دانشگاه جندي شاپور

ابراهیم مصلحی شاد

گروه طب اسلامی و طب سنتی، فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران

چکیده

شهر جندي شاپور، توسط شاپور اول ساسانی در خوزستان بنای گردید. این شهر در دوره شاپور دوم ونوسپت به سیاست و بالاخره مرکز استقلالی کلیسای مکران گردید. هر دوی این دوره شاپور دوم و ناگانی و دانشگاه پزشکی آنها به اوج شکوه خود رسیدند.

خسرو انوشیروان، به روایتی ایرانی را جهت جمع آوری نوشته‌های هندی به هند، میلادی کرد و او کلیه و دمی را نیز به خود به ایران آورد. با ورود پزشکان پوئنی به دیار پادشاهان، جندي شاپور محل نمای راه اول طب هندی و پوئنی و ایرانی گردید. الیه طب پوئنی غالب بود. اولین تماس انتقال طب از جندي شاپور به پیاده از طریق دخوت، خانه‌های عباسی، از جرجی‌هایی که پیدا سالن دانشگاه پزشکی جندي شاپور جهت مطالعه و گرفت.

با نامی پیچیده، بیدکه در دورهٔ اولیهٔ پوئنی و خوارزمی شرقی بود به یادی و در طول دورهٔ بشر به یادی و مستقیماً از پوئنی به عنوان طب توسط گروهی از مترجمین به کنون یک اسحاچ و پسرش اسحاچ، جنگی و خواجه‌زاده‌اش و عمار آنها گرفت و باهم تریب طب پوئنی تاریخ خوراگشته و با زبان‌های افرادی چون این‌ها، این‌ها، زرتشتی‌ها، این‌ها، و ان‌ها درخت طب اسلامی بر این‌ها ناپیوسته‌زدند.

گردد و پس از ترجمه آثار آنها به زبان‌های اروپا تأثیرگذار ماند.

واژگان کلیدی: جندي شاپور، شاپور اول، شاپور دوم، خسرو انوشیروان، خاندان بختیاری، خاندان مسکور خانی

بة‌کرده و این شهر به تمام جندي شاپور نام‌گذاری شد. شاپور در شمال غربی خوزستان واقع در شرق شهر و جنوب شرقی درون و شمال شوشتر کنونی است که همان‌شان همان‌شان فعل است. نقطه‌ای در تاریخ الحکماه، چنین می‌گوید: "اهل جندي شاپور از پزشکان و در ماندن در این فن مردمان حاضری وجود دارد. این‌ها از عهد ساسانی‌های این شهر در حضور خود می‌داشتند و به همین سبب است که آنان بین میراثی از علم رسته‌دادند. صنعت این شهر آن است که شاپور پسر ارشدیر بابنکس پس از غلبه بر سوریه و فتح اختلافه‌گیا به دختر مهربان مرکز علوم و طب در فلسطین علیه بدایا برایا Edessa (Roha زها) برای نصیحه و مهدیه، جندي شاپور در بود. جندي شاپور متین مرز شاپور و در ادابات سریانی به بیت لایتی "BETH LAPA" معروف است، این نام همان "گنگدانه و بوه" است که در اصل "وأنبوش بوه" یعنی "به از انتفاط، شاپور"، و غرب‌زندی گردد "شنای شاپور بهتر از انفاطی است". است. به یادی از مورخان، شاپور اول ملکن ارشدیر بابنکس پس از غلبه بر امریتریوس روم و والریانوس و تصرف شهر انتفاطی و استرب نمود امریتریوس روم سال ۱۶۶ شهره در ایران

۱۰۵ / ۱۳۸۹ سال اول، شماره دوم، تابستان
دانشگاه جندي شاورم

درمهمه) بلکه نوشته‌های پژشکی را نیز از هنر به‌همراه خود به ایران آورد که بعدا به‌همراه ترجمه‌گری در جندي شاورم علاوه بر طب بیوتیک و ایرانی، طب هنری نیز تدریس می‌گردید. زبان جندي شاورم ابتدا سریایی و از آن خزران‌های اندوکانومریگریدند و بعدها به زبان پنهنی و تاکنون علوم از طریق ترجمه‌ی وارد عالم اسلام گردیده و این تأثیر جندي شاورم را به علوم اسلامی و انتقال آن‌ها باعث به‌بادگرد نشان می‌دهد.

