جغرافیای پزشکی در طب این سینا

مجید غیاث اله۸، مربی شرکت‌های، احمد تقاضی‌کلکی

فرد مسئول مکاتبات، دانشگاه اصفهان. اصفهان

گروه جغرافیایی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، میمه

چکیده

جغرافیای پزشکی، شاخه‌ای از جغرافیای انسانی است که ساخت متأثر و پای بند یا جانبی جغرافیای طبیعی است. زیرا در این رشته از جغرافیای محیط نتایج تأثیر عوامل طبیعی - آب و هوا، شست و چش و زندگی - نیست. این موضوع در این نوشتار از شرایط جغرافیایی می‌باشد. در این دانش‌نامه، سه عامل: عادی، بیماری و بیماری به صورت جداگانه و در رابطه با هم مورد مطالعه قرار می‌گیرند. وظیفه جغرافیان پزشکی، کشف کانون بیماری، تعیین پراکندگی جغرافیایی بیماری، تعیین علل و عوامل جغرافیایی که موجب بروز انتشار بیماری می‌گردد و بالاخره، تعیین رابطه علمی میان عوامل و شرایط جغرافیایی بیماری است. نظریات و عقاید پزشکی قدیم و پرده بر علائم این طب نظیر این سینا، در خصوص موارد یاد در این مقاله تشخیص شده است.

واژگان کلیدی: جغرافیای پزشکی، طب این سینا، آب و هوای

مقدمه

آدمی از روزگاران قدیم در جستجو و تکانای براز تسکین و درمان درد های تون و روان خود بوده است. تولید به طلب بدن و دست، استفاده از گیاهان، جانوران با- مواد معیین به عنوان دارویی، ریشه در دوران های قبل تاریخ دارد. گذشته‌ها کشورهایی چون ایران، مصر، چین و هندوستان در پایه‌های که از طب سنتی سهم به سازمان داشته است. این یا به‌نام در دوران درخشان قبادی اسلامی به برکت وجود نواحی جون این سینا و رازی، تکا، مرکز و که‌سرش
جغرافیای پزشکی در طب ابه سینا

Jim\textsuperscript{22} مجله طب سنی اسلام و ایران

رآ در شناخت طبیعت از هم جدا می‌کند.

خو و نوع تسلط انسان بر زمین و شیوه‌های بهره‌گیری از آن و چنین فقر با خانه طبیعی زمین و به طور کلی استفاده‌های طبیعی منطقه، تأثیر عفونگ بر کم و کیف تغذیه، به‌دست آمده، نیاز به‌بیماری و طول عمر افراد می‌گذارد. اگر به تأثیر متفاوت شرایط و عوامل باده‌ها بین‌النگین و چنین و چهار و ارتباطات را هم مستحیم، به‌صرفه جغرافیایی.

پژشکی داستان‌های. استدلال "آب به آب آب‌شدن" یک تأثیر از جغرافیایی بیماری سیاسی از بیماری‌ها و غیر مسیر و تأثیر شرایط اقیمی بر سلامت و بیماری‌ها و حتی نوع بیماری‌ها و شیوع و بروز آنها توضیح داده شده است.

توجه کافی به دوی انتشار جغرافیایی بیماری‌ها علاوه بر این که موجب شده، پژش‌بانی با دید وسیع‌تری، همی‌جه سبب بیماری‌ها را زیر نظر داشته باشد، ضمناً به تشخیص صحیح و به موقع آن نیز منجر می‌گردد. این موضوع است که پیش‌سوان عصبی پزشکی و به‌دست‌آورده به آن توجه داشته‌اند و می‌دانسته اند که پیک بیماری به حمصی می‌کنند است و یارای منطقی‌خی از مکثک باشد. در هر کسی پر دب مزاج در عمر و ناژد و نور، تعزیه هستند و حالات روانی تفاوت‌های هست و هر حالی رنگ‌های است بای تشخیص سلامت و بیماری‌های انسان.

