





اولويت مطالعه
درجئ دشوارى ميانگًين تعداد سؤال در 9 سال اخير |تخمينميانگَينتعدادسؤالدركنكور نظامجديد
زياد
fr
r/s
دشوار

مباحث مهم ا- مراحل گوارش غذا در انسان، Y- جذب مواد در لولهٔ گوارشى، r- گوارش غذا در جانوران، Y- ساختار سلول و بافت

| درسنامهٔ | درسنامd צץ تا | درسنامهٔ | درسنامهٔ ا تا | از جلد آموزش بخوانيد |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| F تستهاى | تستهاى گفتار r | r تستهاى | تستهاى | از اين كتاب حل كنيد |

```
فعا⿻يت كتاب درسى 
```

فعا⿻يت كتاب درسى
\ (Y) در هر ماهيحֶd با ظاهر مخطط، هسته در مركز سلول قرار دارد.

```
    \ (Y) در هر ماهيحֶd با ظاهر مخطط، هسته در مركز سلول قرار دارد. 
```




```
فعاليت كتاب درسى د
```

```
فعاليت كتاب درسى د
```






```
فعاليت كتاب درسى 
```

فعاليت كتاب درسى
\Y) در ساختار خود داراى تعدادى سلول تكهستهاى مىباشد.

```
        \Y) در ساختار خود داراى تعدادى سلول تكهستهاى مىباشد.
```




```
فعاليت كتاب درسى 
```

「）هر ماهيحهاى كه سلول استوانهاى دارد، فعاليت ارادى دارد دارد．
برخلاف سلولهاى $\qquad$ ｜ا
（）ديوارءٔ مثانه－بافت عايقكننده بدن، هسته مركزى دارند． （Y）دوسر بازو－بافت پوششى غدهاى، با سلولهاى عصبیى در ارتباط هستند．
 （））در سيتوپاسم خود دارایى بخشههاى تيره و روشن مىباشد． ٪ از از تعداد زيادى سلول غيراستوانهاى ساخته شده است．
（）برخلاف ماهيحهٔ مخطط، سلول هايیى دارد كه كاملاً يكرنگً ديده مىشوند


فعاليت كتاب درسى

（Y）سلولهاى عصبى، فقط با سلولهاى ماهيحهَ ارتباط دارند．
（4）سلولهاى عصبى، پيام عصبى را در جهات مختلف جابهجا مىكنند．
（Y）برخلاف ماهيحئ مخطط، مىتواند در ساختار لولئ گوارش حضور داشته باشد． Y）در ساختار اصلى همأ اندامهاى داخلى بدن كه فعاليت انقباضى غيرارادى دارنى دارند، مشاهده مى ششود．
 بافت نشان دادهشده در شكل（Y）، ．．．．．．．．．．．．．． $\qquad$ （1）（1F。1
（）همانند ـ داراى بخشهان تياى تيره و روشن در هر سلول ماهيحچهاى است． （Y）برخلاف ـ بر فعاليتهاى گوارشى انسان، بى تأثير است．
 （4）همانند－بين سلولهاى خاى خود، صفحات بينابينى دارد．

## ｜｜｜｜－كدام عبارت، درباره بافت عصبى بدن انسان، صحيح است؟

（）فقط نورونها در تشكيل بارت دريا بانت نقش دارند．
٪（٪）در ساختار بعضى از سلولها، سه بخش متمايز ديده مىشود．

است．
مىباشد $\qquad$ I I FF





## 

براى حل تست هاى اين كُتار، درسنامهماى


## ساختار لولة كوارش

（ $\ddagger$ F

 r（Y）وضعيت انقباضى همأ بندارههاى لولئ گوارش، بهصورت غيرارادى توسط دستگاه عصبى تنظيم مىشود． Y）بين اندامهاى لولئ گوارش در حفرءٔ شكمى، ماهيحههاى حلقوى وجود دارند كه در حالت طبيعى بسته هستند．
 $\xlongequal{-9}$


｜\＆\＆



( F - كدام عبارت، دربارهٔ بندارهٔ نشان دادهشده در شكل روبهرو، صحيح است؟

$$
\begin{aligned}
& \text { () همانند كيسُٔ صفرا، در سمت راست بدن قرار دارد. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ¢ ¢ ) نوع بافت آن با بافت بندارء خارجى مخرجه، يكسان است. }
\end{aligned}
$$


¢\& ¢


$$
\begin{aligned}
& \text { () جهت حركت مواد در آن، فقط از بالا به پايين مى باشد. } \\
& \text { Y (Y) در حفرئ شكمى بدن، بالاترين اندام دستگاه گوارش محسوب مى شود. } \\
& \text { ؟) بهطور كامل در سمتى از بدن قرار دارد كه كولون پايينرو هم در همان سمت مشاهده مىشود. } \\
& \text { ¢ ( اسفنكتر قبل آن برخلاف اسفنكتر انتهاى آن، در سمت راست بدن قرار ندارد. } \\
& \text { I I FV } \\
& \text { () فاصلئ بين بخشى از لولئ كوارش با انتهايىترين اندام آن مى آباشد. } \\
& \text { (Y) اسفنكتر نشان دادهشده، همانند اسفنكتر قبل از اين اندام، در سمت راست بدن قرار دارد. } \\
& \text { ٪) چچندين هسته، اطلاعات لازم براى زندگى سلولهاى مخطط ماهيحه را نگَهدارى مىكنند. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { If } 1 \text { - جهت حركت غذا ............. به سوى سمتى از بدن است كه ............ قرار دارد. } \\
& \text { () هنگًام ورود به معده -كولون پايينرو همانند كيسأ صفرا (Y) در معده -كولون بالارو همانند دوازدهه }
\end{aligned}
$$



> هر انرام آشنا بششين.
 داخل بraبا تغير

${ }_{F}(4$
10。
"..............."



 r (r
$1(1$
| ا ا - در دستگَاه گوارش انسان، ............، در سمت ............ قرار گرفته است.
 ¢ ¢
() اسفنكتر انتهاى مرى همانند رودئ كور - راست ٪) كولون بالارو همانند كيسأ صفرا ـ راست


(Y) ماهيحهٔ حلقوى ـ دارای سلولهاى دوكىشكل (Y) زيرمخاط ـ فاقد توانايى ارتباط با سلولهاى عاى عصبى
() ماهيحچهُ طولى ـ دارای قدرت انقباضى

٪) بافت پيوندى مخاط ـ فاقد سلولهاى ترشحكنندة هورمون

ش ا ا－در ديوارهٔ بخش ابتدايى مرى، نمىتوان ．．．．．．．．．．．．را مشاهده كرد．
† （Y）انواع سلولهاى بافت عصبى و غدههاى ترشحى در زيرمخاط Y（Y）سازمان يابى سلولهاى ماهيحهٔ صاف به شكل طولى و حلقوى

（）انواع مختلفى از بافتهاى ماهيچهایى و دو نوع شبكئ ياختههاى عصبى
 I DF （）در لائَ بيرونى، بافت پيوندى سست همراه با بافت پوششى

（ ا ه ا كدام عبارت، درباره خارجىترين لايهٔ نشان دادهشده در ساختار اندام شكل روبهرو، صحيح است؟ （）يكى از روشهاى اتصال اندامهاى گوارشى در حفرهٔ شكمى به يكديگر مىباشد．「 ؟ （†）در سراسر طول لولئ گوارشى، بخشى از پردهٔ صفاق را تشكيل مىدهد．
$\qquad$ لائه مخاطى، $\qquad$ ا ا D\＆

Y（Y）همانند ـ در بخش ميانى خود، بافت پيوندى سست دارد． ¢ ب）برخلاف ـ تحت تأثير فعاليت دستگاه عصبى رودهاى قرار مىگيرد．
（）برخلاف ـ مىتواند داراى سلولهاى منقبضشونده باشد．
٪）همانند ـ داراى رگْهاى خونى و شبكئ نورونى مىباشد．

ك－ا هدام مورد، ارتباطى با فعاليت لايهُ ماهيحههاى لولئ گوارش ندارد؟

〒（〒）افزايش ميزان برخورد ذرات غذا و آنزيمهاى گوارشى
¢
（）گوارش مكانيكى غذا و افزايش اثر آنزيمهاى گوارشى بر ذرات غذا
٪）حركت دادن محتويات لولئ گوارشى به سمت انتهاى لوله
ا ا ه人
＂．．．．．．．．．．．．．．＂

الف）داخلىترين بافت، داراى سلولهايى با قدرت توليد موسين مىباشد و فقط يك لايئ سلولى دارد． ب）داخلىترين بافت پیوندى، بين ماهيچحه و مخاط قرار دارد و داراى رگیهاى خونى فراوان مىباشد．
 د）خارجىترين لايئ ماهيچپهاى، در ايجاد حركات كرمى شكل فاقد نقش مىباشد． f（f） $r(r$

$$
r(r
$$$1(1$

l 19
（）چֶينهاى حلقوى ريزى وجود دارد كه سطح تماس را افزايش مىدهد．Y）صفاق، اندامها را از خارج به يكديگر متصل مىكند．

¢ ¢ ¢－كدام گزينه عبارت زير را بهطور صحيحى تكميل نمىكند؟
＂（．．．．．．．．．．．．＂）

> 〒 ¢
（Y مخاطى و زيرمخاطى، ماده زمينهاى و بافت پوششى غدهاى


（））مى تواند سطح لولئ گوارش را لزج و چسبناكى كند．
٪）داراى شبكهاى از رشتههاى پروتئينى و گليكوپروتئينى است．
مشاهده مـىشود． $\qquad$ ｜$¢ 1$－
（）ماهيچֶهای و مخاطى، رگ־هاى خونى و شبكئ عصبى「 ب）بيرونى و زيرمخاطى، سلولهاى پوششى و رگَهاى خونى ．．．．．．．．．．．．．I SY $\square$


 Y（

الف) فاصلهٔ كمى با ساير ياختههاى پوششى دارد.



f(f)
r (r
r (r
1 (1
$\qquad$ بافتى قرار دارد كه $\qquad$ قرار دارد، بلافاصله در سمتِ $\qquad$






```
خارج \^با تغير
            \Y) مخاط، يك لائ& پيوندى با رکهاى خونى فراوان است. 
```



() هر سلول مخاط روده، صدها ريز يرز دارد.

٪) ماهيحههای طولى، در خارج ماهيحچهاهاى حلقوى قرار گرفتتهاند.

## حركات لولةُ كوارش

1६६ - كدام عبارت، دربارهٔ حركات كرمى و قطعهقطعكنندهٔ لولئ گوارش، صحيح نيست؟ () بهصورت حركات منظمى مىباشند كه در پی تحر يكى ياخته هاى عصبى ديوارئ لولئ كوارش ايجاد مى شوند. r (r) بهطور معمول، جهت حركت مواد از ابتداى لولئ گوارش به سمت انتهاى لولئ گوارش مى باشد. (ケ) ممكن نيست حركات كرمى با سرعت بالايى محتويات لولئ كوارش را جابهجا كنند.
 I IV

 181 - كدام عبارت، دربارهٔ حركات قطعهقطعكنننده، صحيح است؟
Y انقباضها، بهصورت جدا از همه و در زمان كوتاه انجام مى شوند.
() جهت حركت هنگام تخلئُ محتويات روده از راه دهان، وارونه مىشوده
٪) با ايجاد انقباضهاى گرسنگى، باعث درد خفيف معده مىشوند. نقش دارد، $\qquad$ 199 - در لولؤ گوارشى، هر ماهيحهاى كه در ايجاد حركتِ



 (Y) در اثر ايجاد بخشهاى منقبضشده بين قطعههاى شل ايجاد مىشود. (Y) سرعت انقباض ماهيحههها توسط دستگاه عصبى تنظيم مى شود.

( ش شكل مقابل، نوعى حركت در لولؤ كوارش را نشان مىدهد.كدام عبارت، دربارهٔ اين حركت، صحيح است؟ () با ورود تودهٔ غذا به لولئ گوارش، يك حلقئ انقباضى در لوله ظاهر مى شود. (Y) سرعت و شدت حركات، در بخشهاى مختلف لولئ كوارش يكسان است.

ץ) هر انقباض ماهيحهاى، در بين نقاط منقبضشدءٔ قبلى رخ میدهده. ب) انقباضهاى طولانى و جدا از هم ماهيحهها، غذا را ريزتر میىند.


Y (Y) ممكن است در هر لحظه، سلول عضلانى بيش از يك نقطه از روده باريكى در حالت انقباض به سر ببرند.
 ¢ Y) در حركت كرمىشكل، افزايش فعاليت انقباضى هر سلول ماهيحهای، پس از انقباض سلول قبلى مشاهده مى شود.


- IV~

 ٪


( IVF
$\qquad$
$\qquad$ (1)


 ( ( IVD " (در انسان، هر جفت غدهاى كه در ترشح بزاق نقش دارند، ، ............."

ب) در تماس مستقيم با استخوان آرواره قرار مىگیيرند.
د) در كف حفرهٔ دهان قرار دارند.
f(f)

ج) به فرايند بلع تودهٔ غذايى كمك مى بكنـند.
r (r

 ج) بزركترين غدهُ بزاقى، جلوتر از ساير غدد ديده مى شود. $广$ ( $\uparrow \quad \mu(\Gamma$ r (r
() تحت تأثير دستگاه عصبى خودمختار، بهصورت غيرانعكاسى ترشح مىشوند. (Y) همةٔ تركيبات بزاق، از طريق اتزوسيتوز از سلول خارج مىشوند.
 كدام عبارت، در ارتباط با فرايند ورود غذا از دهان به معده در انسان، صحيح است؟ IVA
 r (



 ب) حركت مواد غذايى در مرى بهسمت معده ـ نيروى جاذبئ وارد شده به لقمهأ غذايـى
 د) ورود مواد غذايى از دهان به معده ـ فعاليت مركز عصبى مربوطه در بصل النخاع
( 1 - - زمانى كه لقمهٔ غذايـى جو.يدهشده مى خواهد به درون معده منتقل شود، ابتدا لازم است .............


| 1 1 1

"شكل روبهرو مر بوط به شروع نوعى فرايند دستگَاه گوارش است، بخشي ............. است و ..............


 د) (॥)، (Y)، حلق - بدسمت بالا حركت مىكند.
$r(r$
1 (1
$\mu(f \quad r(r$
بسته مى شود. ... $\qquad$ راه IAY

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y بلع غذا ـ ناى ـ پاييين رفتن دهانئ حنجره (Y }
\end{aligned}
$$

๒

() فقط در پشت تودئ غذا، سلولهاى ماهيحچهاى منقبض هستند.
(Y) فقط ماهيحههای حلقوى، توسط ياختههاى عصبى تحر يكى مى شوند. ٪ ب) براى حركت رو به جلوى تودهٔ غذا، انقباض هر سلول ماهيحئ حلقوى لازم است.
 IAF () در فرد سالم، پس از تخليئ كامل مرى، بندارئ انتهاى آن باز شود، قطعاً ريفلاكس مشاهده مىشود.
(Y) غدههاى مخاط مرى، به اندازء كافى فعاليت كنند، شيرة معده به مخاط مرى آسيب نمى رساند.
 ¢ (Y) كيموس معده وارد مرى شود، قطعاً انقباض اسفنكتر انتهاى مرى بهاندازئ كافى نبوده است.


I^ه - كدام عبارت، دربارهٔ معده، صحيح نيست؟

¢ (Y) با آميخته كردن غذا با شيره خود، كيموس را مى سازد.

(r ا م) میتواند گوارش مكانيكى و شيميايى غذا را را ادامه دهد. شود. $\qquad$ 1^¢ ا - در يك غدهُ معده ممكن نيست .
() بيش از دو نوع سلول ترشحكنده، با مواد ترشحى متفاوت، يافت



$\qquad$ سلول (T)"،

() ) همانند ـ در ساخت آنز يمهاى معده نقش دارد دارد.
(Y برخلاف ـ تمام مواد آلى شيرة معده را میى سازدر.



(Y) ماهيحههاهاى حلقوى، در تماس با لائ زيرمخاطى قرار مىگیيرند.

 ٪) مواد قليايى نمىتوانند مانع فعاليت مواد اسيدى شوند.


ب) ورود آزي يمها به درون معده، گوارش پروتئئينها آغار بار شار شود.
د) آغاز ورود غذا به لولئ كوارش، هضم شيميايى و فيزيكى آغاز
Y ( $\uparrow \quad r$ ( $r$
 ب) مادهٔ غيرآلى - پروتئازها ـ تجز يأ مولكول های پروتئينى

$广$ ( $4 \quad r$ (

الف) ورود تودهٔ غذا به معده، كيموس مشاهده شور شود. ج) آغاز ورود كيموس به دوازدهه، معده بهطور كامل تخليه شود.
r (r 1 ()
الف) سلول كنارى ـ سلول اصلى ـ تجز يهٔ پروتئينها

$r(r$
1 (1
19 | 9 - كدام كَزينه عبارت مقابل را به نادرستى تكميل مىكند؟ (ادر طى استفراغ، ،...........)"

¢) ميزان انقباض اسفنكتر انتهاى مرى بيشتر مىشود.

٪ 9 - - كدام عبارت، دربارهٔ معدهٔ انسان، صحيح است؟




(Y) عامل كاهشدهندهٔ مقدار كلر يدر يكى اسيد، منجر به نوعى كمخخونى خطرناك مىشود.

 در معده متوقف مى شود. $\qquad$ I 9 - د در انسان، در صورت تخر يب همdٔ سلولهاى كنارى معده،

گ گوارش یروتئينها
() توليد ويتامين آ

ا 1 - حند مور ا از عبارتهاى زير، در ارتباط با غدد معده، صحيح است؟
 ب) فراوانترين سلولهاى اين غدد، در تمامى انواع غدد معده قابل مشاهده مىباشند.



r (r
1 (1

## خارج ج ^با تغير

Y (Y) حركات تخليهاى معده، با انبساط ديوارة آن رابطهٔ عكس دارد.




I 19 - با توجه به شكل روبهرو، مى توان گفت كه ............



 191 - در معدهٔ انسان، در پیى ............. آغاز مىشود.
(Y بازگَشت ذرههاى درشت غذا به معده، گوارش شيميايى و مكانيكى (F
(Y) مايعشدن تقريبى ذرات غذا، انقباض كرمى ماهيحهههاى ديوارئ معده
() ا افزايش حجم معده، حركت حلقههاى انقباضى بدهمست پیلور

غيرممكن است. $\qquad$ 199- در انسان، با افزايش زمان حضور ذرات غذا در معده، .
(Y تشديد ميزان انقباضهاى كرمى لائه ماهيحهایى معده (Y) ¢ () كاهش اندازئ ذرات غذايى كه از اسفنكتر انتهای مرى عبا عبور كردهاند ٪) افزايش ميزان مايعبودن تودههاى غذاى موجود در معده

(Y) از ورود ذرههاى درشت غذا بها دوازدهها، جلوگيرى مىشود.
() انقباضهاى كرمى معده، بهصورت موجى آغاز مى شوند.













