I: 1

S: Qarama-qarshi kuchlar(kontrafors):

Tishlarda paydo boladigan kuchlanishni ixcham suyak moddasi.

I: 2

S: Yuqori jag'da qancha qarama-qarshi kuchlar (kontrafors) ajralib turadi:

4

I: 3

S: Pastki jag'da qancha qarama-qarshi kuchlar (kontrafors) ajralib turadi:

2

I: 4

S: Yuqori jag'ning tish qatori:

yarim elips

I: 5

S: Chaynash mushaklariga quyidagilar kiradi:

Massetr, temporalis, pterygoideus medialis, pterygoideus lateralis

I: 6

S: Pastki jag'ni tushiradigan mushak:

Mylohyoideus, genihyoideus, ventar daterior digastricus, m.colli.

I: 7

S: Pastki jag'ning tish qatori formasi:

pastki

I: 8

S: Pastki jag ' shoxi va tanasi orasidagi burchakning kattaligi:

124

I: 9

S: Normada tilning qaysi sorgichlari muguzlanadi:

ipsimon

I: 10

S: Tug'ilish vaqtida pastki jag ' normada hisoblanadi:

Pastki jag kichkina

I: 11

S: Og'iz shilliq qavati normal holatda:

Och Pushti, bir tekis namlangan

I: 12

S: Milkning kop qavatli yassi epiteliyasining qatlamlari:

Yulduzchasimondan tashqari

I: 13

S: Doimiy tishlarni chiqish tartibi:

6 1 2 4 3 5 7

I: 14

S: Yuqori jag'ning tish yoyi:

B<A<0—tish yoyi

I: 15

S: Yuqori jag'ning bazal yoyi:

B<A<0

I: 16

S: Pastki jag ' tish oklyuzion yoyi:

B>A>0

I: 17

S: Pastki jag'ning bazal yoyi:

B>A>0

I: 18

S: Og'iz shilliq qavatining kop qavatli yassi epiteliyasi odatda qayerda muguzlanadi:

Qattiq tanglay, milkdagi epiteliyipsimon sorgich

I: 19

S: Pastki jag ' o’simtasi:

Coronoideus condylaris

I: 20

S: Yuqori jag ' o’simtasi:

Zygomaticus frontalis, alvelyolar tubeal

I: 21

S: M.pterygoideus lateralis mushaklari bir tomonlama qisqarish bilan:

Pastki jagni teskariyonalishida siljitadi

I: 22

S: Xususiy og'iz bo'shlig'ining o'zi yuqoridan nima bilan cheklangan:

Qattiq va qisman yumshoq tanglay

I: 23

S: Og'iz shilliq qavati quyidagilardan iborat:

3 qavatli

I: 24

S: Mimik muskullarining o'ziga xos xususiyati nima:

Boshni tabiiy teshiklari atrofida joylashgan

I: 25

S: Mimik muskullari quyidagilarni o'z ichiga olmaydi:

chakka

I: 26

S: Pastki labni tushiradigan mushakning boshlanish joyini ko'rsating:

Pastki jagning oldi yuzasi

I: 27

S: Pastki jag ' qaysi yo'nalishlarda harakat qiladi:

Barja javob togri

I: 28

S: Sublingual mushaklarga quyidagilar kiradi:

I: 29

S: Og'iz diafragmasi hosil bo'ladi:

Barcha javob togri. (B J T )

I: 30

S: Yuz mushaklarining xususiyatlari:

B J T

I: 31

S: Chaynash mushaklarining tuzilishi va funktsiyasining xususiyatlari ular:

Pastki jagga birikkan temporomandibular qushilishidan

I: 32

S: Og'iz bo'shlig'ini o'rab turgan mushaklarga quyidagilar kirmaydi:

Til mushaklari

I: 33

S: Til papillalari:

Barg, ipsimon- filament -quziqorin, tarnovsimon - tili

I: 34

S: Odatda tilning papillalari keratinlanadi:

Muguz, filamentli (ipsimon)

I: 35

S: Pastki jag'ni tushiradigan mushak:

Mylohyoideus, genuhyoideus, v a digastricus

I: 36

S: Chaynash mushaklariga quyidagilar kirmaydi:

Yanoq - bucalis

I: 37

S: Ikki tomonlama qisqarish bilan lateral pterygoidus mushak:

Pastki jagni oldinga siljitadi

I: 38

S: Chaynash mushaklarining boshlanish joylari emas:

Yuqorigi jag

I: 39

S: Chaynash mushaklarining biriktiriladigan joylari:

Pastki jag burchagi

I: 40

S: Temporal mushakning boshlanish joylari emas:

Occipital (ensa) suyagi

I: 41

S: Temporal mushakning biriktiriladigan joyi:

I: 42

S: Lateral pterygoid mushakning biriktiriladigan joylari emas ular:

Pastki jag coronoideus usimtasi

I: 43

S: Medial pterygoid mushakning biriktiriladigan joylari ular:

Pastki jag pterygoideus qanotsimon gadir-budur

I: 44

S: Pastki jag'ning oldinga siljishida quyidagilar ishtirok etadi:

m.pterygoideus lateralis

I: 45

S: Bir tomonlama qisqarish bilan chaynov mushagi:

l.pterygoideus jagning óng chapga harakatlanishini

I: 45

S: Temporal mushakning boshlanish joylari emas:

I: 46

S: Temporal mushakning biriktiriladigan joyi:

Pastki jag koronal jarayoni

I: 47

S: Lateral pterygoid mushakning biriktiriladigan joylari emas:

Pastki jag koronal joyi

I: 48

S: Pastki jag'ning tish qatorining shakli:

parabola

I: 49

S: Pastki jag'ning tanasi va shoxi orasidagi burchakning kattaligi:

124

I: 50

S: Pastki jag'ni tushiradigan mushak:

Iyak – til osti

I: 51

S: Pastki jag'ni tushiradigan mushak:

I: 52

S: chaynash mushaklariga quyidagilar kiradi:

massetor

I: 53

S: chaynash mushaklariga quyidagilar kiradi:

Meterioideus medialis

I: 54

S: chaynash mushaklariga quyidagilar kiradi:

lateralis

I: 55

S: Chaynash mushaklariga quyidagilar kiradi:

milonoideus

I: 56

S: Chaynash mushaklariga quyidagilar kiradi:

genihoideus

I: 57

S: Chaynash mushaklariga quyidagilar kiradi:

digastricus

I: 58

S: Chaynash mushaklariga quyidagilar kiradi:

Ptereoideus l

I: 59

S: Chaynash mushaklari quyidagilarni o'z ichiga olmaydi:

I: 60

S: Chaynash mushaklari quyidagilarni o'z ichiga olmaydi:

occipitofrontalis

I: 61

S: Chaynash mushaklari quyidagilarni o'z ichiga olmaydi:

temporoparalateralis

I: 62

S: Chaynash mushaklari quyidagilarni o'z ichiga olmaydi:

Orbicularis occyli

I: 63

S: Chaynash mushaklari quyidagilarni o'z ichiga olmaydi:

Corrigator cupercilli

I: 64

S: Chaynash mushaklari quyidagilarni o'z ichiga olmaydi:

processus

I: 65

S: Chaynash mushaklari quyidagilarni o'z ichiga olmaydi:

Depressor supercilli

I: 66

S: Chaynash mushaklari quyidagilarni o'z ichiga olmaydi:

Auricularis anterior

I: 67

S: Chaynash mushaklari quyidagilarni o'z ichiga olmaydi:

Auricularis posterior

I: 68

S: Chaynash mushaklari quyidagilarni o'z ichiga olmaydi:

supperior

I: 69

S: Chaynash mushaklari quyidagilarni o'z ichiga olmaydi:

nosalis

I: 70

S: Chaynash mushaklari quyidagilarni o'z ichiga olmaydi:

compressornaris

I: 71

S: Chaynash mushaklari quyidagilarni o'z ichiga olmaydi:

Dilotatornaris

I: 72

S: Chaynash mushaklari quyidagilarni o'z ichiga olmaydi:

Depressor septinasi

I: 73

S: Chaynash mushaklari quyidagilarni o'z ichiga olmaydi:

Orbicularis oris

I: 74

S: Chaynash mushaklari quyidagilarni o'z ichiga olmaydi:

Zygomaticus major

I: 75

S: Chaynash mushaklari quyidagilarni o'z ichiga olmaydi:

Zygomaticus minor

I: 76

S: Chaynash mushaklari quyidagilarni o'z ichiga olmaydi:

Levator labis superior

I: 77

S: Chaynash mushaklari quyidagilarni o'z ichiga olmaydi:

I: 78

S: Chaynash mushaklari quyidagilarni o'z ichiga olmaydi:

I: 79

S: Chaynash mushaklari quyidagilarni o'z ichiga olmaydi:

I: 80

S: Chaynash mushaklari quyidagilarni o'z ichiga olmaydi:

I: 81

S: Chaynash mushaklari quyidagilarni o'z ichiga olmaydi:

I: 82

S: Chaynash mushaklari quyidagilarni o'z ichiga olmaydi:

I: 83

S: Chaynash mushaklari quyidagilarni o'z ichiga olmaydi:

I: 84

S: Chaynash mushaklari quyidagilarni o'z ichiga olmaydi:

I: 85

S: Pastki jag'dagi kontrforsni ko'rsating:

alviolar

I: 86

S: Pastki jag'ning kontrforsni ko'rsating:

kotarilovchi

I: 87

S: Yuqori jag'ning kontrforsni ko'rsating:

palatinal

I: 88

S: Yuqori jag'ning kontrforsni ko'rsating:

Peshona burun

I: 89

S: Yuqori jag'ning kontrforsni ko'rsating:

yonoq

I: 90

S: Yuqori jag'ning kontrforsni ko'rsating:

pterigoideus

I: 91

S: Odatda tilning qaysi so’rgichi muguzlanadi:

ipsimon

I: 92

S: Odatda tilning qaysi so’rgichi muguzlanmaydi

1-ipsimon; 2- qo'ziqorinsimon 3- bargsimon; 4- tarnovsimon 5 – noksimon:

2 3

I: 93

S: Odatda tilning qaysi so’rgichi muguzlanmaydi

1. ipsimon; 2- qo'ziqorinsimon 3- bargsimon; 4- tarnovsimon 5 – noksimon:

2 4

I: 94

S: Odatda tilning qaysi so’rgichi muguzlanmaydi

1- ipsimon; 2- qo'ziqorinsimon 3- bargsimon; 4- tarnovsimon 5 – noksimon:

2 5

I: 95

S: Odatda tilning qaysi so’rgichi muguzlanmaydi

1- ipsimon; 2- qo'ziqorinsimon 3- bargsimon; 4- tarnovsimon 5 – noksimon:

3 4

I: 96

S: Medial pterygoidus mushakning biriktiriladigan joylari:

pastki jag shohining pterioideus bórtigi

I: 97

S: Pastki jag'ning oldinga siljishida quyidagilar ishtirok etadi:

Lateral pterigoideus mushaklar

I: 98

S: Bir tomonlama qisqarish bilan haqiqiy chaynash mushaklari:

Uni uz yonalishi buyicha

I: 99

S: Chaynash mushaklariga quyidagilar kiradi:

I: 100

S: Pastki jag'ni tushiradigan mushak: