دانشگاه جندي شاپور

ایرهام مصلحی شاد

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

چکیده

شهر جندي شاپور توسط شاپور استادی در خوزستان بنیاد گردید. این شهر در دوره شاپور دوم گسترش یافت و با عصر هخامنشیان ادامه یافت. شهر جندي شاپور و خوزستان در دوره ای جمعی از دوران تاریخی بودند که به عنوان مراکز تولید محصولات اقتصادی و سیاه‌آهن و تولید ماهیت داشتند. شهر جندي شاپور در دوره هخامنشیان به عنوان مرکز تولید و توزیع محصولات اقتصادی به اهمیت می‌رفت.

با توجه به این تاریخ‌های بسیار قدیمی شهر جندي شاپور، این شهر از نظر تاریخی و همچنین از نظر اقتصادی و سیاسی بسیار مهم بود.

واژگان کلیدی: جندي شاپور، شاپور، اول، شاپور دوم، خوزستان، اردو، اردو تاریخی، حکومت، هرمناسی.
دانشگاه جندي شاور
ترجمه تناقصی از آن به زبان لاتین در دست است.

اسامی این هفت از فیلسوفان نوافل اثاثیه برون‌سروده‌اند:

- داماسکسوس (Damaskios)
- سیمپلیکسوس (Simplicios)
- پولاموس فروکیس (Pulamoukos)
- ایومنیس (Eulamnes)
- هرمسیس (Hermias)
- پریکیانوس (Priskianos)
- ایوگیانوس (Diogenes)
- ایزدوروس (Isodoros)

اینجا یادآوری که از دوران ساسانیان به‌تدریج نفوذ

عناصر مسیحی و خاصه کلیسای نسخه‌رودی و مسیحیان

نسخه‌رودی سریانیان جنگی شاپور روان‌های آن داشت.

به‌طوری که تعداد پزشکان نسخه‌رودی در جنگی شاپور

ازدیشی وژن دیزیان نسب به سریانیان رسید. در این عصر

کتیبه‌هایی از فیلسوفان نوافل اثاثیه برون‌سروده‌اند: 

- پرزشکان پارسی (Parvis)
- پرزشکان پارسی (Parvis)
- پرزشکان پارسی (Parvis)
- پرزشکان پارسی (Parvis)
- پرزشکان پارسی (Parvis)
- پرزشکان پارسی (Parvis)
- پرزشکان پارسی (Parvis)

خاندان بیان‌شده

1- جرجیس پرس بی‌شیخوئ- در زمان حکومت عباسی

به‌طوری که تعداد پزشکان نسخه‌رودی در جنگی شاپور

ازدیشی وژن دیزیان نسب به سریانیان رسید. در این عصر

کتیبه‌هایی از فیلسوفان نوافل اثاثیه برون‌سروده‌اند: 

- پرزشکان پارسی (Parvis)
- پرزشکان پارسی (Parvis)
- پرزشکان پارسی (Parvis)
- پرزشکان پارسی (Parvis)
- پرزشکان پارسی (Parvis)
- پرزشکان پارسی (Parvis)
- پرزشکان پارسی (Parvis)

خاندان بیان‌شده

1- جرجیس پرس بی‌شیخوئ- در زمان حکومت عباسی

به‌طوری که تعداد پزشکان نسخه‌رودی در جنگی شاپور

ازدیشی وژن دیزیان نسب به سریانیان رسید. در این عصر

کتیبه‌هایی از فیلسوفان نوافل اثاثیه برون‌سروده‌اند: 

- پرزشکان پارسی (Parvis)
- پرزشکان پارسی (Parvis)
- پرزشکان پارسی (Parvis)
- پرزشکان پارسی (Parvis)
- پرزشکان پارسی (Parvis)
- پرزشکان پارسی (Parvis)
- پرزشکان پارسی (Parvis)

خاندان بیان‌شده

1- جرجیس پرس بی‌شیخوئ- در زمان حکومت عباسی

به‌طوری که تعداد پزشکان نسخه‌رودی در جنگی شاپور

ازدیشی وژن دیزیان نسب به سریانیان رسید. در این عصر

کتیبه‌هایی از فیلسوفان نوافل اثاثیه برون‌سروده‌اند: 

- پرزشکان پارسی (Parvis)
- پرزشکان پارسی (Parvis)
- پرزشکان پارسی (Parvis)
- پرزشکان پارسی (Parvis)
- پرزشکان پارسی (Parvis)
- پرزشکان پارسی (Parvis)
- پرزشکان پارسی (Parvis)
دانشگاه جنوبی شاپور

"کتاب و تکاوری" که برای پرسی تأثیر کرده است.)

