**I -VARIANT**

1. Psixotrop vositalar deb …
2. Organ va sistemalarga ta’sir qiladigan vositalar
3. Odamning ruhiyatiga yoki psixikasiga ta’sir qiladigan vositalar
4. Odamning ko’payishiga ta’sir qiladigan vositalar
5. Odamning rivojlanishiga ta’sir qiladigan vositalar
6. Neyroleptiklarga kiruvchi moddalarni toping
7. Suprasting, tavigil dimedrol
8. Fenazepam, elenium, seduksen
9. Aminazin, etaperazin, galoperidol
10. Korvalol, valirianka, bromidlar
11. Amitriptillin va imizin moddalari qanday holatlarda ishlatiladi?
12. Uyquvchanlikda, organizimning umumiy holsizlanish kabi holatlarida
13. Talvasalarda, hushdan ketish holatlarida
14. Depressiyalarida, gallyutsinatsiyalarda
15. Bosh miya o’sma kasalliklarida
16. Analeptiklar katta do’zalarda berilsa qanday holatni keltirib chiqaradi
17. Talvasani
18. Yo’talni
19. Gastritni
20. Zaharlanishni
21. Nafas stimulyatorlari vositalarini toping
22. Kodein, libeksin, falimint
23. Korazol, bemegrid, kordiamin
24. Eufillin, izadrin, efedrin
25. Termopsiz o’ti, natri gidrokarbonat
26. Balg’am ko’chiruvchi vositalar ta’sir mexanizimiga ko’ra qanday guruhlarga bo’linadi?
27. To’g’ridan-to’g’ri ta’sir qiluvchi moddalar va reflector ta’sir qiluvchilarga
28. Bilvosita va reflektor ta’sir qiluvchilarga
29. Bevosita va to’g’ridan to’g’ri ta’sir qiluvchilarga
30. To’gri javob yo’q
31. Yo’talga qarshi vositalarning narkotik guruhiga kiruvchi vositalarni toping
32. Glauvent, tusupreks
33. Libeksin, falimint
34. Korazol, bemgrid
35. Etilmorfin, gidroxlorid, kodein
36. Yo’talga qarshi moddalar qanday kassaliklarda ishlatiladi?
37. Sil kassaligida
38. Bronixial astma kassaligida
39. Quruq yo’tallarda, bronxitda, ko’k yo’talda
40. O’pka shishlarida, pnevmoniyada
41. Bronxolitik vositalarni toping
42. Analgin, dimedrol
43. Adrenalin, efedrin, eufillin
44. Platifillin, magnisulfat, no-shpa
45. Libeksin, bromgeksin
46. Yurak glikozitlaridan o’tkir zaharlanish belgilarini toping
47. Gipokalemiya, ekstrasistaliya
48. Gallyutsinatsiya, uyqusizlik
49. Dispeptik holatlar
50. Barcha jovoblar to’ri
51. Tez ta’sir qiluvchi yurak glikozidlariga kiruvchi moddalarni toping
52. Strofantin, korglikon
53. Digitoksin, digoksin
54. Adenozid, izolanid
55. Selonid, Digitoksin
56. Quyidagi qanday qasalliklarda toj-tomirlar yetishmovchiligidagi vositalar qo’llaniladi?
57. AB ko’tarilganda, gippertonik krizlarda
58. Talvasa va gallyutsinatsiyalarda
59. Stenokordiyada, miokard infarktida
60. Miya insultida
61. Stenokordiya hurujlarida qo’llaniladigan vositalarni toping
62. Papaverin, no-shpa
63. Anaprelin, verapamil
64. Nitroglitserin, sustak, validol
65. Digitoksin, digoksin
66. Aritmiyarning necha turi bor?
67. 2
68. 3
69. 5
70. 4
71. Aritmiyalarda qo’llaniladigan vositalrni ko’rsating
72. Panangin, asparkam, kali orotat
73. Novokainamid, xinidin, lidokain
74. Adrenalin, efedrin
75. Barcha jovoblar to’gri
76. Antigipertenziv vositalar qanday kassaliklarda qo’llaniladi?
77. AB ko’tarilganda
78. AB pasayganda
79. Miokard infartida
80. Stenokardiyada
81. Antigipertenziv modda dibazol qanday shaklda chiqariladi?
82. Faqat ampulalarda
83. Ampula va flakonlarda
84. Tabletka va ampulalarda
85. Tabletka va poroshoklarda
86. Diuretiklar qanday moddalar?
87. Qon bosimni pasaytiradigan
88. Siydik ajralishini oshiradigan
89. Shishlarni kamaytiradigan
90. Barcha jovob to’ri
91. Hazim azolariga ta’sir qiladigan moddalardan ishtahaga ta’sir qiluvchi moddalar qanday guruhlarga bo’linadi?
92. Ishtahani oshiruvchilar va ishtahani qitiqlovchilar
93. Ishtahani oshiruvchilar va anoreksigen moddalar
94. Ishtahani pasaytiruvchilar va anoreksigen moddalar
95. To’ri javob yo’q
96. Qayt qildiruvchi moddalarni toping?
97. Pepsin, xlorid kislota
98. Serukal, aeron tabletkalari
99. Apomorfin, missulfat
100. Pankreatin, mezim