() انواعى از تركيبات لييبيدى توسط صفرا وارد بخش ابتدايى روده





ب) تغيير ميزان اسيدى بودن محيط روده د) دفع گَروهى از مواد زائد حاصل از متابـابوليسم f( ${ }^{\prime}$

الف) ايجاد رنگَ مدفوع
ج) تجز ئه مولكولهاى زيستى غذا
r (r
1 (1

«.............. هستند $\qquad$ ("در انسان آنز.يمهايـى كه آغازگر روند هضم .



¢) كربوهيدراتها - توسط سلولههاى ترشحكندئ غدهٔ بزاقى توليد مى شوند.
¢ ¢ - - در فردى كه يكى از محلهاى ورود ترشحات پانكراس به دوازدهه مسدود شده است، مىتوان انتظار داشت .............
() جذب مونومرهاى غذايی توسط سلولهاى روده غيرممكن شود. (Y) فعاليت ترشحى غدد پانكراس پس از مدتى متوقف شود.







الف) ا: توليد مواد موجود در بخش (ب) (T)
ب) ه: توليد انواع آنز يمهاى گوارشى قوى


(Y) همراه با ترشحات صفرا به ابتداى دوازدهه وارد مىگردند. ¢ ¢ ( ت توسط سلول هايى با فضاهاى بينسلولى اندك، توليد مىشوند.
() ابتدا به صورت مولكولهايى غيرفعال ترشح مىشوند.

٪ ( توسط سلولهاى اندامهاى مرتبط با لولئ گوارش توليد مىشوند.

مولكول $\qquad$ باشد، براى هيدروليز كامل اين مولكول $\qquad$ . $\qquad$
$\qquad$

با
آب لازم است.
r) يك رشتهاى _ _ _ حلقوى - צr

مجموع تعداد مونومرهاى تشكيلدهنده است. $\qquad$ تعداد مولكول هاى آبى كه $\qquad$ | | |
(Y) ساكارز ـ آزاد مى شود، دو برابر
() كَليكوثن - مصرف مىشود، يكى برابر r (Y) نشاسته توسط آميلاز ـ مصرف مىشود، كمتر از

Y Y Y


ץ) مولكول ((الف)) همانند ((ب))، مىتواند در دهان انسان مشاهده شود.
(1) مولكول ״ج)" برخلاف (الف)،، نمىتواند گليكوثن يا نشاسته باشد. א) مولكول (ب)" همانند (ج)،، مىتواند باكربوهيدراتها ارتباط برقرار كند. \&) تعداد اتمهاى اكسيثن (٪الف)" دو برابر تعداد اتمهاى اكسيثن (٪)" است.
ץ ا Y - در فردى يكساله، قند نيشكر، ............. قند شير، .............
() برخلاف ـ از پيوند بين دو مونوساكاريد ايجاد شده است.

؟ ب) برخلاف ـ تحت تأثير آنزيم گوارشى بزاق قرار مى گییيرد.
( Y I F


r| ¢
.
() انواع مختلفى از مونومرها از يك مولكول درشت جدا مىشوند.
Y) همؤ آنزيمهاى رودهٔ باريك، مىتوانند آمينواسيدها را توليد كنند. ب) فقط يك نوع از آنزيممهاى ترشحشده از لوزالمعده در هيدروليز آن مؤثر مىباشد. ¢ ¢) مولكول ترشحشده از سلولهاى اصلى معده، مولكولهاى كوچکتر توليد مىكند.


() بهصورت قطرههاى ريز وارد دوازدهه مىشوند.
r
اگر شكل روبهرو بخشى از فرايند گوارش چربى پ IV





$$
\begin{aligned}
& \Delta V \circ \text { - خط - } \Delta V Y \text { - جهار رشتهای (Y } \\
& 94 \text { - } 9
\end{aligned}
$$

## - ك ا كدام عبارت، دربارهٔ چر بیها، صحيح است؟

() در ساختار مولكول سازندهٔ آنها، فقط يكى نوع اسيد چرب مشاهده مىشود.
「) گوارش آنها تحت تأثير ليياز، حتماً نيازمند مصرف سه مولكول آب است.
(Y) گوارش آنها در لولئ گوارش انسان، فقط بهصورت شيميايى است.
¢


9 19 - با توجه به شكل مقابل كه بخشى از فرايند گوارش ليپيدها را نشان مىدهد، كدام عبارت، صحيح





() میتوانند پيوند بين آمينواسيدها در مولكولهایى پروتئينى را بشكنند. Y) فقط بر كربوهيدراتهايى مؤثر هستند كه دو مونوساكاريد دارند.


() برخلاف ـ توسط سلولهاى لولئ كوارش ساخته نمى شود.〒) همانند ـ فعاليت خود را در محيطى با pH پاييين انجام مىدهد. ............................. يك ترى ... (Y - - د
() همانند ـ قطعاً اتم اكسيزن داراى پيوند دوكانه مشاهده میى شود. ٪) برخلاف ـ ساختار شيميايى اجزاى سازنده مى تواند متفاوت باشد.
.............
() دهانى نشاسته، تعداد مولكولهای آب مصرفشده يكى كمتر از مونومرها است.

Y پروتئينها، گروه OH مولكول آب، با اتممربن پیيوند تشكيل مىدهد.
(Y) لييّيدها، مولكول كلسترول در فرايند آبكافت شركت نمىكند.
¢ ¢ ) معدای، فقط پيوند بين آمينواسيدها شكسته مىشود.
(T) ترىگليسيريد ـ عدم حضور - آبى

() با با آندوسكوپی، مىتوان اختلالات ديوارهٔ رودهٔ بزرگَ را بررسى كردهـ (Y) كولونوسكوپى در تشخيص عفونت در اثر هليكوباكتر ريلورى نقش دارد. ٪ ( ب) برای استفاده از درونبينى، ورود آندوسكوپ با برش جر جراحى لازم است.


() از يك لولئ باريك و انعطاف پذير براى مشاهدهٔ دستگاه گوارش استفاده شده است. (T) مى توان ديوارئ لولئ كوارش تا محل اتصال به رودهٔ بزرگَ را بررسى كرد.
 ¢ ¢) امكان تهيأ نمونههاى بافتى از ديوارئ لولؤ گَوارش وجود دارد.



 رو از دراقل r سؤال راهت كنين.

| اولويت مطالعه | تخمينميانگين تعدادسؤلدركنكور نظامجديد | در 9 سال اخير | درجئ دشوارى |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| زياد | rer |  | دشوار |
|  |  |  |  |
| درسنامئ 9 تا |  | درسنامٔ | از جلد آموزش بخوانيد |
| r |  | تستهاى | از اين كتاب حل كنيد |

براى حل تسته هاى اين گفتار، درسنامهماى
ا تا ه جلد آموزش را بخوانيد．

## 人




$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) رشتههاى متصل به محل قرار كرفتن هسته دارند. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 「) غشايى با نفوذيذيرى انتخابى نسبت به يونها ها دارند. }
\end{aligned}
$$



f（ ${ }^{( }$
 V V الف）بعضى از آنها، مقدار طبيعى يونها درا در مايع ميانى بافت عصبى را تنظيم مىكينند． ب）بر فعاليت رشتههاى عصبى فاقد كَره رانويه تأثيرى ندارند． ج）تعداد آنها، چند برابر ساير ياختههاى بافت عصبى است．


$\Gamma(\Gamma$ $r(r$

（）جسم ياختهاى برخلاف آن، محلى براى قرارارئيرى هسته دارد．

 ¢ ¢）همانند ياختئ عصبى رابط، در خارج از دستگاه عصبى مركزى نيز مشاهده مىشوند．


 فعاليت كتاب درسى


（Y）همانند ـ طول رشتهٔ نزديككنندئ پیيام به جسم ياختهاى، بيشتر از رشتئ ديگر است．
 ¢ ¢ ）همانند ـ در اطراف دندريتها، پوشش ايجادشده توسط ياختههاى پشتيبان وجود دارد．







فعاليت كتاب درسى


فعاليت كتاب درسى
............. با تو - I YVI



 بخش مركزى دستگًاه عصبى ............ مىكند، . $\qquad$ I I MVY
() از - دور - هر رشتهٔ ياختئ عصبى، توسط ياختئ پشتيبان عايقبندى مىشود. Y) درون ـ منتقل ـ فقط رشتههاى منشعب و كوتاه، پيام را دريافت مىكنند.

لطغاً به تغاوت صورت این سؤال و سؤال قبلى (قت كنير!
$\stackrel{-}{+}$

فعاليت كتاب درسى
است."

و رشتهٔ نزديككنندهٔ پيام به جسم ياختهاى
ب) حسى ـ واجد گرهٔ رانويه ـ طويل و ميليندار
د) رابط ـ طويل و عايقبندىشده ــ داراى انشعابات زياد
$Y(Y \quad \mu(\mu$
 ("در ياختهٔ عصبي ...........، رشتهٔ دوركنندهٔ پيام از جسم ياختهاى،

الف) حركتى ـ طويل ـ فاقد غلاف ميلين
ج) حركتى ـ داراى غلاف ميلين -كوتاه و انشعابدار
$r(r$
1 (1
 ( I PVF فعاليت كتاب درسى
............. ياختهٔ عصبى، نمى تواند
Y) آكسونى طويلتر از دندريت داشته باشد. () در خارج از بخش مركزى دستگاه عصبى، فعاليت كند.
 ؟) ارتباط لازم بين انواع ياختههاى عصبى را فراهم كند. فعاليت كتاب درسى

() ياختهٔ عصبى رابط تحر يک مىشود، پيام عصبى را به مغز وارد مىكند.

ץ (ץ) داربستى در محل خود مستقر مىشود، توسط نوعى نوروگليا پوشانده مىشود. ٪) نوعى ياختهٔ غيرعصبى محافظت مى شوه، بهتنهايى مقدار طبيعى يونهاى اطراف خود را حفظ مىكند.

 $\stackrel{-}{+}$
 () بلندترين رشتئ هر ياختأ عصبى نخاع، توسط ياختههاى پشتيبان عايقبندى مىشود. Y) وجه تمايز و تقسيمبندى ياختههاى عصبى حسى و رابط، ساختار ظاهرى آنها هست.
r) انواع گوناگونى از ياختههاى عصبى و غيرعصبى با وظايف مختلف در بافت عصبى ديده مىشوند. ¢ ¢


 ar ar al

در ماده خاكسترى نخاع يافت مىشوند، درست است؟
الف) داراى دارينههاى طويل هستند.
د) در جابهجايى يونهادر دو سوى غشاى بعضى ياختههاى عصبى نقش دارند. F ( $Y$ r (

ج) توسط ياختههاى پشتيبان پوششدار مىشوند. $r(r$
（手
（قت بيشترى تست ها رو بر／سى كنین．

＂وقتى ياختهٔ عصبى حسى فعاليت عصبى ندارد، ．．．．．．．．．．．．．يكسان است．＂）
الف）مقدار كل يونهاى مثبت در دو سوى غشا

 د）مقدار يونهاى سديم در بيرون غشاى ياخته
${ }^{\mu}$（ ${ }^{4}$
r（ $r(r$
$1(1$


（）يونهاى پتاسيم مىتوانند از ياخته خارج شوند．
（Y）مقدار بارهاى مثبت درون ياختئ عصبى كاهش مى يابد． تجزيه مىشود و انرثى آن در دسترس پروتئين قرار میگيرد．

。 فعاليت كتاب درسى

وجود دارد، بهطور درستى بيان مىكندئ


 \＆（4）جابهجايى يونها توسط پروتئينهاى غشايى، فقط بدون مصرف انرثى زيستى انجام مى شود．



عبارت، درباره اين نوع پروتئين غشايى، صحيح است؟

（Y）براى جابهجايى يونها در عرض غشا، غلظت Pi در ميان ياخته را افزايش مىدهد．
 ¢ ¢）فقط زمانى يونها از طريق آن منتشر مى شوند كه اختلاف پتانسيل Vo－ميلىولت بين دو سوى غشا برقرار باشد．


（）يونهاى سديم و پتاسيم در بيرون از ياختئ عصبى، بيشتر از درون آن است．
Y（Y）يونهاى پتاسيم خارجشده از طريق كانالهاى سديمى بيشتر از يون سديم است．

¢ ¢ بارهاى منفى موجود در سطح خارجى غشاى ياخته، بيشتر از سطح داخلى آن است．


ب）براى فعاليت خود، ATP را به ADP و P
ج）پی از آزاد شدن انرثى، شكل سهبعدى پروتئين تغيير مىكند．





مى مباشد،
در مد مجاور ت بخش دي $\qquad$





$\qquad$

(Y) ندارد ـ مقدار يونهاى سديم در در دو سوى غشا بـا برابر است.







 ..............










راه ه............ رخ نمىدهد.





 ¢) همزمان با بستهشدن كانال هاى دريحّدار پتاسيمى، شيب غلظت يونها در دو سوى غشا با با حالت آرامش تفاوت دارد.






-

. هستند. $\qquad$ واحد اختلاف پتانسيل وجود دارد، قطعاً $\qquad$ ياخته،


مادهاى مانع از فعاليت كانالهاى دريجهدار ٪ پتاسيمى شود، ............. غيرممكن مى شود.





() براى لحظهاى، عدم توازن بين بارهاى الكتريكى در دو سوى غشا از بين میرود.

٪) ابتدا، تغيير فعاليت كانالهاى دريحهدار، منجر به كاهش ورود سديم به ياخته مىشود. ¢ (4) فعاليت پمپ سديم - پتاسيه، باعث حفظ شيب غلظت اولئَ يونها بين دو سوى غشا مىشود.

" هر بخش مركزى دستگَاه عصبى، مدت كوتاهى پس از ............ غشاى ياختئ عصبى رابط، .............)
الف) تحريك نقطهاى از ـ اختلاف پتانسيل دو سوى غشا تغيير مىكند.

ج) باز شدن در يحپٔ كانال هاى پتاسيمى در ـ پتانسيل غشا به حالت آرامش بر میگَردد. د) بستهشدن كانال هاى دريجهدار پتاسيمي ـ شيب غلظت يونها به حالت آرامش باز مىگردد.
f ( $F$
$r(\Gamma$
r (r
1 ()

() تمامى كانالهاى دريحهدار ياخته براى مدتى بسته میشوند. (Y) حداكثر اختلاف شيب غلظت يونها با حالت آرامش ايجاد مىشود.


 M QV داخل Avبا تغيير
(Y) باز شدن كانالههاى دريحهدار پتاسيمى (Y
¢) فعاليت پروتئينهاى آبكافتكنندئ ATP (Y) در غشا در برقرارى شيب غلظت حالت آرامش، اثر سوء دارد.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) فعاليت پمپ سدیم - پتاسییم } \\
& \text { ٪) بستهشدن كانالهاى دريحهدار سديمى }
\end{aligned}
$$


() در ابتداى پتانسيل عمل، كانالهاى دریپهدار پتاسيمى باز مىشوند.

 ¢ ¢) در پیى بستهشدن كانالهاى در يحهدار سديمى، پتانسيل درون ياخته نسبت به خارج منفى خواهد شد.




فعاليت كتاب درسى


فعاليت كتاب درسى .............. () عبور يونهاى سديم از عرض غشاى ياخته، فقط با مصرف انرثى زيستى ممكن مى شود.
 ؟ ب) بازگشت پتانسيل غشا به حالت آرامش، فقط ناشى از عبور يونها از كانال پتاسيمى است. ¢ ¢ شيب غلظت يونهاى سديم و پتاسيم در دو سوى غشا، به حالت آرامش اوليه بر میگردد.

فعاليت كتاب درسى

१ 9 ¹ - شكل مقابل، وضعيت كانال هاى غشاى رشتهٔ عصبى را ............ نشان مىدهد.
() همزمان با باز شدن كانال هاى در يحهدار سديمى در نقطهُ بعدى رشتأ عصبى
(ץ) هنگًام بازگَشت پتانسيل غشا به حالت آرامش و منفىتر شدن پتانسيل درون

$$
\begin{aligned}
& \text { I IFoo }
\end{aligned}
$$

الف) پس از برگشت پیتانسيل غشا به حالت آرامش
ب) وقتى كه فعاليت عصبى در ياخته مشاهده نمى شود
ج) بلافاصله پس از بستهشدن كانالهاى در پیچهدار پتاسيمى
د) زمانى كه شيب غلظت يونهاى Na
$\Gamma(\Gamma$
$r(r$
1 (1
نشان مىدهد.





$$
\begin{aligned}
& \text { () انتشار تسهيلشدهٔ يونهاى سديم در عرض غشاى ياخته } \\
& \text { (Y) خروج سه يون سديم از درون ياخته با مصرف انرزى زيستى } \\
& \text { ٪) تغيير ناگקانى پتانسيل غشا و مثبتر شدن پتانسيل درون ياخته } \\
& \text { ¢ ( }
\end{aligned}
$$

(lfoff - Lf

() همهٔ يونهاى مثبت، مقدار بيشترى در درون ياختئ نسبت به بيرون آن دارند. (Y) بيشترين اختلاف بين مقدار بارهاى مثبت درون و بيرون ياخته وجود دارد. ٪) ساختار سdبعدى گروهى از پروتئينهاى غشايى تغيير مىكند. (f) بلافاصله همأ كانال هاى دريحهدار سديمى بسته مىشوند.

بهطور عمده ناشى از ............. است. $\qquad$ ( Ifod

 ٪) برگشت پتانسيل غشا به حالت آرامش - توليد فسفات و ADP توسط پمپ سديم - پتاسیم ¢ ¢) حداكثر ميزان اختلاف غلظت سديم بين بيرون و درون ياخته ـ فعاليت پروتئين انرزیخواه

. در حال افزايش مىباشد. $\qquad$ (lfoc () فعاليت عصبى ياخته برخلاف غلظت يون پتاسيم خارج از ياز ياخته


 ( If V V

() بعضى از انواع يونهاى مثبت ياختئ عصبى قادر به عبور از عرض غشا هستند.
(Y) عبور يونها از غشاى ياخته با روش انتشار تسهيلشده مشاهده مىشود.