در جلسات بحث و مناظره دانشمندان شرکت می‌کنند و مشاور‌های شناخته شده و جغرافیایی فلسفه و حکمت بیوتیک و تحقیق می‌کردند. استادان وی در دانشگاه‌های بین‌المللی چون پولین بازیروپیس و ازبکیوس Paulus Persa و پونس Urianos تالاروس در سال ۴۸۹ میلادی تأسیس گردیده. طبق نظر مورفیای شماره دستور داد تعدادی از آثار بیوتیک به پنهنی و زبان پنهنی سفیرانه و جدایی از آن‌ها به‌بادگرد نشان می‌دهد.

امیران "روم" عنوان سزار علی‌الامام شد و از او خواست که دخترش را به عهد دو درآورد. سزار خواسته شاورم را صمیمانه بپذیرد و دختر خود را ندهد از فرستاد. می‌گویند شاورم برای خدمت شاهی به‌همراه سلطانیه ساخت که همان هشه "جندي شاورم" است.

بنابراین شاهرش جندي شاورم، توست شافت شاورم ول اول ساسانی (۷۶۱-۷۷۲ م) تأسیس گردید. طبق نظر مورفیای شماره دستور داد تعدادی از آثار بیوتیک به پنهنی و زبان پنهنی سفیرانه و جدایی از آن‌ها به‌بادگرد نشان می‌دهد.

جندي شاورم، در سال ۴۸۹ میلادی در دانشور دستور داد مدرسی آتیت بیش شد. در این مرحله، پنهنی و حفظ تدریس می‌شد. آرامشی بین جندي شاورم به‌عوام پی کانوی بزگ علمی باعث گردید که یک نفر از دانشمندان بیوتیک به کمک بی‌گذشت. حکمت بیوتیک روز خارج شده و به ایران پناه‌های شونده که مورد اعتراف و اکرام خزران‌های اندوکانو مرتفعی کرده‌اند. این افراد در روح بی‌گذشتی بیوتیک در ایران مؤثر بوده‌اند. که به‌بادگرد نشان می‌دهد.

در سال ۷۳۳ میلادی، دوبهار به وطن خود در پرگنه‌نشین آوارمانویز Priskianos با پرستیکانوس در دوپر هم‌نیاز و می‌آمیزی را با او در دومانی‌ها گفتند. پرستیکانوس در پی تاریخ، کتیبه‌ی ترجمه داد که خزران‌های بی‌گذشت و دانشمندی بی‌بندی‌های (کبله) و
ترجمه ناگفته از آن به زبان لاتین در دست است.
اسامی این هفت نام افیون فراکلاس و افراد خاص از مکان‌های مختلفی: 
دمکسیس سوموس (Damaskios) 
سیمپلیکیوس کیلیانوس (Simplicios) 
پولیموس کریکوس (Eulamius) 
لبیکیس (Hermias) 
پریکیانوس (Piskianos) 
دیوجنسوس (Diogenes) 
افلیو (Flavio) 
-header (Diogenes)

اگر چه با داده‌های افزوده به دو دسته اساسی به‌دریافت نموده‌اند:
عناصر معنی‌دار و خاصی، کلیسای نوساز و مشیجان نمونه‌هایی از زبان جنگی یافته ازRp im نت‌پذیرده و زبان تدریس زبان سرانه بوده. در این‌ها تاریخ تاریخ همان از بیان شاپور همان از زبان سرانه توسط مشیجان سربازیان اشکال یافته، از این‌ها به‌دریافت نموده‌اند. مهم‌ترین‌ها به انجام کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیلسوفان و کارهای از وقایع شهرونه‌ها از فیل...
دانشگاه جنگل شایور

3- جعفری پرچرگی- در سال ۱۹۰۰، ابتدا پرشک مخصوص هزاران‌الشریف و سپس خلفای آموز و اسیم‌گردید. وی در سال ۸۷/۲۱۲۶ وفات یافت و او را در صومعه سروکوس در دمایان به خاک سپرد.

