ của một từ trường đều.  **Câu 2:** Xét một vòng dây dẫn kín có diện tích S và vectơ pháp tuyến n, được đặt trong một từ trường đều B (hình bên). Gọi α là góc hợp bởi B và n. Từ thông Φ qua diện tích S được tính theo công thức  A. Φ = BScosα.  B. Φ = BSsinα.  C. Φ = BStanα.  D. Φ = BScotα.  **Câu 3:** Xét một vòng dây dẫn kín có diện tích S và vectơ pháp tuyến n, được đặt (cố định) trong một từ trường đều B. Gọi α là góc hợp bởi B và n (hình bên). Từ thông qua diện tích S có  A. trị số âm.  B. trị số dương.  C. trị số bằng 0.  D. trị số thay đổi theo thời gian.   * ***Theo hình vẽ, góc*** α ***là góc tù nên cos***α ***< 0; theo công thức tính từ thông suy ra từ thông có trị số âm.***   **Câu 4:** Đặt một vòng dây có diện tích 10 cm2 trong một từ trường đều có các véc tơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng vòng dây và độ lớn 0,2 T. Từ thông qua vòng dây có độ lớn.  A. 0 Wb.  B. 2 T/cm2.  C. 2.10–4 Wb.  D. 0,02 T/cm2.   * ***Đơn vị tính từ thông là Wb nên loại B và D. Vì véc tơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng vòng dây nên cos***α ***< 0o ; áp dụng công thức tính từ thông suy ra đáp án.***   ***– Định nghĩa từ thông: từ thông dùng để diễn tả số đường sức từ xuyên qua một diện tích giới hạn đặt trong từ trường.***  ***– Công thức tính từ thông Φ từ thông qua diện tích S đặt trong từ trường đều B: Φ = BScosα. – Đơn vị đo từ thông: weber (kí hiệu: Wb).*** |

**d) Tổ chức thực hiện**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hoạt động của GV** | **Hoạt động của HS** |
| **Giao nhiệm vụ:**  – GV thực hiện:  + Chia nhóm HS, tối đa 6 HS/nhóm.  + Phát Phiếu học tập 1 cho các nhóm.  + Yêu cầu HS đọc mục I–SGK/trang 66 để trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập. | HS nhận nhiệm vụ. |
| **Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ**  **-** GV quan sát, hỗ trợ HS khi cần thiết. | + Tập hợp nhóm theo sự phân chia của GV và nhận phiếu học tập.  + Thảo luận theo nhóm, hoàn thành Phiếu học tập số 1. |
| **Báo cáo kết quả:**  – Thảo luận toàn lớp lần lượt từng câu hỏi trong phiếu học tập. Với mỗi câu hỏi, GV gọi đại diện nhóm HS trình bày phương án lựa chọn của nhóm và giải thích. | – HS nhận xét câu trả lời của nhóm khác, đưa ra phương án lựa chọn khác và giải thích (nếu có). |
| **Tổng kết**  + GV nhận xét chung về kết quả làm việc của các nhóm. + Chốt đáp án các câu hỏi trong phiếu học tập.  + Chốt định nghĩa, công thức và đơn vị của từ thông (phần Em đã học–SGK/trang 70) | Ghi nhớ kiến thức |

**Hoạt động 2.2: Tìm hiểu hiện tượng cảm ứng điện từ**

1. **Mục tiêu:**

– Tiến hành các thí nghiệm đơn giản minh hoạ được hiện tượng cảm ứng điện từ.

– Hỗ trợ các thành viên trong nhóm thực hiện các thí nghiệm đơn giản để minh hoạ hiện tượng cảm ứng điện từ.

1. **Nội dung:**

– GV thực hiện:

+ Phát bộ dụng cụ thí nghiệm 1 và bộ dụng cụ thí nghiệm 2, Phiếu học tập số 2 cho các nhóm.

+ Hướng dẫn HS làm việc nhóm, tiến hành thí nghiệm 1 (SGK/trang 67) và thí nghiệm 2 (SGK/trang 68).

+ Yêu cầu HS thảo luận và hoàn thành Phiếu học tập số 2.

1. Sản phẩm:

Phiếu học tập số 2 đã được hoàn thành các nội dung:

– Kết quả các thí nghiệm:

+ Kim điện kế lệch sang trái: (1.1), (2.1), (2.4).

