**NGÂN HÀNG CÂU HỎI MÔN ĐỊA LÍ 8**

**Câu 1**: Diện tích đất liền của châu Á là

A. 41,5 triệu km2 B. 42,5 triệu km2 C. 43,5 triệu km2 D. 44,4 triệu km2

**Câu 2:**Châu Á tiếp giáp với hai châu lục

A. Châu Âu và châu Mĩ. C. Châu Phi và châu Mĩ.

B. Châu Phi và châu Âu. D. Châu Mĩ và châu Nam Cực.

**Câu 3:** Chiều rộng từ bờ Tây sang bờ Đông nơi lãnh thổ châu Á mở rộng nhất

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 6200 km. | B. 7200 km. | C. 8200 km. | D. 9200 km. |

**Câu 4:** Các núi và sơn nguyên cao châu Á chủ yếu phân bố ở

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. phía bắc. | B. phía tây. | C. phía nam. | D. trung tâm. |

**Câu 5.** Dãy núi cao nhất châu Á là

A. Hy-ma-lay-a.    C. Côn Luân.

B. Thiên Sơn.   D. Hoàng Liên Sơn.

**Câu 6:**Đặc điểm **không đúng** với địa hình châu Á

A. có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao, đồ sộ.

B. có nhiều đồng bằng rộng bậc nhất thế giới.

C. địa hình tường đối bằng phẳng, ít bị chia cắt.

D. núi và sơn nguyên cao chủ yếu tập trung ở trung tâm.

**Câu 7:**Việt Nam thuộc kiểu khí hậu

|  |  |
| --- | --- |
| A. cận nhiệt gió mùa.  | B. nhiệt đới gió mùa. |
| C. ôn đới gió mùa.  | D. cận nhiệt lục địa. |

**Câu 8:** Tại sao khí hậu châu Á chia thành nhiều đới khí hậu?

A. lãnh thổ rất rộng lớn.

B. có nhiều núi và sơn nguyên.

C. lãnh thổ trải dài từ cực Bắc đến xích đạo.

D. có nhiều dãy núi cao.

**Câu 9:**Cảnh quan tự nhiên phổ biến ở khu vực khí hậu nhiệt đới khô là

|  |  |
| --- | --- |
| A. hoang mạc và bán hoang mạc. | B. rừng lá kim. |
| C. rừng và cây bụi lá cứng địa trung hải. | D. xavan và cây bụi. |

**Câu 10:** Quốc gia nằm trong đới khí hậu xích đạo là

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Trung Quốc. | B. Ấn Độ.             | C. Việt Nam. | D. In-đô-nê-xi-a. |

**Câu 11:** Đới cảnh quan tự nhiên phổ biến ở Bắc Á là

A. xavan và cây bụi.        B. đài nguyên.

C. thảo nguyên.       D. cảnh quan núi cao.

**Câu 12:** Khí hậu châu Á phổ biến là

A. các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa.

B. các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải.

C. các kiểu khí hậu hải dương và các kiểu khí hậu lục địa.

D. các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hải dương.

**Câu 13:** Quốc gia đông dân nhất châu Á là

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Trung Quốc. | B. Thái Lan. | C. Việt Nam. |  D. Ấn Độ. |

**Câu 14:** Tỉ lệ gia tăng dân số của Châu Á giảm đáng kể do

A. chuyển cư.

B. phân bố lại dân cư.

 C. thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

D. thu hút nhập cư.

**Câu 15:** Mật độ dân số trung bình của châu Á trên 50 người/km2 thường phân bố ở những khu vực có kiểu khí hậu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. cực và cận cực. | B. lục địa. | C. gió mùa. | D. núi cao. |

**Câu 16**: Diện tích châu Á là 44,4 triệu km2, dân số năm 2019 là 4.601 triệu người. Mật độ dân số châu Á năm 2019 là

|  |  |
| --- | --- |
| A. 104 người /km2. | B. 200 người /km2. |
| C. 215 người /km2. | D. 250 người /km2. |

**Câu 17:** Các chủng tộc chủ yếu ở châu Á là

A. Ơ-rô-pê-ô-it và Môn-gô-lô-it.

B. Ơ-rô-pê-ô-it và Ô-xtra-lô-it.

C. Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it.

