I: 1

S: Artikulyator pastki jag ' harakatlarini qanday ta’minlaydi:

= barcha javob togri

I: 2

S: Оkklyudator qanday harakatlarni takrorlaydigan apparat:

= yuqori va pastki harakatlarni

I: 3

S: "okklyuziya kaliti" belgisi qaysi tishlarni bir biri bilan joylashishiga aytiladi:

= 1 molyar

I: 4

S: Оkklyuziya — bu:

= tiwlarni yopiw xususiyati

I: 5

S: Оrtognatik prikusda yuqori jag'ning birinchi molyar medial-bukkal dumboqchasi qayerda joylashgan:

= huddi wu nomdagi antaganistik fissurasida

I: 6

S: Markaziy okklyuziyani ta’riflovchi quyidagi belgilarning qaysi biri asosiy belgiga taalluqli emas?:

= yuqori jagning frontal tiwlri pastki jag= 1/3 qsmini yopib turadi

I: 7

S: Artikulyatsiya-bu:

= tiw va jaglar= uch tomonlama nisbati

I: 8

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

Artikulyator

I: 9

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

= yuqorida b ch t

I: 10

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

= yuqorida barchasi

I: 11

S: Ochiq prikus qaysi tekislikdagi anomaliyalar ichiga kiradi:

= vertical

I: 12

S: Markaziy okklyuziya qanday belgilar bilan aniqlanadi:

= tiw artikulyar muwak

I: 13

S: Prikus- bu qaysi okklyuziya holatida tishlarning yopilishining bir turi:

= markaziy

I: 14

S: Okklyuziya - bu:

= yuqori va pastki jag tiwlari= yopiliwi

I: 15

S: Markaziy okklyuziyani aniqlash uchun klinikaga gipsli nima keladi:

= mum bazizlari va aklyuzion valiklar bn

I: 16

S: Pastki jag ' harakatlarini takrorlaydigan qurilmalarga quyidagilar kiradi:

= artikulyator

I: 17

S: Prikusning patologik turlariga quyidagilar kiradi:

= chuqur

I: 18

S: Markaziy okklyuziyaning artikulyar belgisida artikulyar boshchasi qayerda joylashadi:

= qiyaliq asosida tagida

I: 19

S: Prikusning fiziologik turlariga quyidagilar kiradi:

= biprognatik

I: 20

S: Pastki jag'ning yuqori jag’ga nisbatan har xil pozitsiyalari:

= artikulyatsiya

I: 21

S: Prikusning fiziologik turlariga quyidagilar kiradi:

= to’g’ri

I: 22

S: Markaziy okklyuziyada yuqori va pastki jag'larning tish nisbati turi:

= prikus

I: 23

S: Prikusning fiziologik turlari:

= togri ortognatik

I: 24

S: Fiziologik tinch holat paytida pastki yuz balandligi va prikusning fiziologik turlarida markaziy okklyuziya holati o'rtasidagi farq (mm):

= 2 va 4

I: 25

S: Prikusning birinchi fiziologik o'sishi necha yoshda sodir bo'ladi:

= 12 oy

I: 26

S: Prikusning ikkinchi fiziologik o'sishi qaysi tish bilan sodir bo'ladi:

= 1chi doimiy molyar

I: 27 S: Prikusning uchinchi fiziologik o'sishi qaysi tish bilan sodir bo'ladi:

= qoziq tiwlar

I: 28

S: Bola tug'ilganda jag'ning qanday nisbati qayd etiladi:

= retrogenik

I: 29 S: Har bir yuqori jag’ tishi kontakt qiladi\_\_:

= pastki jagda huddi wu nomli va u= distal tomonida turgan tiw bn

I: 30

S: Fiziologik okklyuziya hosil bo'lganda yon tomonda, yuqori jag ' tishlari:

= pastki jag= tiwlarni medial fissurada yopib turadi

I: 31

S: Distal okklyuziya rivojlanishining sabablari quyidagilardan iborat:

1)pastki jag ' mikrognatiyasi

2)pastki jag'ning makrognatiyasi

3)yuqori va pastki jag'ning makrognatiyasi

4)yuqori va pastki jag ' mikrognatiyasi

= 2, 3

I: 32

S: Distal okklyuziya-bu qanday turdagi okklyuziya anomaliyasi:

= sagittal tekislikda

I: 33

S: Medial okklyuziya-bu qanday turdagi okklyuziya anomaliyasi:

= sagittal tekislikda

I: 34

S: Ochiq prikus-bu qanday turdagi okklyuziya anomaliyasi:

= vertikal tekislikda

I: 35

S: Chuqur prikus-bu qanday turdagi okklyuziya anomaliyasi:

= vertikal tekislikda

I: 36

S: Kesishgan okklyuziya-bu qanday turdagi okklyuziya anomaliyasi:

= transversal tekislikda

I: 37

S: Sagittal okklyuziya anomaliyalariga quyidagilar kiradi:

= medial prikus

I: 38 S: Chuqur prikus uchun yuz skeletining qanday tipdagi o'sish turi odatiy hol hisoblanadi:

= vertical

I: 39

S: Ortognatik prikusda markaziy kurak tishlar yopilish chuqurligi normal hisoblanadi:

= pastki keskich= 1/3 qismi

I: 40

S: Og'iz bo'shlig'ini Markaziy okklyuziya holatida tekshirganda, pastki kurak tishlarning yuqori qismi bilan to'liq yopilishi aniqlandi (yuqori kurak tishlar pastki kurak tishlarni barcha qismini qoplaydi). Tishlarning bunday joylashishi qaysi prikusga xosdir?:

= chuqur prikus

I: 41

S: Qanday prikus noto’g’ri prikus deb hisoblanmaydi:

= artognartik prikus

I: 42

S: Anatomik va fiziologik usul quyidagilarga asoslanadi:

= pastki jag= nisbiy fiziologik tinch holatini pastki jag= holatini aniqlawga asoslangan bolib unda chaynaw muwaklari minimal taranglik (tonus) holatida lablar bir biriga erkin taranliksz tegadi og’iz burchklari biroz kotariladi burun lab iyak burmalari aniq ifoalanga tiw qatorlari vertical ochiq boladi

I: 43

S: Prikus turini o'rganayotganda, markaziy okklyuziya holatida tishlarning yopilishi qanday tekisliklarda ko'rib chiqilishi kerak?:

= barchasi T

I: 44

S: Qaysi pastgi tishlarda faqat bitta antagonist bor?:

= pastki markaziy tiwlar

I: 45

S: Qaysi yuqorigi tishlarda faqat bitta antagonist bor?:

= yuqori aql tiwlar

I: 46

S: Prikus turini o'rganayotganda, markaziy okklyuziya holatida tishlarning yopilishi qanday tekisliklarda ko'rib chiqilishi kerak?:

= bjt

I:47

S: Qaysi pastgi tishlarda faqat bitta antagonist bor?:

= pastki markaziy tiwlar

I: 48

S: Qaysi yuqorigi tishlarda faqat bitta antagonist bor?:

= yuqori aql tiwlarda

I: 49

S: Prikus- bu qaysi okklyuziya holatida tishlarning yopilishining bir turi:

= markaziy

I: 50

S: Okklyuziya - bu:

= yuqori va pastki jag tiwlari= har xil yopiliwi

I: 51

S: Markaziy okklyuziyani aniqlash uchun klinikaga gipsli nima keladi

= mum bazislari va okkluzion valiklar bn

I: 52

S: Pastki jag ' harakatlarini takrorlaydigan qurilmalarga quyidagilar kiradi:

= ortikulyator

I: 53

S: Markaziy okklyuziyaning artikulyar belgisida artikulyar boshchasi qayerda joylashadi

= qiyalik asosida tegadi

I: 54

S: Prikusning fiziologik turlariga quyidagilar kiradi:

= biprognatik

I: 55 S: Pastki jag'ning yuqori jag’ga nisbatan har xil pozitsiyalari:

= artikulyatsiya

I: 56

S: Prikusning fiziologik turlariga quyidagilar kiradi:

= to’g’ri

I: 57

S: Markaziy okklyuziyada yuqori va pastki jag'larning tish nisbati turi:

= prikus

. I: 58

S: Prikusning fiziologik turlari:

= togri ortognatik

I: 59

S: Fiziologik tinch holat paytida pastki yuz balandligi va prikusning fiziologik turlarida markaziy okklyuziya holati o'rtasidagi farq (mm):

= 2-4

I: 60

S: Anatomik va fiziologik usul quyidagilarga asoslanadi:

= pastki jag= nisbiy fiziologik tinch holatini pastki jag= holatini aniqlawga asoslangan bolib unda chaynaw muwaklari minimal taranglik (tonus) holatida lablar bir biriga erkin taranliksz tegadi og’iz burchklari biroz kotariladi burun lab iyak burmalari aniq ifoalanga tiw qatorlari vertical ochiq boladi

I: 61

S: Artikulyatsiya nima:

= chaynaw muwaklari yordamida amalga owriladigan pastki jag= yuqori jagga nisbatan barcha turdagi pazitsiyalari va harakatlari

I: 62

S: Modelni tayyorlash uchun qanday materiallar ishlatilinadi:

= gips , super gips ,plastmassa , oson suyuqlanuvchi qotiwma

I: 63

S: Markaziy okklyuziya belgilari guruhlarini ko'rsating:

= muwak tiw bog’im

I: 64

S: Ortopedik konstruksiyasini tayyorlash uchun aniqlanishi zarur bo'lgan okklyuziya turini ayting:

= markaziy

I: 65

S: Markaziy okklyuziyaning asosiy belgisi:

= antagnes tiwlar orasidagi eng kop maximal kantakt= mavjudligidir

I: 66

S: Okklyudatorlar bu:

= faqat jaglarning yopiliwii va ochiliwini takrorlaydigan apparat

I: 67

S: Artikulyatorlar bu:

= ogiz ochiliwi va yopiw oldingi va orqaga chapga va ongga harakatlarni takrorlaydigan apparat

I: 68

S: Markaziy okklyuziya bu:

= maximal kantakt nuqtalari yordamida tiwlarni ontogeneslarini nisbati

I: 69

S: Markaziy okklyuziyaning tish belgisi:

= maximal kantakt nuqtalari yordamida tiwlarni ontogeneslarini nisbati

I: 70

S: Markaziy okklyuziyaning mushak belgisi:

= 2 pastki jagni kotaradigan va tuwiradigan muwakllar 2 tomondan teng raviwda taranglawadi

I: 71

S: Okklyuziyaning asosiy turlari:

= markaziy old yon orqa

I: 72

S: Saggital bog’im yo'lining burchagi qanday xususiyatga javob beradi:

= uwbu burchak sagittal bogim yolining aklyuziv tekislik bn davom etishi boylab yotgan chiziqni kesib otiw orqali hosil boladi

I: 73

S: Saggital kesma yo'lining burchagi qanday xususiyatga javob beradi:

= uwbu burchak sagittal kesma yolning aklyusiv tekislik bn davom etiwi boylab yotgan chzqni kesib otiw bn xoail boladi

I: 74

S: Transversal artikulyar yo'lning burchagi qanday xususiyatga javob beradi:

= pastki jag= bowi qisqargan kondilning yon tomonidan pastga oldinga va biroz orqaga qarab harakatlanadi wu bn birga u yolni bosib otadi bogim yoli= sagittal chizigiga burchak ostida

I: 75

S: Transversal kesma yo'lining burchagi qanday xususiyatga javob beradi:

= bu pastki jag ong yoki chap tomonga harakatlanayotganda kesma kesishi joyida hosl bolgan burchak

I: 76

S: Markaziy okklyuziya qaysi belgilar bilan belgilanadi:

= tiw ortikulyar muwak

I: 77

S: Tishlash-bu okklyuziya holatida tishlarni yopishning bir turi:

= markaziy

I: 78

S: Okklyuziya-bu:

= yuqori va pastki jaglar= tiw qatorlari= xar xl yopiliwi

I: 79

S: Olib tashlanmaydigan mosni yetkazib berish bosqichida okklyuzion kontaktlarni tekshirish-

= lateral sagittal va markaziy

I: 80

S: Markaziy okklyuziyani aniqlash uchun klinikaga gips kiradi:

= mum asoslari va okklizyon roliklar bn

I: 81

S: V. yu tomonidan taklif qilingan tish periodontal chidamlilik koeffitsientlari nima bilan o’lchanadi:

= gnatodinametriya

I: 82

S: Pastki jag'ning harakatlarini takrorlaydigan qurilmalarga quyidagilar kiradi:

= artikulyator

I: 83

S: Patologik tishlash turlariga quyidagilar kiradi:

= chuqur

I: 84

S: Pastki jag'ning oldinga siljishi qaysi mushaklarning qisqarishi bilan amalga oshiriladi:

= lateral pterygoid

I: 85

S: Transversal artikulyar yo'lning burchagi (Bennett burchagi) o'rtacha nechiga teng:

= 17

I: 86

S: Markaziy okklyuziyaningqQo'shma belgisi-qo'shma bosh topadi:

= niwab tagida

I: 87

S: Tishlashning fiziologik turlariga quyidagilar kiradi:

= biprognatik

I: 88

S: Pastki jag'ni oldinga siljitadigan mushaklar:

= ptrygoideus lateralis

I: 89

S: Og'izni maksimal darajada ochganda, pastki jag'ning bo'g'im boshlari harakati:

= tepada

I: 90

S: Yon tomondan harakatlanayotganda, pastki jag'ning bo'g'im boshi harakati:

= oz oqi atrofida

I: 91

S: Yuzning pastki qismining balandligini aniqlashning eng ishonchli usuli

= anatomic va fiziologik

I: 92

S: Pastki jag'ning yuqori qismiga nisbatan har xil pozitsiyalarda qo’yish:

= ortikulyatsiya

I: 93

S: Tishlashning fiziologik turlariga quyidagilar kiradi:

= togridan togri

I: 94

S: Markaziy okklyuziyadagi yuqori va pastki jag ' tishlarining jipislashtirish:

= tiwlaw

I: 95

S: Tishlash-bu okklyuziya holatida tishlarni yopishning bir turi:

= markaziy

I: 96

S: Tishlashning fiziologik turlari:

= togri ortognatik

I: 97

S: Haqiqiy progeniya bu:

Pastki jagning haddanvtawqari rivojlaniwi

I: 98

S: Progenik tishlash bilan oldingi tishlar nisbatda:

= B J T

I: 99

S: Yuqori jag'ning rivojlanmaganligi sababli progenik prikus xarakterli belgisi:

= Y A B T

I: 100

S: Pastki jag'ning mezial siljishi natijasida kelib chiqqan progenik prikus xarakterli xususiyati:

= Y A B T