+ Kim điện kế lệch sang phải: (1.2); (2.2), (2.3)

– Nhận xét về sự biến thiên từ thông qua cuộn dây:

+ Các trường hợp từ thông tăng: dịch chuyển cực Bắc của nam châm lại gần cuộn dây; đóng khoá K; dịch chuyển con chạy của biến trở sang phải.

+ Các trường hợp từ thông giảm: còn lại.

– Nhận xét và giải thích kết quả thí nghiệm:

+ Kim điện kế bị lệch khỏi vạch 0 chứng tỏ trong mạch xuất hiện dòng điện.

+ Sự dịch chuyển của kim điện kế diễn ra trong khoảng thời gian xảy ra sự biến thiên từ thông qua cuộn dây.

+ Giải thích sự biến thiên từ thông:

● Trường hợp 1: Dịch chuyển cực Bắc của nam châm lại gần (ra xa) cuộn dây thì cảm ứng từ gây ra bởi nam châm tại vị trí đặt cuộn dây tăng (giảm). Từ công thức tính từ thông suy ra từ thông tăng (giảm).

● Trường hợp 2: Khi đóng (ngắt) khoá K, dòng điện đi qua cuộn dây tăng (giảm) làm cho cảm ứng từ sinh ra bởi cuộn dây (1) tại vị trí đặt cuộn dây (2) tăng (giảm). Áp dụng công thức tính từ thông suy ra từ thông qua cuộn dây (2) tăng (giảm).

● Trường hợp 3: khi dịch chuyển con chạy của biến trở sang trái (sang phải), điện trở của biến trở tăng (giảm) làm cho cường độ dòng điện chạy trong mạch giảm (tăng). Do đó, cảm ứng từ sinh ra bởi cuộn dây (1) tại vị trí đặt cuộn dây (2) giảm (tăng). Áp dụng công thức tính từ thông suy ra từ thông qua cuộn dây (2) giảm (tăng).

– Kết luận: khi từ thông qua cuộn dây biến thiên, trong cuộn dây xuất hiện dòng điện. Dòng điện chỉ tồn tại trong khoảng thời gian xảy ra sự biến thiên từ thông.

d) Tổ chức thực hiện:

|  |  |
| --- | --- |
| **Hoạt động của GV** | **Hoạt động của HS** |
| **Giao nhiệm vụ:**  – GV thực hiện:  + Phát bộ dụng cụ thí nghiệm 1 và bộ dụng cụ thí nghiệm 2, Phiếu học tập số 2 cho các nhóm.  + Hướng dẫn HS làm việc nhóm, tiến hành thí nghiệm 1 (SGK/trang 67) và thí nghiệm 2 (SGK/trang 68).  + Yêu cầu HS thảo luận và hoàn thành Phiếu học tập số 2. | HS nhận nhiệm vụ. |
| **Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ:**  - GV quan sát và hỗ trợ HS trong lúc làm nhiệm vụ. | + Nhận bộ dụng cụ thí nghiệm được phát và thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn.  + Thảo luận về kết quả thí nghiệm và rút ra kết luận về điều kiện xuất hiện dòng điện trong cuộn dây. |
| **Báo cáo kết quả:**  – GV lựa chọn đại diện 2 nhóm HS trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ (có thể lựa chọn theo tiêu chí: 1 nhóm thực hiện thí nghiệm và có kết quả tốt nhất, 1 nhóm thực hiện thí nghiệm và có kết quả khác biệt nhất so với các nhóm khác). | – HS các nhóm khác so sánh kết quả của nhóm mình với nhóm đang trình bày, nêu ý kiến (nếu có). |
| **Tổng kết:**  – GV thực hiện:  + Nhận xét chung về kết quả làm việc của các nhóm.  + Chỉ ra những điểm cần lưu ý trong quá trình thực hiện thí nghiệm của các nhóm.  + Chốt kiến thức về hiện tượng cảm ứng điện từ: Khi từ thông qua cuộn dây dẫn kín biến thiên thì trong cuộn dây dẫn đó xuất hiện một dòng điện gọi là dòng điện cảm ứng. Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ. Hiện tượng này chỉ tồn tại trong khoảng thời gian từ thông qua cuộn dây dẫn kín biến thiên. | - HS lắng nghe, tiếp thu kiến thức. |

**Hoạt động 2.3: Tìm hiểu nội dung định luật Lenz về chiều của dòng điện cảm ứng**

1. **Mục tiêu:**

– Phát biểu được nội dung định luật Lenz về chiều của dòng điện cảm ứng.