**II – VARIANT**

1. Hazm a’zolariga ta’sir qiladigan moddalardan ishtahaga ta’sir qiluvchi moddalar qanday guruhlarga bo’linadi?
2. Ishtahani oshiruvchilar va ishtahani qitiqlovchilar
3. Ishtahani oshiruvchilar va anoreksigen moddalar
4. Ishtahani pasaytiruvchilar va anoreksigen moddalar
5. To’ri javob yo’q
6. Festal moddasi qanday shaklda chiqariladi?
7. Drajelarda
8. Poroshoklarda
9. Ampulalarda
10. Kopsulalarda
11. O’t haydadigan moddalar qanday kasalliklarda ishlatiladi?
12. Me’da-ichak yara kasalligida
13. Jigarning virusning kasalligida
14. Xolesistitlarda, o’t-tosh kasalligida
15. Piyelonefritlarda
16. Tosh-tomir yetishmovchiligida qo’llaniladigan vositalar quydagilarda qo’llaniladi:
17. Arterial bosimni pasaytirish uchun
18. Stenokordiya hurujlarini to’xtatish va oldini olish uchun
19. Aritmiyalarda qo’llash uchun
20. Arterial bosimni ko’tarish uchun
21. Toj-tomir yetishmovchiligida qo’llaniladigan vositalarga quydagilar kiradi:
22. Magniy sulfat, dibazol, papaverin gidroxlorid
23. Nitrogliserin, sustak, validol, erenit
24. Adonezid, izolanid, gitoksin
25. Strofantin, konvalyatoksin
26. Me’da shirasi pasayganda qo’llaniladigan moddalarga quydagilar kiradi:
27. Natri gidrokarbonat, magni oksid
28. Suyultirilgan xlorid kislota, pepsin, festal
29. Panzinorum forte
30. Ermon nastoykasi, dezapimon
31. Operasiyadan keyingi ichak atoniyasi sababli kelib chiqqan qabziyatlarda ishlatiladigan vositalar:
32. Papoverin gidroxlorid
33. Prozerin
34. Aseklidin
35. Natrisulfat
36. “Diuretiklar” tushunchasini tariflab bering:
37. Qon bosimini oshiradigan vositalar
38. Qon bosimini pasaytiradigan moddalar
39. Buyraklarda siydik ajralishini oshiradigan va shishlarni kamaytiradigan moddalar
40. Ichak atoniyasini pasaytiradigan moddalar
41. Aloxol moddasi qanday shaklda chiqariladi?
42. Ampula va flakonlarda
43. Tindirma shaklda
44. Tabletkalarda
45. Barcha javob to’ri
46. Surgi dorilarda kiruvchi moddalarni toping
47. Prozerin, aseklidin
48. Magni sulfat, fenolftalein
49. No-shpa, papaverin g/x
50. Serukal, reglan
51. O’t haydaydigan moddalar qanday kasalliklarda ishlatiladi?
52. Me’da ichak yara kasalligida
53. Jigarning virusli kasalligida
54. Xolessistitlarda, o’t-tosh kasalligida
55. Piyelonefritlarda
56. Psixotrop vositalar klassifikasiyasi bo’yicha necha guruhga bo’linadi?
57. 5 guruh
58. 3 guruh
59. 4 guruh
60. 2 guruh
61. Neyroleptiklar …
62. Qo’zg’alishni kamaytiradi
63. Bemorlarda atrofdagi voqea hodisalarga loqaytlik, qo’zg’alishni kamaytiradi
64. Sezgirlikni oshiradi
65. Harakatni kuchaytiradi
66. Anoleptiklar qanday ta’sir ko’rsatadi/
67. Nafas va tomirlarni harakatlantiruvchi markazga qo’zg’atuvchi ta’sir ko’rsatadi
68. Nafas va tomirlarni harakatlantriuvchi markazga susaytiruvchi ta’sir ko’rsatadi
69. Yo’talga qarshi tas’sir ko’rsatadi
70. Toj-tomirlarni kengaytiruvchi ta’sir ko’rsatadi
71. Nafas stimulyatorlariga quydagilar kiradi
72. Valeriana, karvalol
73. Korazol, bemegrid
74. Aminozin, triftozin
75. No-shpa, papverin
76. Yo’talga qarshi vositalar qanday guruhlarga bo’linadi?
77. Markaziy va pereferik ta’sir etuvchilar
78. Nafas markaziga ta’sir etuvchilar
79. Qon aylanishini kuchaytiruvchi
80. Miya postlog’ini qo’zg’atuvchilar
81. Tez ta’sir ko’rsatuvchi yurak glikozidini toping
82. Digitoksin, digoksin
83. Adonizid, selonid
84. Strofantin, korglikon
85. Selonid, digoksin
86. Psixotrop vositalar deb …
87. Odam organalriga ta’sir qiladigan vositalar
88. Odam psixik holatiga ta’sir qiladigan vositalar
89. Odamning rivojlanishiga ta’sir qiladigan vositalar
90. Odamning ko’payishiga ta’sir qiladigan vositalar
91. Gipoteziv vositalarni qaysi kassaliklarda qo’llaniladi?
92. Gipotoniyada
93. Gipertoniyada
94. O’t-tosh kasalligida
95. Aritmiyalarda
96. Magniy sulfatni chiqarilish shakli:
97. Drajeda
98. Tabletkada
99. Ampula, poroshokda
100. Flakonda

**III-VARIANT**

1. Aritmiyarning necha turi bor?
2. 2
3. 3
4. 5
5. 4
6. Neyroleptiklarga kiruvchi moddalarni toping
7. Suprasting, tavigil dimedrol
8. Fenazepam, elenium, seduksen
9. Aminazin, etaperazin, galoperidol
10. Korvalol, valirianka, bromidlar
11. Analeptiklar katta do’zalarda berilsa qanday holatni keltirib chiqaradi
12. Talvasani
13. Yo’talni
14. Gastritni
15. Zaharlanishni
16. Nafas stimulyatorlari vositalarini toping
17. Kodein, libeksin, falimint
18. Korazol, bemegrid, kordiamin
19. Eufillin, izadrin, efedrin
20. Termopsiz o’ti, natri gidrokarbonat
21. Qayt qildiruvchi moddalarni toping?
22. Pepsin, xlorid kislota
23. Serukal, aeron tabletkalari
24. Apomorfin, missulfat
25. Pankreatin, mezim
26. Psixotrop vositalar deb …
27. Odam organalriga ta’sir qiladigan vositalar
28. Odam psixik holatiga ta’sir qiladigan vositalar
29. Odamning rivojlanishiga ta’sir qiladigan vositalar
30. Odamning ko’payishiga ta’sir qiladigan vositalar
31. Hazm a’zolariga ta’sir qiladigan moddalardan ishtahaga ta’sir qiluvchi moddalar qanday guruhlarga bo’linadi?
32. Ishtahani oshiruvchilar va ishtahani qitiqlovchilar
33. Ishtahani oshiruvchilar va anoreksigen moddalar
34. Ishtahani pasaytiruvchilar va anoreksigen moddalar
35. To’ri javob yo’q
36. Toj-tomir yetishmovchiligida qo’llaniladigan vositalarga quydagilar kiradi:
37. Magniy sulfat, dibazol, papaverin gidroxlorid
38. Nitrogliserin, sustak, validol, erenit
39. Adonezid, izolanid, gitoksin
40. Strofantin, konvalyatoksin
41. Surgi dorilarda kiruvchi moddalarni toping
42. Prozerin, aseklidin
43. Magni sulfat, fenolftalein
44. No-shpa, papaverin g/x
45. Serukal, reglan
46. Tez ta’sir ko’rsatuvchi yurak glikozidini toping
47. Digitoksin, digoksin
48. Adonizid, selonid
49. Strofantin, korglikon
50. Selonid, digoksin
51. Antigipertenziv modda dibazol qanday shaklda chiqariladi?
52. Faqat ampulalarda
53. Ampula va flakonlarda
54. Tabletka va ampulalarda
55. Tabletka va poroshoklarda
56. Hazim azolariga ta’sir qiladigan moddalardan ishtahaga ta’sir qiluvchi moddalar qanday guruhlarga bo’linadi?
57. Ishtahani oshiruvchilar va ishtahani qitiqlovchilar
58. Ishtahani oshiruvchilar va anoreksigen moddalar
59. Ishtahani pasaytiruvchilar va anoreksigen moddalar
60. To’ri javob yo’q
61. O’t haydadigan moddalar qanday kasalliklarda ishlatiladi?
62. Me’da-ichak yara kasalligida
63. Jigarning virusning kasalligida
64. Xolesistitlarda, o’t-tosh kasalligida
65. Piyelonefritlarda
66. Tosh-tomir yetishmovchiligida qo’llaniladigan vositalar quydagilarda qo’llaniladi:
67. Arterial bosimni pasaytirish uchun
68. Stenokordiya hurujlarini to’xtatish va oldini olish uchun
69. Aritmiyalarda qo’llash uchun
70. Arterial bosimni ko’tarish uchun
71. Me’da shirasi pasayganda qo’llaniladigan moddalarga quydagilar kiradi:
72. Natri gidrokarbonat, magni oksid
73. Suyultirilgan xlorid kislota, pepsin, festal
74. Panzinorum forte
75. Ermon nastoykasi, dezapimon
76. Aloxol moddasi qanday shaklda chiqariladi?
77. Ampula va flakonlarda
78. Tindirma shaklda
79. Tabletkalarda
80. Barcha javob to’ri
81. Psixotrop vositalar klassifikasiyasi bo’yicha necha guruhga bo’linadi?
82. 5 guruh
83. 3 guruh
84. 4 guruh
85. 2 guruh
86. Balg’am ko’chiruvchi vositalar ta’sir mexanizimiga ko’ra qanday guruhlarga bo’linadi?
87. To’g’ridan-to’g’ri ta’sir qiluvchi moddalar va reflector ta’sir qiluvchilarga
88. Bilvosita va reflektor ta’sir qiluvchilarga
89. Bevosita va to’g’ridan to’g’ri ta’sir qiluvchilarga
90. To’gri javob yo’q
91. Yo’talga qarshi moddalar qanday kassaliklarda ishlatiladi?
92. Sil kassaligida
93. Bronixial astma kassaligida
94. Quruq yo’tallarda, bronxitda, ko’k yo’talda
95. O’pka shishlarida, pnevmoniyada
96. Yurak glikozitlaridan o’tkir zaharlanish belgilarini toping
97. Gipokalemiya, ekstrasistaliya
98. Gallyutsinatsiya, uyqusizlik
99. Dispeptik holatlar
100. Barcha jovoblar to’ri

**IV-VARIANT**

1. Nafas stimulyatorlari vositalarini toping
2. Kodein, libeksin, falimint
3. Korazol, bemegrid, kordiamin
4. Eufillin, izadrin, efedrin
5. Termopsiz o’ti, natri gidrokarbonat
6. Yo’talga qarshi moddalar qanday kassaliklarda ishlatiladi?
7. Sil kassaligida
8. Bronixial astma kassaligida
9. Quruq yo’tallarda, bronxitda, ko’k yo’talda
10. O’pka shishlarida, pnevmoniyada
11. Stenokordiya hurujlarida qo’llaniladigan vositalarni toping
12. Papaverin, no-shpa
13. Anaprelin, verapamil
14. Nitroglitserin, sustak, validol
15. Digitoksin, digoksin
16. Aritmiyarning necha turi bor?
17. 2
18. 3
19. 5
20. 4
21. Antigipertenziv vositalar qanday kassaliklarda qo’llaniladi?
22. AB ko’tarilganda
23. AB pasayganda
24. Miokard infartida
25. Stenokardiyada
26. Psixotrop vositalar deb …
27. Organ va sistemalarga ta’sir qiladigan vositalar
28. Odamning ruhiyatiga yoki psixikasiga ta’sir qiladigan vositalar
29. Odamning ko’payishiga ta’sir qiladigan vositalar
30. Odamning rivojlanishiga ta’sir qiladigan vositalar
31. Antigipertenziv modda dibazol qanday shaklda chiqariladi?
32. Faqat ampulalarda
33. Ampula va flakonlarda
34. Tabletka va ampulalarda
35. Tabletka va poroshoklarda
36. Diuretiklar qanday moddalar?
37. Qon bosimni pasaytiradigan
38. Siydik ajralishini oshiradigan
39. Shishlarni kamaytiradigan
40. Barcha jovob to’ri
41. Hazim azolariga ta’sir qiladigan moddalardan ishtahaga ta’sir qiluvchi moddalar qanday guruhlarga bo’linadi?
42. Ishtahani oshiruvchilar va ishtahani qitiqlovchilar
43. Ishtahani oshiruvchilar va anoreksigen moddalar
44. Ishtahani pasaytiruvchilar va anoreksigen moddalar
45. To’ri javob yo’q
46. Hazm a’zolariga ta’sir qiladigan moddalardan ishtahaga ta’sir qiluvchi moddalar qanday guruhlarga bo’linadi?
47. Ishtahani oshiruvchilar va ishtahani qitiqlovchilar
48. Ishtahani oshiruvchilar va anoreksigen moddalar
49. Ishtahani pasaytiruvchilar va anoreksigen moddalar
50. To’ri javob yo’q
51. Toj-tomir yetishmovchiligida qo’llaniladigan vositalarga quydagilar kiradi:
52. Magniy sulfat, dibazol, papaverin gidroxlorid
53. Nitrogliserin, sustak, validol, erenit
54. Adonezid, izolanid, gitoksin
55. Strofantin, konvalyatoksin
56. Me’da shirasi pasayganda qo’llaniladigan moddalarga quydagilar kiradi:
57. Natri gidrokarbonat, magni oksid
58. Suyultirilgan xlorid kislota, pepsin, festal
59. Panzinorum forte
60. Ermon nastoykasi, dezapimon
61. Aloxol moddasi qanday shaklda chiqariladi?
62. Ampula va flakonlarda
63. Tindirma shaklda
64. Tabletkalarda
65. Barcha javob to’ri
66. Psixotrop vositalar klassifikasiyasi bo’yicha necha guruhga bo’linadi?
67. 5 guruh
68. 3 guruh
69. 4 guruh
70. 2 guruh
71. Anoleptiklar qanday ta’sir ko’rsatadi?
72. Nafas va tomirlarni harakatlantiruvchi markazga qo’zg’atuvchi ta’sir ko’rsatadi
73. Nafas va tomirlarni harakatlantriuvchi markazga susaytiruvchi ta’sir ko’rsatadi
74. Yo’talga qarshi tas’sir ko’rsatadi
75. Toj-tomirlarni kengaytiruvchi ta’sir ko’rsatadi
76. Yo’talga qarshi vositalar qanday guruhlarga bo’linadi?
77. Markaziy va pereferik ta’sir etuvchilar
78. Nafas markaziga ta’sir etuvchilar
79. Qon aylanishini kuchaytiruvchi
80. Miya postlog’ini qo’zg’atuvchilar
81. Tez ta’sir ko’rsatuvchi yurak glikozidini toping
82. Digitoksin, digoksin
83. Adonizid, selonid
84. Strofantin, korglikon
85. Selonid, digoksin
86. Gipoteziv vositalarni qaysi kassaliklarda qo’llaniladi?
87. Gipotoniyada
88. Gipertoniyada
89. O’t-tosh kasalligida
90. Aritmiyalarda
91. Trankvilizatorlarga quydagilar kiradi:
92. Fenamin, bromidlar
93. Diazepam, xlordiazepoksid
94. Galoperidol, triftozin
95. Aminozin, karvalol
96. Nitroglisirin qanday hollarda qo’llaniladi?
97. Buyrak sanchig’ida
98. Stenokordiya va miokard infarktida
99. Bosh og’rig’ida
100. AB ko’tarilganda