اینهم جعفری در تاریخ پزشکی به عنوان نقش وی در جنگ تجربه کتاب‌های علمی از بیمار و غربی است، به تشویق و بهره‌های هزاران صدای را جهت گرداده یک کتاب‌های پزشکی بوتیان را روم گسیل داشت. این کتاب‌ها که او در طی به زبان سریایی تألیف کرد، شایع گفته‌هایی از جالی‌نیس و یقینی در کتاب و مورد استفاده طلابان پزشکی بوده است.

اگر یکی از اینراز از بین رفته است، منتقد این به‌این‌جایی می‌دهم، عبارتی از روالگی در بیاب بالعظیم و مشترک با فارسی، مداخله در صاحب‌المنتظر، با تأهیب درباره‌ای، رسولی مختصری در الطب و فرهنگ (۴).

۴- پزشکی پرچرگی- پزشک خلفای آموز و متوکلی بوده در سال ۸۷۱۳۵۱ تا بحران در دماین است. این اهی ابیایی درباره حجمت که به‌صورت پرسش و پاسخ است را به وی نسبت داده است (۵) و بالاخره رساله‌ای با عنوان تطبیق انگیز که در پاسخ مأموری تهیه‌است.

۵- عیّینالله پرچرگی- پزشک مقددر عباسی (۲۰۰۱-۱۹۴۲) ایرانی

تاریخ‌نگاری خاندان پزشکی مربوط به این پس در حدود مورد است. در این دوران دو پرچرگی دیگر به‌نام‌های یوسفیان پزشکی و پزشکی پیشوندی بیشتر محور شده و شایع می‌شود. بنابراین تعلق آنها به خاندان مورد بحث البته نیست.

۱- وانیلی تی‌پی‌شکوتوی از دو کلمه یکت (به ضعیم) به معنای نجات و راهی دادن و وازدادن و کشش عبری و سریایی به عربی (غیبی) و در تجربه تی‌پی‌شکوتوی (نواحی پادشاه غیبی) یوسفیان در بعد می‌شود. و در آغاخانه کمک‌آموزده (۱۳۳۱-۱۳۷۳) به نظر نکرش و به دلیل است. این کتاب جزو نسخ ضعیم در
کتاب خانه‌ی ملك به شمارهٔ ۱۲۳۴ ثبت شده‌است. اقرا‌بادین Graphidon از کلمه‌ی بسته نوتبیک جوک است و در طب اسلامی رسل‌های است در داروسالاری. قرابادین اولین بار توسط سامی خمانه تحت کد علی‌بی‌رضا در کتاب خانه‌ی دوکلی مونوئیگ کشف شده‌است که شامل نیست و شامل ۲۴ صفحه اصلی. قرابادین شاه‌ریز سه‌لینگ فارماکوپیه در جهان اسلام و در تاریخ پزشکی است. این اثر به‌عنوان مصوبه سال اساس داروسازی عملی در کل منطقه بوده است. متعلقه به ۱۰/۱۲۳۴ خورشیدی. راه‌نما (نوتوتو ۱۳۴۲) و این پیگیری (نوتوتو ۱۳۴۸) به شاه‌ریز سه‌لینگ استانت کد‌رئیه است. علی‌بی‌رضا مشاور و علی‌بی‌رضا مشاوره از شاگردان جرجیس پسر بخش‌جرو در جنگی شاه‌ریز بودند.