٪٪) بعضى از كانالهاى دريحهدار غشا، اجازءٔ عبور يونها از غشا را میىدهند. ¢ ¢ ) ورود يونهاى سديم به درون ياختأ عصبى قابلمشاهده است.


 () بيشتر ين اختلاف بين مقدار يونهاى سديم در درون و بيرون ياخته ديده مى شود. (Y) برقرارى شيب غلظت حالت آرامشِ يونها، توسط نوعى پمپ غشايیى انجام مىشود.
 ¢
lf\&○


(Y) كاهش اختلاف مقدار يونهاى مثبت دو سوى غشا در نقطهٔ (٪) (Y) ٪) اختلاف مقدار بارهاى الكتر يكى در دو سوى غشاى ياخته در نقطهٔ (٪٪) ¢ ¢




 ¢







ياخته باشد، .............. (در $\qquad$ نشاندهندهٔ مايع $\qquad$




(Y) (

（بTIPه شكل نشاندهنده اسفنكتر（بندارء）انتهاى مرى است．اسفنكترها، ماهيحههاى حلقوى هستندكه بخشهاى مختلف لولئكوارش رااز هم جدامىكنند．

بررسى ساير گزينهها： （）اسفنكتر انتهاى مرى در سمت چֶپ بدن قرار دارد．كيسأ صفرا در سمت راست قرار دارد． r（r）در حالت طبيعى، اسفنكتر انتهاى مرى فقط زمانى باز مىشود كه غذا از مرى وارد معده مىشود اما در استفراغ و ريفلاكس（بركشت اسيد اسيد معده به مرى）نيز مواد از معده به مرى بازمىترىدردند．


كه اسفنكتر خارجى مخرج، از نوع ماهيحهُ مخطط است．


 قرار دارد．اسفنكتر انتهاى معده، دريحهٔ پيلور است كه در سمت راست بدن قرار دارد． برر سى ساير گَزينهها： （）در حالت طبيعى، جهت حركت غذا در معده، از بالابه پايين استوني

 و در اين حالت ذرات درشت غذا به عقب برمیگردرند تا خوب آسياب شوند r（r）در بالاترين سطح حفره شكمى، كبد و مرى قرار دارند．「

 اسفنكتر، بين رودهٔ باريكـ و رودهٔ بزرگَ قرار مىگيرد． برر سى تز ينهها： （）اسفنكتر نشان دادهشده، بين رودهٔ باريك و رودهٔ بزرگَ است．رودهٔ بزرگى، آخرين اندام لولئ گوارش نيست و پس از آن، راستروهد قرار دارد．
 رودهٔ باريك، در سمت راست بدن قرار دارد．「 ظاهر غيرمخطط دارند و معمولاً، فقط يكى هسته دارند． ¢ رودهٔ بزرگَ وارد مىشوند．
 بدن، كولون بالارو و دوازدهه قرار دارند．براى درك بهتر، به شكل مقابل دقت كنيد．

بررسى ساير كَزينهها：
 1）با توجه به شكل روبهرو كه حركت غذا هنگام ورود به معده را نشان مىدههد، مشخص است كه جهت حركت غذا بهسمت چֶپ بدن است．در سمت چֶپ بدن، كولون پايينرو قرار دارد ولى كيسأ صفرا در سمت راست بدن است．
 ساختار بعضى از سلولهاى اصلى بافت عصبى（نورونها）، سه بخش دندريت، جسم سلولى و آكسون وجود دارد（درستى گزينهُ ٪）．سلولهاى عصبى در كنترل اعمال مختلف بدن مانند انقباض ماهيحهها و همشچنين فعاليت غدد
 كنترل مىكند（رد گزينهٔ Y）．با توجه به شكل（ Y（ ）كتاب درسى، مشخص است كه جهت پیيام عصبى يكسان و بهسمت انتهاى آكسون است؛ در واقع، نورون

 دندريت مىباشد．جهت صحيح حركت پيام عصبى نيز از دندريت باسمت آكسون و مطابق با فلش（الف）، مى مباشد． دس｜FF است．لولئ گوارش، لولئ پيوستهاى است كه از دهان تا مخرج ادامه دارد（رد گزينئ （1）．بخشهاى مختلف اين لوله راماهيحچههاى حلقوى بهنام اسفنكتر（بنداره）از همر
 است تااز بركشت محتويات لوله بها بخش قبلى، جلوگيرى كنند（درستى گزينئه ٪）．در انتهاى لولؤگوارش نيز، دو بنداره بهترتيب از نوع ماهيحچئ صاف（غيرارادیى）و مخطط
 نيز دقت داشته باشيدكه جهت حركت محتويات لولئ گوارش در بعضى مواقع مانند استفراغ و ريفلاكس مىتواند وارونه شود و بهسمت دهان باشد（رد گَزينٔه ب）
 پֶانكراس（لوزالمعده）بهطور موازى و در پشت معده قرار دارد．قسمتهاى پايينى پانكراس هم در پشت كولون（رودهٔ بزرگ）قرار میگییرد． بررسى ساير تَزينهها： （）كيسأ صفرا و بخش عمدءٔ كبد، هر دو در سمت راست بدن قرار دارند اما










 r）اسفنكتر（بندارء）انتهاى مرى، در سمت چֶپ بدن قرار دارد و اسفنكتر انتهاى معده（پيلور）، در سمت راست بدن قرار دارد．
 مرى نيز بالاتر از پانكراس قرار دارد．

ب）دهان، حلق، ابتداى مرى و بندارء خارجى مخر ج، ماهيحءٔ مخطط دارند ادامأه مرى، معده و روده، ماهيحپٔ صاف دارندا
ج）در اغلب جانوران، آنزيم تجزيهكنندئ سلولز ساخته نمىشود． د）در انسان، جذب مواد مغذى بهطور عمده در رودهٔ باريكـ و به مقدار اندك، در معده و دهان انجام مىشود．






 بدن قرار دارند و ساير موارد ذكر شده، در سمت راست بدن قرار دارند． Y P／AY


ماهيحئ طولى و ماهيحچئ مورب بقرار دارد． ماهيحههاى ديوارءٔ معده، از نوع ماهيحچٔ صاف هستند و سلولهاى دوكىشكل دارند．در شكل مقابل نيز كاملاً مشخص است كه ماهيحئ حلقوى معده، بين ماهيحئ طولى و مورب قرار دارد．


بررسى ساير گَز ينهها:

1）ماهيچچٔ طولى معده، بين ماهيچئ حلقوى و لايأ بيرونى قرار دارد．لائ بيرونى، فاقد سلول ماهيحهاى است و قدرت انقباضى ندارد．
 مخاطى قرار دارد．در مخاط معده، سلولهاى پوششى ترشحكنندئ هورمون كاسترين وجود دارد． （f）زيرمخاط، بين ماهيحئ مخاطى و ماهيحُٔ مورب قرار دارد．هر دو بخش، مى توانند با سلولهای عصبى ارتباط برقرار كنند．

「 「 حركت مىكنند و سپس در كولون افقى نيز از سمت راست بدن بهسمت چپ بدن مىروند．اسفنكتر انتهاى رودهٔ باريك و دريحهٔ پیلور، در سمت راست

سمت چپֶ بدن قرار دارند (رد گزينـٔ ٪).





 بيش از يَ باى ها لى（اره． Y Y IFQ بهترتيب عبارتند از：ا－كبد（جگر）، 「－كيسأ صفرا، ז－پانكراس（لوزالمعده） و F－راستروده．

بررسى موارد：
الفو ب）سلولهاى（ياختههاى）كبد، صفرا را مى سازند（نادرستى مورد（ب））． صفرا آنزيم ندارد（نادرستى مورد（الف））．
 كمك كند و جلوى آسيبديدن مخاط دوازدهه را بگَيرد． د）مادءٔ مخاطى، نوعى مادءٔ لزج و چسسبناك است كه در سراسر قسمتهاى

لولئ كوارش توليد مىشود． Y 10 ．
 پايينرو（بخشى از رودهٔ بزرگ）． بررسى موارد： الف）گوارش شيميايى پروتئينها در معده و توسط آنزيم پپسين شروع

 ترشح نمىكنند و نقشى در گوارش شيميايى پروتئينها ندارند．

> نَّته لايههاى ديوارئ لولئ كوارش بهترتيب از خارج بدسمت داخل بهصورت زير مىباشد:
 لائ بيرونى

↔ $\leftarrow$

لايئ زيرمخاطى
$\leftarrow$

I 100 شكل، نشاندهندهٔ بخشى از صفاق مربوط به رودهها مى باشد. صفاق،
 است كه اندامهاى لولئ گوارش، بدون صفاق نيز با يكديگر اتصال دارند؛ مثلاً معده در ادامأ مرى و متصل به آن است و در محل اتصال ايل اين دو اندا اندام، اسفنكتر انتهاى مرى قرار دارد.

بررسى ساير گزينهها:
r بافت پوششى باشد. همانطور كه گَفتيم، بافت پيوندى سست معمولاً از بافت پوششى پشتيبانى مىكند.
 كتاب درسى دقت كنيد، مىبينيد كه اعصاب نيز از لايأ بيرونى عبور مىكنند و سپس وارد بخشههاى درونىتر مى شوند. (F) صفاق، فقط در اطراف اندامهاى كوارشى حفرئ شكم قرار دارد. به عبارت ديگَر، دهان، حلق و بخشى از مرى كه در حفرئ شكمى نيست، صفاق ندارند اند Y (1A9

 پوششى مخاط مى ياشد و خارجىترين بخش، ماهيحئ مخاطى است. در بين بافت پوششى مخاط و ماهيحئه مخاطى، بافت پيوندى سست قرار دارد.

نَنهه در همهٔ لايههاى سازندهٔ ديوارء لولئ گوارش، بافت پيوندى سست وجود دارد.

بررسى ساير گزينهها:
 در لائٔ مخاطى نيز ماهيحهٔ صاف مخاطى قرار دارد كه مىتواند منقبض شود.
 ولى شبكئ نورونى، در لائٔ مخاطى وجود ندارد. بنابراين عصبدهى لائى مخاطى توسط اعصاب لائ زيرمخاطى انجام مىشود. نَّهه همهٔ لايههاى سازندهٔ ديوارءٔ لولئ كوارش، رگَهاى خونى دارند ولى شبكئ نورونى فقط در لايئ ماهيحهاى و لائ زيرمخاطى وجود دارد. F عصبى)، وجود دارند. اين شبكه را دستگاه عصبى رودها رانى مىنامنامند. اين

 مثلاً در ادامأ فصل مى خوانيم كه در رودهٔ باريك، انقباض ماهيحچئ مخاطى تحت تأثير دستگاه عصبى روداى به فرايند جذب مواد كمك مىكند. (F|AV انقباض ماهيحهههاى لولئگوارش موجب خردو نرمشدن غذا (گَارش مكانيكى)، مخلوط شدن آن با شيرههاى گوارشى و حركت محتويات لوله
 ذرات غذا و آنزيمهاى گوارشى بيشتر مىشود و در نتيجه، آنزيمها تأثير


نَنهه از بين اين لايهها، تنها لائه ماهيحهاى و لائَ زيرمخاطى داراى شبكئ
 لائ مخاطى (برقرارى ارتباط اين لايهها با سلولهاى عصبى) توسط اعصاب

لائ زيرمخاطى انجام مىشود.


 لائه ماهيحهالى مرى، ماهيحئ طولى و حلقوى وجود دارد. بررسى ساير تَزينهها: () در بخش ابتدايى مرى، لائَ ماهيحهاى از نوع ماهيحهٔ مخطط است ولى ماهيحئ مخاطى از نوع ماهيحئ صاف است. شبكئ نورونى (ياختههاني عصبى) نيز هم در زيرمخاط و هم در لائٔ ماهيحهاى مشاهده مىشود.

نَّهه ماهيحَٔ مخاطى، در همؤ قسمتهاى لولئ گوارش، از نوع ماهيحئ صاف است.
(r رگّهاى خونى را مشاهده كرد. بافت پيوندى سست نيز در ساختار هر هر هر چهار لائه ديوارة لولئ گوارش مشاهده مىشود.
 وجود دارد كه در آن انواع سلولهارياى بافت عصبى وجود دارند دارند علاوه بر اين، با توجه به شكل ( (ا) كتاب درسى، در لائ زيرمخاط هم مثل لائَ مخاطى، غده وجود دارد.

## در حاشِيه

غدههايى كه در لايئ زيرمخاطى مشاهده مىشوند، غدههاى ترشحكنندهٔ مادهٔ مخاطى هستند كه به حفاظت بيشتر از مخاط لولأ كوارش كمكى
 غدهها ممكن است در بافت ييوندى لايأ مخاطى هم باشند. در لولئ گوارش، اين غدهها در ابتدا و انتهاى مرى و رودهٔ بار يك فعاليت مىكنند.
(F|AF F| لائه مخاطى، داراى بافت پيوندى سست و بافت پوششى، رگّها و سلول هاى ماهيحئ صاف است. در داخلىترين بخش لائه مخاطى، بافت پوششى قرار دارد. در لائُ مخاطى، بافت پيوندى سست، فضاى بين بافت یوششى و بافت ماهيحئ مخاطى را مى يوشاند. برر سى ساير گَزينهها: () خارجىترين لائٔ لولئ كوارش (لائُ بيرونى)، از بافت ييوندى سست همراه


 ٪) لايأ زيرمخاطى، داراى بافت پيوندى سست، رگّهاى فراوان و شبكهاى از




بررسى ساير گَزينهها: ا و \&) لائه مخاطى با توليد مادءٔ مخاطى، مىتواند سطح معده را لزج و چسبناک كند و با ايجاد يک لايأ حفاظتى، از سلولهاى پوششى محافظت كند. ץ) غشاى پايه، شبكهاى از رشتههاى پروتئينى و گليكوپروتئينى است كه در زیر سلولهاى پوششى لائَ مخاطى وجود دارد. ( 1 | 191 مخاطى و همم در لائه زيرمخاطى، بافت پيوندى سست وجود دارد. علاوه بر اين با توجه به شكل ( (I ) قسمت (الف)) كتاب درسى، مشخص است كه هم در مخاط و همم در زيرمخاط، غده وجود دارد. بررسى ساير گَزينهها: () در لائُ مخاطى، شبكئ عصبى وجود ندارد. ٪) در لايأ بيرونى، ممكن است سلول پوششى وجود داشته باشد ولى لائ زيرمخاطى، سلول پوششى ندارد. (F) در لائه ماهيحچهای، سلولهای ترشحى وجود ندارند. (F||FT مشخصشده در شكل، بدترتيب عبارتند از: ا- مخاط، Y- زيرمخاط، r- ماهيحئ حلقوى، بررسى تززينهها:
() در لايأ ماهيچچهاى، شبكهاى از نورونها (ياختههاى عصبى) وجود دارد. ץ ٪ پرز در روده، برآمدگىهايى در سطح داخلى روده مىباشد كه از تعداد زيادى سلول پوششى روده تشكيل شده است. بنابراين، هر پرز، اجتماع تعدادى از سلولهاى پوششى روده مىباشد نه بخشى از سلولهاى روده. بنابراين اگر در گزينهٔ (Y) بهجاى كلمئ پرز از ريزپرز استفاده مىشد، اين گزينه صحيح بود. ب) در ايجاد حركات لولئ گوارش، ماهيچحههاى طولى و حلقوى نقش دارند. (F) مادهٔ زمينهاى، در بين سلولهاى بافت پيوندى وجود دارد. در لايأ بيرونى و لائَ زيرمخاط، بافت پيوندى سست وجود دارد. (1 IGM فقط مورد (الف)، صحيح است. در بافت پوششى، فضاى بينسلولى (بينياختهاى) اندك است و فاصلئ بين سلولها كم مىباشد. بررسى ساير موارد: ب، ج و د) سلولهاى بافت پوششى مخاط در بخشىهاى مختلف لولئ گوارش، كارهاى متفاوتى انجام مىدهند. برخى از سلولهاى پوششى لولئ گوارش، مى توانند مولكولهاى گوناگون را از لوله دريافت و به فضاى بينسلولى وارد كنند (نادرستى مورد (ب)). ياختههاى پوششى مواد گوناگونى را مىسازند؛ برخى از اين مواد مانند آنزيمهها و اسيد معده، در گوارش شيميايىى غذاها نقش دارند و برخى هورمونهايى هستند كه به خون ترشح مىشوند و فعاليتهاى
 سراسر لولئ گوارش ترشح مىشود، موسين است. موسين گليكوپروتئينى است
 ترشحكنندهٔ مادهٔ مخاطى ساخته مىشود (نادرستى مورد (د)). H199


با گَزينٔٔ (Y) دقت داشته باشيد كه توليد مونومرهاى قابل جذب مربوط به
 در گوارش شيميايـى غذا ندارد. (F|ه1

بررسى موارد:
الف) داخلىترين بافت لولئ گوارش، بافت پوششى است كه در تمام طول لولئ گوارش موسين را به درون لولئ گوارش ترشح مىكند. موسين پس از تركيب شدن با آب تبديل به مادهٔ مخاطى مى شود. جنس بافت يوششى لولئ كوارش در دهان و مرى سنگَفرشى چندلايهاى و در ساير قسمتها استوانهاى يكلايهای است. ب) داخلىترين بافت پيوندى، نوعى بافت پيوندى سست است كه در لائه مخاط قرار دارد. بافت پیيوندى سست لائَ مخاط بين ماهيچچأ مخأ مخاطى و بافت يوششى لائه مخاطى قرار دارد. لائُ زيرمخاط بين مخاط و ماهيحهَ قرار دارد و داراى رگیهاى خونى فراوان مىباشد. نَّته مخاط، خود از سه بخش تشكيل شده است: بافت پوششى، بافت پيوندى سست و ماهيحئ مخاطىى در زير مخاط لايهاى پيوندى ديگر به نام زيرمخاط وجود دارد. نَنه بافت پييوندى سست لايؤ مخاطى، بين ماهيجهُ مخاطى و بافت پيششى قرار دارد و بافت پيوندى لائٔ زيرمخاطى، بين لائ ماهيحهای و مخاط قرار دارد.

ج) خارجىترين لايؤ لولئكوارش، لائ بيرونى است كه در حفرئ شكمى در تشكيل

 قسمتهاى ديگر، ، مثل بخشى از مرى كهد در قفسأ سينه است، صفا صفاق وجودنداردارد. د) خارجىترين لايئ ماهيحهای ماهيحئ طولى است. حركات لولئ گوارش، ناشى از انقباض سلول هاى لائه ماهيحچهای مى الاشا F109
 بررسى ساير تَزينهها: () چیينخوردگى در سطح داخلى معده و روده وجود دارد. چچينهاى معده،

طولى هستند ولى چينْهاى رودهٔ باريک، حلقوى هستند.
 ساير قسمتهاى لولئ گوارش، مثل دهان و ابتداى مرى، وجود درد ندارد. f) بافت پوششى استوانهاى، در معده و روده وجود دارد در حالى الىه مرى، بافت سنگَفرشى چندلايهاى دارد و آنزيم گوارشى ترشح نمىكند.

