# I: 1

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

**Vertikal, sagital, transversaliya barcha javob togri**

# I: 2

S: Qaysi pastgi tishlarda faqat bitta antagonist bor?:

**Verniy Markaziy kesuvchi**

# I: 3

S: Qaysi yuqorigi tishlarda faqat bitta antagonist bor?:

**Yuqori aql tishlarda**

I: 4

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

**Markaziy**

I: 5

S: Okklyuziya - bu:

**Pastki jagning yuqorigi qismiga nisbatan har xil pazitsiyalari**

I: 6

S: Markaziy okklyuziyani aniqlash uchun klinikaga gipsli nima keladi

**Mum bazislari va okklyuzion valiklar bn**

I: 7

S: Pastki jag ' harakatlarini takrorlaydigan qurilmalarga quyidagilar kiradi:

**Artikulyator**

I: 8

S: Markaziy okklyuziyaning artikulyar belgisida artikulyar boshchasi qayerda joylashadi

**Qiyalik asosida tagida**

I: 9

S: Prikusning fiziologik turlariga quyidagilar kiradi:

**Biprognatik**

I: 10

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

**Artikulyatsiya**

I: 11

S: Prikusning fiziologik turlariga quyidagilar kiradi:

**Togri**

I: 12

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

**Prikus**

I: 13

S: Prikusning fiziologik turlari:

**Togri, ortognatik**

I: 14

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

**2-4 mm**

I: 15

S: Anatomik va fiziologik usul quyidagilarga asoslanadi:

**Javobning eng uzunini olamiz**

I: 16

S: Artikulyatsiya nima:

**Tish va jag`larning 3tomonlama nisbati**

I: 17

S: Modelni tayyorlash uchun qanday materiallar ishlatilinadi:

**Gips, supergips, plastmassa, oson suyuqlanuvchan qotishma**

I: 18

S: Markaziy okklyuziya belgilari guruhlarini ko'rsating:

**Mushak, tish, bogim**

I: 19

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

**Markaziy**

I: 20

S: Markaziy okklyuziyaning asosiy belgisi:

**Antagonist tishlar orasidagi eng kop maksimal kantaktning mavjudligi**

I: 21

S: Okklyudatorlar bu:

**Faqat jag`larning yopilishini va ochilishini takrorlaydigan aparat**

I: 22

S: Artikulyatorlar bu:

**Ochilish va yopilishni oldinga va orqaga chpga va onga harakatini takrorlaydigan aparat**

I: 23

S: Markaziy okklyuziya bu:

**Maksimal kantakt nuqtalari yordamida tishlar antogonistlar nisbati**

I: 24

S: Markaziy okklyuziyaning tish belgisi:

**Maksimal kantakt nuqtalari yordamida antogonistlarning nisbati**

I: 25

S: Markaziy okklyuziyaning mushak belgisi:

**2 pastki jag`ni kotaradigan va tushurwdigan mushaklar ikki tomondan teng ravishda taranglashadi**

I: 26

S: Okklyuziyaning asosiy turlari:

**Markaziy, old, yon, orqa**

I: 27

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

**Ushbu burchak sagital bogim yolining okluziv tekisligi bn davom etishi boylab yotgan chiziqni kesib otishi orqali hosil boladi**

I: 28

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

**Ushbu burchak sagital kesma yolining okluziv tekisligi bn davom etishi boylab yotgan chiziqni kesib otishi orqali hosil boladi**

I: 29

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

**Pastki jag`ning boshi qisqargan kondilning yon tomonida pastka oldinga va biroz orqaga qarab harakatlanadi shu bn birga u yolni bosib otadi bogim yolining sagital chizigiga burchak ostida**

I: 30

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

**Bu pastki jag` ong yoki chap tomonga harakatlanayotganda kesma kesish joyida hosil bolgan burchak**

# I: 31

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

**Barcha yonalishlarda**

# I: 32

S: Оkklyudator qanday harakatlarni takrorlaydigan apparat:

**Yuqorigi va pastki harakatlarni**

# I: 33

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

**Birinchi molyarlar**

S: Оkklyuziya — bu:

**Tishlarni yopish husuiyati**

# I: 35

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

**Huddi shu nomdagi antagonistning fissurasida**

# I: 36

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

Yuqorigi jag`ning frontal tishlari pastki jagning frontal tishlarning 1/3keladi

# I: 37

S: Artikulyatsiya-bu:

**Tish va jag`larning 3 tomonlama nisbati**

# I: 38

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

**Artikulyator**

# I: 39

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

**Yuqorida aytilganlarnign barchasib**

# I: 40

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

**Yuqorida aytilganlarning barchasi**

# I: 41

S: Ochiq prikus qaysi tekislikdagi anomaliyalar ichiga kiradi:

**Vertikal**

# I: 42

S: Markaziy okklyuziya qanday belgilar bilan aniqlanadi:

**Tish artikulyator, mushak**

# I: 43

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

**Markaziy**

# I: 44

S: Okklyuziya - bu:

**Pastki jagning yuqori qismiga nisbatan har xil pazitsiyasi**

# I: 45

S: Markaziy okklyuziyani aniqlash uchun klinikaga gipsli nima keladi:

**Mum bazislari va okklyuzon valiklar bn**

# I: 46

S: Pastki jag ' harakatlarini takrorlaydigan qurilmalarga quyidagilar kiradi:

**Artikulyator**

# I: 47

S: Prikusning patologik turlariga quyidagilar kiradi:

**Chuqur**

# I: 48

S: Markaziy okklyuziyaning artikulyar belgisida artikulyar boshchasi qayerda joylashadi:

**Qiyalik asosida tagida**

# I: 49

S: Prikusning fiziologik turlariga quyidagilar kiradi:

**Biprognatik**

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

**Artikulyatsiya**

# I: 51

S: Prikusning fiziologik turlariga quyidagilar kiradi:

**Togri**

# I: 52

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

**Prikus**

# I: 53

S: Prikusning fiziologik turlari:

**Togri ,ortognatik**

# I: 54

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

**2-4**

# I: 55

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

**12 oy**

# I: 56

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

**1-doimiy molyar**

# I: 57

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

**Qoziq tishlar**

# I: 58

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

**Prognatik**

# I: 59

S: Har bir yuqori jag’ tishi kontakt qiladi :

**Patki jagda huddi shu nomli va uning distal tomonida turgan tishlar bn**

# I: 60

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

**Pastki jagning tishlarini medial fissurada yopib turadi**

# I: 61

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 va 3**

# I: 62

S: Distal okklyuziya-bu qanday turdagi okklyuziya anomaliyasi:

**Sagitall tekislikda**

# I: 63

S: Medial okklyuziya-bu qanday turdagi okklyuziya anomaliyasi:

**Sagitall tekislikda**

# I: 64

S: Ochiq prikus-bu qanday turdagi okklyuziya anomaliyasi:

**Vertikal tekislikda**

S: Chuqur prikus-bu qanday turdagi okklyuziya anomaliyasi:

**Vertikal tekislikda**

# I: 66

S: Kesishgan okklyuziya-bu qanday turdagi okklyuziya anomaliyasi:

**Transvers tekislikda**

# I: 67

S: Sagittal okklyuziya anomaliyalariga quyidagilar kiradi:

**Mezial prikus**

# I: 68

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

**Vertikal**

# I: 69

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

**Pastki keskichning 1/3 qismida**

# I: 70

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: 71

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

**Ortognatik prikus**

# I: 72

S: Anatomik va fiziologik usul quyidagilarga asoslanadi:

**Eng uzun javob**

# I: 73

S: Eng katta harakatni rivojlantiradigan muskul bu?:

**Hususiy chynash mushaklari**

# I: 74

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

**Black**

# I: 75

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

**Fiziologik tinch holat**

# I: 76

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

**Markaziy okklyuziya**

# I: 77

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

**Oldinga siljish**

# I: 78

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:

**M temporalis**

# I: 79

**Yon tomonga siljish**

I: 80

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

**M pterygoideus medialis**

# I: 81

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 pterygoideus lateralis**

# I: 82

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

**Pastki jagni tushurish**

# I: 83

S: Qaysi mushak pastki jag'ni tushiradi:

**m. digastricus, old qorinchasi**

# I: 84

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

**Orqa tomonga siljiydi**

# I: 85

S: M. masseterning asosiy vazifasi:

**Pastki jag`ni ko`tardi**

# I: 86

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

**Yuqoriga**

I: 87

S: Artikulyatsiya-bu:

**Tish va jag`larning 3 tomonlama nisbati**

I: 88

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

**Artikulyator**

I: 89

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

**Yuqorida aytilganlarning barchasi**

I: 90

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

**Yuqorida aytilganlarning barchasi**

I: 91

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

**Oldinga siljish**

I: 92

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:

**M temporalis**

I: 93

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

**m. pterygoideus medialis**

I: 94

bilan pastki jag'ni teskari yo'nalishda siljitadigan chaynash mushaklarini ko'rsating:

**pterygoideus lateralis**

I: 95

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

**Pastki jagni tushurish**

I: 96

S: Qaysi mushak pastki jag'ni tushiradi?

**m. digastricus, old qorinchasi**

I: 97

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

**Orqa tomonga siljiydi**

I: 98

S: M. masseterning asosiy vazifasi:

**Pastki jag`ni kotaradi**

I: 99

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

**Yuqoriga**

I: 100

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

**Yuqorida aytilganlarning barchasi**