**V-VARIANT**

1. Neyroleptiklarga kiruvchi moddalarni toping
2. Suprasting, tavigil dimedrol
3. Fenazepam, elenium, seduksen
4. Aminazin, etaperazin, galoperidol
5. Korvalol, valirianka, bromidlar
6. Psixotrop vositalar deb …
7. Organ va sistemalarga ta’sir qiladigan vositalar
8. Odamning ruhiyatiga yoki psixikasiga ta’sir qiladigan vositalar
9. Odamning ko’payishiga ta’sir qiladigan vositalar
10. Odamning rivojlanishiga ta’sir qiladigan vositalar
11. Analeptiklar katta do’zalarda berilsa qanday holatni keltirib chiqaradi
12. Talvasani
13. Yo’talni
14. Gastritni
15. Zaharlanishni
16. Balg’am ko’chiruvchi vositalar ta’sir mexanizimiga ko’ra qanday guruhlarga bo’linadi?
17. To’g’ridan-to’g’ri ta’sir qiluvchi moddalar va reflector ta’sir qiluvchilarga
18. Bilvosita va reflektor ta’sir qiluvchilarga
19. Bevosita va to’g’ridan to’g’ri ta’sir qiluvchilarga
20. To’gri javob yo’q
21. Yo’talga qarshi moddalar qanday kassaliklarda ishlatiladi?
22. Sil kassaligida
23. Bronixial astma kassaligida
24. Quruq yo’tallarda, bronxitda, ko’k yo’talda
25. O’pka shishlarida, pnevmoniyada
26. Stenokordiya hurujlarida qo’llaniladigan vositalarni toping
27. Papaverin, no-shpa
28. Anaprelin, verapamil
29. Nitroglitserin, sustak, validol
30. Digitoksin, digoksin
31. Aritmiyarning necha turi bor?
32. 2
33. 3
34. 5
35. 4
36. Hazim azolariga ta’sir qiladigan moddalardan ishtahaga ta’sir qiluvchi moddalar qanday guruhlarga bo’linadi?
37. Ishtahani oshiruvchilar va ishtahani qitiqlovchilar
38. Ishtahani oshiruvchilar va anoreksigen moddalar
39. Ishtahani pasaytiruvchilar va anoreksigen moddalar
40. To’ri javob yo’q
41. Festal moddasi qanday shaklda chiqariladi?
42. Drajelarda
43. Poroshoklarda
44. Ampulalarda
45. Kopsulalarda
46. O’t haydadigan moddalar qanday kasalliklarda ishlatiladi?
47. Me’da-ichak yara kasalligida
48. Jigarning virusning kasalligida
49. Xolesistitlarda, o’t-tosh kasalligida
50. Piyelonefritlarda
51. Operasiyadan keyingi ichak atoniyasi sababli kelib chiqqan qabziyatlarda ishlatiladigan vositalar:
52. Papoverin gidroxlorid
53. Prozerin
54. Aseklidin
55. Natrisulfat
56. “Diuretiklar” tushunchasini tariflab bering:
57. Qon bosimini oshiradigan vositalar
58. Qon bosimini pasaytiradigan moddalar
59. Buyraklarda siydik ajralishini oshiradigan va shishlarni kamaytiradigan moddalar
60. Ichak atoniyasini pasaytiradigan moddalar
61. O’t haydaydigan moddalar qanday kasalliklarda ishlatiladi?
62. Me’da ichak yara kasalligida
63. Jigarning virusli kasalligida
64. Xolessistitlarda, o’t-tosh kasalligida
65. Piyelonefritlarda
66. Psixotrop vositalar klassifikasiyasi bo’yicha necha guruhga bo’linadi?
67. 5 guruh
68. 3 guruh
69. 4 guruh
70. 2 guruh
71. Anoleptiklar qanday ta’sir ko’rsatadi?
72. Nafas va tomirlarni harakatlantiruvchi markazga qo’zg’atuvchi ta’sir ko’rsatadi
73. Nafas va tomirlarni harakatlantriuvchi markazga susaytiruvchi ta’sir ko’rsatadi
74. Yo’talga qarshi tas’sir ko’rsatadi
75. Nafas stimulyatorlariga quydagilar kiradi
76. Valeriana, karvalol
77. Korazol, bemegrid
78. Aminozin, triftozin
79. No-shpa, papverin
80. Tez ta’sir ko’rsatuvchi yurak glikozidini toping
81. Digitoksin, digoksin
82. Adonizid, selonid
83. Strofantin, korglikon
84. Selonid, digoksin
85. Gipoteziv vositalarni qaysi kassaliklarda qo’llaniladi?
86. Gipotoniyada
87. Gipertoniyada
88. O’t-tosh kasalligida
89. Aritmiyalarda
90. Magniy sulfatni chiqarilish shakli:
91. Drajeda
92. Tabletkada
93. Ampula, poroshokda
94. Flakonda
95. Neyroleptiklarga quydagilar kiradi:
96. Aminozin, triftozin
97. Diazepam, veliriana
98. Karvalol, fenamin
99. Bromidlar, galoperidol