علیکه تغییر حالات و حفظ حالات بین‌النگین آنها است و نویشده ۶ علت هستند که عبارتند از: هوا، عیسیت، خوراکی و آشامیدنی‌ها، حرکت و آرامش، حرکات نفس‌سازی، خواب و بیماری، خشونت و احتراق علل و موجبات مفید و غیر ضروری: موجبی‌ها و غیر مسیر که هم‌آن استفاده‌های طبیعی منطقه، راهی از جنس مزاج و به شکست مزاج، به‌دست آمده و به‌منظوره‌ها برای بدن ضروری هستند. منظور از این

تاریخچه جغرافیای پزشکی:

توجه کامل و زبانی قدم به تأثیر اقلیم و آب و هوای پر دب و به وجود آمدن بیماری‌ها مطمئن، در بین جنبه‌های دید قانونی آن اشاره کرده ایست. این علوم (اتلاف) در دنیای جدید به عنوان جغرافیایی پزشکی مطرح گردیده است.
و آن نیز در صورتی است که تباهی
فرآگر بر هوا عارض نشده باشد و
اگر تن‌هوا جام‌های سیاوش‌ویاد
سالم تر از آن است، هوا آزاد و
دور از نت‌ها و ناخالصی آن است
که صاف و پاک‌زه باشد. هوا
آزاد‌از لازم است از نظر های مطبوع
مدب‌پاید و از آن بی‌خیال نباشد.
نشان‌های خوب آن که تفسیر
را تسهیل‌ویاد و به هیج وجه گلو
رای نگذارد و نفس‌را به‌اشکال
نیادارند (۳). سالم‌ترین هوا در
هر فصل، هوا‌ای است که بر طبیعت
و مزاج فصل باشد. اگر هوا
وجود‌پذیر مزاج فصل ناسازگار
باشد، بی‌نازفر و/or بای‌مادر
می‌آورد.

مزاج فصل‌ها

از دیدگاه طبیبان، فصل‌های سال
با فصل‌های جام‌های مبهم نظر منجین
تفاوت دارد. به نظر ستار مفسنایی،
فصل‌های چهارگانه‌ی یاد می‌آید از
زمان‌هایی که خورشید در مرز از
ریز‌های منطقه‌ی دو مرکز جا به جا
می‌شود و انتقال به این ریز‌ها از
"اعداد بحری" شروع می‌کند
(۳). در نظر اطباق مک‌پک از فصول
بهر و پایین‌از هر یک از فصول
تابستان و رستم‌کان کوته ترد و
زمان‌زمانی برای تابستان و یا
در مناطق گوناگون، به شکلی، که
در کمتر از آن است، فتوان از نظریه
اطباقی است که می‌توان از نظریه
اطباقی است که می‌توان از نظریه
اطباقی است که می‌توان از نظریه
اطباقی است که می‌توان از

مزاج بحر: مزاجی است معتقد و
نه مزاج‌یک‌بهر گرم، آن صورتی
که بر خی پیانا شته‌ند. داوری در
این زمینه به فلسفي طبیعی گدول
می‌شود. باید پای داشت که بحر
معدل است و تابستان کرم.

مزاج تابستان: تابستان هم کرم
است و هم خشک، باید گرمی تابستان
این است که خورشید به صفت

موجعات: استحکام، ما ساز داند و
نظرین آن ها است. در اینجا به
توجه می‌انجامد از فصول آن و

هوا و آثار آن:

تأثیر عوامل موجود در جو زمین
(سردی و گرمی و تری و خشکی و
باد و پرستار و...) و/و چگونگی تأثیر
عوامل کوه‌های (آب‌ماه و خورشید
و/و چگونگی تأثیر) در مجموع و
چه از خاطره گردانی به سبب عنوان
از جهان‌های بی‌پیار قدم بپزشکان کم
و بی‌پیار قدم بپزشکان کم

یکی از عناصر لازم برای تن و جان
ما، است. علما به مادر کیفیت
روان‌ها و روان‌ها از آن به‌هایند.
با یاد کردن هوا، می‌توان از
این نظر نیست که عادی است و یک
بلکه کریزی و یکی دارد و آن
که عادی است که از
هوا به روان ما روی آوراست و
دارای دو جهت به است (۲)؛ آسیب
تیم، (نظیر، برقراری)

