

چاقو





تيغه حركت و اثر اهرم اپتيكى را را نشان مىدهده.




 تكيـهكاه بين تلاش و بار قرار دارد. اين كار با با شــكل خميده




 عمــل مى كند. اما اكنون فاصلههايى كه بار و نيرو به نســبت

ميز غذا فرصت مناسبى را براى نشان دادن حدود •0 مفهوم





 آزمايشهاى فكرى در توسعأ فيزيكـ ر ا فراهمم مى سازد.

كليدواثوهــا: ميزغــنا، آزمايــش فكرى، كنـش و واكنش،
قانونهاى نيوتون
چچيدن ميز

اينكه هر چيزى در همان جايى كه كذاشــته شده است است باقى مى ماند قانون اول نيوتون رانشان مىدهد. وزن آن انها با بانيروهاى واكنش مربوطه ناشى از ميز متوازن مى ششود. نبودنيروى نامتوازن يا برآيند به معنى عدم تغيير در حركت است، بنابرا اين همه چيز ساكن مىماند. اين كنش و واكنش مثالى از از قانون سوم نيوتون
 مربوط ميز همان نوع نيرويى نيستند كه لازي مارد دارد.
 جاذبه گَرانشى مربوط به آنها بر سيارة زمين است.

اين آزمايش به يك رستوران يا اتاق غذاخورى وسيٍ و كاملاً

 باشد كه شاخهها را از هم تميز مىدهيد (تفكيك شده)، داريم
$\frac{\text { فاصلئ مشاهده شاخهها }}{\text { فول مور مردمى نور }}$

براى حشم سالم D حدود r m خ خواهد بود كه طول موج را
 تا

قاشق


يك قاشق براق مىتواند بهعنوان آينٔ كور و آينه كار عمل كند (تيغأ تخت حاقو رامى توان بهعنوان آينئ تخت به كا كاربرد) . غير




 مى كنند با آينههاى كورّ آشنا هستند زيرا در در دو طرف اتومبيل به كار میروند.
قاشـق مى تواند دو نوع تعادل را نشــان دهد. قاشق را طورى






 به نقطهٔ اوليهاش برمىتر بردد، بنابراين وضعيت آن آن تعادل پايدار
 است. زيرا با زدن ضر به شديد به آن بهط بروى كهر كها از قاشق بيرون



 شـــده در جهت نيرو ×نيرو= كار) همان كار خروجى است است كهـ اصل پايستگى انرثى ايجاب مى كند.









 براى بريدن قطعات بزر گَ از سـيمههاى پنير (همهاش تيغه و بدون عمق) استفاده مى كنـند.





 بسيارى از پلهها از تير طره استفاده مىشود.

چنحَال





 به واسطهٔ بر هم نهش ويرانترَ امواج نور پراشيده شيده شده، نوارهاى




 بهطورى كه صرفاً بتوانيد تكتك شاخهما را راز از هم تميز دهيد.

از شاخههاى چچنَاَال مـىتوان براى مشاهدهُ پراش نور استفادهردر. چنـگَال را طورىبگَيريد كه شاخـهاهاى آن به طرف بالا باشد و آن را از چشمان خود دور كنيد

 بشقاب كوچک پیشدستى بَكذاريد تا آب اضافى ناشى
 شـــود. يكـ قطـــهـه يخ بـه آن آن اضافه كنيد، سيس بشر را تا لبه از آب پر كنيد بهطورى لبريز نشود تا كوزى تا كا كاوى لبئ ليوان را نشان دهد. اين


مولكولها (آب) است. قطعهٔ يخ از وســط آب، كه خوشش بالاتر از لبأ ليوان اســت،
 ارشميدس)، بنابراين وزن معينى از يخ حجم بـي بيشترى از از همان وزن آب را اشــغال مى كند كه شــنـاورى و چحَالى را به نمايش مى كذارد.
آب مايعى بســيار غير عادى (اما نه منحصربهفرد) اسـت


 كه يخ قبلا غوطهور آب چگًالتر اشــغال كرده بود. بنابراين



 سـسمه را در بالا رفتن فعلى سطح در ياها دار دار. رها رها كردن يخ




 مى دهد.
بــا اســتفاه از دسـتمال ســـر مقــدارى آب را را بمكيد تا
 ريخته شدن آهسته خالى شود، اكنون يكى چاقي راقو را در ليوان بكذار يد تا اثر شكسـت را ادر توهمم إتيكى چاقوى خـى خم شده به نمايش بكتذاريد. سرانجام، آب را همم بزنيد تا تَردابى به وجود آيد. فرورفتتىى
 كشــش سـطحى و به اصطلاح نيروى مركز كرای وارد بر آن

اتمها كَرفته تا پل هاى معلق - حركت مشابهى ر ا از خود نشان
 را مىتوان در هر كجاى ميز در حال سكون قران درار داد. اتر به آن آن








 بيشينه است و تعادل بىتفاوت متناظر با حالتى است كه انرثى يتانسيل ثابت مىماند. متوازن ساختن يك قاشق عمود بر لبئ دستئ چخنگًالى كهـ روى
 است كه نقطؤ تعادل در وسط طول قاشق نيست، بلكه نـي نيمى از از جرم كل قاشق در يك طرف دستأه چنَانًال ونيم ديگَر در طرف ديَر آن است.