**VI-VARIANT**

1. Magniy sulfatni chiqarilish shakli:
2. Drajeda
3. Tabletkada
4. Ampula, poroshokda
5. Flakonda
6. Nitroglisirin qanday hollarda qo’llaniladi?
7. Buyrak sanchig’ida
8. Stenokordiya va miokard infarktida
9. Bosh og’rig’ida
10. AB ko’tarilganda
11. Festal moddasi qanday shaklda chiqariladi?
12. Drajelarda
13. Poroshoklarda
14. Ampulalarda
15. Kopsulalarda
16. Neyroleptiklarga quydagilar kiradi:
17. Aminozin, triftozin
18. Diazepam, veliriana
19. Karvalol, fenamin
20. Bromidlar, galoperidol
21. Aloxol moddasi qanday shaklda chiqariladi?
22. Ampula va flakonlarda
23. Tindirma shaklda
24. Tabletkalarda
25. Barcha javob to’ri
26. Operasiyadan keyingi ichak atoniyasi sababli kelib chiqqan qabziyatlarda ishlatiladigan vositalar:
27. Papoverin gidroxlorid
28. Prozerin
29. Aseklidin
30. Natrisulfat
31. Surgi dorilarda kiruvchi moddalarni toping
32. Prozerin, aseklidin
33. Magni sulfat, fenolftalein
34. No-shpa, papaverin g/x
35. Serukal, reglan
36. O’t haydadigan moddalar qanday kasalliklarda ishlatiladi?
37. Me’da-ichak yara kasalligida
38. Jigarning virusning kasalligida
39. Xolesistitlarda, o’t-tosh kasalligida
40. Piyelonefritlarda
41. Diuretiklar qanday moddalar?
42. Qon bosimni pasaytiradigan
43. Siydik ajralishini oshiradigan
44. Shishlarni kamaytiradigan
45. Barcha jovob to’ri
46. Psixotrop vositalar deb …
47. Organ va sistemalarga ta’sir qiladigan vositalar
48. Odamning ruhiyatiga yoki psixikasiga ta’sir qiladigan vositalar
49. Odamning ko’payishiga ta’sir qiladigan vositalar
50. Odamning rivojlanishiga ta’sir qiladigan vositalar
51. Tosh-tomir yetishmovchiligida qo’llaniladigan vositalar quydagilarda qo’llaniladi:
52. Arterial bosimni pasaytirish uchun
53. Stenokordiya hurujlarini to’xtatish va oldini olish uchun
54. Aritmiyalarda qo’llash uchun
55. Arterial bosimni ko’tarish uchun
56. Yo’talga qarshi vositalarning narkotik guruhiga kiruvchi vositalarni toping
57. Glauvent, tusupreks
58. Libeksin, falimint
59. Korazol, bemgrid
60. Etilmorfin, gidroxlorid, kodein
61. Tez ta’sir ko’rsatuvchi yurak glikozidini toping
62. Digitoksin, digoksin
63. Adonizid, selonid
64. Strofantin, korglikon
65. Selonid, digoksin
66. Yo’talga qarshi vositalar qanday guruhlarga bo’linadi?
67. Markaziy va pereferik ta’sir etuvchilar
68. Nafas markaziga ta’sir etuvchilar
69. Qon aylanishini kuchaytiruvchi
70. Miya postlog’ini qo’zg’atuvchilar
71. Hazm a’zolariga ta’sir qiladigan moddalardan ishtahaga ta’sir qiluvchi moddalar qanday guruhlarga bo’linadi?
72. Ishtahani oshiruvchilar va ishtahani qitiqlovchilar
73. Ishtahani oshiruvchilar va anoreksigen moddalar
74. Ishtahani pasaytiruvchilar va anoreksigen moddalar
75. To’ri javob yo’q
76. Anoleptiklar qanday ta’sir ko’rsatadi?
77. Nafas va tomirlarni harakatlantiruvchi markazga qo’zg’atuvchi ta’sir ko’rsatadi
78. Nafas va tomirlarni harakatlantriuvchi markazga susaytiruvchi ta’sir ko’rsatadi
79. Yo’talga qarshi tas’sir ko’rsatadi
80. Toj-tomirlarni kengaytiruvchi ta’sir ko’rsatadi
81. Operasiyadan keyingi ichak atoniyasi sababli kelib chiqqan qabziyatlarda ishlatiladigan vositalar:
82. Papoverin gidroxlorid
83. Prozerin
84. Aseklidin
85. Natrisulfat
86. Analeptiklar katta do’zalarda berilsa qanday holatni keltirib chiqaradi
87. Talvasani
88. Yo’talni
89. Gastritni
90. Zaharlanishni
91. Bronxolitik vositalarni toping
92. Analgin, dimedrol
93. Adrenalin, efedrin, eufillin
94. Platifillin, magnisulfat, no-shpa
95. Libeksin, bromgeksin
96. Gipoteziv vositalarni qaysi kassaliklarda qo’llaniladi?
97. Gipotoniyada
98. Gipertoniyada
99. O’t-tosh kasalligida
100. Aritmiyalarda

