**Veksler**

1. **Prema Veksleru, inteligencija obuhvata tri domena sposobnosti:**

a) **simboličku, operacijsku i komunikacijsku**

b) emocionalnu, konkretnu i socijalnu

c) opštu meru sposobnosti, verbalnu i manipulativnu

d) perceptivnu, verbalnu i spacijalnu

2. **Inteligencija se, prema Veksleru, ispoljava kroz:**

a) **verbalnu, praktičnu i komunikacijsku delatnost**

b) verbalni, manipulativni i emocionalni aspekt

c) apstrakciju i sklonosti ličnosti

d) sve navedeno

3. **Po Veksleru, inteligencija se ispoljava u tri osnovna oblika:**

a) **verbalna, operacijska i socijalna**

b) verbalna, komunikacijska i socijalna

c) verbalna, manipulativna i praktična

d) simbolička, manipulativna i praktična

4. **Veksler smatra da je razvoj inteligencije:**

a) alinearan, kontinuiran, maksimum je oko 24. godine, pa sve sposobnosti propadaju

b) linearan, diskontinuiran, opada do 24. godine, pa sve sposobnosti rastu

c) **alinearan, diskontinuiran, maksimum je oko 24. godine, pa većina sposobnosti opada**

d) linearan, kontinuiran, opada do 24. godine, pa većina sposobnosti raste

46. **Referenta, standardna grupa (grupa maksimalnog dometa) pomoću koje se testovni skor pretvara u standardni je:**

a) uzrasna grupa kojoj pripada ispitanik

b) **uzrasna grupa u kojoj su odstupanja najmanja**

c) grupa koja ima najveće postignuće u MENSI

d) uzrasna grupa u kojoj je odstupanje najveće

49. **Profil analiza Vekslerovih skala (interskater) analiza govori** **o:**

a) **odstupanjima pojedinačnih kognitivnih sposobnosti u odnosu na sopstvenu meru inteligencije (kognitivni profil pojedinca)**

b) meri deterioracije kognitivnih sposobnosti

c) meri testovne anksioznosti kod ispitanika

d) profilu ličnosti ispitanika

32. **Devijacioni skor ispitanika, u odnosu na referentnu grupu, sa “maksimalnim dometom” naziva se:**

a) koeficijent inteligencije

b) **koeficijent efikasnosti**

c) koeficijent deterioracije

d) koeficijent eksploracije

41. **Za razliku od Binea, Veksler smatra da je razvoj inteligencije alinearan. To konkretno znači:**

a) da se mora vršiti ponovljeno testiranje tokom starenja

b) da se testovni učinak ne može iskazati preko kalendarskog uzrasta

c) **da se testovni učinak upoređuje sa merom koja se menja sa uzrastom**

d) da se testovni učinak mora računati različito u odnosu na različite sposobnosti

42. **Pad efikasnosti kognitivnih sposobnosti, Veksler meri tako što:**

a) upoređuje učinak osoba sa učinkom starosne grupe koja ima maksimalni učinak

b) upoređuje učinak osoba sa maksimalnim učinkom njegovih vršnjaka

c) **upoređuje ponašanje osobe na test i retest učinku**

d) sve navedeno

23. **Inteligencija se, po Veksleru, najdoslednije ispituje kroz**

a) postignuće na testu Informacije i Rečnik

b) postignuće na manipulativnoj bateriji

c) postignuće na Šifra

d) **životno postignuće osobe**

51. **Verbalna inteligencija kod Vekslera podrazumeva:**

a) kognitivnu spososbnost koja je pretežno pod uticajem nasleđa

b) **sposobnost simboličnog prevođenja i apstraktnu inteligenciju**

c) spososbnost tečnog izražavanja i slatkorečivost

d) sve navedeno

21. **Fundamentalna pretpostavka u Vekslerovoj teoriji jeste da je inteligencija:**

a) **fenomen koji se najbolje izražava S faktorom, takozvanom “životnom inteligencijom”**

b) da je razvoj inteligencije linearan do određenog perioda, nakon čega počinje da opada

c) da je inteligencija konsekvent ponašanja, a ne antecedenta

d) ništa od navedenog

77. **Prema Veksleru, IQ se određuje na osnovu dve mere:**

a) starosti ispitanika i njegovog mentalnog uzrasta

b) razlike između linearnog i alinearnog razvoja pojedinih kognitivnih sposobnosti i opšte

inteligencije

c) **na osnovu učinka pojedinca na bateriji testova i distribucije učinka dobnog uzrasta kojem pojedinac pripada**

d) na osnovu procene pada efikasnosti i mere opšte inteligencije

78. **Vekslerov test je istovremeno i test ličnosti zato što:**

a) meri uticaj emocija na ukupan skor

b) meri testovno ponašanje

c) postoje ajtemi koji su preuzeti iz inventara ličnosti

d) kognitivno funkcionisanje je nemoguće izolovati od emocionalnog

e) b i d

f) sve navedeno

38. **Najveću pouzdanost od svih Vekslerovih testova iz obe baterije beleži:**

a) Strip

b) Kos

c) Sličnost

d) Rečnik

e) **ništa od navedenog**

120. **Mera opšte inteligencije (IQ total) nam pomaže da utvrdimo gde se nalazi naš ispitanik:**

- u odnosu na referentnu starosnu grupu

121. **Merenje inteligencije se smatra pouzdanim, jer:**

- je to osobina koja se najmanje menja vremenom i testovi su empirijski zasnovani i pouzdani

122. **Jedna od novina koju uvodi Veksler u merenju inteligencije je:**

- testovni učinak se poredi sa merom koja se menja sa uzrastom

118. **Prema Veksleru, inteligencija je svodljiva na tri faktora:**

- verbalni, manipulativni i faktor socijalne inteligencije

**Mahover**

7. **Frankova projektivna hipoteza znači:**

a) cilj projektivnih tehnika jeste da ispitanik projektuje potisnute konflikte

b) nedovoljno definisan stimulus provocira ispitanika da ga definiše, da sklopi formu, a

nesvesno mu pripisuje svoje osobine

c) potpuna sloboda izbora draži i odgovora uzrokuje anksioznost i projektuje anksioznost na test

d) svaka projekcija jeste apercepcija, cg jer onom što opažamo pridajemo značenje

8. **Mahover se daje kao:**

a) prva tehnika u testiranju ličnosti, da bi se ispitanik opustio i da bismo ostvarili kontakt sa njim

b) **poslednja tehnika u testiranju ličnosti, jer je subjektivan i... ostalim tehnikama**

c) prva tehnika u testiranju ličnosti, jer je jednostavna za zadavanje...

d) poslednja tehnika u testiranju, jer se može zadavati samo individualno

86. **U odnosu na ostale tehnike, Mahover pruža direktnu informaciju o:**

a) latentnim zonama konflikta

b) dinamici ličnosti

c) psihoseksualnom identitetu

d) odnosu prema roditeljima

87. **Pouzdanost interpretacije Mahovera zavisi od:**

a) toga da li je primenjena standardizovana forma, jer ona povećava psihometrijske kvalitete testa

b) zrelosti i saradljivosti ispitanika

c) **pronicljivosti kliničara i njegovog poznavanja pacijenta i psihodinamske teorije**

d) prethodno primenjenih tehinka i načina ocenjivanja

52. **Osoba je na molbu ispitivača da nacrta figuru počela da žvrlja i da crta objekte krivudavim linijama koji su okrugli i liče na delove tela, ali su razbacani po listu i neadekvatno spojeni, reč je o:**

a) organski izmenjenom pojedincu

b) antiautoritarnom psihopati

c) shizofreniji

d) oligofreniji

88. **Zbrku u interpretaciji simbola na Mahoveru umanjujemo:**

a) **gledamo figuru u celini i ono što najviše odstupa**

**b) povezujemo sa prethodnim nalazima**

c) konsultujemo se sa kolegom u koga imamo poverenje

d) tako što uopšte ne primenjujemo projektivne tehnike ako je moguće

e) **a i b**

f) a, b i d

48. **Mahover se daje kao:**

a) prva tehnika u testiranju ličnosti, da bi se ispitanik opustio

b) **poslednja tehnika testiranja ličnosti, jer je subjektivna**

c) prva tehnika u tesitranju ličnosti, jer je jednostavna za zadavanje

d) poslednja tehnika u testiranju, jer se može zadavati samo individualno

59. **Osoba je nacrtala malu figuru, koja ima sve elemente, prilično detaljno, sa naglašenim ustima, zatvorenim očima, na donjoj ivici papira, opis odgovara:**

a) emocionalno nezreloj histeričnoj ličnosti

b) agresivnim alkoholičarima

c) izbegavajućoj ličnosti

d) **pasivno-zavisna, depresivna**

e) c i d

f) a, c i d

89. **U osnovi projektivnih tehnika nalazi se premisa poznata kao Frankova projektivna hipoteza, koja podrazumeva:**

a) apercepciju i pridodavanje subjektivnog značenja nepoznatom

b) mispercepciju ili grešku u percepciji, uzrokovanu subjektivnom procenom

c) **nedovoljno struktuirani stimulus se oblikuje projekcijom sopstvenih osobina**

d) sve navedeno

**VITI**

75. **Kada primenjujemo VITI, mera opšte inteligencije (IQ total) nam pomaže da utvrdimo gde se nalazi naš ispitanik:**

a) u odnosu na referentnu starosnu grupu

b) u odnosu na grupu maksimalnog dometa

c) u odnosu na stepen razvijenosti pojedinačnih tipova kognicije

d) u odnosu na ostatak populacije

76. **Kognitivni profil ispitanika na VITI-ju znači:**

a) stepen izraženosti pojedinačnih kognitivnih sposobnosti u odnosu na njegovu starosnu grupu

b) stepen izraženosti pojedinačnih kognitivnih sposobnosti u odnosu na prosečno konativno

funkcionisanje

c) **stepen izraženosti pojedinačnih kognitivnih sposobnosti u odnosu na sopstveno prosečno postignuće**

d) sve navedeno

79. **Sličan profil kognitivnih sposobnosti na VITI-ju imaju dve nozološke grupe:**

a) maničari i depresivci

b) anksiozni i opsesivni

c) **histerici i psihopate**

d) adolescenti i psihotičari

80. **VITI profil koji opisuje mentalno budnu i fokusiranu osobu, koja ima izražene sposobnosti logičkog rezonovanja i zaključivanja, efikasnost i dobro razlikovanje bitnog od nebitnog je sledeći:**

a) **Brojevi (kognitivno budni, fokusirani) Aritmetika (mentalna budnost, izvršna efikasnost, sposobnost rezonovanja) i Dopuna (razlikovanje bitnog od nebitnog)**

b) Aritmetika, Shvatanja i Kos

c) Šifra, Brojevi i Aritmetika

d) sad mi se sve pomešalo

81. **Najveću osetljivost na anksioznost, probleme u učenju, ali i mentalna oštećenja, pokazuju subskale VITI-ja:**

a) Dopuna, Aritmetika i Strip

b) Aritmetika, Brojevi i Šifra

c) **Shvatanje (mentalna oštećenja), Aritmetika (i Brojevi (visoka anksioznost)**

d) Kos, Brojevi i Aritmetika

82. **Izvršnu efikasnost, mentalnu budnost i sposobnost rezonovanja meri subtest:**

**a)** Dopuna

b) Informacije

c) Shvatanje

d) **Aritmetika (mentalna budnost, izvršna efikasnost, sposobnost rezonovanja)**

83. **Izraženost socijalne inteligencije, ali i sklonost ka manipulativnosti i hostilnosti, vidimo prema visini skora koji osoba ostvaruje na subtestovima:**

a) manipulativne baterije

b) verbalne baterije

c) **Shvatanje (hostilnost, socijalna inteligencija) i Strip**

d) Dopuna, Strip i Informisanost

26. **Primitivno mišljenje, kognitivnu rigidnost, slabu edukaciju i nisku radoznalost registruju niski skorovi na:**

a) Rečnik

b) **Informacije**

c) Shvatanje

d) Kos

84. **Fleksibilnost mišljenja, sposobnost neverbalnog formiranja pojmova procesima apstrahovanja, kao i sposobnost rada pod pritiskom, pokazuju visoki skorovi na subtestu:**

a) Kos

b) Sklapanje

c) Shvatanje

d) Informisanost

85. **Razlika preko 15 poena između verbalnih i manipulativnih sposobnosti na VITI-ju je česta kod:**

a) mentalno defektnih osoba

b) organiciteta

c) **visoko inteligentnih**

d) osoba koje daju socijalno poželjne odgovore

13. **Slabo postignuće na Aritmetika, dobri Brojevi i Shvatanje govore o:**

a) visoko anksioznoj osobi, slabo socijalizovanoj sa rigidnim i konkretnim mišljenjem

b) osoba sklona “bubanju”, slabije logično rezonovanje je kompenzovano zapamćivanjem, koja

se dobro snalazi u socijalnim odnosima

c) dobro rezonovanje, ali visoka impulsivnost i emocionalna nezrelost

d) loš školski uspeh, dobra verbalizacija i apstrahovanje

14. **Intertestovni skater govori o:**

a) kognitivnom profilu pacijenta u odnosu na prosečno postignuće njegove uzrasne grupe

b) kognitivnom profilu pacijenta u odnosu na prosečno postignuće grupe “maksimalnog dometa”

c) kognitivnom profilu pacijenta u odnosu na procese opadanja sposobnosti usled starenja i

fiziološkog propadanja

d) kognitivnom funkcionisanju unutar jedne kognitivne sposobnosti

e) **kognitivnom profilu pacijenta u odnosu na sopstveno prosečno postignuće**

15. **Uspeh na Kos i pad na Sklapanje figura govori o:**

a) neusklađenom razvoju i korišćenju konkretnih i složenih misaonih procesa, osobi sklonoj vizualizaciji

b) kognitivnoj deterioraciji ili padu mentalne efikasnosti

c) fleksibilnost mišljenja i rezonovanja, ali slabija sposobnost anticipacije i planiranja

d) sve navedeno

16. **Prema Rapaportu, pad efikasnosti kognitivnih procesa određen je merom:**

a) **anksioznosti**

b) impulsivnosti

c) odbrambenih projekcija

d) nozoloških kategorija

17. **Osoba ima visoko postignuće na Rečnik, dobro Sklapanje i visok Kos, pad na Shvatanje, postoji visok stepen verovatnoće da :**

a) nismo dobro skorovali odgovore, jer je ovaj profil kontradiktoran

b) je ispitanik životno neuspešan ili saocijalan uprkos razvijenim višim kognitivnim procesima i

obrazovanju

c) je ispitanik vrlo uspešan u socijalnim odnosima, naročito u sferi posla, i ima razvijene verbalne

sposobnosti koje “pokrivaju” slabije...

d) je ispitanik psihopatske prirode, usled slabe socijalizacje... i apstraktnim misaonim procesima

18. **Na manipulativnom delu VITI-ja, najosetljivija na neurotsko stanje pacijenta je subtest:**

a) Kos

b) Sklapanje figura

c) Šifra

d) Dopuna

19. **Histerici imaju:**

a) **pad na verbalnim testovima u odnosu na manipulativne**

b) povišenje na verbalnim testovima u odnosu na manipulativne

c) povišenje na Kosovim kockama

d) ništa od navedenog

74. **Opsesivno kompulsivni imaju:**

a) pad na verbalnim testovima u odnosu na manipulativne

b) **povišenje na verbalnim testovima u odnosu na manipulativne**

c) povišenje na Dopuna

d) ništa od navedenog

28. **Testovi koji su u najvećoj meri osetljivi na anksioznost i smatraju se merom “neurotskog...” su:**

a) Kos i Šifra

b) **Brojevi i Aritmetika**

c) Brojevi i Informacije

d) Sklapanje figura i Aritmetika

29. **Pad efikasnosti neurotičara (neurotski deficit) evidentira:**

a) pad na Informacije, Brojevi i Aritmetika

b) **pad na Brojevi i Aritmetika**

c) pad na neotpornim testovima, otporni ostaju očuvani

d) pad i na otpornim i na neotpornim testovima

12. **Sličan problem kognitivnih sposobnosti imaju dve nozološke kategorije:**

a) maničari i depresivci

b) anksiozni i depresivni

c) **histerici i psihopate**

d) adolescenti i psihotičari

e) adolescenti i psihopate

20. **Rapaportova teorija o mišljenju kao manifestacije “ego aparata” smatra da je misaoni proces:**

a) adaptabilni proces koji se odvija između ličnosti i realnosti

b) proces reprodukcije i kreacije pojma

c) glavna veza pojedinca sa realnošću

d) proces koji se završava percepcijom objekta

22. **Rapaport je uočio da se kod mnogih shizofrenih pacijenata javljaju sledeće karakteristike na testu inteligencije VITI:**

a) veliki pad na rezultatima svih testova, osim na Kosovim kockama

b) veliki rast u rezultatima, povišenje na Kosovim kockama i tipična verbalizacija

c) veliki pad na rezultatima svih testova i povišenje na Sklapanje figura

d) ništa od navedenog

e) ovo je trik pitanje, shizofreni uopšte nisu u stanju da rade test

25. **Pacijent ima povišenje na subskalama Rečnik, Sklapanje figura i Kos, a sniženje na Dopuna i Brojevi, što znači:**

a) dobro razvijene opšte sposobnosti i divergentno mišljenje, ali slabije razvijene perceptivne sposobnosti kratkoročnog pamćenja

b) dobro razvijene opšte sposobnosti, visoku edukacionu sposobnost, sposobnost specijalizacije,

uz niže razvijenu sposobnost mišljenja i zaključivanja, kao i slabost kratkoročnog pamćenja

c) dobro razvijena apstraktna sposobnost, edukacija i spacijalizacija, uz slabo razvijenu sposobnost memorisanja i verbalizacije

27. **Ukoliko pacijent na VITI-ju postiže visoke skorove na Shvatanje i Sličnost, a pad na Kos, kažemo da:**

a) ima visoko razvijenu opštu sposobnost, kao i sposobnost logičkog zaključivanja, ali je slabiji u ispoljavanju socijalne inteligencije i uviđanja odnosa

b) kognitivno zaključivanje je određeno uviđanjem relacija i sposobnošću rezonovanja i

apstrahovanja, slabo se snalazi u problemskim situacijama

c) niska sposobnost rezonovanja i zaključivanja, visoka sposobnost apstrahovanja i kauzalnog mišljenja

d) dobra socijalna inteligencija i snalaženje u interpersonalnim relacijama, uz moguću manipulativnost, ume da apstrahuje i generalizuje, ali je rigidnog mišljenja, koja prati slabiju sposobnost socijalizacije

53. **Osoba je postigla povišenje na subtestu Mozaik, uz pad na subtestovima Sklapanje figura, Dopuna i Aritmetika. Verbalizacija je idiosinkratična. Reč je najverovatnije o:**

a) kreativnom pojedincu sa slabijim organizacionim sposobnostima, sa narušenim apstraktnim mišljenjem produktivnog tipa, sa dobrim fokusom u odnosu na remetilačke faktore, ali je sklon potiskivanju

b) kreativnom pojedincu sa očuvanim apstraktnim mišljenjem, sa slabijom sposobnošću planiranja i sortiranja prioriteta, logičkim rezonovanjem i poteškoćama u funkcionisanju vegetativnog nervnog sistema

c) anksioznom pojedincu koji dobro razlikuje bitno od nebitnog, sa magijskim mišljenjem, dobrim fokusom u odnosu na remetilačke faktore, ali ima dobre vizuo-spacijalne sposobnosti

d) pojedincu koji je sklon somatizaciji, slabiji numeričkim rezonovanjem, dobrim apstraktnim mišljenjem produktivnog tipa; sklon je razvoju anskiozno-psihotičnih poremećaja

54. **Nisku ili umanjenu sposobnost socijalne inteligencije, slabost u socijalnim relacijama, nerazumevanje interpersonalnih strategija, hostilnost i amoral, registruju niski skorovi na:**

a) Dopuna

b) Strip

c) Shvatanje

d) Sklapanje figura

30. **Razlika IQ verbalnih i manipulativnih sposobnosti koja je veća od 15 može ukazati na:**

a) pad efikasnosti usled emocionalnog konflikta

b) kod natprosečno inteligentnih nije retka pojava

c) postojanje neuroloških ili fizioloških oštećenja

d) mentalnu subnormalnost

e) b i c

f) a, b i c

63. **Upadljivo povišeni unutrašnji međutestovni rastur, u kombinaciji sa povišenjem na subtestovima Brojevi i Mozaik, uz pad na Sličnost i Rečnik, može indikovati na:**

a) shizofreniju

b) histeriju

c) perzistentni poremećaj sa sumanutošću

d) depresiju

e) nedostatak obrazovanja ispitanika

35. **Pacijent ima visoke skorove na Aritmetika i Dopuna, ali pad na Sklapanje figura i Strip, pa zaključujemo:**

a) izražena perceptivna sposobnost, dobro razlikuje bitno od nebitnog, odlikuje ga logičko zaključivanje i “zdrava” pamet, dok je niže izražena socijalna inteligencija i divergentno mišljenje

b) izražena perceptivna sposobnost i uviđanje odnosa, uz nisku sposobnost konkretnog zaključivanja i opšte informisanosti

c) visoka sposobnost uviđanja odnosa i konkretno-apstraktnog razlikovanja, slaba sposobnost

rezonovanja i uviđanja odnosa u socijalnim relacijama

d) ništa od navedenog

71. **Pacijent ima povišenje na subskalama Rečnik, Sklapanje figura i Kos, a sniženje na Dopuna i Brojevi, što znači:**

a) dobro razvijene opšte sposobnosti i divergentno mišljenje, ali slabije razvijene perceptivne

sposobnosti i sposobnosti kratkoročnog pamćenja

b) dobro razvijene opšte sposobnosti, visoku edukacionu sposobnost, sposobnost spacijalizacije uz niže razvijenu sposobnost mišljenja i zaključivanja, kao i slabost kratkoročne memorije

c) dobro razvijena apstraktna sposobnost, edukacija i spacijalizacija, slabo razvijena sposobnost memorisanja i verbalizacije

72. **Ulogu motivacionog faktora za postignuće na testovima sposobnosti pod nazivom “neintelektualni faktor” najpre je uočio:**

a) Bine

b) Rapaport

c) Veksler

d) Aleksander

73. **Ideju u skater analizi uveo je:**

a) Veksler

b) Rapaport

c) Bine

d) ništa od navedenog

36. **Pacijent ima viši verbalni od manipulativnog skora i visoko razvijeno Shvatanje, što može ukazati na:**

a) opsesivni konativno-kognitivni stil

b) histerični konativno-kognitivni stil

c) psihopatski konativno-kognitivni stil

d) depresivni konativno-kognitivni stil

37. **Sposobnost anticipacije događaja i prepoznavanje značaja posledice i odluke, odlikuje osobe koje su životno uspešne, a mere se visokim skorovima na:**

a) Shvatanje

b) Sklapanje figura

c) Kos

d) Strip

44. **Odstupanje u razvoju inteligencije kod neke osobe (manji ili veći učinak na testu) izračunava se na VITI- ju tako što se njegov učinak upoređuje sa:**

a) distribucijom odgovara njegovih vršnjaka

b) distribucijom odgovara ispitanika iz ukupne populacije

c) kategorijama mentalnog uzrasta na Tesmanovoj skali

d) sve navedeno

39. **VITI, pored kognitivnih sposobnosti, meri i konativni sklop osobe, jer:**

a) svaki test inteligencije je istovremeno mera ličnosti

d) zato što je stepen uspešnosti u životu prava mera inteligencije, a ne skor na testu

c) mišljenje je proces neodvojiv od osobina ličnosti, pa sklop ličnosti utiče na način na koji neko

misli

d) zato što je analiza verbalizacije u okviru kvalitativne obrade rezultata mera konativnog sklopa

119. **Kognitivni profil ispitanika na VITI-ju znači:**

- stepen izraženosti pojedinačnih kognitivnih sposobnosti u odnosu na sopstveno prosečno postignuće

**MMPI**

5. **Osnovna pretpostavka autora MMPI je:**

a) psihopatološke aberacije nije moguće meriti na drugi način

b) nozološke kategorije je moguće dijagnostifikovati i kod “normalnih”

c) udružena primena deset skala ima veći efekat

d) sve navedeno

e) a i c

90. **Kontrolne skale MMPI otkrivaju:**

a) **testovno ponašanje ispitanika**

**b) profil odbrana ispitanika**

**c) simulaciju i disimulaciju**

**d) sve navedeno**

e) nije precizno postavljeno pitanje

103. **Nesvesno “laganje” otkriva MMPI skala:**

a) **L**

b) K

c) F

61. **Ispitanik nesvesno laže sa ciljem zaštite Ega od visokih pulzija koje dolaze iz dubokog nesvesnog sa aktivnim negiranjem i potiskivanjem, očekivano je:**

a) povišenje na L

b) sniženje na L

c) **povišenje na K**

d) sniženje na K

e) sniženje na D

f) povišenje na D

108. **Korekcija za K skalu se obavezno radi zato što:**

a) meri nesvesne mehanizme odbrane

b) meri sklonost ka prikrivanju patologije

c) meri sklonost ka konformizmu

d) meri ambivalentnost

31. **Skala Pt označava:**

a) latentnu anksioznost, ideacionu rigidnost i sklonost ka opsesivno-kompulsivnom ponašanju

b) manifestnu anksioznost, ideacionu rigidnost i sklonost ka opsesivno-kompulsivnom ponašanju

c) psihasteniju, magijsko mišljenje i afektivnu hladnoću

d) sklonost ka somatizaciji, magijsko mišljenje i afektivnu hladnoću

45. **Skala Ag označava:**

a) manifestnu agresiju

b) latentnu agresiju

c) manifestnu anksioznost

d) latentnu anksioznost

47. **Skala An označava:**

a) manifestnu agresiju

b) latentnu agresiju

c) manifestnu anksioznost

d) latentnu anksioznost

112. **Skala Pa (ispod T=70), označava:**

a) paranoju

b) psihasteniju

c) interpretativnu spremnost

d) afektivnu zaravnjenost

40. **Markeri mogućeg shizofrenog procesa su visoki skorovi na:**

a) Sc i Ci

b) Sc, Pa i F

c) Sc, F, Pa i D

d) F, Sc i Ci

33. **Sc-Ma-Pt (preko T skora 70), sa primarno nastalim inkoherentnim mišljenjem, praćeno promenama raspoloženja, nesanicom, potrebom seksualnog opštenja i vizuelnim halucinacijama... nakon terapije dolazi do povlačenja poremećaja raspoloženja, ali ostali simptomi ostaju. To opisuje:**

a) bipolarni poremećaj

b) pojedinca sa magijskim mišljenjem i ciklotimijom

c) paranoidnu shizofreniju

d) shizoafektivni poremećaj

e) sve navedeno

34. **Ličnost je izrazito regresivna, emocionalno nestabilna, infantilna, magijskog mišljenja i sklona ritualizmu. Profil je:**

a) Hs-Hy-(-D)

b) PD-SC-(-Pa)

c) Sc-Pa

d) Sc-Hy

43. **Profil Pd-Pa (preko T 70) ukazuje na:**

a) interpretativno spremnu, agresivnu ličnost

b) hipersenzibilnu ličnost, koja se brani agresijom

c) paranoidni poremećaj ličnosti

d) perzistentni poremećaj sa sumanutošću

50. **Hipersenzibilnost i interpretativnu spremnost, osetljivost na mišljenje okoline, otkriva skala:**

a) Pd

b) Pt

c) Pa

d) ništa od navedenog

55. **Sklonost ka teatralnom dramatizovanju, površnim interpersonalnim odnosima...:**

a) Hs

b) Pd

c) D

d) Ma

e) Hy

56. **Osoba je ostvarila rezultat na Hs skali T=65. Verovatno je da se radi o:**

a) hipohondrijskom poremećaju

b) neurotskoj depresiji

c) konverzivno-disocijativnoj neurozi

d) sklonost ka psihosomatskim reakcijama

e) sve navedeno

57. **Melanholičnog, pesimističnog, ali i prosocijalnog i prijatnog pojedinca, možemo definisati profilom:**

a) Hs-Pt-Hy

b) Hs-D-Pd

c) D-(-Pd)

d) D-Pt-Hs

58. **Pad na snalaženju u socijalnim odnosima, usled neodlučnosti i moralisanja, kao i na Dopuna, usled sitničavosti, pokazuju:**

a) opsesivno-kompulsivni

b) histerični

c) psihopate

d) psihotične

60. **Osoba je sklona konzumiranju psihoaktivnih supstanci (više puta je bila na detoksikaciji) izolovana je, sa učestalim tantrumima, delirantnim stanjima usled alkoholisanja, ali je bazično anksiozna, opis najverovatnije odgovara povišenjima na skalama:**

a) D-Pd-Pt-Ci

b) D-(-Pd)-Sc

c) D-Sc-(-Ci)

d) Sc-Ma

62. **Profil Hs-Hy ili Hy-Hs-Pd (T je veće od 70), označava:**

a) paranoidni poremećaj ličnosti sa sklonošću ka melanholičnom raspoloženju i pesimizmu

b) narcistički poremećaj ličnosti ka sklonošću ka acting-out-u

c) histrionični poremećaj ličnosti sa hiperaktivnim ponašanjem

d) disocijalni poremećaj ličnosti, afektivno zaravljen

64. **Osoba priča razgovetno, nema naznaka poremećaja mišljenja po formi i halucinacija, uprkos nedostatku dokaza kao ishoda više sudskih parnica, konstantno optužuje komšiju da ga potkrada i da mu podmeće, besna je i želi fizički da se obračuna sa njim. Povišenje je na:**

a) Sc

b) Pt

c) Ma-Ci

d) Pa

65. **Nerazumevanje materijala, primitivno, bizarno i konfuzno mišljenje, otkriva skala:**

a) L

b) F

c) K

d) Ci

e) F i Ci

66. **Sklonost ka infantilnom i regresivnom ponašanju, potiskivanju i negaciji, otkriva skala:**

a) Hy

b) Hs

c) D

d) sve navedeno

67. **Profil D-Pd-Pt, ne prelazi T 70, opisuje sledeću ličnost:**

a) pasivno zavisni ili pasivno agresivni, inferiorni i skloni ispadima

b) zavisni psihopata i egocentričan

c) narcistički struktuirana

d) melanholik koji dobro kontroliše agresiju i anksioznost

68. **Psihosomatiku prema paradigmi o potisnutoj agresiji kao uzrok organskog oboljenja, možemo opisati sledećim profilom:**

a) Hs-Pt-Hy

b) Hs-D-Pd

c) D-(-Pd)

d) Pd-Pt-Hs

69. **D-Pt je profil:**

a) anksiozne neuroze

b) tipičan adolescentski profil

c) neurotske depresije

d) tipičan profil alkoholičara

70. **Pd-Hy (F) je profil:**

a) opsesivno kompulsivnog poremećaja ličnosti

b) izbegavajućeg poremećaja ličnosti

c) histrioničnog poremećaja ličnosti

d) perzistentnog poremećaja sa sumanutošću

6. **Da bi ublažili zaokruživanje odgovora po inerciji, MMPI u grupnom formatu koristi:**

a) skalu laži

b) kontrolne skale

c) dvostruke negacije

d) sve navedeno

4. **Ličnost je hiperaktivna, ubrzana motorika, logorejična, promiskuitetna, grandiozna, ali (misli da) nije u patologiji. Otkriva je profil:**

a) Pt(-D)

b) Pd(-D)

c) L-PD(-D)

d) Ma

9. **Pd-Ma (preko T=70) je:**

a) hipomanija

b) disocijalni poremećaj ličnosti

c) paranoidni poremećaj ličnosti

d) akutna manija

10. **Korekcija za K skalu se radi zato što:**

a) svi lažu, jer žele da se predstave bolje...

b) nesvesno koristimo odbrane i tako...

c) time se otklanja mogućnost da ispitanik...

d) svi namerno smanjuju mogućnost...

91. **Skala D, u subkliničkoj formi, označava:**

a) pasivno-zavisnu strukturu ličnosti

b) inhibiciju

c) ravan afekat

d) socijalnu izolaciju

e) sklonost ka perfekcionizmu

f) a, b i e

g) a, c i e

g) a, d i e

92. **Skala Sc, u subkliničkoj formi, podrazumeva:**

a) shizofreniju

b) **sklonost ka bizarnim ponašanjima**

**c) ekscentričnost**

**d) ravan afekat**

e) verovanje u natprirodno

f) b, c, d i e

g) b, c i d

h) sve navedeno

93. **Kada je profil ispod T=70, sa povišenjima na skalama Ma, D i Pd, postoji visoka verovatnoća da se radi o:**

a) graničnoj strukturi ličnosti

b) shizotipalnoj premorbidnoj strukturi ličnosti

c) opsesivno-kompulsivnoj strukturi ličnosti

d) psihopatskoj (antisocijalnoj) strukturi ličnosti

94. **Ako osoba ima velike skorove (ne prelaze granični skor T=70) na skalama Hy, Hs i Pt, postoji visoka verovatnoća da se radi o:**

a) graničnoj strukturi ličnosti

b) histeričnoj strukturi ličnosti

c) strukturi koja je sklona razvoju psihosomatskih oboljenja

d) narcističkoj strukturi ličnosti

95. **Povišenja na skalama Pd, Hy i Hs (ne prelaze granični skor T=70), ukazuju na osobine:**

a) histrionične strukture ličnosti

b) histerične strukture ličnosti

c) narcističke strukture ličnosti

d) izbegavajuće strukture ličnosti

96. **Najčešći profil, koji dobijamo merenjima na adolescentima, je:**

a) L-Ma-Pt

b) Pd-Ma

c) Pt-Ma

d) Pd-Ma-Hy

97. **Kod osoba koje su sklone traženju senzacija i koje biraju rizična zanimanja, često nalazimo “trorogi profil”, koji podrazumeva:**

a) Ma-Pd-D

b) D-Pd-Pt

c) Hy-D-Pa

d) D-Pt-Pa

98. **Jedan od čestih profila osoba koje su sklone razvoju psihosomatskih oboljenja je:**

a) Hs-D

b) Hs-Hy

c) D-(-Pd)

d) D-Pt

99. **Osoba nema klinički validan profil na MMPI, ali je opisujemo kao disinhibiranu i sklonu manipulaciji, izrazito je hostilna, egocentrična, osvetoljubiva i sujetna, zaravnjenog afekta i sklona perceptivnoj distorziji. Opisu bi odgovarao profil:**

a) Pd-Pa-Sc

b) Hy-Pd-Pt

c) Hy-Pt-Sc

d) Pa-Pd-Pt

100. **Kada je Hs skala povišena, ali ne u patologiji, ukazuje na:**

a) narcizam, emocionalnu nezrelost i pesimizam

b) zanemarivanje telesnog, perfekcionizam i inhibicija

c) skloni moralizaciji i rigidnost u interpersonalnim odnosima

d) sve navedeno

101. **Kada je Hy vrlo nisko izraženo, govorimo o osobinama kao što su tvrdoglavost, mizantropija, cinizam i konformiranje, što se nalazi u osnovi:**

a) shizoidnog poremećaja ličnosti

b) izbegavajućeg poremećaja ličnosti

c) graničnog poremećaja ličnosti

d) antisocijalnog poremećaja ličnosti

102. **Prihvatanje autoriteta, odsustvo kreativnosti i sklonost ka vrlo konvencionalnom i rigidnom mišljenju nalazimo kod osoba koje imaju niske skorove na MMPI dimenziji:**

a) psihastenije

b) psihopatije

c) shizofrenije

d) paranoje

104. **Hipersenzibilna egocentrična ličnost, sklona depresivnim ruminacijama, uz projekciju hostilnosti i optuživanja na druge, na MMPI bi imala subklinički profil:**

a) D-Pd

b) Pa-Pd

c) Pa-D

d) Pt-Pa-D

105. **Osoba nije u patologiji, ali je afektivno zaravnjena, kognitivno disocirana, smatra da je svet opasan i zato ga stalno osluškuje. Profil je:**

a) Pa-Sc

b) Sc-Pd

c) Sc-Pt

d) ovo je trik pitanje, nema profila, jer nema patologije

106. **Profil Sc-Ma (preko T=70) ukazuje na:**

a) bipolarni poremećaj tip 1 (maničnu epizodu)

b) shizoafektivni poremećaj

c) bipolarni poremećaj tip 2

d) shizofreniju simpleks

107. **Osoba ima povišenje na Pd i Ma, ali u granicama normale. Profil odgovara:**

a) psihopatskoj strukturi

b) maničnoj strukturi

c) adolescentima

d) latentnim depresivcima

109. **Ako znamo da je izrazito nisko Hs odlika onih koji potpuno zanemaruju telesnost, smatraju svoje telo objektom i time iskazuju visoko rizično ponašanje, onda bi se najverovatnije našla u sklopu:**

a) histrionične strukture ličnosti

b) granične strukture ličnosti

c) paranoidne strukture ličnosti

d) izbegavajuće strukture ličnosti

110. **Ukoliko je na MMPI visoko L i K, a sve kliničke skale su ispod T=50, onda kažemo da je profil:**

a) simulativan

b) disimulativan

111. **Osnovni markeri na MMPI koji ukazuju na moguću psihotičnu disocijaciju su:**

a) Sc, Pa i D

b) Pa, Pd i Sc

c) Ma, D i Sc

d) F, SC i Ci

113. **Osoba nije u patologiji, opisujemo je kao ekscentričnu, hladnu i sujetnu ličnost, koja puno pažnje poklanja svom savršenom telesnom izgledu i koja je sklona agresivnim ispadima. Opisuje je profil:**

a) Pt-Pd-Hs-Ma

b) Pa-Tt-Hs-Pd

c) F-K-Hs-Pd

d) F-K-Hs-Pd

e) Sc-Pa-Hs-Pd

114. **Osoba ima povišenje na skalama Pa i D, ali u granicama normale. Opisujemo je kao:**

a) paranoidnu osobu koja povremeno pada u depresiju

b) depresivnu osobu koja povremeno ima paranoične epizode

c) preosetljivu i čulno izoštrenu egocentričnu osobu koja u stresu reaguje povlačenjem ili hostilno

d) emocionalno nestabilnu osobu koja je sklona paranoidnim intepretacijama i u stresu reaguje izgradnjom sumanutog bloka

115. **Zavisničku ličnost (bilo od supstance ili od uzbuđenja) opisuju povišenja na skalama:**

a) D-Pd-Pt

b) Hs-Hy-Pa

c) D-Pd-Ma

d) Hy-Pt-Sc

116. **Tvrdoglavost, cinizam, mizantropiju i konstrikciju afekata nalazimo kada je izrazito niska skala:**

a) D

b) Hs

c) Hy

d) Pd

117. **Profil Pd-Sc-D je iznad T=70 (dominira Pd, a prate naizmenično druge dve skale). Moguća dijagnoza je:**

a) bipolarni poremećaj

b) shizoafektivni poremećaj

c) perzistentni poremećaj sa sumanutošću

d) granični poremećaj