آسیب: منظور آن است که هر گاه
روح بیش از اندازه در یک جا جمع
شد باشد، هوا آن را تغییر می‌دهد
و به اعداد بی‌پیار. این
اعداد، اینکه که روح به
و به‌یاد آن می‌شود یکی از
نکاشفانی های بی‌پیار که
پیوندی دارد، هوا را استنشاق
کار، می‌کرایش: دو هم یکه‌ای که از هوا به
روج می‌سازی، این است که روح به
هم‌گام، هم‌گام، منفی ندارد، هم‌گام
اکتفای گردانه‌ای دریافتن
می‌دارد. این چاره روح
مانند اخلاق زند و بی‌صرف برای
بان است. هوا گهره روح در موقع
عمل دم، فرورورود و در موقع
بازد، سبب باقی‌ماند، آن می‌گردد.

هویه خوب و مطلوب:

می‌پذیر مزاج آزاد باشد و
مواد خارجی از قبیل انتخاب خارج و
دود بر آن نیامده باشد و همچنین
در بین دیوارها و سقف‌های نیاگان

سال سوم، شماره‌ی اول، بهار ۱۳۹۱ / ۲۳
جغرافیای پزشکی در طب ابه سینا

17 / مجلّه ی طب سنّتي اسلام و ايران

میکند و اخلات و فیزیولوژی میدهد و برای یوست، خشکی به ارگمانی می‌آورد.

هوای مر طوب: یوست را نرم و تن را طرایت و شادابی می‌خشد.

میکند: تن را به ازدانتگی می‌خشد و برای یوست، خشکی به ارگمانی می‌آورد.

فصول:

هر یک از فصول چهارگانه ویژگی‌هایی دارند که بر حالت تن آدمی اثر می‌گذارند. اولین فصل با تأثیر بر حالات بدن و در نوع بیماری‌های فصلی مشترک است (دی 2).

بیماری‌های بیماران میکند و رنگ را سرخی می‌کشد.

بیماری‌های بیماران میکند: در بیماری‌های مزمن، بروز بیماری‌های زیرا در این فصل خلط‌ها راک به جریان، می‌افزاید و روان می‌شود، به این علت در این فصل، حال بیماری‌اند مایل‌پذیری و خشکی‌تر می‌کند. بیماری‌های بیماری از این قرارند. بیماری‌های میکند و رنگ راک به خون‌ریزی‌های بینی، خفیق و دیگر، درک برداشت دارگان، بیدهی‌ها و سرآکام‌های سریع. برای معاً‌های این

مراجع:

مجله طب سنی اسلام و ایران (۱۴۱۳-۱۴۱۴)
بیماری‌های زمستانی: اکثر بیماری‌های زمستانی، اغلب به‌صورت طول عمر اندازه‌گیری می‌شوند. مهم‌ترین عامل اصلی گیاهی‌تکیه، هم‌اکنون جلستی، است. باعث شدن این بیماری‌ها می‌باشد. اگر به‌نظر بسته به شکل و وضعیت افراد، می‌توان با بیماری‌های زمستانی، در ماه‌های مختلف بیماری‌های زمستانی را خاص‌تر از هم‌اکنون جلستی به‌.charsetه بررسی کرد. در نهایت، بیماری‌های زمستانی، به‌منظور توصیه و کنترل این بیماری‌ها، خیال‌کردن‌هایی می‌باشد.

بیماری‌های زمستانی: این بیماری‌ها، اغلب به‌صورت طول عمر اندازه‌گیری می‌شوند. به‌منظور توصیه و کنترل این بیماری‌ها، خیال‌کردن‌هایی می‌باشد.

بیماری‌های زمستانی: این بیماری‌ها، اغلب به‌صورت طول عمر اندازه‌گیری می‌شوند. به‌منظور توصیه و کنترل این بیماری‌ها، خیال‌کردن‌هایی می‌باشد.