نَّته لائه مخاطى و مادؤ مخاطى با يكديگَر فرق مىكنند. لائُ مخاطى، بخشى از ساختار ديوارءٔ لولؤگوارش مىباشد و ساختار سلولى دارد در حالى كه مادؤ مخاطى، ساختار سلولى ندارد و در واقع حاصل تركيب موسين و آب مىیباشد. بنابراين، در اين سؤال، گز ينهٔ (Y) غلط است؛ چون سلولهاى پوششى استوانهاى معده، بخشى از لائه مخاطى هستند و در سطح آن ها، مادهٔ مخاطى قرار مىگيردنه لائه مخاطى.

بكى لائه ضخيم زلهاى چسسبناك و قليايى ايجاد مىكنند كه از مخاط معده محافظت مىكند.
 حتى از بخش ابتداى رودهٔ باريك بدسرعت رو به دهان حركت مىكنـند. برر سى ساير گَزينهها: () انقباض ماهيحههاهاى ديوارئ لولئ گوارش، حركات منظمى را در آن بهوجود
 در اثر تحريك سلولهاى عصبى ايجاد مىشود.
 در شرايطى، مثل استفراغ و ريفلاكس، ممكن است جهت حركا حركت، وارونه شود. f) منظور از انقباضهاى جدا از همه، حركات قطعهقطعهكننده است. حركات قطعهقطعهكننده، بيشتر در گوارش مكانيكى غذا نقش دارند و حركات كرمى،
بيشتر در جلو رفتن غذا.

و M/FV آن ايجاد مىشوند كه انقباض هاى گرسنگى نام دارند. حركات قطعهقطعهكننده،
پس از ورود غذا به لولئ گوارشى شروع مى شوند.
بررسى ساير تَزينهها:
() در ايجاد حركات كرمى و قطعهقطعهكنده، سلول هانى لايئ ماهيحهاى نقش دارند نه ماهيحهٔ مخاطىى. r (r هم حركات كرمى و هم حركات قطعهقطعهكننده، مىتوانند باعث مخلوط شدن محتويات لولؤ گوارشى با شيرهٔ گوارشى شوند.

 TIEA شل بهوجود مى آيند (بهصورت جدا از هم). اين انقباضها، در كسرى از دقيقه
() هنگام استفراغ، جهت حركات كرمى، وارونه مى شود و محتويات لوله حتى
「

ايجاد مى شوند كه انقباضه هاى گرسنگگى نام دارند دارند.
 كه غذا با اسفنكتر برخورد مىكند و حركت آن متوقف مى ششود اما حركات قطعهقطعهكننده، حتى در صورت عدم برخورد غذا با با اسفنكتر نيز مى توانند نقش مخلوطكنندگى داشته باشند.



مستقيم بانوعى بافت پيوندى سست مى ماشند. در لائَ ماهيحچای، بين ماهيحئ طولى و حلقوى، بافت پيوندى سست قرار مىگيرد. در سمت داخل ماهيحچٔ حلقوى، بافت پيوندى سست زيرمخاط وجود دارد. در سمت خارج ماهيحپٔ طولى نيز بافت پييوندى سست لائه بيرونى وجود دارد.

$$
\begin{aligned}
& \text { (زمان كوتاه) پايان مى يابند. } \\
& \text { بررسى ساير تزينهها: }
\end{aligned}
$$












نَنته ماهيحئ مخاطى شبكئ عصبى ندارد ولى لائُ ماهيحهای داراى شبكهٔ عصبى مى.باشد.

لايأ حاوى رگهاى خونى فراوان، در بافت پيوندى سست زيرمخاط مى اشاشد.

 ماهيحئ مورب، در سمت داخل ماهيحئ حلقوى قرار دارد. ماهيحچٔ حلقوى،

در اسفنكتر پيلور، با انقباض خود، باعث بستهشدن در يحهٔ پیلور مىشود. بررسى ساير گَزينهها:
 داخل لائَ ماهيحهاى، بافت پيوندى سست زيرمخاط قرار دارد. بافت پيوندى سست زيرمخاط نيز در سمت خارج ماهيحٍّ مخاطى قرار دارد. ماهيحچُ

 ماهيحئ مخاطى، بافت ييوندى سست مخاط قرار دارد. بافت پيوندى سست مخاط، در سمت خارج بافت پوششى مخاط قرار دارد. در بافت يوششى مخاط معده، برخلاف بافت پوششى مخاط روده، چينخوردگىهاى غشاى سلول

مشاهده نمىشود.


لائ زيرمخاطى است نه مخاطى.
بررسى ساير گَزينهها:




بررسى ساير گززينهها: ٪) در ايجاد حركات كرمى كه تودهٔ غذا را به جلو مى برند، فقط سلولهاى
 ضمناً اين انقباض براى ايجاد حركات كرمى، مربوط به سلولهاى لايئ



انقباضى ماهيچههاى حلقوى آن كاهش مى يابد. (IVY
بررسى ساير كَزينهها:

Y (Y) توليد مونومرها مربوط به گوارش شيميايى است نه گوارش مكانيكى. ٪ (


تبديل مىكند ولى منجر به توليد مونومر نمى شود. \& ب) بعضى از مواد مثل آب و يونها، تحت تأثير گوارش شيميايى و مكانيكى قرار نمىگيرند.


زيرآروارهاى.

برر سى همأ كَز ينهها:
() بخش ((\%)،، غدهٔ زيرآرواراراى است نه زيرزبانى. (r مكانيكى، ذرات غذا كوچكتر مىشوند و حركت آنها در لولئ گوارش تسهيل میشود. r ب) با انجام گوارش مكانيكى، ذرات غذا كوچكتر مى شوند و آنزيمهاى گوارشى بهتر مىتوانند بر آنها تأثير بگَذارند. هم دندان و هم ماهيحهاهاى اسكلتى

آرواره، در انجام گوارش مكانيكى نقش دارنـ دارند. (F) منظور از فرايند ورود غذا از دهان به معده، بلع است. در اثر گوارش مكانيكى غذا در دهان، فرايند بلع آسانتر انجام مىشود. Y FIVA يعنى غدهٔ بناگوشى، زيرزبانى و زيرآروارْاى، در ترشح بزاق نقش دارند. البته غدههاى كوچک بزاقى هم در ترشح بزاق نقش دارند ولى اين سه جفت غدرَ بزاقى جزءٍ غدههاى بزاقى بزركى محسوب مىشوند. (درستى مورد (الف)). بررسى ساير موارد: ب و د) غدهٔ زيرآروارهاى مى تواند در كف حفرئ دهانى و در ارتباط با استخوان آرواره قرار بگيرد ولى غدهُ بناگوشى در مجاورت گوش قرار دارد و بر رور روى يكى

ماهيحه مىباشد. بنابراين، اتصال مستقيم با استخوان آرواره ندارد. ج) با تبديل غذا به ذرات ريزتر در دهان، عبور ذرهماى غذا از لولئ گوارش آسان مىشود. زيرا ضمن گوارش، غذا با بزاق مخلوط و به تودهاى قابل بلع،
تبديل مى شود.

بررسى ساير گَزينهها:
 ساير قسمتهاى لولئ گوارش، ماهيچهأ صاف وجود دارد و و حركات لولئ گوارش، توسط ماهيحئ صاف انجام مى شود. ץ) هم حركات كرمى و هم حركات قطعهقطعهكننده، نقش مخلوطكنندگى دارند اما فقط حركات كرمى مىتوانند بهصورت يك حلقئ انقباضى باشند. حركات قطعهقطعكننده، بهصورت انقباضهاى جدا جا از هم هستند. (Y) سلول هاى لائه ماهيحهای، توسط شبكئ عصبي لائَ ماهيحهاى عصبدهى مىشوند.
(Y|V。 كرمى، غذا را در طول لوله با سرعتى مناسب به جلو مى راند. تنظيم فعاليت سلولهاى ماهيحهای و انقباض آنها، توسط دستگا آثاه عصبى تنظيم مى شود.
 بررسى ساير گزينهها: (1) در حركت كرمى، حلقئ انقباضى ايجاد مىشود. در دهان، حلق و ابتداى مرى، ماهيحهها از نوع مخطط مى انباشند و در نتيجه، حلقؤ انقباضى ايجاد شده، ناشى از تحريكى سلولهاى ماهيحئ مخطط مى مباشد. در ساير

قسمتهاى لولئ گوارش، حركت كرمى، توسط ماهيحپٔ صاف ايجاد مىشود. (r ايجاد بخشهاى منقبضشده بين قطعههاى شل، مربوط به حركت قطعةقطعهكننده است.
f) با توجه به شكل، حركت تودئ غذا از چֶ به راست مىباشد. در حالت طبيعى، حركت غذا از دهان بهسمت مخرج مى باشد ولى در استفراغ، جهت حركت كرمى وارونه مى شود و غذا بهسمت دهان حركت مىكند.
 قطعهقطعكننده، بخشهاى منقبضشده بين قطعههاى شل بهوجود مى آيند،
 ريزتر و بيشتر با شيرههاى گوارشى مخلوط مى شوند؛ اين انقباضها دا در كسرى
 بررسى گز ينهها:

1) ايجاد حلقئ انقباضى، مربوط به حركت كرئ درمى است.

## (r


 \& (F) در حركت قطعهقطعهكنده، انقباضها در كسرى از دقيقه پايان مى يابند و طولانى نيستند.
در رودٔ باريك، اسفنكتر انتهاى مرى هميشه منقبض است IVY (رد گزينئ ) ) و در نتيجه، هنگام ايجاد حركات رودهٔ باريك، بيش از يك بخش از رودهٔ باريك، در حالت انقباض به سر مى برند. علاوه بر اين، حركات قطعهقطعهكنده، بهصورت انقباضهاى جدا از هم مى باشند و در اين حركات دركات، بيش از يك نقطه از رودؤ باريك در هر لحظه در حالت انقباض است.

## هر الشَ


 مار پايتون، شروع به بلع يك آهو كرده است. مارها نمى توانند غذاى خود را را به تكههاى كوچكتر تبديل كنند (چون دندان ندارن) و در نتيجه، بايد
 مارها، فكى يإيينى با يكى رباط كشسان، از جمجمه آويزان مى آباشد و وا اتصال محكمى ندارد؛ در نتيجه، امكان باز شدن بسيار زياد دهان وجود داردن.

 نيا;ى به غزا نراره.
 انرازة غزا حارنر؟

| فقط مورد (ج)، صحيح است. شكل مربوط به فرايند بلع است و 1A1 بخشهاى نشان دادهشده در شكل، بهترتيب عبارتند از: ا- زبان كوچكى،
 (نادرستى مورد (د)). در هنگًام بلع، زبان كوچكَ و دهانئ حنجره بهسمت بالا حركت مىكنند (نادرستى مورد (ب)) و اپیگَلوت به پاييين مىرود (درستى مورد (ج)). با ورود غذا به حلق، دهانئ ماهيحهاى حلق بسته مىشود تا حركات كرمى آن، غذا را به مرى برساند.
(P |AY

| راه ناى | دهانهُ حنجره | إيّكَّلوت | راه بينى | كوچِك | فرايند |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| باز | پإيين | بالا | باز | پايين | تنفس |
| بسته | بالا | پايين | بسته | بالا | بلع |

(F|AY
 وقتى كه حركت رو به جلوى محتويات لوله، با برخور دبه يك اسفنكتر (بند (بنداره)، متوقف شود. اما اين عبارت در ارتباط با كزينئ (؟) صحيح نيست؛ زيرا درا در

 بررسى ساير كزينهها: () در حركات كرمى، يك حلقئ انقباضى در پشت تودهٔ غذا تشكيل مىشود. علاوه بر اين، در اين شكل، سلولهاى ماهيحهاى جلوى تودهٔ غذا در ناحئ

موارد (الف) و (د) صحيح هستند. غدئ بناگوشى، عقبىترين، Y IVE بزرگترين و بالاترين غدهٔ بزاقى است (درستى موارد (الف) و (د) و نادرستى
 سراسر حفرءٔ دهان وجود دارند (نادرستى مورد (ب)).
 يعنى $\uparrow$ نوع غدهٔ بزاقى، بزاق را ترشح مىكنند. بررسى ساير تَزينهها:
() دستگاه عصبى خودمختار، با انتقال پيام عصبى از مغز به غدهماى بزاقى،
r) فقط مولكولهاى درشت با اتزوسيتوز (برونرانى) از سلول خارج میشوند. موادى مثل آب و يونها، بدون اتزوسيتوز از سلول خارج مى شوندا ٪) در تركيب بزاق، بيش از يكى نوع آنزيم هيدروليزكننده وجود دارد: مثل آنزيم گوارشى آميلاز و آنزيم دفاعى ليزوزيمر هنگًام بلع، با فشار زبان (بهصورت ارادى)، تودأ غذا به عقب دهان و 1 I IVA داخل حلق رانده مى شود. با رسيدن غذا به حلق، بلع به شكل غيرارارادى ادامه پِيدا مىكند. هنگًام بلع، ديوارئ ماهيحچهاى حلق، كه ماهيحچأ مخطط دارده، بسته (منقبض) میشود و حركت كرمى آن، غذا را به مرى مى اراند. بررسى ساير گَزينهها:


آب و يونها، گوارش مكانيكى پيدا نمىكنند.
 ميزان انقباض ماهيحئ حلقوى بنداره كاهش پيدا مىكند تا غذا بتواند وارد بخش بعدى شود. f) قبل از ورود غذا به مرى و زمانى كه غذا در حلق است، راه ناى و بينى بسته

مىشود و تنفس متوقف مىشود.
(F IV9
بررسى موارد:
الف و ج) در حركات كرمى، ورود غذا، لولئ گوارش را گَشاد و سلولهاى عصبى ديوارئ لوله را تحريك مىكند (نادرستى مورد (الف)). سلولهاى عصبى،
 لوله ظاهر مىشود كه به جلو (از دهان بهسمت مخرج) حركت مىكند. حركات كرمى، غذا را در طول لوله با سرعتى مناسب به جلو مى مراند (نادرستى مورد (ج)). ب) پس از ورود غذا به مرى، حركت كرمى در مرى شروع مىشود و غذا را

بلهسمت معده مىبرد. جاذبئ زمين به حركت غذا در مرى كمك می میكند. د) ورود مواد غذايى از دهان به معده، بلمعناى انجام فرايند بلع است. هنگًام بلع، مركز بلع در بصل النخاع، فرايند بلع را تنظيم مىكند. (M110 دهان و داخل حلق رانده مىشود. در اين زمان، فعاليت مركز تنفس مهار مى شود، راه ناى با نزديكشدن حنجره و اپیگلوت بهسمت يكديگر بسته مىشود و زبان كوچکى نيز بهسمت بالا مىرود تا راه بينى را ببندد.




 (T|M از مخاط در برابر اسيد معده محافظت مىكنند ولى مانى مانع فعاليت آن نمىشوند. اسيد معده (HCl)، با تأثير بر پیسينورڤن، آن را به پیسیین تبديل مىكند. برر سى ساير تز ينهها: () علاوه بر ترشحات غدههاى معده، حركات معده نيز در هضم نسبى غذا مؤ مؤثر است.

در تماس با ماهيحئ مورب قرار مىگيرد.
¢
دارند و در ساير بخشهاى معده وجاى وجود ندارند.
 دهان، گوارش مكانيكى و شيميايى غذا در دهان آغاز مىشود. در دها دهان،
 شروع گوارش مكانيكى غذا مىشود. همچچنين آنزيم آميلاز بزاق، مىتواند كوارش شيميايى نشاسته را آغاز كند.

بررسى ساير موارد:
الف) پس از اينكه تودهٔ غذا از مرى وارد معده شد و بهطور كامل با شيرهُ معده آميخته شد، مخلوطى بهدست مى آيد كه كيموس نام دارد. كيموس در

مرى و دهان وجود ندارد.

 ترشح مىشود و مىتواند بلافاصله پس از ورود به معده، گوارش لييّيدها را را آغاز كند. ج) تخلئك كيموس معده به دوازدهه بهصورت تدر يجى (نه يكـباره) انجام مىشود.


بررسى موارد:
الف) سلولهاى كنارى، اسيد و فاكتور داخلى معده و سلولهاى اصلى، آنزيم ترشح مىكنند. آنزيمهاى پروتئاز سلولهاى اصلى، در تجزيأ پروتئينها
 مى تواند پپسينوڤن را بشكند و پیسين توليد كند كه فرم فعال آنزيم مى و و مى تواند پروتئينها را تجزيه كند.

ب) همانطور كه در توضيح مورد (الف) گفته شد، اسيد معده (HCl)


HCl ج) حركاتكرمى همانند حركات قطعهقطعهكنند، مى توانندباعث مخلوط شدن غذا شوند؛ بهويزَه وقتى كه حركت رور به جلوى محتويات لوله با برخورد به يك اسفنكتر
(بنداره) متوقف شود؛ مثل وقتى كه محتويات معده بها پيلور برخور د مىكنند. د) سلول هاى پوششى سطحى و سلول هاى ترشحكنندهٔ مادهٔ مخاطى، مى توانند يك لائ حفاظتى زلهاى چسبناك در برابر اسيد معده ايجاد كنند.
(r حركات مرى مؤثر هستند و هر در دو توسط ياختههاى عصبى تحريكى مى شوند.
 تودئ غذا لازم است. در ضمن، زمانى كه تودئ غذا بها انتهاى مرى رسيد، لازم است كه انقباض ماهيحههاى حلقوى اسفنكتر از بين برود تا غذا بتواند وارد معده شود. W MF و استفادةٔ بيش از اندازه از غذاهاى آماده و تنش و اضطراب، از علتهاى ريفلاكس (برگشت اسيد معده به مرى) مى امباشند. بررسى ساير گَزينهها:



 براى خروج باد گلو نيز اين بنداره شل مى شود. (r در اثر بركشت شيرئ معده به مرى، بهتدريجّ، مخاط مرى آسيب مى میبيند؛ زيرا


غدههاى مخاطى مرى نيز قادر به حفاظت از مخاط در برابر اسيد معده نيست.
 چچينخوردگى هاى آن كاهش پيدا مىكند. بررسى ساير تزينهها: 1) معده، بخش كيسهاىشكل لولئ گوارش است و توانايى ذخيرةٔ مواد غذايى را دارد. (r) گوارش مكانيكى و شيميايى غذا در دهان آغاز مى شود و در معده ادامه مى يابد.

 F|Aع است. آنزيم غيرفعال ترشحشده از غدهٔ معده، آنزيم پپيسينورن است كه اصلاً توانيى انجام گوارش شيميايی را ندارد. همرچنين آنزيم پپ پیسين فعال نيز فقط پروتئينها را به ذرات كوچكتر تبديل مى كند و نمىتوتواند باعث توليد

بررسى ساير تَزينهها:
() همانطور كه در شـكل كتاب درسـى مشـخص اسـتـ، انواعى از سلولهاى

 (Y) اسيد كلريدريك ترشحشده توسط سلولهاى كنارى، بر پیسينوزن تأثير
 مى شود. در طى اين فرايند، پپيسين توليد مى شود.「) سلولهاى درونريز غدد معده، هورمون گاسترين را ترشح مىكنـند. اين
هورمون، باعث افزايش ترشح اسيد كلريدريك از سلولهانى كنارى مى مشود. شا شكل، نشاندهندهٔ بخشى از يك غدئ معده است و در آن، سلول (1)، P|AV سلول اصلى و سلول (Y)، سلول كنارى است. سلول اصلى، آنزيمهاى معده را را

 سلولهاى سازندةٔ هورمون مىباشند نه سلولهاى كنارى كه سازندهٔ فاكتور داخلى مىباشند.

بررسى ساير موارد:
الف) در غدههاى معده، انواع سلولهاى ترشحكنندة مواد به درون معده، مثل
سلولهاى اصلى، كنارى، ترشحكنندهٔ مادةٔ مخاطى وجود دارد. ب) فراوانترين سلولهاى غدههاى معده، سلولهاى اصلى مىباشند كه در سراسر معده وجود دارند. د) بزرگترين سلولهای غدهمهاى معده، سلولهاى كنارى مى باشند كه اسيد معده را مى سازند. (198 خود با اثر بر پپسينورن، تبديل آن را سريعتر مىكند. بررسى ساير گزينهها: 1) در هنگًام بلع، زبان كوچكَ بهسمت بالا كشيده مىشود. (r بار بلع غذا، معده اندكى انبساط مى يابد و انقباضهاى كرمى معده، بهصورت موجى آغاز مىشوند با شدت يافتن اين انقباضات كرمى، غذا از معده وارد دوازدهه مى شود. F) ماهيحههای حلقوى بخش انتهايیى مرى، در حالت عادى منقبض هستند. F I PV
 ه- اسفنكتر پيلور و 9- چحينخور دگى هاى سطح داخلى معده. بررسى گَز ينهها: 1) انواع سلولهاى ماهيحهاى لايئ ماهيحهای معده در شكلگيرى حركات

معده مؤثر مىباشند نه فقط ماهيحئ طولى. Y) با افزايش حجم تودهٔ غذا، ميزان چیينخور دگى هاى معده كاهش پییدا مىكند.
 وارد دوازدهه شود و اسفنكتر انتهاى مرى باز نمىشود تا از بركشت مواد به مرى، جلوگيرى شود. البته در شرايطى مثل استفراغ و ريفلاكس (بركشت اسيد معده به مرى)، اسفنكتر انتهاى مرى باز مىشود و محتويات معده به درون مرى برمى ریردند. f (f) در لولئ گوارش، ماهيحّٔ مورب فقط در معده وجود دارد و در ساير اندامهاى

لولئ كوارش، فقط ماهيحهٔ طولى و حلقوى در لايأ ماهيحهایى وجود دارند. 191 19 پس از هر بار بلع غذا، معده اندكى انبساط مى يابد و انقباضهاى كرمى معده، بهصورت موجى آغاز مىشود. حركات كرمى، بهصورت حلقههاى

انقباضى مى باشند.
بررسى ساير كَزينهها:
 از پيلور عبور مىكند و به رودهٔ باريك وارد مىشود. انقباض پيلور، از عبور ذرههاى درشت غذا جلوگيرى مىكند؛ اين ذرات به عقب برمىگردند تا باز هم آسياب شوند و تقريباً به شكل مايع درآيند. در ارتباط با كَزينَٔ (؟) دقت
( $F$ | 191 (دوازدهه) از راه دهان خارج مىشود (درستى گزينئ ().براى بركشت مواد از روده باريكى و معده به دهان، ابتدا لازم است كه انقباض عضلات ناحيئ انتهايى مرى و معده (يعنى اسفنكتر انتهاى مرى واسفنكتر پيلور )متوقف شود (نادرستى گزينئ ؟) تا مسير عبور غذا باز شود. سيس با كمك حركات كرمى، كه در استفراغ وارونه
 معده خارج مىشود و بهسمت دهان مىرود. باكاهش ميزان محتويات درون معده،
 (Y/ IAY سلولهاى كنارى و اصلى متفاوت است. سلولهاى كنارى، اسيد و فاكتور داخلى را مىسازند و سلولهاى اصلى، آنز يمها را مىسازند. بررسى ساير تَزينهها: () سلولهاى پوشانندهٔ غدههاى معده، توسط بافت پيوندى سست مخاط احاطه مىشوند.
Y(Y) فقط سلول هاى پوششى سطحى، بخشى از حفرهٔ معده را مى سازند.
 فعاليت را دارد.
 ترشحكنندهٔ مادءٔ مخاطى در غدههاى معده، مادءٔ مخاطى زيادى ترشح مىكنند كه بسيار چسبنده است و به شكل لايهٔ زلهاى چسسبناكى، مخاط معده را مى یوشاند (رد كَزينٔ \&). سلولهاى پوششى سطحى، بيكربنات (

مى كنند كه لائ زلهاى حفاظتى را قليايى مىكند (درستى گزينئ ٪). بررسى ساير گَزينهها: () سلولهاى اصلى غدههاى معده، دو نوع آنزيم هيدروليزكننده ترشح مى كنند: پروتئاز و ليپاز. يروتئازهاى معده را بهطور كلى پیسپينوزن مىنامند. r را نيز ترشح مىكنند. فاكتور داخلى، براى جذب ويتامين ז| ويتامين B|r براى توليد گلبولهاى قرمز در مغز استخوان لازم است و در نتيجه، كاهش ميزان فاكتور داخلى در اثر تخريب سلولهاى كنارى يا برداشتن معده، مىتواند منجر به نوعى كمخونى خطرناك شود. بديهى است كه تخريب سلول هاى كنارى يا برداشتن معده، منجر به كاهش كلر يدر يك اسيد نيز مى شود اما كاهش ميزان كلريدريك اسيد مىتواند ناشى از عوامل ديگِر نيز باشد. مثلاً ممكن است دستگاه عصبى رودهاى، كه وظيفأ تنظيم فعاليت ترشح غدههاى لولئ گوارش را برعهده دارد، ميزان ترشح كلريدريك اسيد را كاهش دهد كه در اين صورت منجر به كاهش فاكتور داخلى و در نتيجه كم خونى نمى شود. Y T ITP پروتئينها دارند. اسيد معده، پپسينورن را به فرم فعال آن، يعنى پپسين تبديل مى انجام نمىشود. ساير گزينهها، ارتباطى به فعاليت سلولهاى كنارى نداري ندارند.

تخليئ كيموس معده رخ مىدهد اما فقط كزينّٔ（Y）پس از عبور بخش كمى از كيموس از پيلور مىباشد و گزينئ（1）و（Y）، قبل از آن رخ مىیهد．در ارتباط با گزينٔٔ（¢）نيز دقت داشته باشيد كه ذرات غذايى موجود در معده، تقر يباً مايع مى شوند و نه كاملاً مايع． Y Y．I مرى، 「－اسفنكتر（بندارء）انتهاى مرى، זـ اسفنكتر پيلور و Y－دوازدهه． بررسى تز ينهها：
 صاف وجود دارد．در دوازدهه، بافت پوششى استوانهاى يكلايهایى و بافت ماهيحهای صاف وجود دارد．پس بافت پوششى انتهاى مرى و دوازدهه متفاوت است اما بافت ماهيحهاى يكسانى دارند． r（r）زمانى كه حلقَٔ انقباضى به اسفنكتر انتهاى مرى يا معده مىرسد، انقباض ماهيحههاى حلقوى اسفنكتر از بين مى رود و باز مى شود． ٪）گوارش مكانيكى و گوارش شيميايى برخى از مواد غذايى در دهان شروع مىشود و در رودهٔ باریی پايان مى چذيرد．بنابراين هم در مرى و هم در در

دوازدهه، مواد غذايى گوارشيافته مشاهده مىشوند．
 صفراى توليدشده توسط كبد، آنزيمهای گوارشى پانكراس و بيكربنات M Y Y Y

سديم توليدشده توسط پانكراس، به بخش ابتدايیى دوازدهه وارد مى شوند．
بررسى ساير تزينهها：
（）سلولهاى رودهٔ باريك نيز بيكربنات توليد مىكنند．
ケ）كيموس بهطور تدريجى وارد رودهٔ باريك مىشود．
¢
پانكراس توليد شدهاند．
（F Y．Y اما فقط پֶوتئازهاى پانكراس غيرفعال هستند و ساير آنزيمها، مثل ليبازها،

بهصورت فعال ترشح مىشوند．
برر سى ساير گَز ينهها：
（）در تركيب صفرا، انواعى از ليپيدها مثل كلسترول و فسفوليييدِ لسيتين وجود دارند．
r كلسترول رسوبكند، سنگً كيسأ صفرا ايجاد مىشود．سنگً، مجراى خروج صفرا را را دا مى مندد و درد ايجاد مىكند．در اين حالت، بهدليل عدم ورود صفرا به رودهٔ باريكى،


 （F Yof

اين سؤال غلط است．
بررسى موارد：
الف）صفرا نوعى تركيب رنگى است و باعث ايجاد رنگَ مدفوع مىشود．

داشته باشيد كه گوارش شيميايى و مكانيكى غذا، قبلاً اَغاز شده است و پس
 نيز بايد دقت داشته باشيد كه پس از ورود غذا به معده و انبساط ديوارة آن، حركات معده آغاز نمى شوند بلكه مايعشدن تقر يبى ذرات غذا بعد از ورود غذا به معده و بعد از شروع حركات معده انجام مىشودهـ「ケ）با شدت پيداكردن حركاتكرمى، حلقئ انقباضى محكمى بهسمت پیيلور حركت مى كند و با كاهش انقباض پيلور، كيموس معده بـه روده باريك، وارد مى شود．دقت داشته باشيد كه تخليؤ كيموس معده بهصورت تدريجى است و قبل از رسيدن

حلقئ انتباضى محكمّ به پيلور همم مقدار اندكى از كيموس تخليه شده است．
 تخليه مىشود و حجم كيموس موجود در معده، كاهش پيدا مىكند． حجم كيموس معده، ميزان چين خور دگى هاى مخاط معده افزايش پيدا مىكند．

بررسى ساير تزينهها： （）با افزايش مدت گوارش غذا در معده، اندازءٔ ذرات غذا كوچكتر مىش شود تا
بتوانند از معده خارج شوند.
rr پی از مدتى كه غذا درون معده باقى ماند و گوارش آن تكميل شد، حركات
كرمى شدت پیدا مىكنند.

 تقر يباً به شكل مايع درمى آيند．
rroo اندكـى انبسـاط مىيابــد．بـا انبسـاط






 كــه بهطـور معمـول بســته اسـت، كمـى كيموس از پيلور عبور مىكند و به رودهٔ باريك وارد مىشود（در شكل بالا، فلشهاى بنفش نشاندهندئ حركات كرمى مىباشند و فلش مشكى، حركت
 بخش كمى از كيموس تخليه شد، بقئُ كيموس به معده برمىگردد）．سپّس انقباض پيلور، از عبور ذرههاى درشت غذا جلوگيرى مىكند؛ اين ذرات به عقب برمىگردند تا گوارش آنها در معده تكميل شود و به ذرات كوپکـتر تبديل شوند．درون معده، ذرات درشت باز هم آسياب مى شوند و تقريباً به شكل مايع درمىآيند．پس از آن، حركات كرمى شدت پيدا مىكنند و يكى حلقئ انقباضى محكم بهسمت پيلور حركت مىكند．وقتى حلقئ انقباضى به پیلور رسيد، انقباض

عضلات پيلور كاهش پيدا میكند و كيموس معده وارد رودهٔ باريك مىشود． با توجه به توضيحات دادهشده، همئ اتفاقات كفتهشده در گزينهها، هنگًام

بررسى تز ينهها: () گوارش مواد غذايى در رودئ باريك، مىتواند توسط آنزيمهاى سلولهاى
 شوند. مثلاً، پروتئازهاى روده مىتوانند آمينواسيدها را توليد كنند. r مىريزد. بنابراين، حتى اگر يكى از منافذ ورود ترشحات پانكراس به دوازدهه

|مكانيذير است.「٪) زمانى كه صفرا نتواند وارد دوازدهه شود، بيلىروبين (نوعى مادهٔ رنگى) موجود در صفرا، وارد جريان خون مىشود و مقدار آن در خون اطراف روده افزايش پيدا مىكند. ¢ (9) با توجه به اينكه ترشحات قليايى پانكراس و صفرا، در محافظت از مخاط
 مخاط دوازدهه افزايش مى يابد. د P Y.V يكديگر هستند. كيموس، تحت تأثير كلريدريك اسيد، اسيدى مىشود و مادهٔ مخاطى قليايى توليدشده در معده و دوازدهه، از مخاط در برابر اسيد محافظت مىكند.

بررسى ساير گزينهها:
(و Y) كاهش انقباض اسفنكتر انتهاى مرى (قبل از معده)، مىتواند هنگام بلع يا در زمان استفراغ و ريفلاكس (برگشت اسيد معده به مرى) باشد. در استفراغ،


سطح داخلى معده افزايش مى يابد. (٪) تخليئ كيموس معده بهصورت تدريجى انجام مىشود، بنابراين تا قبل از تخليئ كيموس گوارش شيميايى غذا در معده ادامه پيدا میكند، در نتيجه آنزيمههاى آغازگر

روند هضم پروتئينها (پيسين) مى توانند به فعاليت خود ادامه دهند. ( M Y.^ فقط مورد (ج) غلط است. بخشههاى مشخصشده در شكل، بهترتيب
 بررسى موارد: الف) كبد، صفرا را مىسازد و وارد كيسٔه صفرا مىكند. ب) پانكراس، انواعى از آنز يمههاى گوارشى قوى را توليد و وارد دوازدهه مىكند. ج) بخش (Y) نشاندهندهٔ مجراى پانكراس است. مجراى پانكراس، بعداً به مجراى صفرا مى پيوندد و صفرا و آنز يمهاى پانكراس، وار وارد دوازدهه مى شوند. د) دوازدهه، از طريق مجراى مشترك صفرا و پانكراس، با یانكراس و كيسٔه

صفرا در ارتباط است.

پوششى توليد مىشوند. در بافت پوششى، فضاى بينسلولى اندك است.
بررسى ساير كزينهها:
 آنزيمههايى كه در رودة باريك وجود دارند، بهصورت فعال وارد روده شدهاند.

 ب) در صفرا بيكربنات وجود دارد. يعنى صفرا قليايى است و به خنثىكردن اسيد معدهاى كه به روده وارد شده است، كمك مىكند.

## در اشَ

pH

 مى كند و در بخش انتهايى رودة باريكى به حدود V/4 (كمى قليايیى) مىرسد. شكل بالا، مقدار pH در قسمتهاى مختلف رودة باريك رو نشون مىده.

ج) صفرا، به آنزيم ليپاز پانكراس براى گوارش ليپييدها كمك مىكند. د) صفرا در دفع برخى مواد، مانند بيلىروبين (مادهاى كها از تخريب هموكَلوبين

كَلبولهاى قرمز در كبد بهوجود مى آيد) و كلسترول اضافى نيز نقش دارد.

 كند ولى پيسين نمىتواند پروتئينها را به آمينواسيد تبديل كند. بررسى ساير گَز ينهها:
 مى باشد. آميلاز، همانند ساير مولكولهانى درشت، با اتزوسيتوز (برونرانى) از سلول سازندهٔ خود خارج مىشود. آميلاز بزاق را سلولهاى غدد بزا باقى مى سازند. ץ) آنزيم آغاززر روند هضم لييّيدها، ليباز معده است. در معده، محيط فعاليت آنزيمها اسيدى مىىاشد. در فعاليت كتاب درسى همم مى خوانيد كه آنز يمها، در دماى ويزّاى فعاليت مىكنند.
(TY) كتاب درسى مشخص است F. F.G و قبلاً هم اشاره كرديم، صفرا و شيرءٔ پانكراس از طريق يكى مجراى مشترك، به
 مسدود شود، محل ورود صفرا به دوازدهه نيز مسدود است. در نتيجه، صفرا وارد رودهُ باريك نمىشود. البته بخشى از ترشحات پانكراس مىتوانند وارد دوازدهه


تخليه مىشود (در شكل زير هر دو مجراى پانكراس رامىتوانيد ببينيد).


## هر حاشٌ

سنتز آبدهى، واكنش برعكس هيدروليز وا كنش سنتر זآبهى، واكنشى است كه برعكس هير ووليز (آبكففت)


 تا با هع وا كنش بین و (ر طى اين واكنش، مولكول זآب آزار ديشه.




مولكولهاى نشان دادهشده در شكل بهترتيب عبارتند از: الف) يك دىساكاريد، ب) يك آنزيم هيدروليزكنندهٔ دىساكاريد، ج) يك مونوساكاريد.
بررسى گَزينهها:
() گليكوزن و نشاسته، پلىساكاريد هستند و هيجكدام از مولكولهاى (الف) و (ج)، نمىتوانند نشاندهندهُ يك پلىساكاريد باشند.
 تبديل دى ساكاريدها به مونوساكاريدها در رودهٔ باريك انجام مىشود. ץ) (ب)، آنزيم هيدروليزكنندهٔ دىساكاريد مىباشد و مىتواند باكربوهيدراتها اتصال برقرار كند. (ج) نيز يك مونوساكاريد است كه مىتواند با ساير مونوساكاريدها پيوند برقرار كند.
 \& \& وقتى كه اين دو مونوساكاريد با هم پيوند برقرار مىكنند، يكى مولكول آب جدا مىشود. مجموع تعداد اتمهاى اكسيرن در دو مولكول مونوساكاريد، Yn اتم مى باشد. پس تعداد اتمهاى اكسيثّن در دىساكاريد حاصل، ا-1 است؛ زيرا يكى از اتمهاى اكسيزن نيز در قالب مولكول آب از دىساكاريد خارج شده است. با توجه به اين توضيحات، تعداد اتمهاى اكسيزّن در دىساكاريد، نمىتواند دو برابر تعداد اتمهاى اكسيزن در مونوساكاريد باشد.
 (F|YIT در لولئ گوارش توسط آنزيمههاى گوارشى تجزيه شوند و مونومرهاى آنها، وارد

سلولهاى پوششى روده شوند.
بررسى ساير گَز ينهها:
() ساكارز و لاكتوز، دىساكاريد هستند و از پيوند بين دو مونوساكاريد ايجاد شداند. ץ) واكنش هيدروليز كامل (آبكافت)، مولكولهاى بزرگ را به واحدهاى سازندهٔ آنها يعنى مونومرشان تبديل مىكند. ץ) آنزيم گوارشى بزاق، آميلاز است كه بر روى نشاسته مؤثر است و تأثيرى بر ساكارز و لاكتوز ندارد.