خاندان حیئین

۱ حیئین بن اصحح عیبید - (۱۹۴-۱۹۹۸) ملقب به برزوی، پژستک، تیمک نسوری و مهم‌ترین مرجع آثار پزشکی ایرانی و در سدهٔ سوم هجری به‌عنوان Johanitus می‌آید. نام لاتین او در غرب به‌عنوان به‌عنوان است. یافته‌های زنگ‌گزاری در کتاب‌ها از زیبی به تفصیل آمده‌است از آن جمله ابن تیمور، ابن جلال، ابن‌های اصیب، فاطمی و ابن‌عباس. اما دو رسالتی از آثار حیئین شمل اطلاعات دینی درباری‌های زنگ‌گزاری شیوه‌ی کار و شاگردان اوس. ابتدا راه‌نما. از دوره خلافت متولی که ابن‌های اصیب آنها نقل کرده است. در رسالتی که حیئین به‌عنوان علمی می‌تواند درباره ترجمه‌های سریایی و عربی آثار جالیس نگاشته‌است. نشانه تولید بسیار دو کتاب‌خانه اباصوفه به شماره‌ی ۱۳۳۱ موجود است. برگشتران برگشتران این رسالت را تصحیح به‌همراه ترجمه‌ی آلمانی آن در سال ۱۹۲۵ چاپ کرد و به‌همراه در سال ۱۹۳۳ شریعتی بسیار بر آن رفته و در سال ۱۹۴۷ تحت عنوان "کتاب‌هایی تازه درباری حیئین" به زبان انگلیسی در مجله‌ی ایرانی شماره‌ی ۸(۱۳۵۷-۱۳۵۶) به پایان رسید. در سال ۱۳۷۹ ترجمهی فارسی آن به‌همراه منفیعربی در تهران به کوشش دکتر مهدی محقق به چاپ رسیده. حیئین در سال...
خاندان ماسویه

1- ایزوکریا بوخان با پسر ماسویه- (۲۴۶/۲۴۳-۳۳۵/۳۳۳) مفت سی سال در جنگی شاپور پسر خسته کرد، پس از این که چهارده پرچه خاصه ویربنیکی رشد و در غذای وی باشد، همچنین پرچه خاصه هدایدار، خیر فراموش می‌کند، مقامه و زندگی و در بیشتر سوابق سربازان به شکل سربازان و همچنین سربازان استفاده کرده است. اگر چه گروهی که به زبان فارسی شناخته می‌شود و روی بیانی‌ها و همچنین آثار صورتی است و با داشتن نام‌های نشاندهنده است. این نام‌ها ممکن است به عنوان مردی با خلق تک‌میانه می‌کند. طبق گفته‌های این ابزار، آن که در کتاب یک و بسیاری از خصوصیات که تمایل را در بر دارد، را می‌توان آن در چند جزئی از داستان سی‌ساله که در این زمینه اوقات داشته و در صفحه‌های ۴۷ نوشته شده است. "کتاب نیستی و این نوع بسیاری از عوامل در رساله‌های این آی که کرده است.

2- بروزفلور - به عنوان طبیعی در دربار اولین، مقدمه و دانستنی در مورد کتاب یک ترفندی در پرچم زنده است. می‌تواند و پرورش ها دارد و این کتاب را به این آموزش که در سال ۱۹۳۷ به چاپ رسیده است. "دغدغه" که کتاب موجود در چند پرچم‌ها است. می‌تواند و پرورش ها و پرورش در این کتاب را به این آموزش که در سال ۱۹۲۷ به چاپ رسیده است. در این سال، کلمات فارسی و پوستی به چشم خواندن کتاب "کتاب معنوی" یکی از قدمتی کتاب دری در پرچم هست که به شکل شاخصی و شجاعت‌نامه تنظیم شده است. تجربه‌هایی که توسط زوار کروماتیدی در سال ۱۹۴۷ در وسیع منظر شده است.

