**ĐÁP ÁN VẬT LÝ 10**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÂU** | **NỘI DUNG** | **ĐIỂM** |
| **1** | Phát biểu định luật Bảo toàn động lượng  Biểu thức | 0.5  0.5 |
| **2** | Phát biểu đinh luật Clau-di-út  Phát biểu của Các nô | 0.5  0.5 |
| **3** | Phát biểu định luật Boyle-Marriotte  Hệ thức p1V1 = p2V2 | 0.5  0.5 |
| **4** | Định nghĩa mao dẫn  Hai ứng dụng | 0.5  0.25x2 |
| **5** | Wt = 120 J gốc thế năng tại mặt đất  Wt = 0 J gốc thế năng tại vị trí treo quạt | 0.5  0.5 |
| **6** |  | 0.25  0.25  0.25x2  0.25  0.25  0.25x2 |
| **7** |  | 0.25x2  0.25x2 |
| **8** | 1. (1)→(2) đẳng tích   (2)→(3) đẳng áp  b) Áp dụng  Áp dụng | 0.5  0.5  0.25x2  0.25x2 |