– Vận dụng được định luật Lenz về cảm ứng điện từ.

1. **Nội dung:**

– GV thực hiện:

+ Chiếu hình vẽ mô tả kết quả thí nghiệm (1.1) và (1.2) SGK.

+ Yêu cầu HS:

● Đọc phần Lưu ý trong SGK/trang 67, biểu diễn chiều của dòng điện xuất hiện trong cuộn dây.

● Xác định hướng của từ trường sinh ra bởi dòng điện cảm ứng và hướng của từ trường ban đầu qua cuộn dây và nêu nhận xét.

+ Thông báo nội dung định luật Lenz.

c) Sản phẩm:

– Hình 16.8 trong SGK/trang 69.

– Nhận xét:

+ Khi từ thông qua cuộn dây giảm, từ trường cảm ứng và từ trường ban đầu cùng hướng;

+ Khi từ thông qua cuộn dây tăng, từ trường cảm ứng và từ trường ban đầu ngược hướng.

– Nội dung định luật Lenz: Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra có tác dụng chống lại sự biến thiên của từ thông qua mạch kín đó.

**d) Tổ chức thực hiện:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hoạt động của GV** | **Hoạt động của HS** |
| **Giao nhiệm vụ:**  – GV thực hiện:  + Chiếu hình vẽ mô tả kết quả thí nghiệm (1.1) và (1.2) SGK.  + Yêu cầu HS:  ● Đọc phần Lưu ý trong SGK/trang 67, biểu diễn chiều của dòng điện xuất hiện trong cuộn dây.  ● Xác định hướng của từ trường sinh ra bởi dòng điện cảm ứng và hướng của từ trường ban đầu qua cuộn dây và nêu nhận xét.  + Thông báo nội dung định luật Lenz. | HS nhận nhiệm vụ. |
| **Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ:**  - GV quan sát và hỗ trợ HS trong lúc làm nhiệm vụ. | + Quan sát hình vẽ.  + Thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của GV. |
| **Báo cáo kết quả:**  – 1 HS lên bảng biểu diễn chiều của dòng điện, hướng của từ trường ban đầu qua cuộn dây, hướng của từ trường cảm ứng (có trình bày cách xác định) và nêu nhận xét. | – HS theo dõi phần trình bày của bạn, nhận xét, bổ sung, chỉnh sửa (nếu cần). |
| **Tổng kết:**  – GV nhận xét, chỉnh sửa lỗi sai (nếu có) và thông báo nội dung định luật Lenz. | - HS lắng nghe, tiếp thu kiến thức. |

**Hoạt động 2.4: Tìm hiểu suất điện động cảm ứng**

1. **Mục tiêu:**

Viết được công thức tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch kín.

1. **Nội dung:**

– GV thực hiện:

+ Thông báo: Nếu một mạch điện kín có dòng điện thì trong mạch tồn tại suất điện động. Do đó, ta gọi suất điện động sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín như trong cuộn dây dẫn là suất điện động cảm ứng, kí hiệu ec .

+ Yêu cầu HS thực hiện:

● 1 HS thực hiện thí nghiệm (1.1) trước lớp trong 2 trường hợp: (a) dịch chuyển nam châm nhanh, (b) dịch chuyển nam châm chậm.

● Các HS còn lại quan sát và rút ra kết luận về mối quan hệ giữa độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây và tốc độ biến thiên của từ thông.

+ Thông báo nội dung định luật Faraday.

c) Sản phẩm:

– Kết quả thí nghiệm:

+ Dịch chuyển nam châm nhanh, kim điện kế lệch nhiều.

+ Dịch chuyển kim nam châm chậm, kim điện kế lệch ít.

– Nội dung định luật Faraday: độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây vào tốc độ biến thiên của từ thông.