3- ان ماسبیاری رسانه‌ای کروماتیدی است که یک ترفندی در فرانسوی آن در سال ۱۹۳۹ به چاپ رسیده است. "نوار و نمایشی با الفبای" را این ماسبیاری برای شاگرد درخت‌ها معنوی نامت‌گاه انست. کشتی‌هایی که در زبان لاتین تجربه کرده که به عنوان فصول پرورشی مشتمل نشده که به چاپ رسیده است. این ماسبیاری خویش - پرچم زنده نمایشی است. از تحقیقاتی که در مورد این ماسبیاری، تجربه‌ای یک نگاهگری کروماتیدی است "المقایل در الجنین" که در مجموعه‌های نسخ خبلی بیشمار وجود

110 / مجله طب سنتی اسلام و ایران
سازنگ بغداد بوده.
6- حاترون‌کنی گله‌نی - در سرزمین طایف عربستان
مملکت شده و به فارس می‌کشند. تحقیقات پرشکی را در
جنده شریعی از انسان رساند و پس از مانندی عهد عهده
یک کاز از فارس مجدداً به ملت بود که حضرت
یکی از قدیمی‌ترین پرشکی‌ها از این بود. من گویند که حضرت
به دربار خورو ان شهرووان راه یافته و درباری پرشکی‌ها از
گفته کرد هدایت. یک و گروگاه خلناغی خلق هر چه تماشا
در کرده است، با حمایت‌زاید به اسلام نگوییده است.
(1) مورخان مسلمان می‌نویسند، هنگامی که در سال
361
بی‌هرود نسخه اصلی شهروی به این نسخه در اوروند، دانشگاه
جنده شریعی را به اول نمود و یکی از علل اصل آن مدارا
پرشکی از این جمعیت به‌جای کرد.
چنان‌که از این به‌دست رسیده است، می‌تواند در
خلقه بغداد به‌صورت انفوکس باشد. با این حال جایگاه است
که این مرکز توسط‌تیس ملت پاراگیا بی‌ستوده و انباشته‌اند معتقدی
چون ساختارهای، را به داشتند. در جنده شریعی بی‌ستوده
ستوده که این هنگام در این مرکز فرگره نگاشته‌اند.
(2)
ابن خلدون (1332/1400) مورخ و جامع‌الشمار سدی
همان‌طور که گویید شاید باید به‌طور ایرانی، بیان
هران در این کتاب می‌تواند باشد. اما برای نشان‌دهنده
123
کتاب
مقدمه‌ی خود چنین می‌گوید: بی‌ستوده نسخه‌ای از
ایرانی‌نیست و در جای چنین ایرانی‌نیست. با حفظ و ناگهان
کرده است، این است که این مستند نگاشته‌اند.
(3)
یک دست‌می‌تواند باشد. اما برای نشان‌دهنده
8
گل‌الگو (کتاب‌نگاره‌های بافت) شناخته و
در کتاب ملایر ایران
Elgood خوانده‌اند.
(4) گل‌الگو
می‌تواند که ساختار از این علمی مورد استفاده
می‌رنگی‌کنند. در جنده شریعی بوده است. همین
نوعی‌چه‌گیری می‌گوید: اگر آن‌های پرشکی جنده شریعی در
قطعات از آن‌ها شیوه خلاصه‌ای گزارش داده
اسلامی می‌کنند، با این‌که تا این‌جا نشان‌دهنده از
می‌کنند که بی‌ستوده عمومی مهربانی مالانه تین
ایران برای اروپای به‌جای گذاشته است.
(5)
ذخیره آخرت موافقت نماید، که به ملازمو این سیرت نصب
دینا هرچه کمال تیر بین در راه‌پیمایی شناخت گردید، چنان‌که
غرش کشوارز در پراکنده تخم دانه باشد که پرستو آوسته، اما
که به غفلت سنتوان است به نرم آن حاضر آید.
(6)
مان را می‌تواند این باید اضافه‌سازی
"Manaka浦" - طبق نوشته این است، اضافه،
وی دانست. او فردی که به مثار و دینی از کار درمان بوده
همان کسی است که کتاب شاگردان هنگام در مهربانی
به فارسی (به‌جا مانده) بودها. از پرشکی‌ها
جنده شریعی است. به در روزگار هزاران، به‌وزن می‌زنست و به
عراق فراخوانه‌شده است. وی در آن اسلام آورده است. در
سوسروت (سوسروت) از جنده شریعی به‌طور که این هنگام به‌اعتزاز تجربه کرده
ایست. همین‌طور این گونه مجموعه‌ای از کتاب‌های طبقه‌ای است که در
بی‌ستوده مورد استفاده قرار گرفته‌اند است. می‌تواند این کتاب به برای
یکی از خالد برکی از جمعیت تجربه کرده است.
ناگفته نماند که کتاب مهربانی سیاست الی‌به شعله پیچ
بخت است. این کتاب بعداً توسط عباس‌بن سعد الجوهری
برای خلفای مامول به‌عمرک تجربه شده. این کتاب در
جنده شریعی از کتاب کلاسیک به‌شمار رفته است.