D. Môn-gô-lô-it, Ô-xtra-lô-it, Ơ-rô-pê-ô-it.

**Câu 18:** Các sông ở Bắc Á thường gây lũ lụt vào mùa

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. xuân.  | B. hạ.             | C. thu.             | D. đông. |

**Câu 19:** Con sông dài nhất Châu Á là

A. A Mua.            B. Sông Hằng.           C. Trường Giang.            D. Mê Kông.

**Câu 20:**  Những nơi có mật độ dân số đông ở châu Á là nơi

A. có khí hậu giá lạnh khắc nghiệt.

B. có đất màu mỡ, phát triển nông nghiệp, nhiều trung tâm công nghiệp.

C. có khí hậu nóng khô, thuận lợi phát triển nông nghiệp.

D. có địa hình hiểm trở, đi lại dễ dàng, thuận lợi phát triển kinh tế.

**Câu 21:** Các nước châu Á có thu nhập cao tập trung chủ yếu ở khu vực

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Tây Nam Á. | B. Nam Á.             | C. Bắc Á.            | D. Đông Á. |

**Câu 22:** Nguồn cung cấp nước chủ yếu cho các con sông ở khu vực Tây Nam Á là

|  |  |
| --- | --- |
| A. nước băng tuyết tan. | B. nước ngầm trong núi. |
| C. nước mưa. | D. nước ngầm. |

**Câu 23:** Sông ngòi có 2 mùa lũ và cạn rõ rệt là ở khu vực

|  |  |
| --- | --- |
| A. Đông Nam Á. | B. Tây Nam Á. |
| C. Bắc Á. | D. Trung Á. |

**Câu 24:** Ý nào sau đây không phải đặc điểm địa hình của châu Á?

 A. Châu Á có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao, đồ sộ và nhiều đồng bằng bậc nhất thế giới.

 B. Địa hình bị chia cắt phức tạp.

 C. Các núi và cao nguyên cao đồ sộ tập trung ở trung tâm châu lục.

 D. Địa hình khá đơn giản, có thể coi toàn bộ lục địa là khối cao nguyên khổng lồ.

**Câu 25:** Các nước châu Á có quá trình phát triển sớm nhưng hiện nay số nước các quốc gia nghèo khổ vẫn chiếm tỉ lệ cao chủ yếu do