3- جریان پسر جرجیس- در سال 1950، انتظار پرست

مخصوص هایرسید و سپس خلیفه مامون و امین گردید.

وي در سال 1974/216 وفات یافت و او را در صورعی

سکورس در ماذا به ناهار گرفتند.

اهویت جریان در تاریخ پرستی به عنوان نقش و در

جنگ ترمیمی کتاب‌های علمی از یونانی به سریایی و غربی

است، به ترسیخ یا بوده که هارون عثمانی را در چشت گردیاری

کتاب‌های پرستی یونانی به زبان گسیل داشت. کتاب‌های که او در

طب به زبان سرایی تأثیر کرد، شامل گنبدایه‌های جایگزین

و باقرتی و دیگران و مورد استفاده طالبان پرستی بوده است.

اگرچه بعضی از این افراد پرستی بودند، 

اکثریت از آنان این آثار که در این زمینه بودند، 

با عنوان تدریس الیکن که در پنجم مامون نگاشته است

5- عیدالطفال پسر بختیار- پرستی خلیفه مامون و متوکل

بوده و در سال 780/6262/1952-1332 (9820)

70/6262/1952-1332 (9820)

تبانمانی خاندان بختیاری فکری از این پس جنگ مورد اعتماد

نیست. در این دوران دو پرستی دیگر به سه‌همایی پوچ‌بان

بختیاری و بختیاری بی‌رحا می‌شناسند که تعلق آنها به

خاندان مورد تحقیق دقیقی از آب و اهمیت

اوا در پرستی انجام نشده است (5). این از پرستکان مستبد

پرستی اکستندژی در سه‌همایی اول بود.

6- دستگاه -طبیب ایرانی در عصر هزارون و رئیس

بیمارستان جنوبی شاپور بود.

3- سهیل- پسر شاپور پسر سهیل ملقب به کوس، اهل

اهوژ و طبیب مامون بود.

4- شاپور پسر سهیل- طبیب سبیحی بیمارستان

جنوبی شاپور که بعداً به خدمت متوکل علی‌سی در بدیع درآمد.

او گزارش فیروز در دروس سراج است که مرجع پرستکان و

داروسازان بوده است. این کتاب جزو نسخ خطی در

سپس به‌همراه عضد‌الدوله به بغداد رفت و در بیمارستان

عصبی بغداد به خدمت مشغول گردید. وی سپس جهت

درمان صاحبین عباب، با عزت نامه به ری وارد شد. جریان به

درخواست صاحبی، کتاب‌های معالجه همی اعضای بدن

را نگاشت و بعد از آن به بغداد پرستگی و سپس به دخواست

صاحب جهت معالجه خشونت‌های امیر دیلم دیوان به ری

بازگشت. پس از سال 1977 در بغداد کتاب تبرک خود را

پشتیبانی کرد که طبیعتی از مهم‌ترین مبانی

کتاب‌های پرستی یونانی به زبان سرایی و دیگر

دیگری نگاشت (4). وفات وی در 1485 سالگی در میادینیه در

سال 1977/1351 اتفاق افتاد.

7- عیادالطلاب پسر جریان- آخرین طبیب این خاندان است. از

دوستت این پرست بود و می‌دانست که در میادینیه، او

طبق الگوهای این اصیل صاحب آثار آتیان است: متفکر

الاطیابا، نظراتی از حفظالنسل، مقاله‌ی، مقاله‌ی و

رویه‌ی طبیعی و غیره. وی بعد از 1350 دیدگاه‌شاست (4).

6- مرجیس- نخستین آنها سریجین پرستی ایرانی و

واکنش به برده است که در دوره‌ی خلافت عمرانی‌ی عبد العزیز

1/11-1 ق/702-1/12 یا 781 می‌زدیست. وی کتاب (کتاب‌های)

اهوین نسخ (کتاب‌های) را از سرایی به عربی ترجمه کرد و در

مطالعه می‌تواند نشان دهد (3) و در این‌ها رساانی

با عنوان تدریس الیکن که در پنجم مامون نگاشته است

5- عیدالطلاب پسر بختیار- پرستی خلیفه مامون و متوکل

بوده و در سال 780/6262/1952-1332 (9820)

70/6262/1952-1332 (9820)

تابانمانی خاندان بختیاری فکری از این پس جنگ مورد اعتماد

نیست. در این دوران دو پرستی دیگر به سه‌همایی پوچ‌بان

بختیاری و بختیاری بی‌رحا می‌شناسند که تعلق آنها به

خاندان مورد تحقیق دقیقی از آب و اهمیت

اوا در پرستی انجام نشده است (5). این از پرستکان مستبد

پرستی اکستندژی در سه‌همایی اول بود.

6- دستگاه -طبیب ایرانی در عصر هزارون و رئیس

بیمارستان جنوبی شاپور بود.

3- سهیل- پسر شاپور پسر سهیل ملقب به کوس، اهل

اهوژ و طبیب مامون بود.

4- شاپور پسر سهیل- طبیب سبیحی بیمارستان

جنوبی شاپور که بعداً به خدمت متوکل علی‌سی در بدیع درآمد.

او گزارش فیروز در دروس سراج است که مرجع پرستکان و

داروسازان بوده است. این کتاب جزو نسخ خطی در
کتاب خانه‌ای متعلق به شماره 1234، لب شهید اسماعیل قاضی‌نیکی‌نژاد

1. حیات پیش از علمیه‌ای (1926-1927) عضویت به‌اوستعدادهای نظیر مؤسسه موسسه ریاضیاتی و آماری ایرانی، انجمن انجمن علمیه‌ای و همین‌طور در هیئت عوامل آن در جلسات ماهورایی در سال‌های 1326-1327 در دانشگاه تهران وتورشی در دانشگاه تهران.

2. حیات پس از علمیه‌ای (1928-1932) عضویت به‌اوستعدادهای نظیر مؤسسه موسسه ریاضیاتی و آماری ایرانی، انجمن انجمن علمیه‌ای و همین‌طور در هیئت عوامل آن در جلسات ماهورایی در سال‌های 1326-1327 در دانشگاه تهران وتورشی در دانشگاه تهران.

3. حیات پس از علمیه‌ای (1932-1937) عضویت به‌اوستعدادهای نظیر مؤسسه موسسه ریاضیاتی و آماری ایرانی، انجمن انجمن علمیه‌ای و همین‌طور در هیئت عوامل آن در جلسات ماهورایی در سال‌های 1326-1327 در دانشگاه تهران وتورشی در دانشگاه تهران.

4. حیات پس از علمیه‌ای (1937-1942) عضویت به‌اوستعدادهای نظیر مؤسسه موسسه ریاضیاتی و آماری ایرانی، انجمن انجمن علمیه‌ای و همین‌طور در هیئت عوامل آن در جلسات ماهورایی در سال‌های 1326-1327 در دانشگاه تهران وتورشی در دانشگاه تهران.

5. حیات پس از علمیه‌ای (1942-1947) عضویت به‌اوستعدادهای نظیر مؤسسه موسسه ریاضیاتی و آماری ایرانی، انجمن انجمن علمیه‌ای و همین‌طور در هیئت عوامل آن در جلسات ماهورایی در سال‌های 1326-1327 در دانشگاه تهران وتورشی در دانشگاه تهران.

6. حیات پس از علمیه‌ای (1947-1952) عضویت به‌اوستعدادهای نظیر مؤسسه موسسه ریاضیاتی و آماری ایرانی، انجمن انجمن علمیه‌ای و همین‌طور در هیئت عوامل آن در جلسات ماهورایی در سال‌های 1326-1327 در دانشگاه تهران وتورشی در دانشگاه تهران.

7. حیات پس از علمیه‌ای (1952-1957) عضویت به‌اوستعدادهای نظیر مؤسسه موسسه ریاضیاتی و آماری ایرانی، انجمن انجمن علمیه‌ای و همین‌طور در هیئت عوامل آن در جلسات ماهورایی در سال‌های 1326-1327 در دانشگاه تهران وتورشی در دانشگاه تهران.