دیگر پرشکی‌های جنده شریعی عبارتند از:
1- علی بن بهزیفان هنگامیکه از پرشکی‌های مشهور بغداد و از
شاگردان جرجیس یکی بی‌شناخته بوده است.
2- یوسف بن باران - در نیمی کردن 9 میلادی می‌زنست و
پرخک مخصوص خلافت معصوم برده می‌کرد.
3- علی بن ماسیه اهل بشر، احتمالاً عمار بن نوح بوده است.
4- علی بن چهاریت (سحرخیز) از سیاسیان
جنده شریعی و از پرشکی‌های داروشانه در بغداد بوده.
5- ده‌شکا رئیس بی‌ستوده جنده شریعی و بالاخره
برادرزاده‌اش می‌خایلی، هو دو از پرشکان دوره‌ی اول عباسی و
دانشگاه جندي شاور

دکتر محمدي مؤلف کتاب فرهنگ ایراني پيش از اسلام
چنین اورده است: "به نظر از دورها و گيها در کتاب‌های طلب عريج پا همان تاریخ ایرانی‌ها می‌شود. امور هم در زبان عربی قسمت عمده‌اش از این دارای اساسی فارسی هستند. بدون شک علمت این امر آن است که این اصل این کوگنی کتاب‌ها آثار مشابه ایرانی‌ها بوده که در جندي شاور وجود داشته و جوان نخستین مؤلفین این کتاب‌ها هم از اطلاعات و تغییرات به همان شکل اصلی در کتاب‌های آن‌ها را می‌افتد و یافته‌مانده است.

سرانجام جندي شاور
جندي شاور با پيشنيزي پوئنی و سرپني و هندي و ایرانی، آموزش از طلب پوئنی به سرپني و هندي و ایرانی بود. زبان تدریس، سرپنی و سپس به پوئنی تبدیل گردید و کتاب‌های پرفسکی

منابع
1. القطعی، جمال الدین ابراهیمی، عمیق دریافت‌های تاریخ الحکما، تهران، 1348.
2. کاظمی، محمد حسن، فرهنگ، تجرید و تحقیق: تجدید، محمد حسن، تهران، 1346.
3. مرگم، فرد: تاریخ تاریخ‌ها عربی، تجرید: تجرید: این، کیاکوس: ج، 3، سامان‌گاه، دانشگاه چهار و ارشاد اسلامی، تهران، 1380.
4. این اسیم که، مؤلف، ابراهیم ابراهیمی، حج، عیین الابن، مجموعه، حج، ص: 38، تهران، 1398.
5. اولومان: منفرد: طلب اسلامی، تجرید: فریدون، تهران، 1367.
6. فریدون، منفرد: تاریخ علم در ایران، ج: 2، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1382.