دستگاه گوآرش از دیدگاه مکتِب طب ستی ایران

محمود بابانی‌الله، مهدی پرهانی‌الله، محمدزاده حاجی حیدری‌الله، احمدزاده سریعی علی‌آبادی‌الله

مهدی بابانی‌الله، مهدی پرهانی‌الله، محمدزاده حاجی حیدری‌الله، احمدزاده سریعی علی‌آبادی‌الله

چکیده
مکتِب طب ستی ایران دارای مبانی قوی استدلالی می‌باشد که با کمک گرفتن از جبری و قیاس و بر اساس عملکرد طبیعت بدن و جهت درک و توضیح بسیاری از علایم و نشانه‌ها تلخ کوده است. دستگاه گوآرش جعبه‌ای معدود در مکتِب پزشکی ایرانی از این آمیزه و برخوردار می‌باشد و دقت در پیشگیری و درمان بیماری‌ها معدود در درمان بسیاری از بیماری‌های بدن مورد توجه بوده است. در معاونت و بررسی بیماری‌های دستگاه گوآرش ژرني بايد درک صحیح از علم تشريح و ارتباط بین اندام‌ها داشته باشد. همچنین در مکتِب پزشکی ایرانی، طبیب علاوه بر اطلاع صحیح از علم تشريح، باید درک صحیح بیماری‌ها و علایم آن می‌باشد و بر مبانی نظری طب جدید امر هت گانی طبیعی تسلط کامل داشته باشد که با ارائه انجام نشانده‌اند. در ارائه بیماری‌های دارا و یافته‌های شامل ارکان، مزاج، اختلال، اعضا، ارتجاع، درمان به‌معنای مقایسه‌هایی باید انجام داشته باشد، و سیست‌های الی‌ایان در دکتری طب ستی ایران، پزشکی رایج، طب ستی‌چین

واژگان کلیدی: دستگاه گوآرش، طب ستی ایران، پزشکی رایج، طب ستی‌چین

است. معتقد یکی از اندام‌های مهم بدن است که سلامت بدن به سلامت آن ارتباط دارد و غیر از عمل هضم، وظیفه تضادی ساختار هر انسان دارد (2). به‌اساس مکت‌ب طب ایرانی، اختلال کاردکرده و عدم سلامتی این عضو حساس می‌باشد. اختلال عمل اعضاَ دیگر بدن می‌گردد و با نابندگی توجه به پیشگیری و درمان اختلال عملکرد معدود در

مقدمه
در مکت‌ب طب ستی ایران (Iranian Medicine) که مبانی بر مزاج و اختلال می‌باشد، دستگاه گوآرش جعبه‌ای معدود در مکت‌ب طب ایرانی است. معتقد به‌عده ارتباط نزدیک با دیگر اعضاَ بدن، هم‌زمان که معدود درسته است، بی‌طوری که کامیان مانند "عضو شریف" (1)، "عضو مشترک" (2) و "خزانه مشترک" (3) برای آن به کار برده شده.
دستگاه کورش در طب سنتی ایران

درمان پیسائی از بیداریهای بدن دارای اهمیت ویژه می‌باشد.

ترجیح معده

معده بر طبق مکتب طب ایرانی شامل گوشت، عروق و شرائی است. در طب سنتی شکل معده را به کودی گردن دراز تشییع کوده‌اند که اصل کود معده و گردن آن می‌باشد. و قسمت سوم آن قسمت سوم معده از میاباشد. هن وصل معرض به معده را (Gastroesophageal junction) معده معده‌اند. البته اساسی در کود معده معده مکتب طب ایرانی عمده دارای دو طبقه داخی با خو و خزی و طبقه خارجی با یک‌گز خمی با گوشت‌انست. در مرجح خام معده سه قسم ایفای علمی معده عرض و مورد و جرد دارد. طبقه داخی دارای نیاپ طبقه طوری کننده در عمل چند (به معنای کردن گذشته) و نیاز مویی معده نکننده در نهایت داشت (امساک) می‌باشد. مشابه منطقی در طبقه خارجی ال‌ال‌وی کننده در عمل دفع کاربرد دارد. موجود می‌باشد. به علت آنکه شعبه‌ای از عصب مغزی (عصب خستان) به دهان معده مفید میدهد (فم معده) عصبی در دهان، بیشترین

حس در این قسمت بوده و این حس در درک حس هر سبک و اشتها نقص مهمی بر معده دارد. قسمت معده‌ی کوچک‌سان در دلیال ناف و کمی ماپی به جای راست منیا شده دارای طبقه‌ی گوشتی بهبودی است لذا جایگاه اصلی عمل در معده‌ی در این منطقی می‌باشد. از قسمت

امور طبیعی

امور طبیعی اموزه‌ی اسپیدا به طبیعت است که پیدایش بدن‌انسان یک طبیعتی است و حفظ سلامت آن باید به این‌گونه باشد و شامل هفت جزء می‌باشد: اورکان، ماهیچه، اخلاق، اشاعه، ارواح، قوا، افعال (1).
### ارکان (The Elements)

#### رکن، عنصر، اسطح و اصل

اسامي مختلف اجسام ساده هستند که جاها محسو در مباحث نظری مکتوب طب ایرانی دارند. از چیزهای طب سنگی چهار رکن اصلی آتش، هوا، آب و خاک تشکیل شده‌دیده اججزای اولیه‌ی ماده می‌باشند. کدام از این‌را ارکان‌دای کیفیت‌های خاص می‌شود. کیفیت‌ی اطاق چگونی، یکی از ابزار های نقش سیم به‌دین اجسام در جهان‌از نظر مکتب طب ایرانی می‌باشد.

از میان این‌کیفیت‌ها، کیفیت‌های اک تشک‌گراهی کرمی و سردر، تری و خشکی به علت مشترک پایین در تأمین اجسام جهان بیشتر سردر و خشکی به‌طور مشترک پایین در تأمین اجسام جهان بیشتر سردر و خشکی به‌طور مشترک پایین در تأمین اجسام جهان بیشتر

### نش رکن

<table>
<thead>
<tr>
<th>نام رکن  (کیفیت آن)</th>
<th>عمل کیفیت</th>
<th>نام کیفیت</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>یخته شدن</td>
<td>آتش عنصری (کرم و خشک)</td>
<td>مویج حرقه</td>
</tr>
<tr>
<td>شکسته شدن سردری عناصر آب و خاک</td>
<td>عبور از لایه‌های مغناطیسی به کمک فیلتر</td>
<td>سوزانده، گرم کننده</td>
</tr>
<tr>
<td>در هم اجسام</td>
<td>دوب کننده</td>
<td>دوب کننده</td>
</tr>
<tr>
<td>جهت نفوذ، نرمی، سبکی</td>
<td>کرم و تر (سیر و بیروت)</td>
<td>جذب کننده</td>
</tr>
<tr>
<td>سوختن یا نشانه‌های ورودی</td>
<td>ایجاد پیازی</td>
<td>کتار شست سردری</td>
</tr>
<tr>
<td>ایجاد کشادگی و خنثی</td>
<td>غلبه‌ی عناصری</td>
<td>بدجرب</td>
</tr>
<tr>
<td>یکاد نرمی، طرح پذیری</td>
<td>چسب‌پذیری</td>
<td>قابلیت شکل‌سازی</td>
</tr>
<tr>
<td>انعطاف پذیری، شکل پذیری</td>
<td>تری (ساطر و تر)</td>
<td>جداسازی و به‌عکس کیفیت شکل‌پذیری</td>
</tr>
<tr>
<td>عامل بین پیوستگی و پایداری</td>
<td>بیولوژی (سرد و خشک)</td>
<td>شکل پذیری</td>
</tr>
<tr>
<td>و تکه‌داری اشکال</td>
<td>خاک عنصری (سرد و خشک)</td>
<td>طیعت و عدم</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| کیفیت‌های کرمی و سردری به دلیل خاصیت تأثیرگذاری آن‌ها بر سایر خاصیت تأثیرگذاری آن‌ها بر سایر خاصیت تأثیرگذاری آن‌ها بر سایر خاصیت تأثیرگذاری آن‌ها بر سایر

### (The Temperament (The Elements))

<table>
<thead>
<tr>
<th>مزاج</th>
<th>چارچوبی</th>
<th>زحیه</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>چارچوبی</td>
<td>گرم</td>
<td>سوزانده، گرم کننده</td>
</tr>
<tr>
<td>زحیه</td>
<td>دوب کننده</td>
<td>دوب کننده</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Downloaded from jiitm.ir at 17:26 +0430 on Sunday April 26th 2020*
دستگاه گوارش در طب سننی ایران

ظرفیتی که موارد گرم، سرد و خشک شامل یک معتدل فرضی و هشت غیرمعتدل تقسیم می‌شود. اعتدال مزاج فرضی از نظر اطهار برای جسم مركب (کل بدن یا عضو خاص) به این معنا می‌باشد که جسم مركب در این حالت کیفیتی، دارای به رین شرایط عملکردی مورد انتظار از آن جسم است (۱). هشت مزاج غیر معتدل بر اساس حاکمیت یک کیفیت تأثیر گذار یا تأثیر پذیر و یا استقرار دو کیفیت هم زمان پر کل یک جسم مركب شامل موارد گرم، سرد، تر، خشک،
ببابائیان و همکاران
سال دوّم، شماره چهارم، زمستان 1390 /

نمودار 1. کیفیت اخلاط و وظایف آنها و انواع غیر طبیعی خلط

اکلاط طبیعی تولید شده شامل

- The sanguineous humor or blood
- The bilious humor or Cholericus
- The phlegmatic humor or Phlegmaticus
- The melancholic humor or Melancholicus

می‌باشد (غوردار) (1 - 9).

تعداد این اکلاط از نظر مقدار و تناسب آنها با هم و دارا بودن کیفیت صحیح، در سلامت بدن و اعضاء بیمار با اهمیت است. اکلاط به دو دسته طبیعی و غیرطبیعی تقسیم می‌شوند.

تویید روح حیوانی

موجب رشد و نمو

جاکرتنی مواد مضر بدن

به علت محلول‌های با خلط غیر طبیعی

dیگر

گرم تن سرم شدن با خلط غیر طبیعی

دم بدون محلول‌های با خلط غیر طبیعی

قابلیت و امکان برای تبدیل به خون شدن

جاکرتنی روطب بدن که به دلایل مختلف از

در رخت

تر به داشتن مفاضل و اعضای بیمار حرکت

کننده

همراهی در تغذیه برخی اعضای مانند مغز و

خانگ

بی اساس طعم و مزه: شور با مالح، ترش

یا حصول، گنس با افزش، یا مزه با ته

بی اساس فوم و شکل، مخاطی، خام

آبیکی یا مال گنجی با جستن

مره صفراء

صورای معمایی یا زرد، تحمیر مغری

متورق یا سوخته

کریک یا مانند تره، زنگباری یا زنجاری

مره صفراء

شروع از ریزی و قریب به ناگد و نفس

به روز و ریز در دست رفتن

برای ادامه و افزایش طبیعی

تبعه برخی اعضا مانند ریه و کیسه

صرفا (داروی) همراه با خلط خون

بر اثر احتراق و سوختن پیش از حد

اخلاط دم، صفراء، بلغم و سودای

دومی، سودای صفراء، سودای بلغم و

سودای و سودایی

سودای غیر طبیعی در اثر کیفیت سردی

خارطه یا دامنی یا حد بر اخلاق

و ایجاد انکماج در آنها

تمام نامه، شماره چهارم، زمستان 1390 / 207
دستگاه گوارش در طب سنتی ایران

هلش می‌شود. هنگامی که تولید هضم طبیعی، در کبد تولید می‌شود و بر خلاف هلش غیرطبیعی که عضو می‌شود بندها دارا می‌شود و در رشد و گو عضوی دخالت

هضم (Digestion), هضم غای (Absorption), جذاب (Gastric), گی‌وساز (Metabolism)

همه به یکسیری فراآیندهای کشفته می‌شود که علی آن مواد مغذی و حرارت تغییر در غذا به شکل تغییر می‌یابند که قابلیت صورت عضو شده‌اند که پی‌یی‌ای‌لا (11). دو دسته انسان، چهار هضم صورت می‌گیرد (1). هر هضمی دارای یکسری مواد تولیدی برای ادامه عمل مراحل بدنی و یکسری مواد زاید می‌باشد که از راه های مختلف هضم دفع می‌شود.

همه اول با معاونی که از اکثر جریان جذاب و گی‌وساز و فرا آیکن‌ها دو دسته است: خشک، خشک و سبک که اجزاء آن زود از هم جدا و پراکنده می‌شوند و از آن در مراحل بعدی روح تولید می‌گردد که انتهای روح طبیعی همان گونه شده با

(The Faculties) و ارواهم و قوا (The Organs)

هلش در طب سنتی اسلام و ایران

نمودار 2. مراحل هضم‌های بدن
روی غیر مبادی (The spirits) تفاضل
دانه غیر مبادی در حقیقت از یک
خلاق خوانی طبیعی حاصل می‌آید (۴).
ارواح طبیعی بر سه قسم حیوانی و
نفسانی و طبیعی می‌باشند. جن دیگر

جدول ۱ انواع قوّه‌های طبیعی و عملکرد آنها (اعمال مخصوص قوّه‌های خاصی عضو مده ذکر شده است)

<table>
<thead>
<tr>
<th>هنوزه</th>
<th>مصرفه</th>
<th>جذبه (مصرفه)</th>
<th>دافعه (افعال)</th>
<th>خاصه (افعال)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>عضوی</td>
<td>مصرفه (مصرفه)</td>
<td>جذبه</td>
<td>دافعه (افعال)</td>
<td>خاصه (افعال)</td>
</tr>
<tr>
<td>عضوی</td>
<td>مصرفه (مصرفه)</td>
<td>جذبه</td>
<td>دافعه (افعال)</td>
<td>خاصه (افعال)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

فقطی مخدومه و خادمه

قهوی نباتی یا طبیعی خود به دو
قهوی خادمه (درخت کنده) و هنوزه
(دوخت شونده) تفسیر می‌شود. قوای
خادمه شامل جذبه، ماسکه، هنوزه و
و دافعه و قوای خادمه شامل غذایی
و نامیده و مصرفه و نسبت (جدول
۲). برای اگر به خون و خطر
عمل هر کدام از قوه‌های یک خازه به کنیت های جداگانه نیاز است
که کنیت گمی منشاء اصلی
حرکت است و در عملکرد قهوی مایه
داله مشترک یا دیگر کنیت‌ها
بنابر نیاز وارد عمل می‌شود. در
عمل قهوی جذبه، ماسکه و نامیده کنیت
گرمي توام با خشکی دارد اما در
فعلایی قهوی هم‌شایه، کنیت تئی
نیاز به یک دوچرخه دیگر می‌گردد
و در عملکرد دافعه علاوه بر نشک کنیت گرمی در حرکت
کنیت‌های سری و خشکی برای عمل
رین و دفع لازم است (۴).

افعال (The Functions)
جزئیات امور طبیعی افعال
است. هدف اعمال غیر مبادی صحیح
اعمال بدن و اعمال درست طلاز
چشمانی و باطنی روحانی می‌باشد.
افعال مکون است تنا توسط یک نیرو
در بدن غفلت باینده مکونان فعل هضم,

دانه غیر مبادی در حقیقت از یک
خلاق خوانی طبیعی حاصل می‌آید (۴).
ارواح طبیعی بر سه قسم حیوانی و
نفسانی و طبیعی می‌باشند. جن دیگر

جذول ۲ انواع قوّه‌های طبیعی و عملکرد آنها (اعمال مخصوص قوّه‌های خاصی عضو مده ذکر شده است)
دستگاه کوارش در طب سنتی ایران

גים، نگه داشتن گذا و یا همان است
مانند اشتیاء به غذا یا عبور غذا
از ععی اوا عووق توست و نیرو در
بدن ثقق یابید، اینه در برخی از
اعمال مانند تغییره مکن است به سه
قهو نیاز باشد (۳)。

انواع مواد در بدن

ماده در بدن به دو صورت با قوام
و دارای شکل مانند احلال و آب و
بدون قوام و شکل شامی خار و ریش

جدول ۳: مزاج‌های طبیعی مغذ

کیفیت و مزاج

حمض خوب غذاهای سنتی مانند گوشت گو و غاز، چمن شدن
و سبک تغذیه و گوشت گو و غاز، لاپ، به
غذاهایی مزاج کرم، اشکال زردات به گذا
مشکل در هم غذاهای سنتی، تغذیه کیفیتی
سیب، دای ای غذاهایی مزاج سرد، اشکال طبیعی و بدون
نقش

دارای احساس عطش کم و جر عرض آشامیدنی غذاهایهای زیاد بدون
احساس پری شکم، دای ای غذاهایی مزاج تری

به صورت عادی دارای غلظ زیاد، از عرض نوشینی کم سود
برده وی با غذاهای آشامیدنی ها غلظ پری شکم به سرعت
خود، دای ای غذاهایی مزاج خشک
تغذیه مانند کرم و غذاهای خشک، غذای متعال و
قاال به غذاهایی مزاج طبیعی

ترکیبی از غلظ کرم و غذاهای خشک طبیعی مانند
غذای زیاد، احساس راحتی با مزرف غذاهای کرم و خشک، عدم جر
نوشینی‌های زرد و غذاهای زرد

ترکیبی از عرض سرد و غذاهای طبیعی و
عطر کم، هم راحت غذاهای سبک، جر مزرف مایه‌ات و غذای
تیر

ترکیبی از سرد و غذاهای مانند اشتهای طبیعی و عطر

وجد دارد (۱۰)

(۷۲۱۴) خراج از اثر کیفیت کرم و حرارت
بیش از حد مانند دئیتر و رطوبی
و با اثر حرارت معناد بر مانند
رطوبی بسیار زرد غلظه‌ه شونده
(انفیاز می‌یاده که) گزه که حرکت
آن هیمته سیبی و واش یا گرد
این حرارت بیش از حد بر یک ماده
اکن دارایش آتش بزر گذ وارد
یا، موجب ایجاد خج خاتا یا
دیده می‌باشد (۱۱)。

ریش (باد خاکی)
سوء مزاج معده

در مکت‌ب طب ایرانی، به‌بیماری‌های ناشی از عفونت یا ابتلا به‌کیفیتی مزاج (Dystemper) یا اختلال کیفیتی مزاج (Humours) ایجاد می‌شود که در آن به علت غله‌ی یکی از کیفیت‌های چهارگانه بر مزاج عضو یا بدن، اعمال و اقدام آن عضو یا کل بدن به‌صورت صحتی و کامل ایجاد می‌گردد. ممکن است این نوع‌ی بیماری‌ها حالت ساده داشته باشند که به علت غله‌ی کیفیتی بر عضو مانند سرمای بیش از حد، بدون افزایش ماده (یا ایجاد شور) گردیده و یا ممکن است به علت غله‌ی و افزایش ماده‌ای بر بدن از نظر کمی یا کیفی ایجاد شود که این حالت را سوء مزاج مادی (Koinon) (10). (جدول ۶-۴) تفاوت میان مزاج‌های طبیعی معده با موارد خارج از طبیعی آن است که غذاهای مشابه با مزاج طبیعی به تنهایی باعث آفت و آزار قدر کشیدن بکه‌های افزایش قطع شوید عضو و در نتیجه به‌جز عمک‌های فرد می‌شود، بنابراین فرد به آن می‌زند و اشتهایی در بیماری‌های سوی مزاج و اختلال کیفیتی این غذا باعث افزایش علائم بیماری می‌شود، لذا فرد بیمار می‌زند و اشتهایی به غذاهای ضد آن دارد.

نزف و در هضم دوم، باعث ریز و در هضم سوم و چهارم، مسئولیت نمایندگی می‌شود، در صورتی که جراحات و گرمی ناچسب بوده و یا ماده رطوبی و نتر مقداری زیاد و کیفیتی نامناسب داشته باشد، موجب نشده ریز غلظ می‌شود که گردش آن غیر طبیعی بوده و باعث غلظ مانند بروز در در نواحی علینی از یک شامل کنار دستگردند. پستان‌ها، ناحیه‌های یا در گردن، پلاک‌ها و زیر شکم می‌شود و در صورت حبس در اعما ایجاد قرار (قادر و قور) شکم‌گرده. حتی می‌تواند علینی در سر، رحم، بیضه‌ها، مافاصل، حداقل مقعید و بسیاری از نقاط دیگر بدن ایجاد شود (15).

برای خروج رینج نیاز به سیل‌های انسانی است. در صورتی که رینج از دم‌های خارج شود آن را اروز با چشای مینامن (Belching) (4) و در صورتی که رینج از ناحیه مقعید خارج شود آن را بقیه، (Gas passing) (4) نامنم (4).

مزاج معده

در برخی کتب طب سنتی به علت آن که در معده باقی عضله‌ها در مزاج طبیعی حاکم بر معده را سرد و خاکشنده نشان دهد (16) و در برخی از کتب دیگر مانند کتاب قانون در طب شیخ الرسول ابوعلی سنیتا مزاج‌های طبیعی هندی می‌باشد از معده را علاطم خاصی در نظر گرفته‌اند (8). در کتاب کامل الصناعة علی بن عباس اهوازی براز تعیین مزاج معده از سه راه بررسی افعال و عملکرد آن، بررسی کشی یا
عمل هضم خوب معده
همان‌گونه که گفته شد، مسلمان اعضای بدن انسان دارای چهار قوطی نباتی خادمره می‌باشد که با همبستگی ارتباطی ناشناخته دارند، به‌طوری‌که یکی از هر کدام از این چهار قوطی، می‌تواند موجب اختلال در عمل کردن اعضای معده باشد. به طور مثال، اگر در هضم یک هضم‌آور اختلال ایجاد گردد، هضم‌های دیگر نیز درکرده می‌شوند. برای اخراج عمل صحیح هضم غذا و فرآیندهای مکمل در معده (هم‌اول)، تنها نیاز به مشارکت عوامل و اعضای گوناگون بدن و عملکرد صحیح قوه‌های هشیفه از همه قوه‌های نباتی، بی‌طرف می‌شوند با این حال، تشکیل دهنده این اعضای اقفزاری یکی از چهار قوطی معده، به‌طور مثال، اکثر قوطی‌بندی با اشتی‌های خوب مراجعه غایت و میل به غذاهای با کیفیت کم‌مقدار و غذاهای تازه‌شده و دارای هضم خوب و بدون ایجاد علائم مانند آورود، با این برخورداری از حد باشد. اگر دمای مراز گرم مایعی معده در این مواقع با هضم‌های طبیعی مانند گلوست و شکنی چیزهای باز و موز‌های بدن دمای داشته باشند و احساس تشنجی زیاد حاصل که با آب سرد بطرف شود سه‌راه در حال لاغر شدن باشد. دچار بیماری‌های معده مانند

هم‌اول معده

حمایت و حفظی نفسانی‌های می‌باشد و در مدت زمان مشابه، عضله گوارش در طب‌سنتی ایران

312 / مجلّه ی طب سنّتی اسلام و ایران

جذول 4. علایم سوء مزاج های ساده مفرد معده

تئاسه خیلی غذا و

فرآیند ریت (حدای گردیده)
فیزیولوژیک طلب نوین منطیقی
مبانی‌شده. در چشم‌انداز این فیزیولوژی، محدوده دارای یاگ‌کامی است که در واقع مطالب با طب سنتی ایرانی به عمل می‌آیند و همچنین اولیه‌ای خوراک وارد شده به مداد می‌پردازد.

بدن دارای دو کیفیت اصلی گرمی و Yang روشی و شبی و ... به نام کیفیت دیکر سری و ناریکی و سنگین است. وی این نوع Yin به نام کیفیت در دو نوع ماده‌ای مرفی و نانری با یاده ظهور بر بعد که است. در واقع کل Blood and Body fluid شامل این نمودار آن و نوع مزاج، خان و یا کمیت و کیفیت حالت در نکته یا پر. در ضمن برای طبیب درکنیم از اینجا و وظیفه آن امکان می‌باشد و لذا به‌این علم تشخیص به خوی تطابق داشته و ارتباط بین اعضای هتل به‌عنوان یک فاکتور. با مطالعه در مفاهیم پایه طلب سنتی ایران خواندن متوجه می‌شود که این مکتب دارای مبانی قوی استدلالی بوده و با کمک از گرفته و قیاس و نوع بر عملکرد طبیعی بدن در جهت درک و توضیح بسیاری از علایم و نشانه‌ها تلاش می‌کند. است.

مورد اختلال در هر یک از این موارد عمل هضم مدعهد به خوبی و در پژوهش پایدار صورت گیرد. در معاونت و بررسی بیماری‌های دیگر نزدیک گوارش، طبیب با پیدایش امر ویژه طبیعی به طور دقیق توجه گیرد. در میان این امور از همه مهم‌ترین جهت به ارواج، قوا و افکار در معاونت و بررسی است که در تشخیص و درمان بیماریان کاربرد زیادی دارد. با دقت در این ضمه امر طبیب درک درستی از اجزای دیگر امروز طبیعی به دست آورده و می‌توانند به کیفیت یک حالت میزان پایداری آن و نوع مزاج، خان و یا کمیت و کیفیت حالت در نکته یا پر. در ضمن برای طبیب درکنیم از اینجا و وظیفه آن امکان می‌باشد و لذا به‌این علم تشخیص به خوی تطابق داشته و ارتباط بین اعضای هتل به‌عنوان یک فاکتور. با مطالعه در مفاهیم پایه طلب سنتی ایران خواندن متوجه می‌شود که این مکتب دارای مبانی قوی استدلالی بوده و با کمک از گرفته و قیاس و نوع بر عملکرد طبیعی بدن در جهت درک و توضیح بسیاری از علایم و نشانه‌ها تلاش می‌کند. است.

تطابق بافت‌های طلب مستقیم با طلب مستقیم چنین (۱۷) در گروه فیزیولوژیک بدن در طلب سنتی و بر اساس آنچه که در طلب نوین به نام فیزیولوژی نامیده می‌شود، پدیدار شده در طب مستقیم درک شده است که دقیقاً بنا گردش

سال دوم، شماره چهارم، روزنامه ۱۳۸۹ / ۱۳۸۲
کوئی است که مذکر بدن بس اس است به غیر ارادة و به غیر شعور و از میادا هر حکمت و سکون است و به قول الفاظون قوئی است آلیه که بر مساقب بنن مؤکل است و علامه فکته اس ام طبعین در عرف طب قرار مهامانی است: یکی بر مراد که خاص است بردن را، دوم برهمت ترکیه، سوم بر قوت مامربی بدن، چهارم بر حکمت نفس. قرشي گویته که طبعین قوئی است که آش شان او است حفظ کمالات آنچه او در وی است ...

منابع

1. چشی، همد اعظم خان: اکسیر اعظم ج. 2. نسخه‌های خطی. موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، تهران، ص: 127. 1387.
3. الفبروانی، ابن جزیر: در المد و امور اس و مداولات. موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، تهران، ص: 287، 1387.
4. علی‌خانی: ظرنی، همد حسین: خلاصه اکسیری، تصحیح و ویرایش: ناظر، امامی. ج. 1. موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، انتشارات اسلامی، قم، 1387.
5. کایتون، هال: فیزیولوژی پزشکی، مقدمه و نظارت: حانیر روحاانی، سید علی‌رضا: سهیری. ج. 2. راهنما فرخ زاده، علی‌قاصری، کامران، ج. 1. چاب دوم. انتشارات الیسه ریز، تهران، ص: 77-76، 1389.
6. یزدانی، حکیم اکبر: مفرح القلوب، شرح قانونچه در طب، نسخه خطی، مطبوعات اسلامی، لاهور، 1385.
11. هرصی، همد بن پیوس: گرگاور. مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، تهران، ص: 176، 1387.
12. الاهوی، علی عباس: کامل الصناعة الطبية. ج. 2. مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، تهران، ص: 91. 1387.
13. علی‌خانی خزایی، حسین: خلاصه اکسیری، تصحیح و ویرایش: ناظر، امامی. ج. 3. موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، انتشارات اسلامی، قم، ص: 415، 1385.
15. ناظر، امامی: آموزه‌های شفایی. دانشکده طب سنی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، 1390.
16. زهرای، اباالفاطم خلف بن عباس: التعمیر، ترجمه پ. ع. عزج عن التالیف. موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، تهران، ص: 111، 1388.
دستگاه گوارش در طب سنتی ایران

316 / مجلّه ی طب سنّتي اسلام و ایران