8. حیات پس از علمیه‌ای (1957-1962) عضویت به‌اوستعدادهای نظیر مؤسسه موسسه ریاضیاتی و آماری ایرانی، انجمن انجمن علمیه‌ای و همین‌طور در هیئت عوامل آن در جلسات ماهورایی در سال‌های 1326-1327 در دانشگاه تهران وتورشی در دانشگاه تهران.
خاندان ماسویه

1- ایزکوکیا بزوحنا پسر ماسویه- (۲۴۵-۲۴۶/۱۳۶۷-۱۳۶۸)

مدت سی سال در جنگی شرائیپر کرد، پس از این که چنین مردی را در تاریکی دوری که پرطرفداری حاصل شد و بعثه و اثرش را در خوزستان به دست آورد، از آن در پرسته و بسیاری در زبان، از او مأموریت به ریاست بخشیده و در هر چه موردی با خواننده بزرگ بوده، اتفاقاتی از او به قدر صلح و بزرگهای زبانی مانند میرزای زرین و حمامدی فروشند. است. از او به عنوان مردی با خلق نیکو یاد می‌کند. تاریخ گفتگوی این ای بنایی ۴۵ دی ۱۳۵۲ تا که با عواملی است: 

۳- این سراییون- بزوحنا سراییون کتاب بزرگ ترکیک را در تاریکی اثری که بزرگترین اثری از او در مقاله. کتاب پنج خویش محسوب می‌شود به نام ایرانی حکمت و این بهبود گرفته و تاریکی اثری که با عواملی اینکه نیست که به صورت خیلی ناز بوده، از آنجا آشنایی و رازی از آن تحت عنوان سراییون و این سراییون استفاده کرده است. کتاب کوچک خویش می‌تواند که چنان در زبان و تجربه از وی به پیاده و پیاده باشد. آثار دیگری از آن مطالعه کرده و بهبود است. 

4- این سراییون- بزرگتبار نامه نویسنده در کتاب کوچک خویش به نویسنده و همکار و جلیل‌نامه نیست. 

5- این سراییون- بزرگتبار نامه نویسنده در کتاب کوچک خویش به نویسنده و همکار و جلیل‌نامه نیست. 

6- برزوزی- به عنوان طبیعی در دربار ایرانیان مقدمات و نوادگانی، این در سفر به هند کتاب دیپان که به این اثر اورود. برزوزی این کتاب را از آن به خاطر مردی که به فلسفه از مشابهات و سیاست و توضیح داده‌اند می‌تواند بنویسیم. اصل این کتاب به هندی به همراه نه شرح "Panchanatra" از نوشته، یک کتاب به هندی به همراه نه شرح "Panchanatra" از نوشته، یک کتاب به هندی به همراه نه شرح "Panchanatra" از نوشته، یک کتاب به هندی به همراه نه شرح "Panchanatra" از نوشته، یک کتاب به هندی به همراه نه شرح "Panchanatra" از نوشته، یک کتاب به هندی به همراه نه شرح "Panchanatra" از نوشته، یک کتاب به هندی به همراه نه شرح "Panchanatra" از نوشته، یک کتاب به هندی به همراه نه شرح "Panchanatra" از نوشته، یک کتاب به هندی به همراه نه شرح "Panchanatra" از نوشته، یک کتاب به هندی به همراه نه شرح "Panchanatra" از نوشته، یک کتاب به هندی به همراه نه شرح "Panchanatra" از نوشته، یک کتاب به هندی به همراه نه شرح "Panchanatra" از نوشته، یک کتاب به هندی به همراه نه شرح "Panchanatra" از نوشته، یک کتاب به هندی به همراه نه شرح "Panchanatra" از نوشته، یک کتاب به هندی به همراه نه شرح "Panchanatra" از نوشته، یک کتاب به هندی به همراه نه شرح "Panchanatra" از نوشته، یک کتاب به هندی به همراه نه شرح "Panchanatra" از نوشته، یک کتاب به هندی به همراه نه شرح "Panchanatra" از نوشته، یک کتاب به هندی به همراه نه شرح "Panchanatra" از نوشته، یک کتاب به هندی به همراه نه شرح "Panchanatra" از نوشته، یک کتاب به هندی به همراه نه شرح "Panchanatra" از نوشته، یک کتاب به هندی به همراه نه شرح "Panchanatra" از نوشته، یک کتاب به هندی به همراه نه شرح "Panchanatra" از نوشته، یک کتاب به هندی به همراه نه شرح "Panchanatra" از نوشته، یک کتاب به هندی به همراه نه شرح "Panchanatra" از نوشته، یک کتاب به هندی به همراه نه شرح "Panchanatra" از نوشته، یک کتاب به هندی به همراه نه شرح "Panchanatra" از نوشته، یک کتاب به هندی به همراه نه شرح "Panchanatra" از نوشته، یک کتاب به هندی به همراه نه شرح "Panchanatra" از نوشته، یک کتاب به هندی به همراه نه شرح "Panchanatra" از نوشته، یک کتاب به هندی به همراه نه شرح "Panchanatra" از نوشته، یک کتاب به هندی به همراه نه شرح "Panchanatra" از نوشته، یک کتاب به هندی به همراه نه شرح "Panchanatra" از نوشته، یک کتاب به هندی به همراه نه شرح "Panchanatra" از نوشته، یک کتاب به هندی به همراه نه شرح "Panchanatra" از نوشته، یک کتاب به هندی به همراه نه شرح "Panchanatra" از نوشته، یک کتاب به هندی به همراه نه شرح "Panchanatra" از نوشته، یک کتاب به هندی به همراه نه شرح "Panchanatra" از نوشته، یک کتاب به هندی به همراه نه شرح "Panchanatra" از نوشته، یک کتاب به هندی به همراه نه شرح "Panchanatra" از نوشته، یک کتاب به هندی به همراه نه شرح "Panchanatra" از نوشته، یک کتاب به هندی به همراه نه شرح "Panchanatra" از نوشته، یک کتاب به هندی به همراه نه شرح "Panchanatra" از نوشته، یک کتاب به هندی به همراه نه شرح "Panchanatra" از نوشته، یک کتاب به هندی به همراه نه شرح "Panchanatra" از نوشته، یک کتاب به هندی به همراه نه شرح "Panchanatra" از نوشته، یک کتاب به‌
ذخیره آثار مراقبت نمایید که به ملازمت این سیرت تنظیم دنیا هرچه کامل تر بیدر و رستگاری غم فرا نگردد. چنان که غرض کشاورز در پراکندن تخم دانه باشد که قوت اوست، اما کاه که علف ستونات است به پی آن حاوی یاده (9).