 جرم آن بالامى رود و انرزى پتانسيل قاشق افزا ايش مى يابد. اين
 با ارزيابى خطرات حاصل، قاشق راطورى به هوا يرتاب كنيد

 هنگام استفاده از قانونهاى حركت براى بر برسى مسير رير رير تابه، روال استاندارد تركيب دو مؤلفه است كه در اين مرين مور دعبار تاناند
 مركز جرم آن، دو مثال متداول اين تجزيه در فيزيك رنتَهايى
 كشـندهاى اقيانوس. براى اتمها، حركت نـر نسبت بها مركز جر جرم انرثى الكترونها و در نتيجه بسامد نور كسيل شـيل شده از اتمهواى



 براى در ك اينكه در هر روز دو كشند وجود دارد ضرورى است.

فنجان قهوه


راه رفتن با در دسـت داشتن يكى فنجان پر از قهوه امواجى را در سطح مايع به وجود مى آورد. اين مثال ديكا ديَرى از تشديد
 درياحهها هممين نوع حر كت موجى (المواج ايستاده در مر محظظم بستئ آب) وقتى مشاهده مى شود كه اختلاف ناتُعهانى فشار در دو سر درياحه به وجود آيد و آب را آشفته كند. حركت ركت رفت

 شلپشلپ كردن مىشود كه در ست با حر كت پای شخص در هنگًام راه رفتن هماهنگً استر
 تقويت نوسـانهاى شديدتر شـود كه احتمال ريختن را زياد
مى كند.

هم زدن قهوه حبابهايى را باوجود مى آورد كه در ابتدا در يك تودهٔ خرخان دور هم جمع مى شـــوند. اگر آن آها در فاصلئ
 يك طرف كشــيده مىشوند كه اثرات تـرات تقريباً بلند برد كشش سطحى را نشان مىدهد.

## دستمال سفره́ كاغذى



كوشههاى يك دستمال سفرء كاغذى را پاره كنيد، آن را به



اسـت. مور اخ اخير مثالى از نيروهاى پندارى است. نيروهاى حقيقى همواره به صورت زوج ظاهر اره مى مشوند.

وقتى ليوان خالى است به لبهٔ مرطوب آن انتشت بماليد.
 مى كند. اين ارتعاشها تقويت مى شوند تا دامنئ آن ها با براى شنيده شدن به قدر كافى بزر گَ شود. اندازء امواج (طول موج) و نت موسيقايى به inter alia پايهدار بستگى دارد. مالش لبّأليوان هموار يا پيوسته نيست، بلكه حركت نامنظم موسوم به سريدن - چسبيدن، است. همين حركت هنگًام
نواختن سازهاى آرشهاى رخ مىدهد و حركت صخر مهاى منشأ زمينلرزه نيز هست. نت وقتى تشكيل مى شـود كها

 پیديدهٔ تشديد معروف است. ريختن نوشابه در ليوان باعث تغيير نت و چگَّونگَى ارتعاش ليوان مى شود.


 عنوان پـرده تعيين كنيد. محل آن كامـــلا نز دنريكـ به ليوان

دو عدسـى ساخته شــده از ليوان پايهدار در يكى خط يكى
 شيئى را بازى مى كند و تصوير جسم دوردست را را در صفحأ







 هنعَام ماه كامل و دومى درست پيش از ماه نو رخ میدهد.

دو عدسى
ساخته شده از ليوان پايهدار در يك خط يكتلسكوپ شكستى
تشكيل
مى ليوهند. يكـ
ليوان نقس
عدسى شيئى
را ابازى مىینـند
و تصوير جسمه
دوردست را در
صفحئكانونى
خودتشكيل
مىدهد

1. Rick Marshal

٪ منبع
physics Educa-
tion, May 2013, tion, May 2013, pp 390-395

خلال دندان
سرانجام، يك مفهوم
فيز يكى اسرارآميز حاكمم بر بخش اعظه فيزيـي تقارن و شكست تقارن اســـتـا اگـر روى ميـــر خلال دندان وجود دارد يكى از آنها را عمودى بايســتانيد. البتــه بايد

 بهطور كلــى بايد بتوان يكى خلال دندان كامل را روى يكــى از دو انتهايش متوازن ساخت، پی بايد مجسم كنيد كه براى نَكَداشتن عمودى آن استفاده




 از رفتار ذرات بنيادى كرفته تا آنحه در مر مرحلئ اول تورمى تحى تحول
 مى شود. ساختار آب پيش از منجمد شدن به صورت بلور ها ياى







 تغييرى كه موجب افزايش نظم در ســانـاختار يا ترتيب شـي شود به

 بر اين اساس توصيف كرد و مثالهاى مختلفى از از يكـ واقعيت فيز يكى در نظر كرفت.

## سخن آخر

اما، انجام نمايشهاى موفقيتآميز (كه تمرين مىتواند آنها را كامل كند) بسته به نوع حضار يك ایيز است است و توصيف خوب چها چیزی اتفاق مى افتد يك چیيز ديگَر.

نمايش مى گذارد. اكنون وزن آن با كشـشـش هوا متوازن شده
 و تغييرى در حركت آن صورت نمى كيرد.

## فوت كردن براى خنك كردن غذا يا گَرم كردن دستها




 كه با فوت كردن دسـتـتهايتان را را گرم مى كنيد و و لبهايتايتان



 صورت گيرد.

يكى شــمع سوزان نيز با با تبديل انرثى شيميايى از
 انرزى مكانيكى، بهصورت يك ماشين بسـيار ساده
 همرفتـى صعــودى يكـ شــمع مىـتــوان بــراى

 (موردى كه در كريسمس در برخى ترئينــات به كار
 باعثبهوجودآمدن حركت منظـــمـ مولكولهـاى هوا مى شود كهبرخلافحركت

 اطــراف در هواى گرم نشــده اســت. ــــهـه راه انداختن همرفت



 (فروسرخ) نامرئى را حس كنيم و نور مرئى را ببينيم.