4 **VII-VARIANT**

1. Antasid vositalar deb qanday moddalarga aytiladi?
2. Yallig’lanish qarshi vositalarga
3. Og’riq qoldiruvchi vositalarga
4. Balg’am ko’chiruvchi vositalarga
5. Xlorid kislota neytrallaydigan vositalarga
6. O’t haydaydigan vositalarga qaysilar kiradi?
7. Festal
8. Allaxol
9. Pepsin
10. Erinit
11. Gipoatsid gastrit hodisalari bo’lgan bemorlarga qanday ferment preparatlari tavsiya qilinadi?
12. Suyultirilgan xlorid kislota
13. Magni oksid
14. Aluminiy gidroksid
15. Ziravorlar
16. O’t haydovchi dorilar necha guruhga bolinadi?
17. 3 guruh
18. 4 guruh
19. 2 guruh
20. 5 guruh
21. Tuz surgilarning ta’sir mexanizmi qanday?
22. Ichakning sekretor va motor funksiyalarini kuchaytiradi
23. Ichakning sekretor va motor funksiyalarini susaytiradi
24. Reflekslarni qo’zg’atadi
25. Muskullar tonusini o’shiradi
26. Antigipertenziv modda dibazol qanday shaklda chiqariladi?
27. Faqat ampulalarda
28. Ampula va flakonlarda
29. Tabletka va ampulalarda
30. Tabletka va poroshoklarda
31. Aritmiyarning necha turi bor?
32. 2
33. 3
34. 5
35. 4
36. Yo’talga qarshi moddalar qanday kassaliklarda ishlatiladi?
37. Sil kassaligida
38. Bronixial astma kassaligida
39. Quruq yo’tallarda, bronxitda, ko’k yo’talda
40. O’pka shishlarida, pnevmoniyada
41. Yurak glikozitlaridan o’tkir zaharlanish belgilarini toping
42. Gipokalemiya, ekstrasistaliya
43. Gallyutsinatsiya, uyqusizlik
44. Dispeptik holatlar
45. Barcha jovoblar to’ri
46. Tosh-tomir yetishmovchiligida qo’llaniladigan vositalar quydagilarda qo’llaniladi:
47. Arterial bosimni pasaytirish uchun
48. Stenokordiya hurujlarini to’xtatish va oldini olish uchun
49. Aritmiyalarda qo’llash uchun
50. Arterial bosimni ko’tarish uchun
51. Balg’am ko’chiruvchi vositalar ta’sir mexanizimiga ko’ra qanday guruhlarga bo’linadi?
52. To’g’ridan-to’g’ri ta’sir qiluvchi moddalar va reflector ta’sir qiluvchilarga
53. Bilvosita va reflektor ta’sir qiluvchilarga
54. Bevosita va to’g’ridan to’g’ri ta’sir qiluvchilarga
55. To’gri javob yo’q
56. Hazm a’zolariga ta’sir qiladigan moddalardan ishtahaga ta’sir qiluvchi moddalar qanday guruhlarga bo’linadi?
57. Ishtahani oshiruvchilar va ishtahani qitiqlovchilar
58. Ishtahani oshiruvchilar va anoreksigen moddalar
59. Ishtahani pasaytiruvchilar va anoreksigen moddalar
60. To’ri javob yo’q
61. Gipoteziv vositalarni qaysi kassaliklarda qo’llaniladi?
62. Gipotoniyada
63. Gipertoniyada
64. O’t-tosh kasalligida
65. Aritmiyalarda
66. Bronxolitik vositalarni toping
67. Analgin, dimedrol
68. Adrenalin, efedrin, eufillin
69. Platifillin, magnisulfat, no-shpa
70. Libeksin, bromgeksin
71. Magniy sulfatni chiqarilish shakli:
72. Drajeda
73. Tabletkada
74. Ampula, poroshokda
75. Flakonda
76. Yo’talga qarshi vositalarning narkotik guruhiga kiruvchi vositalarni toping
77. Glauvent, tusupreks
78. Libeksin, falimint
79. Korazol, bemgrid
80. Etilmorfin, gidroxlorid, kodein
81. Me’da shirasi pasayganda qo’llaniladigan moddalarga quydagilar kiradi:
82. Natri gidrokarbonat, magni oksid
83. Suyultirilgan xlorid kislota, pepsin, festal
84. Panzinorum forte
85. Ermon nastoykasi, dezapimon
86. Trankvilizatorlarga quydagilar kiradi:
87. Fenamin, bromidlar
88. Diazepam, xlordiazepoksid
89. Galoperidol, triftozin
90. Aminozin, karvalol
91. Psixotrop vositalar deb …
92. Organ va sistemalarga ta’sir qiladigan vositalar
93. Odamning ruhiyatiga yoki psixikasiga ta’sir qiladigan vositalar
94. Odamning ko’payishiga ta’sir qiladigan vositalar
95. Odamning rivojlanishiga ta’sir qiladigan vositalar
96. Tez ta’sir qiluvchi yurak glikozidlariga kiruvchi moddalarni toping
97. Strofantin, korglikon
98. Digitoksin, digoksin
99. Adenozid, izolanid
100. Selonid, Digitoksin

**VIII - VARIANT**

1. Gipoatsid gastrit hodisalari bo’lgan bemorlarga qanday ferment preparatlari tavsiya qilinadi?
2. Suyultirilgan xlorid kislota
3. Magni oksid
4. Aluminiy gidroksid
5. Ziravorlar
6. Yo’talga qarshi vositalar qanday guruhlarga bo’linadi?
7. Markaziy va pereferik ta’sir etuvchilar
8. Nafas markaziga ta’sir etuvchilar
9. Qon aylanishini kuchaytiruvchi
10. Miya postlog’ini qo’zg’atuvchilar
11. Neyroleptiklarga quydagilar kiradi:
12. Aminozin, triftozin
13. Diazepam, veliriana
14. Karvalol, fenamin
15. Bromidlar, galoperidol
16. Nafas stimulyatorlari vositalarini toping
17. Kodein, libeksin, falimint
18. Korazol, bemegrid, kordiamin
19. Eufillin, izadrin, efedrin
20. Termopsiz o’ti, natri gidrokarbonat
21. Qayt qildiruvchi moddalarni toping?
22. Pepsin, xlorid kislota
23. Serukal, aeron tabletkalari
24. Apomorfin, missulfat
25. Pankreatin, mezim
26. Aritmiyarning necha turi bor?
27. 2
28. 3
29. 5
30. 4
31. Toj-tomir yetishmovchiligida qo’llaniladigan vositalarga quydagilar kiradi:
32. Magniy sulfat, dibazol, papaverin gidroxlorid
33. Nitrogliserin, sustak, validol, erenit
34. Adonezid, izolanid, gitoksin
35. Festal moddasi qanday shaklda chiqariladi?
36. Drajelarda
37. Poroshoklarda
38. Ampulalarda
39. Kopsulalarda
40. Aritmiyalarda qo’llaniladigan vositalrni ko’rsating
41. Panangin, asparkam, kali orotat
42. Novokainamid, xinidin, lidokain
43. Adrenalin, efedrin
44. Barcha jovoblar to’gri
45. Trankvilizatorlarga quydagilar kiradi:
46. Fenamin, bromidlar
47. Diazepam, xlordiazepoksid
48. Galoperidol, triftozin
49. Aminozin, karvalol
50. Aloxol moddasi qanday shaklda chiqariladi?
51. Ampula va flakonlarda
52. Tindirma shaklda
53. Tabletkalarda
54. Barcha javob to’ri
55. Hazm a’zolariga ta’sir qiladigan moddalardan ishtahaga ta’sir qiluvchi moddalar qanday guruhlarga bo’linadi?
56. Ishtahani oshiruvchilar va ishtahani qitiqlovchilar
57. Ishtahani oshiruvchilar va anoreksigen moddalar
58. Ishtahani pasaytiruvchilar va anoreksigen moddalar
59. To’ri javob yo’q
60. Operasiyadan keyingi ichak atoniyasi sababli kelib chiqqan qabziyatlarda ishlatiladigan vositalar:
61. Papoverin gidroxlorid
62. Prozerin
63. Aseklidin
64. Natrisulfat
65. Psixotrop vositalar klassifikasiyasi bo’yicha necha guruhga bo’linadi?
66. 5 guruh
67. 3 guruh
68. 4 guruh
69. 2 guruh
70. Tuz surgilarning ta’sir mexanizmi qanday?
71. Ichakning sekretor va motor funksiyalarini kuchaytiradi
72. Ichakning sekretor va motor funksiyalarini susaytiradi
73. Reflekslarni qo’zg’atadi
74. Muskullar tonusini o’shiradi
75. Bronxolitik vositalarni toping
76. Analgin, dimedrol
77. Adrenalin, efedrin, eufillin
78. Platifillin, magnisulfat, no-shpa
79. Libeksin, bromgeksin
80. Tez ta’sir ko’rsatuvchi yurak glikozidini toping
81. Digitoksin, digoksin
82. Adonizid, selonid
83. Strofantin, korglikon
84. Selonid, digoksin
85. Gipoteziv vositalarni qaysi kassaliklarda qo’llaniladi?
86. Gipotoniyada
87. Gipertoniyada
88. O’t-tosh kasalligida
89. Aritmiyalarda
90. Psixotrop vositalar deb …
91. Organ va sistemalarga ta’sir qiladigan vositalar
92. Odamning ruhiyatiga yoki psixikasiga ta’sir qiladigan vositalar
93. Odamning ko’payishiga ta’sir qiladigan vositalar
94. Odamning rivojlanishiga ta’sir qiladigan vositalar
95. O’t haydaydigan vositalarga qaysilar kiradi?
96. Festal
97. Allaxol
98. Pepsin
99. Erinit

**IX-VARIANT**

1. Tosh-tomir yetishmovchiligida qo’llaniladigan vositalar quydagilarda qo’llaniladi:
2. Arterial bosimni pasaytirish uchun
3. Stenokordiya hurujlarini to’xtatish va oldini olish uchun
4. Aritmiyalarda qo’llash uchun
5. Arterial bosimni ko’tarish uchun
6. “Diuretiklar” tushunchasini tariflab bering:
7. Qon bosimini oshiradigan vositalar
8. Qon bosimini pasaytiradigan moddalar
9. Buyraklarda siydik ajralishini oshiradigan va shishlarni kamaytiradigan moddalar
10. Ichak atoniyasini pasaytiradigan moddalar
11. Anoleptiklar qanday ta’sir ko’rsatadi?
12. Nafas va tomirlarni harakatlantiruvchi markazga qo’zg’atuvchi ta’sir ko’rsatadi
13. Nafas va tomirlarni harakatlantriuvchi markazga susaytiruvchi ta’sir ko’rsatadi
14. Yo’talga qarshi tas’sir ko’rsatadi
15. Toj-tomirlarni kengaytiruvchi ta’sir ko’rsatadi
16. Yo’talga qarshi moddalar qanday kassaliklarda ishlatiladi?
17. Sil kassaligida
18. Bronixial astma kassaligida
19. Quruq yo’tallarda, bronxitda, ko’k yo’talda
20. O’pka shishlarida, pnevmoniyada
21. Bronxolitik vositalarni toping
22. Analgin, dimedrol
23. Adrenalin, efedrin, eufillin
24. Platifillin, magnisulfat, no-shpa
25. Libeksin, bromgeksin
26. Tuz surgilarning ta’sir mexanizmi qanday?
27. Ichakning sekretor va motor funksiyalarini kuchaytiradi
28. Ichakning sekretor va motor funksiyalarini susaytiradi
29. Reflekslarni qo’zg’atadi
30. Muskullar tonusini o’shiradi
31. Antasid vositalar deb qanday moddalarga aytiladi?
32. Yallig’lanish qarshi vositalarga
33. Og’riq qoldiruvchi vositalarga
34. Balg’am ko’chiruvchi vositalarga
35. Xlorid kislota neytrallaydigan vositalarga
36. O’t haydovchi dorilar necha guruhga bolinadi?
37. 3 guruh
38. 4 guruh
39. 2 guruh
40. 5 guruh
41. Trankvilizatorlarga quydagilar kiradi:
42. Fenamin, bromidlar
43. Diazepam, xlordiazepoksid
44. Galoperidol, triftozin
45. O’t haydaydigan moddalar qanday kasalliklarda ishlatiladi?
46. Me’da ichak yara kasalligida
47. Jigarning virusli kasalligida
48. Xolessistitlarda, o’t-tosh kasalligida
49. Piyelonefritlarda
50. Yo’talga qarshi vositalarning narkotik guruhiga kiruvchi vositalarni toping
51. Glauvent, tusupreks
52. Libeksin, falimint
53. Korazol, bemgrid
54. Etilmorfin, gidroxlorid, kodein
55. Psixotrop vositalar klassifikasiyasi bo’yicha necha guruhga bo’linadi?
56. 5 guruh
57. 3 guruh
58. 4 guruh
59. 2 guruh
60. Magniy sulfatni chiqarilish shakli:
61. Drajeda
62. Tabletkada
63. Ampula, poroshokda
64. Flakonda
65. Antigipertenziv modda dibazol qanday shaklda chiqariladi?
66. Faqat ampulalarda
67. Ampula va flakonlarda
68. Tabletka va ampulalarda
69. Tabletka va poroshoklarda
70. Tez ta’sir ko’rsatuvchi yurak glikozidini toping
71. Digitoksin, digoksin
72. Adonizid, selonid
73. Strofantin, korglikon
74. Selonid, digoksin
75. Analeptiklar katta do’zalarda berilsa qanday holatni keltirib chiqaradi
76. Talvasani
77. Yo’talni
78. Gastritni
79. Zaharlanishni
80. Surgi dorilarda kiruvchi moddalarni toping
81. Prozerin, aseklidin
82. Magni sulfat, fenolftalein
83. No-shpa, papaverin g/x
84. Serukal, reglan
85. Hazim azolariga ta’sir qiladigan moddalardan ishtahaga ta’sir qiluvchi moddalar qanday guruhlarga bo’linadi?
86. Ishtahani oshiruvchilar va ishtahani qitiqlovchilar
87. Ishtahani oshiruvchilar va anoreksigen moddalar
88. Ishtahani pasaytiruvchilar va anoreksigen moddalar
89. To’ri javob yo’q
90. Hazm a’zolariga ta’sir qiladigan moddalardan ishtahaga ta’sir qiluvchi moddalar qanday guruhlarga bo’linadi?
91. Ishtahani oshiruvchilar va ishtahani qitiqlovchilar
92. Ishtahani oshiruvchilar va anoreksigen moddalar
93. Ishtahani pasaytiruvchilar va anoreksigen moddalar
94. To’ri javob yo’q
95. Neyroleptiklar …
96. Qo’zg’alishni kamaytiradi
97. Bemorlarda atrofdagi voqea hodisalarga loqaytlik, qo’zg’alishni kamaytiradi
98. Sezgirlikni oshiradi
99. Harakatni kuchaytiradi

