I: 1

S: M. masseter, m. pterygoideus medialis, pterygoideus lateralis qanday umumiy funktsiyani bajaradi?

= OLDINGA SILJITISH

I: 2

S: To'liq barcha qismlari bir vaqtda qisqarganda pastki jag'ni ko'tarish va orqa qismi qisqarganda pastki jag'ni orqaga siljitadigan chaynov mushagini ko’rsating:

= M. TEMPORALIS

I: 3

S: M. masseter 2-yordamchi funktsiyasini korsating:

=YON TOMONGA SILJITSH

I: 4

S: Bir tomonlama qisqarish bilan pastki jag'ni teskari tomonga siljitadigan mushakni ko'rsating:

= M.PTERIGOIDEUS MEDIALIS

I: 5

S: Ikki tomonlama qisqarish bilan siz pastki jag'ni oldinga siljitadigan, bir tomonlama qisqarish bilan pastki jag'ni teskari yo'nalishda siljitadigan chaynash mushaklarini ko'rsating:

= M.PTERIGOIDEUS LATERALIS

I: 6

S: M. mylohyoideus, m. digastricus, m. genio-hyoideus qanday umumiy funktsiyani bajaradi?

= PASTKI JAG’NI TUSHURISH

I: 7

S: Qaysi mushak pastki jag'ni tushiradi?

= M.DIGASTICUS OLDI QORINCHASI

I: 8

S: Barcha qismlar qisqarganda m. temporalis pastki jag ' ko’taradi, orqa qismi qisqarganda esa pastki jag'?

= ORQA TOMONGA SILJIYDI

I: 9

S: M. masseterning asosiy vazifasi:

=PASKI JAG’NI KO’TARADI

I: 10

S: m. masseter, m. temporalis, m. pterygoideus medialis bir vaqtning o'zida birlashganda pastki jag'ning siljish yo'nalishini ko'rsating:

= YUQORIGA

I: 11

S: Pastki jag'ning oldingi okklyuziyaga cho'zilishi qaysi mushaklar tomonidan amalga oshiriladi:

=BJT

I: 12

S: Pastki jag'ning lateral okklyuziyaga siljishi qaysi mushaklar tomonidan amalga oshiriladi:

=BJT

I: 13

S: Ochiq prikus qaysi tekislikdagi anomaliyalar ichiga kiradi:

=VETIKAL

I: 14

S: Markaziy okklyuziya qanday belgilar bilan aniqlanadi:

=TISH ORTIKULYAR MUSHAK

I: 15

S: Elektromiyografiya

=YUZ JAG’ SOHASIDAGI MUWAKLARNING BIOPATENSIALLARINI GRAFIK RAVISHDA QAYD ETISHGA IMKON BERADIGAN MUSHAK TIZIMINI FUNKSIONAL TEKSHIRISH USULI

I: 16

S: Reografiya

= PULSLI TEBRANISHLARNI ORGANLAR VA DENTA ALVEOLAR TIZIM TO’QIMALARNING QON TOMIRLARNI TO’LDIRISHNI O’RGANISH USULI BU TO’QIMALARNING UMUMIY ELEKTR QARSHILIGIGA O’ZGARISHLARINI GRAFIK RAVISHDA QAYD ETISHDAN IBORAT

I: 17 S: Chakka pastgi jag’ bo’g’imida qanday harakatlar bo’lishi mumkun:

= ORQAGA QAYTARUVCHI AYLANA 2 TOMONDAN MOS KELUVCHI VA IKKALA TOMONDAN BIR VAXTNI O’ZIDA HARAKATLANADI

I: 18

S: Eng katta harakatni rivojlantiradigan muskul bu?

=HUSUSIY CHAYNASH MUSHAKLARI

I: 19

S: Chaynash bosimini o'lchash qaysi maxsus asbob yordamida amalga oshiriladi?

=GNATODINAMOMETRIYA

I: 20

S: Chaynash harakatini amalga oshirish uchun o'rtacha ishlatilmaydigan qolgan kuchlar nima deyiladi:

=ZAXIRA

I: 21

S: Ovqatni chaynash uchun mushaklar tomonidan ishlab chiqilgan va ma'lum bir sirtga ta'sir qiladigan kuch qanday atama bilan belgilanadimi?:

=CHAYNASH BOSMI

I: 22

S: Pastki jag ' bo'g'imdagi aylanish markazi bilan richagini ifodalaydi:

= 2-TUR

I: 23 S: Tishlarni chaynov koeffitsientni o’rgangan olim:

= AGAPOV

I: 24

S: Мastikotsiogrammadagi chaynov davrlarining 1-bosqichi ?