## در حاشٌ

فعال شدن آنز يمههاى پانكراسى
شكل زير، نحوه́ فعالشدن آنزيمهاى پانكراس را نشان مىدهد. ابتدا فرم غيرفعال آنز يم تريپسين توسط آنزيم سلول پوششى روده فعال مىشود و سپس تريپسين فعال مىتواند ساير آنزيمههاى غيرفعال شيرء پانكراس رافعال كند.
فضاى درون رودهٔ باريى


ץ) آنزيمهاى سلولهاى پوششى رودهٔ باريك، مستقل از شيره پانكراس و
صفرا مىباشند. ץ) اين گزی ينه نيز فقط در ارتباط با آنزيمهاى پانكراس صحيح است و ربطى به آنزيمههاى سلولهاى پوششى روده ندارد.


$$
\left.\begin{array}{rl}
\Delta V Y-Y & =\Delta V V_{0}(r
\end{array}\right) \Delta 1-r=r 9(1) r V(r-0=r V(r)
$$


 .
( در گوارش نشاسته توسط آميلاز، حداكثر تعداد مولكولهاى آب زمانى ايجاد مىشود كه نشاسته به مولكولهاى دىساكاريدى تجزيه شود. در اين حالت، تعداد دىساكاريدهايى كه توليد مىشوند، برابر است با نصف تعداد كل مونومرها. تعداد مولكولهاى آبى كه مصرف مىشوند نيز يكى كمتر از تعداد دىساكاريدها، يعنى كممتر از نصف تعداد مونومرها است.

بررسى ساير گَزينهها:
() در هيدروليز هر مولكول گليكورن، تعداد مولكولهاى آبى كه مصرف مىشود، يكى كمتر از تعداد مونومرها مىباشد. بنابراين، در مجموع، تعداد مولكولهاى

آبى كه مصرف مىشود دو عدد كممتر از تعداد كل مونومرها است.「) براى هيدروليز دو مولكول ساكارز (دىساكاريد)، دو مولكول آب مصرف مى شود. مجموع تعداد مونومرها برابر \& است، ضمناً در فرايند هيدروليز آب مصرف (نه توليد يا آزاد) مىشود. \& (F) در گوارش كامل يك ترىگليسيريد، سه مولكول آب مصرف مىشود. دقت

داشته باشيد كه ترىگليسيريد، پليمر نيست و فاقد مونومر است.
نّانه در هيدروليز، همواره مصرف شدن آب وجود دارد نه آزاد شدن آب.
1 Cyclotide - اين پروتئينها، غنى از گوگرد هستند و در گیاهان، نقش دفاعى دارند.

بررسى ساير تزينهها： r（r فقط پروتئزههاى موجود در رودهٔ باريك مىتوانند آمينواسيدها را به ذرات كوچكتر تبديل كنند． ケ）در شيرء پانكراس（لوزالمعده）، انواع مختلفى از پروتئازها وجود دارند كه
 ¢ غيرفعال است و نمىتواند گوارش غذا را انجام دهد． （ M YIG معمولاً آنها را چربى مىنامند． برر سى گَز ينها ها： （）چربىىها، در ابتدا بهصورت قطرههاى درشت هستند و در نخستين گام گوارش آنها، صفرا و حركات مخلوطكنندهٔ رودهٔ باريك، قطرات چربى را را به قطرههاى ريز تبديل مىكنـند．


 شناور مى شود．
 مى شود．مثلاً ليهاز معده هم مىتواند در كوارش ترى تليسير يدها مؤثر بار باشد． نَّهه ليباز معده برخلاف ليياز پانكراس، نيازى به صفرا براى فعاليت گوارشى خود ندارد．

شكل سؤال، نشاندهندةٔ تبديل قطرةٔ درشت چربى（ ）به قطرههاى II YIV ريز چربى（Y）است．قطرههاى درشت چربى نمىتوانند تحت تأثير ليياز قرار بكيرند اما قطرهماى ريز چربى، تحت تأثير ليپاز قرار مىگيرنيرند． برر سى ساير كَزينها （r）تبديل قطرههاى درشت چربى به قطرههاى ريز چربى، توسط صفرا و
 ケ）قطرههاى درشت چربى، در سطح محتويات لولئ كوارش شناور مىشوند، نه قطرههاى ريز چربى





$$
\begin{aligned}
& \text { (نوعى فسفولييّيد) متصل مىشوند. } \\
& \text { بررسى ساير كَزينهها: }
\end{aligned}
$$

（）با توجه به شكل（YV）كتاب درسى، مشخص است كه بـر بيش از يك نوع

 و يا مونوگليسيريد تبديل مىكند．براى تبديل ترىتليسيريديد به مونوگًليسيريد،
 Y）قطرههاى درشت چربى، تحت تأثير حركات مخلوطكنندةٔ رودهٔ باريك، به قطرههاى كوچكتر تبديل مىشوند．


## هـ

عدم تحمل لاكتوز

 واقع هرف از ايبجار غرر شيرى، تخزية نوزارار）هست．
 فقط رر نوزارى از شير تغزيه مىكنتر وبعر از اون）، شير از
 فقط نوزاران آنزيع تبزيهكنرئ قنن شير（لاكتاز）رو ارارن







آنزيم لاكتاز نيز امروزة تولير مى شونر．
شكل،نشاندهندهٔهيدروليز يكدىساكاريدتوسط آنزيمسلول پوششى Y Y M P پ夫رز رودهاست．بخشهاى مشخصشده در شكل، بهترتيب عبارتند از：ا ا آنزيم سلول
 بررسى گَزينها ها： （）سلولهاى（ياختههاى）روده باريك، آنزيمهايى دارند كه اين مولكولها را را


به سلولهاى رودهٔ باريكـ وارد شوند． r آنزيم سلول پوششى روده، با نقشى كه در گوارش و جذب مواد دار دارد، در


 ماندن، درست عمل كردن و رشدونمو ياختههاى بدن را را فراهم كندي

شريّبِ［فصل 1］جانداران، با غذا خوردن انرثى مىگيرند، از آن براى انجام فعاليتهاى زيستى خود استفاده مىكنند و بخشى از آن را بهصورت كرّى انرا از دست مىدهند．غذا خوردن، بخشى از فرايند جذب و استفاده از انرثى مى انـاشد．

Y）تعداد اتمهاى هيدرورن در مولكول（Y «Y، برابر است با مجموع تعداد



 بنابراين، به هيجّكدام از مونوساكاريدها همانطـور كه در شـكل（Yه）كتاب درسـى مى بينيد، هر مولكول 1 Yاه پروتئينـى از انواع مختلفى آمينواسـيد تشـكيل شــده اسـتـ．در طـى فرايند


سلول سازندهٔ خود خارج مىشوند.
 مىىنيد كه هم در ترىگليسيريد و هم در پروتئين، اتم اكسيزن داراى پييوند دوكانه وجود دارد. بررسى ساير گَزينهها: r مشاهده مىشود ولى در پروتئينها، ارتباط بين آمين آمينواسيدها توسط پيوندى بين كربن و نيتروزن برقرار مىشود



 يك مولكول پروتئينى هيدروليز مى شود، گروه OH مولكول آلـول آب به اتم كربن آمينواسيد و گروه H به نيتروزن آمينواسيد بعدى اضافه مىشود. برر سى ساير گَز ينهها: (1) گوارش دهانى نشاسته، توسط آنزيم آميلاز بزاق انجام مىشود. آميلاز







 آنها را به قطرات ريزتر تبديل مىكنند. برر سى ساير گَزينهها:

 گوارش شناور مىشود؛ در نتيجه، نمى تواند تحت تأثير ليّياز قرار بـئيرد. I YY。 سلولهاى رودهٔ باريك، پروتئينها به واحد سازندأ خود يعنى آمينواسيدها،
هيدروليز (آبكافت) مىشوند.
برر سى ساير كَزينهها:

 دارند كه اين مولكولها را را به مونوساكاريد تبديل مىكنـندير

 (F) عبور مولكولهاى درشت مانند پروتئينها از غشاى سلول، با اگزوسيتوز (برونرانى) انجام مىشود، نه انتقال فعال. آميلاز توسط غدد بزاقى و پانكراس (لوزالمعده) ساخته مى شود كه (1 YY) با لولئ گوارش در ارتباط هستند ولى جزء لولى پپپسينوڤن را سلولهای معده مى سازند. بررسى ساير گَزينهها:
 (F) مولكولهاى بزرگ، مانند پروتئينهاى آنزيمى، با آزوسيتوز (برونرانى) از

| كربوهيدراتها | پروتئينها | \%هربىها |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | - | - | دهان |
| - |  | شروع گوارش <br> لييّيدها توسط ليياز معده | معده |
| دى ساكاريد و قند داراى |  |  | فضاى درون روده́ باريك |
| دى داكار يد و قند داراى ب تا 9 مولكول گلوكز $\text { آنزيم پرز روده } \downarrow \underset{\text { تلوز }}{\text { تر }}$ | مولكولهاى كوچكتر $\downarrow$ آنزيم پرز روده آمينواسيدها | - | سلول یوششى یرز |

. بهسمت (يواره كه اين) باعث ميشه يه التواب ثفيف ر/ (يوارهٔ هعره ايبار
 آلوره، وقتىى سـرعت تفريب سلولها بيششر از سرعت ترميع اونها





( (رد گزينئ ()). رگى لنفى، انتهاى بسته دارد و حركت مواد در آن، بهصورئ
 برر سى ساير گَزينهها:



پوششى روده، هستؤ سلول در قاعده قرار میگیيرد.

بررسى ساير كَزينهها: () در سلول پوششى پرز، فقط بخشى از غشا كه در مجاورت فضاى درونى




جذبشده را دريافت كنند.
فتط 1 YYQ مخاطى ترشح مىشود. اولين بخش لولئ گَوارش انسان، دهان است كه بافت پوششی سنگَفرشى چچندلايهای دارد.

بررسى ساير موارد:
الف) حركات كرمى لولئ كوارش انسان، در حلق آغاز مىشود. ب) شكستن پليمر در لولئ گوارش، با هيدروليز نشاسته توسط آميلاز بزاق در حفرة دهانى آغاز مىشود. د) قبل از جذب مواد شيميايى در روده، جذب برخی از مواد در دهان و معده نيز انجام مىشود.

[^0] نشاسته وجود دارد، بزاق هم وجود داشته باشد، آميلاز بزاق نشاسته را تجزيه
() كولونوسكوپى (كولونبينى) روشى براى بررسى كولون يا رودئ بزرگى است
 اختلال هاى احتمالى ديوارة آن را مشاهده كنند.
 اثر هليكوباكتر ييلورى و نمونهبردارى بهمنظور برر سیى سلامت بافت بهكار مىرود.


 روشى است كه با آن مىتوان درون بخشهاى مختلف بدن از جمله دستگاه گَوارش و درون مرى، معده و دوازدهه را مشاهده كرد. آندوسكوپ (درونبين) لولهاى باريكى و انعطافپپير با دوربينى بر يك سر آن است كه از راه راه دهان و ورن يا برش جراحى وارد بدن مىشود (رد گزينئ (). آندوسكوپ، دوربين ويديويى
 آندوسكوپ، براى تشخيص زخمهها، سرطان معده، تشخيص عفونت در اثر هليكوباكتر يیلورى و نمونهبردارى بلدمنظور بررسى سلامت بافت بهكار مىرود











## در اشی

هليكوباكتر ييلورى (Helicobacter pylori) شاير براتونَ بالب بششه كه برونين. بهاتمال هم (رصر، شها الان) مبتلا به

 ترشح ميشه كه يه اسير فيلى قوى هست؛ اير. قرا قوى كه مى تونه




 ايمنى هع برای ايم.كه با باكترى مقابله كنه، كلبولهایى سغير رو مى فرسته


د) هم ياختئ عصبى ميليندار و همم ياختههاى پشتيبان سازندهُ ميلين، در
خارج از دستگاه عصبى مركزى نيز ديده مىشوند.
 دارد، ياختئ عصبى رابط است كه غلاف ميلين ندارد. Y|YяY موارد (الف) و (ج)، صحيح هستند. وقتى ياختئ عصبى تحريى مىشود، در محل تحريك، اختلاف پتانسيل دو سوى غشا بهطور ناگُمانى تغيير مىكند. اين تغيير را پتانسيل عمل مىنامند. ياختههاى پشتيبان، نمىتوانند پتانسيل عمل را ايجاد كنند. بررسى موارد:
الف) ياختههاى پشتيبان، انواع گوناكَونى دارند. بعضى از آنها، در حفظهمرايستايى مايع اطراف ياختههاى عصبى (مثل حفظ مقدار طبيعى يونها) نقش دارند.
 محدودهاى ثابت، براى تداوم حيات ضرورت دارد. مجموعه اعمالى را كه براى پايدار نگَهداشتن وضعيت درونى جاندار انجام مىشود، همايستايى (هومئوستازى) مىنامند.
ب) در ياختههاى عصبى ميليندار، غلاف ميلين در بخشهايى از رشته قطع



 عصبى و حفظ همرايستايى مايع اطراف آنها نقش دارند اند. بنابراين، ياختههایى

پشتيبان بر فعاليت ياختههاى بدون غالاف ميلين نيز مؤثر هستند. نَّنه ادامأ حيات و فعاليت طبيعى همأ ياختههاى عصبى، وابسته به ياختههاى پشتيبان است.
ج) تعداد ياختههاى پشتيبان، چند برابر ياختههاى عصبى است. د) غلاف ميلين را ياختههاى پشتيبان مىسازند. ياختئ پشتيبان، به دور رشتأ عصبى مى پيچد و غلاف ميلين را بهوجود مى آورد. دقت داشته باشيد كان
 مى توانند غلاف ميلين را بسازند نه همةٔ آنها.


مشخصشده در شكل نيز ياختئ پشتيبان سازندهٔ غلاف ميلين است.
برر سى كَز ينهها: 1) همانطور كه در شكل ((غلاف ميلين) مشخص است، ياختئ پشتيبان سازندة غلاف ميلين نيز داراى هسته است. جسم ياختهاى نيز محل قرارگيرى هستأ ياختئ عصبى است.

عصبى و ياختههاى پشتيبان (نوروتَلياها) تشكيل شدهاست. نَّته ياختههاى پشتيبان، ياختههاى غيرعصبى هستند ولى مربوط به بافت عصبى مىباشند.

بررسى تززينهها:

 مى منند. ياختههاى پشتيبان اين عملكردها را اندارند

 هستند كه به جسم ياختهاى متصل مىشوند. ياختههاى پشتيبان فاقد اين رشتهها هستند'.


است. همأ ياختهها، غشايى با نفوذيذيرى انتخابى دارند.
 نسبى) يعنى فقط برخى از مولكولها و يونها مى توانند از غشا عبور كنند. (F) همانطور كه در شكل (پياختئ عصبى)" مشخص است، دندريتهاو پايانئ آكسون، در دو انتهاى ياختئ عصبى قرار دارند. دندريتها پا پايانة آكسون، منشعب هستند.
 رشتأ عصبى ميليندار) « است. بخش (» ()،، غلاف ميلين است كه توسط ياختئ چشتيبان ساخته میشود. بخش (٪)" نيز آكسون يكى ياختئ عصبى است. نَنته در مقطع عرضى رشتههاى عصبى ميليندار، كل ضخامت قابلمشاهده، بيشتر از ضخامت رشتئ عصبى است.

بررسى موارد:
الف) بافت عصبى شامل ياختههاى عصبى و ياختههاى پشتيبان است.
 سوختوسـاز ياختههـاى عصبـى اسـت. ياختههـاى پشـتـيبان نيـز محلـى

 سازندهٔ غلاف ميلين، هسته در حاشئ ياخته قرار دارد.
 عصبى است و ياختههاى پشتيبان اين توانايى را ندارند.

ا- آستروسيتها (Astrocyte)، نوعى ياختههاى پشتيبان هستند كه رشتهایاى
 است، ما نيز آنها را در نظر نمىيَيريم.
( I IVV. است. رشتالى از ياختئ عصبى حسى كه به جسم ياختهاى متصل است، مىتواند دندريت يا آكسون باشد. برر سى تز ينهها
() در همأ ياختههاى عصبى، آكسون پيام را از جسم ياختهاى دور مىكند. از از محل پايانئ آكسون، پيام عصبى به ياختئ ديگرى منتقل مى شود. اما دندريت، هيجّان نمىتواند پيام عصبى را منتقل كند. نَّه دندريت و جسم ياختهاى، فقط مىتوانند پيام را دريافت كنند. ولى آكسون، هم میتواند پیيام را دريافت كند و هم انتقال دهد. r (r همانطور كه در شكل سيناپِ مشخص است، در محل پايانهُ آكسون، تعداد زيادى ميتوكندرى وجود دارد. اين ميتوكندرى ها، وظيفئ تأمين انرثى آري لازم براى برونرانى ناقلهاى عصبى را برعهده دارند. آكسون ياختئى عئى عصبى
 حركتى، پيام را به جسم ياختهاى نزديكى مىكند. نَّهه بخشى از سوختوساز ياختههاى عصبى، توسط ميتوكندرىهاى پايانئ آكسون انجام مىشود.