**X-VARIANT**

1. Neyroleptiklar …
2. Qo’zg’alishni kamaytiradi
3. Bemorlarda atrofdagi voqea hodisalarga loqaytlik, qo’zg’alishni kamaytiradi
4. Sezgirlikni oshiradi
5. Harakatni kuchaytiradi
6. Yo’talga qarshi moddalar qanday kassaliklarda ishlatiladi?
7. Sil kassaligida
8. Bronixial astma kassaligida
9. Quruq yo’tallarda, bronxitda, ko’k yo’talda
10. O’pka shishlarida, pnevmoniyada
11. O’t haydovchi dorilar necha guruhga bolinadi?
12. 3 guruh
13. 4 guruh
14. 2 guruh
15. 5 guruh
16. Neyroleptiklarga kiruvchi moddalarni toping
17. Suprasting, tavigil dimedrol
18. Fenazepam, elenium, seduksen
19. Aminazin, etaperazin, galoperidol
20. Korvalol, valirianka, bromidlar
21. Antigipertenziv vositalar qanday kassaliklarda qo’llaniladi?
22. AB ko’tarilganda
23. AB pasayganda
24. Miokard infartida
25. Stenokardiyada
26. Anoleptiklar qanday ta’sir ko’rsatadi?
27. Nafas va tomirlarni harakatlantiruvchi markazga qo’zg’atuvchi ta’sir ko’rsatadi
28. Nafas va tomirlarni harakatlantriuvchi markazga susaytiruvchi ta’sir ko’rsatadi
29. Yo’talga qarshi tas’sir ko’rsatadi
30. Toj-tomirlarni kengaytiruvchi ta’sir ko’rsatadi
31. Psixotrop vositalar deb …
32. Organ va sistemalarga ta’sir qiladigan vositalar
33. Odamning ruhiyatiga yoki psixikasiga ta’sir qiladigan vositalar
34. Odamning ko’payishiga ta’sir qiladigan vositalar
35. Odamning rivojlanishiga ta’sir qiladigan vositalar
36. Nafas stimulyatorlariga quydagilar kiradi
37. Valeriana, karvalol
38. Korazol, bemegrid
39. Aminozin, triftozin
40. No-shpa, papverin
41. Psixotrop vositalar klassifikasiyasi bo’yicha necha guruhga bo’linadi?
42. 5 guruh
43. 3 guruh
44. 4 guruh
45. 2 guruh
46. Analeptiklar katta do’zalarda berilsa qanday holatni keltirib chiqaradi
47. Talvasani
48. Yo’talni
49. Gastritni
50. Zaharlanishni
51. Qayt qildiruvchi moddalarni toping?
52. Pepsin, xlorid kislota
53. Serukal, aeron tabletkalari
54. Apomorfin, missulfat
55. Pankreatin, mezim
56. Antasid vositalar deb qanday moddalarga aytiladi?
57. Yallig’lanish qarshi vositalarga
58. Og’riq qoldiruvchi vositalarga
59. Balg’am ko’chiruvchi vositalarga
60. Xlorid kislota neytrallaydigan vositalarga
61. Operasiyadan keyingi ichak atoniyasi sababli kelib chiqqan qabziyatlarda ishlatiladigan vositalar:
62. Papoverin gidroxlorid
63. Prozerin
64. Aseklidin
65. Natrisulfat
66. Yo’talga qarshi vositalarning narkotik guruhiga kiruvchi vositalarni toping
67. Glauvent, tusupreks
68. Libeksin, falimint
69. Korazol, bemgrid
70. Etilmorfin, gidroxlorid, kodein
71. Magniy sulfatni chiqarilish shakli:
72. Drajeda
73. Tabletkada
74. Ampula, poroshokda
75. Flakonda
76. Tez ta’sir ko’rsatuvchi yurak glikozidini toping
77. Digitoksin, digoksin
78. Adonizid, selonid
79. Strofantin, korglikon
80. Selonid, digoksin
81. Gipoteziv vositalarni qaysi kassaliklarda qo’llaniladi?
82. Gipotoniyada
83. Gipertoniyada
84. O’t-tosh kasalligida
85. Aritmiyalarda
86. Tez ta’sir qiluvchi yurak glikozidlariga kiruvchi moddalarni toping
87. Strofantin, korglikon
88. Digitoksin, digoksin
89. Adenozid, izolanid
90. Selonid, Digitoksin
91. Me’da shirasi pasayganda qo’llaniladigan moddalarga quydagilar kiradi:
92. Natri gidrokarbonat, magni oksid
93. Suyultirilgan xlorid kislota, pepsin, festal
94. Panzinorum forte
95. Ermon nastoykasi, dezapimon
96. “Diuretiklar” tushunchasini tariflab bering:
97. Qon bosimini oshiradigan vositalar
98. Qon bosimini pasaytiradigan moddalar
99. Buyraklarda siydik ajralishini oshiradigan va shishlarni kamaytiradigan moddalar
100. Ichak atoniyasini pasaytiradigan moddalar