= NISBIY BOSQICH

I: 25

S: Мastikotsiogrammadagi chaynov davrlarining 2-bosqichi?

= TAOMNI OG’IZ BO’SHLIQQA KIRISHI

I: 26

S: Мastikotsiogrammadagi chaynov davrlarining 3-bosqichi?:

= CHAYNASH BOSIMINI BOSHLANG’ICH BOSQICHI

I: 27

S: Мastikotsiogrammadagi chaynov davrlarining 4-bosqichi?:

= CHAYNOVNING ASOSIY BOSQICHI

I: 28

S: Мastikotsiogrammadagi chaynov davrlarining 5-bosqichi ?

= LUQMANI XOSIL BO’LISHI VA SHAKILLANISHI

I: 29

S: Elektromiografiya nimani ro’yxatga oladi?

= MUSHAKLAR BIOPATENSIALI

I: 30

S: Miotonometriya nimani ro’yxatga oladi?

=MUSHAKLAR TONUSINI

I: 31

S: Aksiografiya nimani ro’yxatga oladi?

= BO’G’IM BOSHCHASINI HARAKATINI

I: 32

S: Weber mushaklarning nisbiy kuchini qanchaga teng deb qabul qildi

=10 KG

I: 33

S: Weber pastki jag'ni ko'taradigan mushaklarning umumiy kuchini bir tomondan qancha deb topgan

= 195 200 KG

I: 34

S: Weber barcha mushaklar uchun pastki jag ' ko'taruvchi mushaklarning umumiy kuchini qanchaga teng deb topgan

= 390 - 400 KG

I: 35

S: Сhaynash harakatini amalga oshirish uchun o'rtacha ishlatilmaydigan qolgan kuchlar nima deyiladi.

= ZAXIRA

I: 36

S: Ovqatni chaynash uchun mushaklar tomonidan ishlab chiqilgan va ma'lum bir sirtga ta'sir qiladigan kuch qanday atama bilan belgilanadimi?

= CHAYNASH BOSIMI

I: 37

S: Artikulyatsiya-bu:

= TISH VA JAG’ 3 TOMONLAMA NISBATI

I: 38

S: Pastki jag'ning barcha turdagi harakatlarini takrorlaydigan apparat:

= ARTIKULYATR

I: 39

S: Pastki jag'ning oldingi okklyuziyaga cho'zilishi qaysi mushaklar tomonidan amalga oshiriladi:

= BJT

I: 40

S: Pastki jag'ning lateral okklyuziyaga siljishi qaysi mushaklar tomonidan amalga oshiriladi:

= BJT

I: 41

S: Мastikotsiogrammadagi chaynov davrlarining 1-bosqichi ?

= NISBIY BOSQICH

I: 42

S: Мastikotsiogrammadagi chaynov davrlarining 2-bosqichi ?

= TAOMNI OG’IZ BO’SHLIQQA KIRISHI

I: 43

S: Мastikotsiogrammadagi chaynov davrlarining 3-bosqichi ?

= CHAYNASH BOSIMINI BOSHLANG’ICH BOSQICHI

I: 44

S: Мastikotsiogrammadagi chaynov davrlarining 4-bosqichi ?

= CHAYNOVNING ASOSIY BOSQICHI

I: 45

S: Мastikotsiogrammadagi chaynov davrlarining 5-bosqichi ?

= LUQMANI XOSIL BO’LISHI VA SHAKILLANISHI

I: 46

S: Chaynash bosimi miqdori nima bilan cheklanadi:

= PERIODONTNING CHIDAMLILIGI

I: 47

S: Periodont sezgirligini o'chirish tajribasida chaynash bosimi:

= ORTADI

I: 48

S: Eng katta harakatni rivojlantiradigan muskul bu?:

= XUSUSIY CHAYNOV MUSHAKLARI

I: 49

S: Chaynash bosimini o'lchash uchun ishlatilinadigan birinchi moslama (gnatodinamometr) kim tomonidan yaratildi:

=BLEK

I: 50

S: Tishlar orasidagi masofa 2-4 mm bo'lgan pastki jag'ning erkin holati va chaynash mushaklari bo'shashgan holat nima deyiladi:

= FIZIOLOGIK TINCH XOLAT

I: 51

S: Pastki jag'ning fiziologik tinch holatidan yopilish harakati bilan u to'g'ridan-to'g'ri qaysi holatga o'tadi:

= MARKAZIY OKLYUZIYA

I: 52

S: M. masseter, m. pterygoideus medialis, pterygoideus lateralis qanday umumiy funktsiyani bajaradi?:

= PASTKI JAG’NI OLDINGA SILJITADI

I: 53

S: To'liq barcha qismlari bir vaqtda qisqarganda pastki jag'ni ko'tarish va orqa qismi qisqarganda pastki jag'ni orqaga siljitadigan chaynov mushagini korsating:

=TEMPORLIS

I: 54

S: M. masseter 2-yordamchi funktsiyasini korsating:

= YON TARAFGA SILJITADI

I: 55

S: Bir tomonlama qisqarish bilan pastki jag'ni teskari tomonga siljitadigan mushakni ko'rsating:

=M. PTERIGOIDEUS MEDIALIS

I: 56

S: Ikki tomonlama qisqarish bilan siz pastki jag'ni oldinga siljitadigan, bir tomonlama qisqarish bilan pastki jag'ni teskari yo'nalishda siljitadigan chaynash mushaklarini ko'rsating:

= M.PTERIGOIDEUS LATERALIS

I: 57

S: M. mylohyoideus, m. digastricus, m. genio-hyoideus qanday umumiy funktsiyani bajaradi:

= PASTKI JAG’NI TUSHURADI

I: 58

S: Qaysi mushak pastki jag'ni tushiradi:

=M. DIGASTRIKUSNI OLDINGI QORINCHASI

I: 59

S: Barcha qismlar qisqarganda m. temporalis pastki jag ' ko’taradi, orqa qismi qisqarganda esa pastki jag'?:

= ORQA TOMONGA SILJIYDI

I: 60

S: M. masseterning asosiy vazifasi:

= PASTKI JAG’NI KO’TARADI

I: 61

S: M. masseter, m. temporalis, m. pterygoideus medialis bir vaqtning o'zida birlashganda pastki jag'ning siljish yo'nalishini ko'rsating:

= YUQORIGA

I: 62

S: Toluk tomonidan hisoblangan pastki jag'ni ko'taradigan chaynash mushaklarining mutlaq kuchi:

= 80 100 KG

I: 63

S: Black tomonidan, shuningdek, turli xil oziq-ovqat qattiqliklarini maydalash uchun sarflangan kuchlarni o'lchash uchun yana qanday asbob yaratdi:

= FAGADINOMAMETR

I: 64

S: N.I. Agapov bo’yicha tishlarning chaynov koeffitsient 1 ga teng deb qaysi tishlar olingan:

= TEPA YON KURAK TISHLARI

I: 65

S: N.I. Agapov bo’yicha tishlarning chaynov koeffitsient 1 ga teng deb qaysi tishlar olingan:

= PASTAGI MARKAZIY KURAK TISHLAAR

I: 66

S: N.I. Agapov bo’yicha tishlarning chaynov koeffitsient 2 ga teng tishlar qaysi:

= TEPA MARKAZIY KURAK TISHLAR

I: 67

S: N.I. Agapov bo’yicha tishlarning chaynov koeffitsient 2 ga teng tishlar qaysi:

=PASTKI YON KURAK TISHLAR

I: 68

S: N.I. Agapov bo’yicha tishlarning chaynov koeffitsient 3 ga teng tishlar qaysi:

= TEPA QOZIQ TISHLAR

I: 69

S: N.I. Agapov bo’yicha tishlarning chaynov koeffitsient 3 ga teng tishlar qaysi:

= PASKI QOZIQ TISHLAR

I: 70

S: N.I. Agapov bo’yicha tishlarning chaynov koeffitsient 4 ga teng tishlar qaysi:

= 2-PREMOLYAR

I: 71

S: N.I. Agapov bo’yicha tishlarning chaynov koeffitsient 4 ga teng tishlar qaysi:

= 1-PREMOLYAR

I: 72

S: N.I. Agapov bo’yicha tishlarning chaynov koeffitsient 5 ga teng tishlar qaysi:

= AQIL TISH

I: 73

S: N.I. Agapov bo’yicha tishlarning chaynov koeffitsient 5 ga teng tishlar qaysi:

I: 74

S: Eng katta harakatni rivojlantiradigan muskul bu?:

= HUSUSIY CHAYNOV MUSHAKLARI

I: 75

S: Chaynash mushaklarining mutlaq kuchi deganda quyidagilar tushuniladi:

= CHAYNASH MUSHAKLARINI MAKSIMAL QISQARISHI BN RIVOJLANADIGAN KUCHLANISH

I: 76

S: Chaynash mushaklarining mutlaq kuchi miqdori quyidagicha hisoblanadi:

= MUSHAKLARNI KO’NDALANG KESIM YUZASI MAYDONINI UNING NISBIY KUCHIGA KO’PAYTIRISH ORQALI

I: 77

S: Chakka mushagining ko’ndalang kesimi yuzasi qanchaga teng?:

= 8

I: 78

S: Xususiy chaynov mushaginingko’ndalang kesimi yuzasi qanchaga teng?:

= 7.5

I: 79

S: Chaynash harakatini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan harakat o'rtacha qanchani tashkil qiladi:

= 9-15

I: 80

S: "Chaynash bosimi" atamasi ostida:

= OVQATNI CHAYNASH UN MUSHAKLAR TOMONIDAN ISHLAB CHIQARILADIGAN VA MALUM BIR YUZAGA TASIR QILADIGAN KUCH

I: 81

S: Chaynash bosimini o'lchash qaysi maxsus asbob yordamida amalga oshiriladi:

= GNATODINAMOMETR

I: 82

S: Turli mualliflarning fikriga ko'ra kurak tishlari uchun chaynash bosimi:

= 5-12

I: 83

S: Turli mualliflarning fikriga ko'ra, qoziq tishlari uchun chaynash bosimi:

= 15 20

I: 84

S: Turli mualliflarning fikriga ko'ra premolar tishlari uchun chaynash bosimi:

= 11-20

I: 85

S: Turli mualliflarning fikriga ko'ra molar tishlari uchun chaynash bosimi:

= 14-30

I: 86

S: Turli mualliflarning fikriga ko'ra, aql tishlarida chaynash bosimi:

= 50-60

I: 87

S: Tinch holatida chaynash yuzalari ochiq, odatda ular orasidagi masofa:

= 2-4 MM

I: 88

S: Okklyuziya yuzalari oraliq masofasi normalda qanchaga teng:

= 2-4MM

I: 89

S: Nisbiy fiziologik tinch holati bu?:

= CHAYNASH MUSHAGINING MINEMAL FAOLLIGI VA YUZA MUSHAKLARINI TO’LIQ BO’SHASHISHI BN PASTKI JAG’NI ARTIKULYTASION PAZITSIYALARIDAN BIRI

I: 90

S: Pastki jag'ni ko'taradigan va tushiradigan mushaklarning tonuslari:

= bir biriga teng

I: 91

S: Weber mushaklarning nisbiy kuchini qanchaga teng deb qabul qildi:

= 10 KG

I: 92

S: Weber pastki jag'ni ko'taradigan mushaklarning umumiy kuchini bir tomondan qancha deb topgan:

= 195- 200

I: 93

S: N.I. Agapov bo’yicha tishlarning chaynov koeffitsienti har bir jag’ uchun nechiga teng:

= 50

I: 94

S: Chaynash harakatini amalga oshirish uchun o'rtacha ishlatilmaydigan qolgan kuchlar nima deyiladi:

= zaxira

I: 95

S: Ovqatni chaynash uchun mushaklar tomonidan ishlab chiqilgan va ma'lum bir sirtga ta'sir qiladigan kuch qanday atama bilan belgilanadimi?:

=CHAYNOV BOSIMI

I: 96

S: Pastki jag ' bo'g'imdagi aylanish markazi bilan richagini ifodalaydi:

= 2-TUR

I: 97 S: Tishlarni chaynov koeffitsientni o’rgangan olim:

= AGAPOV

I: 98 S: Tishlarni chaynov koeffitsientni o’rgangan olim:

= OKSMN

I: 99

S: N.I. Agapov bo’yicha tishlarning chaynov koeffitsienti nima sababdan uchinchi molyar tishlarda 0 teng deb olinadi:

= CHAYNASH JARAYONIDA QATNASHMAYDI

I: 100

S: Tish qatorining alohida joylarida chaynash bosimini o'lchash uchun asbob:

= GNATODINAMOMETR