– Công thức tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch kín (phần Em đã học trong SGK/trang 70)

**d) Tổ chức thực hiện:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hoạt động của GV** | **Hoạt động của HS** |
| **Giao nhiệm vụ:**  – GV thực hiện:  + Thông báo: Nếu một mạch điện kín có dòng điện thì trong mạch tồn tại suất điện động. Do đó, ta gọi suất điện động sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín như trong cuộn dây dẫn là suất điện động cảm ứng, kí hiệu ec .  + Yêu cầu HS thực hiện:  ● 1 HS thực hiện thí nghiệm (1.1) trước lớp trong 2 trường hợp: (a) dịch chuyển nam châm nhanh, (b) dịch chuyển nam châm chậm.  ● Các HS còn lại quan sát và rút ra kết luận về mối quan hệ giữa độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây và tốc độ biến thiên của từ thông.  + Thông báo nội dung định luật Faraday. | HS nhận nhiệm vụ. |
| **Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ:**  - GV quan sát và hỗ trợ HS trong lúc làm nhiệm vụ. | + HS thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của GV. |
| **Báo cáo kết quả:**  – 2 HS trình bày kết luận rút ra từ kết quả thí nghiệm.  – Trường hợp HS không đưa được ra kết luận, GV gợi ý cho HS so sánh góc lệch của kim điện kế trong hai trường hợp. | – HS theo dõi phần trình bày của bạn, nhận xét, bổ sung, chỉnh sửa (nếu cần). |
| **Tổng kết:**  – GV nhận xét chung và kết luận kết quả thí nghiệm.  – GV thông báo nội dung định luật Faraday. | - HS lắng nghe, tiếp thu kiến thức. |

**3.Hoạt động 3: Luyện tập**


1. **Mục tiêu:**

Áp dụng được công thức của định luật Faraday và định luật Lenz về cảm ứng điện từ.

b) Nội dung:

– GV yêu cầu HS:

+ Làm việc theo cặp, hoàn thành bài tập: Cho một khung dây dẫn kín đồng chất, cứng, hình chữ nhật ABCD. Biết AB = a = 20 cm, BC = b = 10 cm. Khung dây dẫn được đặt trongtừ trường đều sao cho cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung dây (hình vẽ). Biết rằng trong khoảng thời gian Δt = 0,02 s, độ lớn cảm ứng từ B giảm đều từ B0 = 0,92 T đến B = 0,32 T. Tính độ lớn của suất điện động cảm ứng và xác định chiều của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây.



+ Trình bày bài làm vào vở ghi cá nhân.

c) Sản phẩm:

Lời giải và hướng dẫn chấm:

|  |  |
| --- | --- |
| Lời giải | Điểm |
| Diện tích khung dây:  S = a.b = 0,02 (m2 )  Vì cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung dây nên ( và ) = 0o. | 2 |
| Độ lớn suất điện động cảm ứng:  = = | 2 |
| Thay số:  = = 0,6 (V) | 2 |
| Độ lớn cảm ứng từ giảm, từ thông qua mạch giảm nên từ trường cảm ứng và từ trường ban đầu cùng hướng. | 2 |
| Áp dụng quy tắc nắm bàn tay phải suy ra chiều của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung cùng chiều kim đồng hồ (có thể dùng hình vẽ minh hoạ) | 2 |

**d) Tổ chức thực hiện**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hoạt động của GV** | **Hoạt động của HS** |
| **Giao nhiệm vụ:**  - GV thực hiện:  + Làm việc theo cặp, hoàn thành bài tập: Cho một khung dây dẫn kín đồng chất, cứng, hình chữ nhật ABCD. Biết AB = a = 20 cm, BC = b = 10 cm. Khung dây dẫn được đặt trongtừ trường đều sao cho cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung dây (hình vẽ). Biết rằng trong khoảng thời gian Δt = 0,02 s, độ lớn cảm ứng từ B giảm đều từ B0 = 0,92 T đến B = 0,32 T. Tính độ lớn của suất điện động cảm ứng và xác định chiều của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây.    + Trình bày bài làm vào vở ghi cá nhân. | - HS nhận nhiệm vụ |
| **HS thực hiện nhiệm vụ**  - GV quan sát hỗ trợ HS. | + HS thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của GV. |
| **Báo cáo kết quả:**  – GV hướng dẫn HS đổi vở cho bạn (khác cặp đôi) để tiến hành chấm chéo.  – GV công bố đáp án, HS chấm và chữa bài của bạn theo hướng dẫn của GV. | + HS tiến hành đổi vở và chấm bài chéo. |
| **Tổng kết**  – GV thu thập nhanh kết quả chấm chéo.  – GV nhận xét và chỉnh sửa các lỗi sai nhiều HS mắc phải. | Lắng nghe và tiếp thu. |

1. **Hoạt động 4: Vận dụng**

**a) Mục tiêu:**

– Vận dụng được định luật Faraday và định luật Lenz về cảm ứng điện từ.

– Chủ động đề xuất phương án thiết kế và chế tạo máy phát điện mini.

**b) Nội dung:**

- GV thực hiện:

+ Thiết kế và máy phát điện mini chạy bằng sức gió có nguyên lí hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

+ Quay video trình bày bản thiết kế, nguyên lí cấu tạo và quá trình thử nghiệm mô hình.


+ Nộp video cho GV trước buổi học tiếp theo và mang mô hình máy phát điện tới lớp vào buổi học kế tiếp.

**c) Sản phẩm:**

Dự kiến 1 phương án thiết kế và chế tạo:

– Các dụng cụ/nguyên vật liệu: 1 ống nhựa (vỏ lọ sữa chua uống được cắt hai đầu), 1 đèn LED, 2 nam châm hình khuyên (hoặc nam châm cúc áo), 1 ruột bút nước, 1 thanh kim loại nhỏ (đường kính khoảng 3 mm, dài khoảng 10–15 cm); 1 tấm bìa cứng hoặc tấm nhựa mỏng, các dụng cụ hỗ trợ (súng bắn keo, kéo,...)

– Hình ảnh mô hình máy phát điện sau khi chế tạo.



**d) Tổ chức thực hiện**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hoạt động của giáo viên** | **Hoạt động của học sinh** |
| **GV thực hiện yêu cầu HS làm việc nhóm, thực hiện:**  + Thiết kế và máy phát điện mini chạy bằng sức gió có nguyên lí hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.  + Quay video trình bày bản thiết kế, nguyên lí cấu tạo và quá trình thử nghiệm mô hình.  + Nộp video cho GV trước buổi học tiếp theo và mang mô hình máy phát điện tới lớp vào buổi học kế tiếp. | HS nhận nhiệm vụ |
| ***Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ****:*  – GV thực hiện:  + Giải đáp thắc mắc nếu HS chưa hiểu nhiệm vụ. | – HS làm việc nhóm, thảo luận và thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của GV (ở nhà). |
| ***Báo cáo kết quả:***  – GV chiếu video của 1 nhóm HS (đã hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ). | – Trưng bày và thử nghiệm mô hình động cơ điện của các nhóm tại lớp.  – Trường hợp nhóm chế tạo không thành công mô hình (nếu có), đại diện các nhóm trình bày nguyên nhân thất bại. |
| ***Tổng kết***  – GV nhận xét chung kết quả thực hiện nhiệm vụ. | – HS lắng nghe phần trình bày nguyên nhân thất bại của nhóm chế tạo mô hình không thành công (nếu có) và đề xuất các biện pháp thay đổi thiết kế hoặc giải pháp kĩ thuật. |

**IV. PHỤ LỤC**

**PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NHÓM CỦA HỌC SINH**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mức độ**  **Mức độ**  **Tiêu chí** | **Mức độ 1**  **(0.5 đ)** | **Mức độ 2**  **(1.0 đ)** | **Mức độ 3**  **(2.0 đ)** | **Điểm** |
| Tiêu chí 1. Các học sinh trong nhóm đều tham gia hoạt động | Dưới 50% HS trong nhóm tham gia hoạt động | Từ 50% - 90% HS trong nhóm tham gia hoạt động | 100% HS trong nhóm tham gia hoạt động |  |
| Tiêu chí 2. Thảo luận sôi nổi | Ít thảo luận, trao đổi với nhau. | Thảo luận sôi nổi nhưng ít tranh luận. | Thảo luận và tranh luận sôi nổi với nhau. |  |
| Tiêu chí 3. Báo cáo kết quả thảo luận | Báo cáo chưa rõ ràng, còn lộn xộn. | Báo cáo rõ ràng nhưng còn lúng túng | Báo cáo rõ ràng và mạch lạc, tự tin |  |
| Tiêu chí 4. Nội dung kết quả thảo luận | Báo cáo được 75% trở xuống nội dung yêu cầu thảo luận | Báo cáo từ 75% - 90% nội dung yêu cầu thảo luận. | Báo cáo trên 90% nội dung yêu cầu thảo luận. |  |
| Tiêu chí 5. Phản biện ý kiến của bạn. | Chỉ có 1 – 2 ý kiến phản biện. | Có từ 3 – 4 ý kiến phản biện | Có từ 5 ý kiến phản biện trở lên. |  |

***-----------------------------Hết-----------------------------***