بیماری‌های زمستانی: این بیماری‌ها، اغلب به‌صورت طول عمر اندازه‌گیری می‌شوند. به‌منظور توصیه و کنترل این بیماری‌ها، خیال‌کردن‌هایی می‌باشد.
جغرافیای پزشکی در طب ابه سینا

لطفی است و تباه کننده خاکی و هواپی در آن زود تأثیر می‌کارند و تعفن در آن راه می‌یابد. آب چاپ و قنات در مقایسه با آب سرچشمه، نامطلوب به‌شیار می‌رود: چنین می‌داید در این خاک زندانی بوده است، با خاکی‌ها آمیخته است و مواد منعفن در آن وارد شده است. آب چاپ است که در لوله‌های سری جر یاوش داده‌ند. سرب از نیروی آب می‌گیرد و غالباً سبب قرحی زیره می‌شود (1). عادی مایعات و آب‌های رودی کرده زمین تنها تأثیر حارات ماه قرار می‌گیرند. به عنوان دسته جذور و این دریاها می‌جوابده شده که غذای تأثیر نیرویی که‌هایی، بی‌پدیده‌جو جغراف‌های خاصی را بر روي کردن زمین و قاوم موجودات آن به وجود می‌آورد. با در نظر گرفتن این نکته که بيش از 10 درصد بحث انسان را ماشیت تشکیل می‌دهد، به نظر می‌رسد که بدن آدمی نیز از این نیروهای کیهانی به‌تصسب نباشد (8.9). آن خاک به وسیله کیفیات و هیات‌های بیکارته در بزرگ‌ترین نشده است (8.4). بعد از این نیزاری جمجمه‌ها، چشمه‌ای که از سلط بیرون می‌آید و از زمین هیچ تعفنی به آن می‌رسند، گیاه به‌حالی است. آب به سرخر گرفته می‌رود، به از این است که به‌حالی را از آن دو کرده و این کار از سرخری سیگی، عصی نیست. به‌ترین در آبت‌ها سیگی، در ای‌ها جاری، آبی است که به‌حالی خاور در جریان است و بعد از آن بهترین آن است که به‌حالی شال جریان دارد.

پی نوشت‌ها:

1. منطقه‌ی دبی، دایره‌ی فریستی است در آب‌های به‌عرض 18 درجه که مدار خورشید در وسط آن قرار گرفته است و گذارگاه خورشید، ماه و ستاره‌های می‌باشد (4).

2. اعتیاد ریزی با اعتیاد به‌هایی، اول فرودیان ماه است. در اعتیاد به‌هایی و اعتیاد با پایه طول شور و روز در قام مداری زمین یکی از در حالی که در دو موقع دیگر یعنی انقلاب تابستانی و انقلاب زمستانی (اولین روز تابستان و اولین روز زمستان) اختلاف طول شور و روز به حداکثر خود می‌رسد (2).

منابع

1. هوشن ورگ، زردشت: مقد مه‌ای بر جغرافیای پژشکی ایران. انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران، چاپ اول، صفحه 128-130، 1368.

2. ابن سینا، حسین این عیدا... قانون فی الطب. کتاب اول. ترجمه: شرکندی، عبدالله. انتشارات احسان، تهران، صفحه 18-36، 1376.

3. هوشن ورگ، زردشت: پاتولوژی جغرافیایی ایران. انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران، صفحه 128-130، 1368.

4. ادیب، عباس: روش‌گری در پزشکی کهن و نو. انتشارات البرز، تهران، صفحه 128-130، 1368.
۵. پاکداین، ابوالقاسم: مصطفوی، جلال: مقایسه طب قدم ایران با پزشکی نوین. انتشارات دانشگاه تهران، تهران، صص: ۱۲۶-۱۵۰، ۱۳۵۸.
۶. جرگانی، اسلامی: اصول و مبانی نظیر طب سنتی. مشهدی: مصطفوی، جلال.
۷. جمعیّتی، عماد این: محمد این عمر: قانونچه. انتشارات دانشگاه شیراز.
۸. کرکدی، محمد تقی: فرهنگ اطلس زمین شناسی پزشکی. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، مرکز پژوهش‌های کاربردی وزارت صنایع و معادن. تهران، صص: ۱۰۰-۱۲۶، ۱۳۸۹.