٪) گَتيم كه فقط آكسون، مىتواند پيام را به ياختتٔ ديگر منتقل كند. دقت داشته باشيد كه هر ياختئ عصبى، تحت تأثير فعاليت ياختههاى پشتيبان قرار مىگيرد. زيرا، ياختههاى پشتيبان علاوهبر ساخت غلاف ميلين، وظايفى


 fl) در همأ ياختههاى عصبى، قسمتهايى فاقد غلاف ميلين مشاهده مىشوند. مثلاً، در رشتههاى ميليندار ياختههاى عصبى حسى و حركتى، ميلين در



 M|YVI مشخصشده در شكل، بدترتيب عبارتاند از: ا- ياختئ عصبى حسى، 「- ياختئ
بررسى گَز ينه ها:
() ياختئ عصبى حسى، پيام عصبى را از اندامهاى حسى دور مىكند.

ياختههاى عصبى حركتى، پيامها را به سمت اندامها میى مبرند.
 دستگاه عصبى مركزى انتقال مىدهد. همانطور كه در شكل كتاب درسى نيز
 در آنجا، پيام را به ياختئ عصبى رابط انتقال مىدهد.


r ) آكسون، در همةٔ ياختههاى عصبى مغز و نخاع وجود دارد. ولى غلاف ميلين،
در بعضى از آنها، مثل ياختههاى عصبى رابط، وجود ندا ندارد.

عصبى مركزى ميلين مى سازند، از بين مىروند.

 مى شوند. مثلاً، بخشهايى از نورون حسى و حركتى در خار خارج از از دستگاه عصبى مركزى قرار دارند و داراى ميلين هستند.
 مركزى دستگاه عصبى (مغز و نخاع) مى آورند. ياختههاى عصبى حـي حركتى، پيامها

را ا از بخش مركزى دستگًاه عصبى، بها سوى اندامها (مانند ماهيحههانا) مى برند. بررسى گز ينهها:

1) محل قرارگيرى هسته، جسم ياختهاى است. در ياختئ عصبى حسى، جسم ياختهاى در خارج از دستگَاه عصبى مركزى قرار دارد اما در ياختئ عصبى حركتى، جسم ياختهاى درون دستگًاه عصبى مركزى مشاهد اهده میش شود.


 نَّته در ياختأ عصبى رابط و حركتى، جسم ياختهاى درون دستگاه عصبى مركزى قرار دارد ولى در ياختئ عصبى حسى، جسم ياختهاى در خارج از دستگاه عصبى مركزى مشاهده مىشود.
(r رشتهٔ نزديكکنندهٔ پيام به جسم ياختهاى، دندريت است. در ياختهٔ عصبى حسى، طول دندريت بيشتر از آكسون است' امـئ اما در ياختهٔ عصبى حركتى، طول دندريت كمتر از آكسون است. نَّهه دندريت، پیيام عصبى را به جسم ياختهاى نزديك مىكند و آكسون، پیيام را از جسم ياختهاى دور مىكند. ٪) ياختههاى عصبى حسى، پیيام عصبى را به دستگاه عصبى مركزی مى آورند و در آنجا، پيام را به ياختههاى عصبى منتقل مىكنـند. اما ياختههاى رای عصبى حركتى، پيام را از مغز به سمت اندامها مى برند و مىتوانواند پيام را بها ياختههاى غيرعصبى، نظير ياختههاى ماهيحچهاى نيز منتقل كنند. نكّه ياختههاى عصبى حسى و رابط، پيام عصبى را فقط به ياختههاى عصبى ديگر منتقل مىكنند.
\& ¢ غلاف ميلين، پوششى است كه رشتههاى آكسون و دندريت بسيارى از ياختههاى عصبى را مى يوشاند. همانطور كه در شكل (انواع ياختههاى عصبى") مشخص است، دندر يت ياختهٔ عصبى حسى، غلاف ميلين دارد اما دندريت ياختؤ عصبى حركتى، فاقد غلاف ميلين است.

ا- در ياختئ عصبى حسى، كل بخش ميليندار، آكسون محسوب مى شود و فقط بخش منشعب ابتدايى دندريت است. اما بر اساس كتاب درسى، ما كا كل بخشى كـي كه پیام را را به جسم
 گَفته آكسون، بدونين كه از نظر علمى درست كفتّه، اما بر اساس كتاب درسى درس و كنكور نه (رجوع كنيد به ((هر غلطى، غلط نيست!!) در مقدمdٔ ميكرو زيستشناسى دهم گاج).
r (r) در ياختهٔ عصبى حسى، طول دندريت بيشتر از آكسون است. ولى در ياختئ عصبى حركتى، طول آكسون بيشتر از دندريت استي است است

 و با توجه به (انمى تواند) در صور ت سؤال، كز ينئ درست است است.
 و هم در آكسون ياختههاى عصبى حسى و حركتى، انشعاباتى وجود دارد. Fl|rV
 برونين) مربوط به هغز است. در واقع سؤال اين هست: (ادر بافت عصبى مغز، هر ياختهاى كه توسط .....). بررسى تز ينهها: () ياختهٔ عصبى حركتى، توسط ياختئ عصبى رابط تحريك مى شود. اين ياختهها، پيام را از مغز خارج مىكينند و وبه اندامها مى مبرند.
 عصبى ايجاد مىكنند. ياختههاى عصبى ميليندار نيز توسط نوروكليا (ياختئ

 ٪) همأ ياختههاى عصبى، توسط نوعى ياختئ پشتيبان (ياختأ غيرعصبى)، محافظت مىشوند. حفظ همرايستايى مايع اطراف ياختههاى عصبى، مثل حفظ مقدار طبيعى يونها نيز با همكارى بعضى از ياختههاى پشتيبان انجام مىشود. ¢ (ا آكسون بدون غلاف ميلين، در ياختئ عصبى رابط مشاهده مىشود. ياختئه عصبى رابط، ارتباط لازم بين ياختئ عصبى حسى و حركتى را فراهم مىكند و همانطور كه در شكل (انواع ياختههاى عصبى) مشخص است، پيام را به ياختئ عصبى حركتى منتقل مىكند. (M|FVG خاصى نيز برعهده دارند. مثلاً، بعضى از ياختههاى پشتيبان غلاف ميلين
 عصبى نيز بر اساس كارى كه انجام مىدهنند، تقسيمبندى مى شیوند (رد گَزينُٔ (Y) و درستى گزينئُ (Y)).

برر سى ساير گز ينهها:
(1) در نخاع، بخشهايى از هر سه نوع ياختئ عصبى قابلمشاهده است. اما بلندترين رشتؤ عصبى ياختئ عصبى حسى، كه دندريت است، در خارج از از نخاع قرار دارد. بلندترين رشتأ ياختئ عصبى رابط و حركتى، آكسون است كهي درون دستگاه عصبى مركزى نيز قرار دارد. ياختئ عصبى رابط، غلاف ميلين

ندارد و توسط ياختههاى پشتيبان عايقبندى نمى شیرد. f) همانطور كه قبلاً كَتيم و در شكل (انواع ياختههاى عصبى)" نيز مشخص است، بخشى از آكسون ياختهٔ عصبى حسى و حركتى و كل آكسون ياختئ عصبى رابط، در دستگًاه عصبى مركزى قرار دارد. بنابراين، اين گزينه بهدليل قيد (بعضى)،، نادرست است.
 دقت داشته باشيد كه پتانسيل آرامش در همأ ياختههاى عصبى وجود دارد. f نوع ياختههاى عصبى نقش دارند.
F|IVY مىىند. ياختئ عصبى حركتى، پيام را از دستگاه عصبى مركزى دور میكندا ياختئ عصبى رابط، فقط درون مغز و نخاع قرار دارد و پیيام را درون دستگاه عصبى مركزى انتقال مىدهد. بررسى گَزينهها:
() در ياختئ عصبى حركتى، فقط آكسون داراى غلاف ميلين است و دندريت، ميلين ندارد.
(r
 پيام عصبى را دريافت كنند.
 اما دقت داشته باشيد كه جسم ياختهاى، كَرهٔ رانويه ندارد؛ گَرئ رانويه بخشى

از يكـ رشتئ عصبى است كه در آن، ميلين قطع مىشود. (f) محل انجام سوختوساز در ياختئ عصبى، جسم ياختهاى است. جسم ياختهٔ عصبى حسى، بين دو نوع رشتهٔ ميليندار قرار دارد. (IIVY ياختهاى، آكسون است و رشتهٔ نزديككنندهٔ پيام به جسم ياختهاى، دندريت.

بررسى موارد:
الف و ج) در ياختئ عصبى حركتى، آكسون طويل است. دندريت ياختئ عصبى حركتى نيز كوتاه و فاقد غلاف ميلين است. دندريتها، رشتههاى

عصبى داراى انشعاب هستند. ب) در ياختئ عصبى حسى، آكسون داراى غلاف ميلين است و كرئ رانويه نيز دارد. دندريت ياختهٔ عصبى حسى نيز طويل و ميليندار است.

نَنهه دندريت طويل و ميليندار، در ياختئ عصبى حسى ديده مىشود. د) در ياختئ عصبى رابط، آكسون غلاف ميلين ندارد. دندريت نورون رابط نيز داراى انشعابات زياد است.
 ميلين باشد، ضخامت رشتئ مشاهدهشده، كمتر از كل ضخامت مشاهدهشده است. پس در اين سؤال، منظور ياختههاى عصبى حسى و حركتى هستند. البته، دقت

() بخشى از ياختئ عصبى حسى و حركتى، در خارج از دستگاه عصبى مركزى

عصبى مى شوند و مقدار بارهاى مثبت درون ياختأ عصبى افزايش مى يابد. r) همانطور كه در شكل كتاب درسى مشخص است، قبل (نه بعد) از اين مرحله

تجزيه شده است و انرثى آن در دسترس پروتئين قرار گرفتهه است.
 متفاوت است و يونهاى پتاسيم، جايگاههاى متفاوتى را نسبت به جايگاه يونهاى سديم اشغال مىكنند.
 در حدود بررسى تز ينهها:
() پتاسیه، از طريق كانالهاى نشتى و دريحهدار، مىتواند از از ياخته خارج
 از طريق كانالهاى نشتى، از ياختئ عصبى خارج شود. نَّهه عبور يونها از غشا با كمك كانالهاى نشتى و پمپ سديم - پپاسيم، همواره انجام مىشود.
r







غلظت و با مصرف انرزى زيستى جابهجا مىكند.
 بررسى تَز ينهها: () همانطور كه در شكل مشخص است، اين كانال نشتى، بهطور اختصاصى براى خروج يون پتاسيم از ياختئ عصبى عمل مىكند. در در واقع، در غشاى ياختى

 انرزى زيستى است. بنابراين، تبديل ATP به ADP و Pi هنگًام فعاليت اين پروتئينها مشاهده نمىشود.
 برقرارى اختلاف پتانسيل Vo- ميلىولت در دو سوى غشا نيز مربوط به حالت
 هر بخشى از زندگى ياختأ عصبى، خروج يونها از طريق آن ها مشاهده میى شود.
 برر سى تز ينهها: () در حالت آرامش، مقدار يونهاى سديم در بيرون ياخته از داخل آن بيشتر

و در مقابل، مقدار يونهاى پتاسيم درون ياخته، بيشتر است. r r كانالهاى نشتى اختصاصى عمل مىكنند و بنابراين، تֶاسيم از طريق كانال هاى پتاسيمى از ياخته خارج مىشود نه كانال هاى سديمى.

فقط 1 IVW صورت سؤال فيلى اضافه است و طراح ,اهت مى تونست بِّه (هֶنر مور> (ربارة

 ,

برر سى موارد:
الف) داشتن دارينئ (دندريت) طويل، ويزگگى ياختههاى عصبى حسى است. ب) هر ياختئ عصبى رابط، ارتباط لازم بين ياختههاى عصبى حسى و حركتى

را فراهم مى مكند.
ج) ياختههاى عصبى رابط، غلاف ميلين ندارند و توسط ياختههاى پشتيبان پوششدار نمىشوند.
د) ياختههاى عصبى رابط، مىتوانند پِيام رابه ياختههاى عصبى حركتى منتقل كنند


در جابهجايى يونها در دو سوى غشاى ياختههاى پسسينایֵیى مؤثر هستند. نَّهه هر ياختأ عصبى، با انتقال پیام عصبى و تغيير در نفوذپֶیرى غشاى ياختهٔ پسسيناپٍى، در جابهجاییى يونها در دو سوى غشاى ياختئ

پسسيناسٍى مؤثر است.
هر چهار مور اين سؤال، نادرست است. وقتى ياختئ عصبى فعاليت FIVVA عصبى ندارد، در دو سوى غشاى آن اختلاف پتانسيلى در حدود ها - ميلىولت برقرار است. اين اختلاف پتانسيل را پتانسيل آرامش مىنامند.

برر سى موارد:
الف) در حالت آرامش، مقدار يونهاى مثبت در دو سوى غشا، يكسان نيست، بار الكتريكى دو سوى غشاى ياختئ عصبى، متفاوت است و در در در در الـي نتيجه، بين دو سوى آن، اختلاف پتانسيل الكتريكى وجود دارد. نَّته هر زمان كه بين دو سوى غشاى ياختأ عصبى، مقدار بارهاى الكتريكى برابر نباشد، اختلاف پتانسيل وجود دارد.

ب) در حالت آرامش، غشا به يون پتاسيمه، نفوذپّيرى بيشترى دارد. ج) در هر بار فعاليت پمپ سدیم - پتاسيّه، سه يون سديم از ياختئ عصبى خارج و دو يون پتاسيم وارد آن مىشوند. د) در حالت آرامش، مقدار يونهاى سديم در بيرون غشاى ياختهانهاى عصبى زنده، از داخل آن بيشتر است.

نَنته بهطور كلى، هميشه مقدار سديم در بيرون ياخته بيشتر است و مقدار چتاسيم درون ياخته.
(IIVY9
را انشان مىدهدكه در آن، يونهاى سديم از ياختئ عصبى خارج مىشوند.

> برر سى كَز ينهها:
() در همهٔ بخشههاى زندگى يكى ياختهٔ عصبى، يونهاى پتاسيم مىتوانند از طريق كانالهاى نشتى از ياختهٔ عصبى خارج شو شوند.


سوى غشا برابر هستند. دقت داشته باشيد كه اختلاف پتانسيل صفر، مربوط به بخشى از پتانسيل عمل هست و وجود داشتن اختلاف پتانسيل، مىتواند مربوط به حالت آرامش ياختئ عصبى يا بخشى از پتانسيل عمل باشد. نَّته در اختلاف تِانسيل صفر، كمترين اختلاف بين مقدار بارهاى الكتر يكى در دو سوى غشا وجود دارد. نَّنه در اختلاف پتانسيل Vo- ميلىولت، بيشترين اختلاف بين مقدار بارهاى الكتريكى در دو سوى غشا وجود دارد.

برر سى گَز ينهاها:
() در طول پتانسيل عمل، يونها از طريق كانالهاى دریپیهدار از غشا عبور مىىنند. در بخش بالاروى منحنى پتانسيل عمل، يونهاى سديم از طريق كانالهاى دريجهدار غشا وارد ياخته مى شوند و در بخش نز نزولى منحنى پـا پتانسيل


 r (r) زمانى كه اختلاف پتانسيل صفر است، مقدار كل بارهاى درون و بيرون غشا برابر است؛ ولى مقدار يونهاى سديم درون و بيرون ياخته برابر نيست. نَنهه همواره، مقدار يونهاى سديم در بيرون ياخته بيشتر است و مقدار يونهاى پتاسيمه درون ياخته. بههمين دليل، انتشار تسهيلشدهُ يونهای

سديم و پتاسيم از طريق كانالهاى نشتى، بهطور دائمى انجام مىشود.
 وجود دارد. در اين حالت، كانالهاى دريچهدار بسته هستند و پتانسيل درون
غشا نسبت به بيرون آن، منفىتر است.
 وضعيت تعداد كانالهاى فعال در قسمتهاى مختلف پتانسيل عمل، مطابق

جدول زير است:

| دريجهدار پֶاسيمى | دريچهدار سديمى | نوع كانال |
| :---: | :---: | :---: |
| بعد از |  <br> از | † تعداد كانال هاى باز |
| كمى قبل از رسيدن به يتانسيل \% - ميلىولت | كمى قبل از \% | لتعداد كانالهاى باز |

برر سى گَز ينهها:
() اختلاف مقدار بارهاى مثبت در دو سوى غشا، باعث ايجاد اختلاف پتانسيل مىشود. بنابراين، مقدار اختلاف پتانسيل (بدون در نظر گرفتن علامت)'، نشاندهندهٔ ميزان اختلاف مقدار بارهاى مثبت در دو سوى غشا اختلاف، در حالت آر امش وجود دارد و زمانى كه پتانسيل غشا از از به صفر مىرسد، اختلاف مقدار كل بارها در دو سوى غشا كم مى شود.

1- عامت اختلاف پتانسيل، فقط نشان مىدهد كه درون غشا مثبتتر است يا منفىتر.
 مثبت درون غشا، كمتر از مقدار بارهاى مثبت در بيرون از غشا آنا است.
 را به ياخته وارد و از انرزى مولكول ATP استفاده مىكند. f (F) در حالت آرامش، سطح داخلى غشا، نسبت به سطح بيرونى آن منفىتر است. Y|FAY
 برر سى موارد:
الف) جايگاه اتصال يونهاى سديم و پتاسيم يكسان نيست.
 آزادشده استفاده مىكند.
 تا جابهجايى يونها انجام شود.