A. Châu Á nghèo tài nguyên thiên nhiên.

B. Châu Á nhiều thiên tai: động đất, núi lửa, bão…

C. Chế độ phong kiến và thực dân kìm hãm, nền kinh tế rơi vào tình trạng chậm phát triển kéo dài.

D. Ảnh hưởng các cuộc khủng khoảng kinh tế.

**Câu 26:** Quốc gia nào trở nên giàu có dựa vào nguồn tài nguyên dầu khí phong phú?

A. Nhật Bản. B. Việt Nam. C. Cô-oét. D. Lào.

**Câu 27:** Cây lương thực đóng vai trò nhất châu Á là

A. lúa mì. B. lúa gạo. C. ngô. D. khoai.

**Câu 28:** Tây Nam Á là nằm ở ngã ba của 3 châu lục

A. Châu Á-châu Âu- châu Phi. B. Châu Á-châu Âu- châu Mĩ.

C. Châu Á-châu Phi-châu Mĩ. D. Châu Á-châu Âu- châu Đại Dương.

**Câu 29:** Tài nguyên quan trọng nhất của khu vực Tây Nam Á là

A. Than đá. B. Vàng.

C. Kim cương. D. Dầu mỏ.

**Câu 30:** Nam Á có các hệ thống sông lớn là

   **A.** sông Ấn, sông Hằng, sông Mê-Công

   **B.** sông Ấn, sông Hằng, sông Ơ-phrát

   **C.** sông Ấn, sông Hằng, sông Trường Giang

   **D.** sông Ấn, sông Hằng, sông Bra-ma-pút.

**Câu 31:**Quốc gia nào ở Nam Á có nền kinh tế phát triển nhất?

 **A.** Pa-ki-xtan            **B.** Băng-la-đét                 **C.** Ấn Độ.        **D.** Nê-pan.

**Câu 32:**Hoạt động kinh tế chủ yếu của các nước trong khu vực Nam Á là:

 **A.** Dịch vụ **B**. Công nghiệp

 **C.** Nông nghiệp **D.** Khai thác dầu mỏ

**Câu 33:** Phần đất liền của Đông Á chiếm bao nhiêu phần lãnh thổ của Đông Á?

   **A.** 80,7 % **B.** 81,7 %

   **C.** 82,7 % **D.** 83,7 %

**Câu 34:** Phần hải đảo của Đông Á là miền địa hình chủ yếu nào:

   **A.** Sơn nguyên **B.** Bồn địa

   **C.** Núi trẻ **D.** Đồng bằng

**Câu 35:** Phần phía đông đất liền và phần hải đảo của Đông Á chủ yếu nằm trong kiểu khí hậu nào?

   **A.** Khí hậu gió mùa **B.** Khí hậu cận nhiệt địa trung hải

   **C.** Khí hậu lục địa **D.** Khí hậu núi cao

**Câu 36:**Ngành công nghiệp nào phát triển mạnh ở Tây Nam Á:

   **A.** Khai thác và chế biến than đá **B.** Công nghiệp khai thác và chế biến dầu mỏ

   **C.** Công nghiệp điện tử-tin học **D.** Công ngiệp nguyên tử, hàng không vũ trụ

**Câu 37:**Địa hình chủ yếu của Tây Nam Á là?

   **A.** Núi và cao nguyên  **B.** Đồng bằng

   **C.** Đồng bằng và bán bình nguyên **D.** Đồi núi

**Câu 38:** Nơi có lượng mưa lớn nhất trên thế giới là:

 **A.** Mun – tan **B**. Ấn Độ **C.** Sê – ra – pun – di **D.** Vịnh Ben gan

**Câu 39:**Dãy Hi-ma-lay-a có ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu Nam Á?

   **A.** Đón các khối khí lạnh vào mùa đông, chắn các khối khí mùa hạ vào Nam Á.

   **B.** Ngăn chặn ảnh hưởng của gió mùa ảnh hưởng tới Nam Á.

   **C.** Chặn các khối khí vào mùa đông tràn xuống, đón gió mùa mùa hạ gây mưa cho sườn núi phía nam.

   **D.** gây là hiệu ứng gió phơn khô nóng vào mùa hạ cho Nam Á

**Câu 40:** Hệ thống núi, sơn nguyên cao hiểm trở và các bồn địa rộng phân bố ở đâu phần đất liền của Đông Á

   **A.** Phía tây Trung Quốc **B.** Phía đông Trung Quốc

   **C.** Bán đảo Triều Tiên **D.** Toàn bộ lãnh thổ phần đất liền

**ĐÁP ÁN NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐỊA LÍ 8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Câu** | **Đáp án** | **Câu** | **Đáp án** | **Câu** | **Đáp án** | **Câu** | **Đáp án** |
| **1** | A | **11** | B | **21** | D | **31** | C |
| **2** | B | **12** | A | **22** | A | **32** | C |
| **3** | D | **13** | A | **23** | A | **33** | D |
| **4** | D | **14** | C | **24** | D | **34** | C |
| **5** | A | **15** | C | **25** | C | **35** | A |
| **6** | C | **16** | A | **26** | C | **36** | B |
| **7** | B | **17** | A | **27** | B | **37** | A |
| **8** | C | **18** | A | **28** | A | **38** | C |
| **9** | A | **19** | C | **29** | D | **39** | C |
| **10** | D | **20** | B | **30** | D | **40** | A |