 كه فعاليت پمپ سديم - پتاسيم، شيب غلظت يونها را به حالت آرامش برمىگرداند نه پتانسيل غشا.
MIFAF غشاى ياختئ عصبى) است. بخش (٪ ()،، الكترود درون ياختئ عصبى و بخش
„(Y)، الكترود مايع ميانبافتى اطراف ياختئ عصبى است. بررسى گز ينهها:
 در مايع ميانبافتى بهشدت افزايش مى يابد. در اين زمان، پتانسيل درون غشا منفىتر (نه مثبتتر) مىشود.
 قلـٔنمودار پتانسيل عمل، يعنى وقتى پتانسيل + + +ميلىولتاست، بيشترين مقدار بارهاى مثبت درون ياختئ عصبى مشاهدهمى شودو. در اين زمان، كانالهاى دريحهدار سديمى بستهمىشوند وكانال هاى دريچهدار پتاسيمى باز مى شوند. نَكه بيشترين مقدار بارهاى مثبت درون ياختئ عصبى، زمانى است كه اختلاف پتانسيل هץ + ميلىولت مشاهده مى شود. نَكه كمترين مقدار بارهاى مثبت درون ياختئ عصبى، در حالت آرامش (

ץ) وقتى كه پتانسيل الكتر يكى درون ياختئ عصبى مثبتتر از بيرون ياخته
 اين حالت، پتانسيل عمل در ياخته ايجاد شده است؛ ايجاد پتانسيل عمل، نشان مىدهد كه ياختئ عصبى تحريك شده است. F F


همواره، ورود سديم به درون ياخته از طريق كانالهاى نشتى امكان خذير است. IIKAه 1 وقتى كه مقدار يونها در دو سوى غشا، يكسان نيست، اختلاف
 مى شود، يعنى اختلاف پتانسيل وجود ندارد، مقدار بارهاى مثبت در دو

بررسى گززينهها：
（）در بخش پايينروى پتانسيل عمل، اختلاف پتانسيل بين دو سوى غشا مى تواند مقدارى مثبت يا منفى باشد． ץ）اختلاف مقدار بارهاى مثبت، زمانى حداقل است كه اختلاف پتانسيل صفر باشد و حداكثر اختلاف بارهاى مثبت هم در اختلاف پتانسيل Vo－ميلىولت مشاهده مىشود．در حالى كه در بخش پايينروى پتانسيل عمل، اختلاف چتانسيل از ץ）عبور يونها از هر پروتئين غشا، در جهت شی شيب غلظت نيست؛ پمپ سديم－پتاسيهم يونها را در خلاف جهت شيب غلظت جابهجا مىكند．


پتاسيمى باعث مىشود كه شيب غلظت اين يون در دو سوى غشا تغيير كند． （Y｜Yイ9 （پایینروى）نمودار پتانسيل عمل ديده مىشود． بررسى ساير گَزينهها： ا و گ پ پتاسیم، همواره از طریق كانالهاى نشتى از ياختأ عصبى خارج

مىشود．سديم نيز همواره از طريق كانالهاى نشتى وارد ياخته مىشود．
 انرزى زيستى（ATP）دارد و طى آن، سه يون سديم از ياخته خارج و دو يون پتاسيم به ياخته وارد مىشوند．
 حسى در پوست تحريک مىشوند و پتانسيل عمل ايجاد مىشود．بنابراين، منظور سؤال ايجاد پتانسيل عمل در ياختئ عصبى هست． بررسى تَزينهها： （）رشتأ عصبى، آكسون يا دندريت بلند است و در ياختأ عصبى حسى، رشتأ عصبى همان دندريت ياختئ عصبى محسوب مىشود．دندريت ياختئ عصبى حسى، غلاف

ميلين دارد و هدايت پيام عصبى در آن، بهصورت جهشیى است نه نقطهبهنقطه．


ختلاف پتانسيل دو سوى غشا تغيير مىكند و درون غشا، مثبتتر مىشود．
 چتاسيمى مشاهده مى شود نه پمپ سدیی－پتاسیی．
 اين زمان، شيب غلظت يونهاى سدیم و پتاسیم در دو سوى غشا با حالت آرامش تفاوت دارد．با فعاليت پمپ سدیم ـ پتاسیی، شيب غلظت يونها نيز

به حالت آرامش باز مىگردد．
 ．

بررسى تَز ينهها:
（）در هر نقطهاى از پتانسيل عمل، جابهجايى يونها در عرض غشا با سه روش امكانپذر است：ا－از طريق كانالهاى نشتى، r－از طريق كانالهاى


「）شيب غلظت يونهاى سديم و پتاسیه، پس از پايان پتانسيل عمل و با فعاليت





 آن．كمتر ا；

 نَّته هواستون．باشه كه علاهت اذتلاف پتانسيل، فقط دشغصن مىینه كه （رون غشا منغى تره يا مشبت تر．افتلاف دقرار بارهاى（9 سوى）غشا، بستكى


 پتاسيمى باز مىشوند اما بازگشت پتانسيل غشا به حالت آرامش، زمانى است كه
 نَّته برگشت پتانسيل غشا به حالت آرامش، مربوط به فعاليت كانالهاى درییهدار پتاسيمى است． نَّته بعد از پايان پتانسيل عمل، بازگشت شيب غلظت يونها به حالت آرامش، مربوط به فعاليت پمپ سدیم－پتاسییم است． （F｜YAY تا به انتتهاى رشته برسد．به اين جريان، پيام عصبى مىگويند．همانطور كه در
 نقطئ مجاور محل تحريى اوليه باز مىشوند، كانالهاى دریپپدار سديمى در محل تحر يک اوليه بسته شدهاند و كانالهاى درییپهار پتاسیمیى باز هستند． نَّته در هر زمان، فقط در يكى نقطه از رشتأ عصبى، كانالهاى دريچهدار سديمى باز هستند．

بررسى ساير گَز ينهها：
（）كانالهاى نشتى غشاى ياخته، همواره باز هستند．「ץ）در اختلاف پتانسيل صفر، اختلافى بين پتانسيل دو سوى غشا وجود ندارد．اگر اين زمان مربوط به بخش صعودى پتانسيل عمل باشد، كانالهاى دريچهدار پتاسيمى بسته هستند．ولى اگر مربوط به بخش نزولى پتانسيل
 ץ）پمپ سدیم－پتاسیم، هميشه فعال است و با فعاليت خود، يونهاى

پتاسییم را به ياخته وارد و يونهاى سديم را از ياخته خارج مىكند． （FIFM باز هستند．در این زمان، بيشترين نفوذپیییى نسبت به يون پتاسییم وجود دارد و در نتيجه، بيشترين اختلاف بين نفوذپذيرى غشا نسبت به چتاسيم و سدیم وجود دارد．
（I｜YOF ايجاد پتانسيل عمل و مربوط به بخش صعودى نمودار پتانسيل عمل است．در اين فرايند، براى لحظهاى اختلاف مقدار（عدم توازن）بارهاى الكتر يكى در دو سوى غشا از بين مى رود و اختلاف پֶانسيل صفر مى شود． برر سى ساير گَزينهها：

「（Y）در بخش صعودى منحنى پتانسيل عمل، كانالهاى در يحهدار سديمى باز میشوند نه تِاسيمى． ٪）در ابتداى پتانسيل عمل، باز شدن كانالهاى دريحهدار سديمى باعث
 سديم بيشترى وارد ياختلٔ عصبى شوند． ¢ سديم－پتاسيم سبب بركشت（نه حفظ）شيب غلظت يونها به حالت آرامش

 شيب غنظت يون）سريم مى ش．يارتون هست كب؟؟
 باكمك تروتئين ويزّهاى و همراه با يون سديم، با روش همانتقالى وارد ياختئ پرز رود0مىشوند．شيب غلظت سديمَ، بافعاليت چمپ سديم－چتاسيم حفظمى شود．

بررسى موارد：
الف）وقتى ياختئ عصبى تحر يك مى شود، در محل تحر يك، اختلاف پتانسيل دو سوى غشاى آن بهطور ناگهانى（در مدت كوتاه）تغيير مىكند و داخل ياخته از بيرون آن، مثبت انتر مى شود． ب）وقتى غشاى ياختئ عصبى تحريك مىشود، ابتدا كانالهاى دريچرهدار سديمى باز مى شوند و يونهاى سديم فراوانى وارد ياخته و بار الكتريكى
 و كانالهاى دريحهدار پتاسيمى باز مى شوند
 عصبى خارج مىشوند．اين كانالها در مدت كوتاهى بسته مى شوند و وبدين ترتيب، دوباره پتانسيل غشا به حالت آرامش بر میگرددد．

شيب غلظت يونها به حالت آر امش بر مىگردد.

F｜F99 سوى غشا به ْ （رد تزينٔه（））همانطور كه در شكل كتاب درسى مشخص است، دريحهٔ كانالهاى پتاسيمى در سمت داخل غشاى ياخته قرار دارد．
 و پتاسيمى براى لحظهاى بسته هستند．در اين زمان، كانالهاى دريحچهدار چتاسيمى باز مىشوند و با خروج يون پتاسيم از ياختهٔ عصبى، پتانسيل غشا شروع به منفىتر شدن مىكند．

نَتهه در پتانسيل آرامش و عمل، جابهجايیى يونهاى سديم و پتاسیم در ياختههاى عصبى، فقط از طريق پروتئينهاى غشايى انجام مىشود．
 نشتى و دریپهدار و بدون مصرف انرزی زيستى است．
 و با مصرف انرزى زيستى انجام مىشود．
r（r）در هر زمانى از پتانسيل عمل، غلظت پپتاسییم در درون ياختهٔ عصبى، بيشتر از غلظت پتاسيم بيرون است．「 مربوط به قبل يا بعد از پتانسيل عمل باشد．بعد از پتانسيل عمل، شيب غلظت

يونها با حالت آرامش تفاوت دارد اما قبل از پتانسيل عمل، تفاوتى ندارد． ¢
 M M Far

 و برای هركروم هe رو ها（لت وبور（ارو． بررسى گَز ينهها： （）وقتى كه اختلاف پتانسيل دو سوى غشا هץ－ميلىولت است، كانالهاى دریچهدار سديمى يا پتاسيمى باز هستند．وقتى اختلاف پتانسيل دو سوى غشا مب＋ميلىولت است، كانالهاى دريحها كانالهاى دريحهدار پتاسيمى باز مى شوند． r غشا نسبت به پتاسيم بيشتر از سديم است است「
 ميلىولت واختلاف پتانسيل Yo＋ميلىولت در بخش نزولى، اين عبارت صحيحنيست．

（IVAT

 پتاسيمى، بازگَشت پتانسيل به حالت آرامش ممكن نيست． بررسى ساير تزينهها：
（Y در غشاى ياختئ عصبى، پیپ سديم－پتاسيم همواره فعال است و مىتواند ATP را مصرف كند． ٪）خروج يونهاى پتاسيم از غشاى ياخته، از طريق كانالهاى نشتى و


پتاسيمه مى توانند از طريق كانالهاى نشتى از ياخته خارج شوند． （F）تغيير ناگَانى پتانسيل دو سوى غشا و ايجاد پتانسيل عمل، مربوط به باز باز شدن كانالهاى دريحهدار سديمى است نه پتاسيمى．
r（r）در هنگام عدم فعاليت عصبى ياختأ عصبى، يعنى در حالت آرامش، همأ كانال هاى دريچهدار بسته هستند．「 پتاسيمى است نه سديمى． FIF。o


نكات شكل، هر چهار مور د صحيح هستند． （M｜Fol باز هستند．با عبور يونهاى پتاسيه از كانالها، پتانسيل غشا دوباره به حالت
آرامش بر مىگردد.

بررسى ساير گزينهها：
（）عبور سديم از عرض غشاى ياخته، از طريق كانالهاى نشتى（بالى（بدون مصرف

 خارج شوند
 شيب غلظت يونها به حالت آرامش بر میگردد． نقط M／F．Y نشان میدهد．بازگگت پتانسيل غشا به حالت آرامش، مربوط به فعاليت
 （行）







نقطهٔ مشخصشده، مربوط به شروع پتانسيل عمل است．در پتانسيل عمل، پتانسيل غشا بهطور ناگَهانى تغيير مىكند و داخل ياخته از بيرون آن، مثبتتر مىشود．تا قبل از شروع پتانسيل عمل، تغيير ناگهانى پپانسيل غشا ｜مكان يذير نيست． بررسى ساير كَزينهها： （）در حالت آرامش، انتشار تسهيلشدهُ يونهاى سديم در عرض غشاى ياخته، از طريق كانال هاى نشتى سديم انجام مىشود．「 ）در حالت آرامش، پمپ سديم－پتاسيم، با مصرف انرزی زيستى（ATP）،
 （f）در حالت آرامش، نفوذپيرى غشا نسبت به يون پتاسيه، بيشتر از نفوذيذيرى آن نسبت به سديم است．

[^1]

بررسى ساير گَزينهها：
r
پِتانسيل عمل است．
٪ ب）بيشترين ميزان نفوذڭذيرى غشا نسبت به يون سديم، زمانى مشاهده
 منحنى پتانسيل عمل． نَنهه در بخش صعودى منحنى پتانسيل عمل، بهدليل باز شدن كانالهاى
 از پتاسيم مىشود．
 شده است، هر عاملى كه پتاسيم را از ياخته خارج كند و يا سديم را به ياخته وارد كند، در برقرارى شيب غلظت حالت آرامش اثر سوء（منفى）دارد．فُب



 در يحچهدار سديمى نيز ميزان ورود سديم به ياخته كم مىشود و وا اين مورد نيز
 پتاسيم بيشترى از ياختأ عصبى خارج شود و در نتيجه، اين مورد در برقرارى بیى شيب غلظت حالت آرامش اثر سوء دارد．راستى، دنظور，صورت سؤال پایان．


 دريحچدار سديمى بسته مى شوند（رد گزينٔه ٪）．در اين زمان، كانالهاى
 نهايت، نسبت به خارج ياخته منفىتر شود（درستى گزينئ \＆）． برر سى ساير گَزينهها：
「
 شيب غلظت يونها به حالت آرامش بر میگردد．
 هستند．وقتى كه غشاى ياختئ عصبى تحر يك مى شود، كانال هاى دريحهدهار سديمى باز مىشوند و درون غشا نسبت به بيرون آن، مثبتتر مىشود． نَنته دريحهأ كانالهاى سديمى، به سمت بيرون غشا باز مىشود و دريحئ كانالهاى پتاسيمى، به سمت درون ياخته．

بررسى ساير كَز ينهها：
（）وقتى كه در نقطهٔ بعدى رشتؤ عصبى، كانالهاى دريجهدار سديمى باز مى شوند، در همين نقطه از رشتأ عصبى، كانال هاى در يحّهدار سديمى بسته شدهاند و كانال هاى در يچهدار پتاسيمى باز هستند．

باخته ايجاد نمى شود． ケ）از آنجا كه اختلاف پتانسيل دو سوى غشا مقدارى ثابت است و تغيير نمىكند، نتيجه مىگيريم كه مقدار بارهاى الكتريكى در دو سوى غشا نيز

تغييرى نمىكند．
MVF．V و كانالهاى دريحهدار پتاسيمى بسته مى باشند．

بررسى ساير كَزينهها：
（）در نقطهُ مشخصشده، هم يونهاى سديم و هم پֶتاسيم، مىتوانند از
غشاى ياختئ عصبى عبور كنند．「
 ¢（F）با فعاليت پمپ سديم－پتاسيم، يونهاى سديم از ياختؤ عصبى خارج مىشوند．در اين نقطه، ورود يونهاى سديم به درون ياخته از طريق كانالهاى يار
غشايى نيز مشاهده مىشود.
 پِتاسيم، شيب غلظت يونها به حالت آرامش بر مىگردد．در نقطهٔ（\＄）؛ نيز شيب غلظت يونها توسط پمپ سديم－پتاسیم حفظ مى شود． نَنهه اگر پمپ سديم－پتاسيم وجود نداشت، با انتشار تسهيلشده، غلظت

يونها در دو سوى غشا برابر مىشد و شيب غلظت از بين مىرفت．
 است．ولى در پتانسيل عمل، بازَشت پپا پتانسيل غشا بها حالت آرامش، مربوط به خروج يونها از طريق كانالهاى دريحهدار پتاسيمى است．
بررسى ساير كَزينهها:
（）بيشترين اختلاف بين مقدار يونهاى سديم در درون و بيرون ياخته، در پتانسيل آرامش وجود دارد．اما دقت داشته باشيد كه نقطئ（٪ ا）، بلافاصله پپ از پايان پتانسيل عمل است．در اين نقطه، شيب غلظت يونها با حالت آرامش فرق دارد و اختلاف مقدار يونهاى سديم در درون و بيرون ياخته، كمتر از قبل از پتانسيل عمل است．




طريق كانالهاى نشتى انجام مى شود． Y／F。9 صفر است؛ يعنى اختلاف مقدار يونهاى مثبت در دو سوى غشا كم مىشود．اما

برر سى ساير كَزينهها:

 در يحهدار نيز مشاهده مىشود．در هر دو نقطه، جابهجايى يونها توسط پمپ سديم－پپتاسيمّ نيز وجود دارد．
 ساختار سهبعدى كانالهاى دریچهدار پتاسيمى تغيير مىكند و این كانالها
باز مى شوند.

بررسى ساير گَزينهها：
1）همانطور كه قبلاً هم كفتيم، هميشه مقدار سديم در بيرون ياخته بيشتر
است و پتاسيم درون ياخته．
（T بيشترين اختلاف بين مقدار بارهاى مثبت درون و بيرون ياخته، مربوط
به حالت آرامش است．
¢
مى شوند نه اينكه كانالهای دريحهدار سديمى بسته شوند．
 دو سوى غشا و منفىتر شدن درون غشا، ناشى از فعاليت كانالهاى در يحهدهار

پֶاسيمى است．
بررسى ساير گَزينهها：
Y）همانطور كه قبلاً هم گفتيم، همواره مقدار پتاسيم درون ياخته بيشتر از بيرون ياخته است．

 براى بازگَت شيب غلظت يونها به حالت آرامش است． F（F）در پتانسيل عمل، با فعاليت كانالهاى دريحهدار سديمى، اختلاف غلظت

 در واقع، اختلاف غلظت سديم بين بيرون و درون ياخته افزايش مى يابد و به

بيشترين تعداد خود مىرسد．
 آن، كانالهاى دريحهدار پتاسيمى باز هستند و يونهاى پتاسیم از ياخته خارج مىشوند．بنابراين، همانطور كه در شكل（（هدايت پيام عصبى）＂مشخص
 در نقطهٔ مشخصشده، كانال هاى در يحچدار پتاسيمى بسته هستند و فعاليت

آنها افزايش نمى يابد．
برر سى ساير تزينهها：
（）وقتى كه ياختئ عصبى در حالت آرامش قرار دارد، فعاليت عصبى ندارد． همرحنين در نقطءٔ مشخصشده، غلظت يون پتاسيمٍ خارج از ياخته تغييرى

نمىكند 「 و شيب غلظت يونها ثابت باقى مىمىاند． r（r）همانطور كه كَفتيه، در نقطهٔ مشخصشده، مقدار كل يونها و همرچنين مقدار هر يك از يونها تقر يباً ثابت باقى مىماند ولذا تغييرى در اختلاف پتانسيل

ا－انتشار تسهيلشده، در جهت كاهش اختلاف غلظت عمل مىكند．البته، به دلايل مختلف،

 اختلاف غلظت سديم بيرون و درون ياختهو و همرحنين يتاسيم بيرون و درون يرن ياخته، كمم مى شود．
 كزينه، ر／همين نتطه از يانتهٔ عمبى باير براسى كنيع．


[^0]:    ا- هليكوباكتر ييلورى، يك باكترى مار ييجّى است كه در معده زندگى مىكند، نام باكترى، به شكل ظاهرى و محل زيدكى آن اشاره هارينى.

[^1]:    