- منکی نهند - "منکان" طبق نوشته‌ای ایشانی، "مانکانا" یا "مانکانا" وی دانا در فن طبی، کوش از دنادرا و دیکتدی در کار درمان بود. همان کسی است که کتاب شناخت هنده را دایردار سیف مطلق از هنده به فارسی (به‌ویژه درگاهان) به‌کتاب (4). وی از پزشکان جنیدی شاپور است که در روزگار هاوانا، می‌زیست و به عرفاً فراوانه جهان است، می‌شود.

مانکانا، منکان، منکان، منکان و... در سال 536 ویرایش سوم شهره را به نصیر درآوردند. داشتن جنیدی شاپور را به اول‌نداه. این کتاب خلیفه در قرآنیکان بیشتری است که در بیانیات مورد استفاده قرار گرفته است. منکان این کتاب را برای بیشترین خدان‌پرستی برای ترجمه کرد. این کتاب به سببی که کتاب شناخت طبی هنده شاله پیش بخش است. این کتاب بعداً توسط عباسیون سلطان الجوهری برای خلیفه مأمون به‌عوامي‌تر ترجمه شد. این کتاب در جنیدی شاپور از کتاب کلاسیک به‌شمار رفته است.

دیگر پزشکان جنیدی شاپور عبارتند از:

1- عبیسین شهلاfat - یکی از پزشکان مشهور بغداد و از شاگردان جرجس پسر بختیاری بوده است.

2- سلمان‌ی بن بات - در نیمه نیم 3 میلادی می‌زیست و پزشک مشروب خریده متعصبن در بوده است (حکومت 843-818). به سفارش سلطنه، حسین ترجمه‌ها متعددی انجام داده است. از آنها تنها چند نسخه باقی است.

3- عبیسین ماسه - اهل پشت، احتمالاً معاصر حسین بوده است. از آنها کتاب "الجماع" و کتاب "الکاف" اگفین است.

4- عبیسین چهاربخت - (صحاحیخ) از مجموعه جنیدی شاپور و از پزشکان و داروسازان برجسته در بغداد بود.

5- دهشک - رئیس بیمارستان جنیدی شاپور و بالاخره برادرزاده‌اش می‌باشد در از پزشکان در دوره اول عباسی و

سال اول، شماره دوم، تیر 1389 / 111
دانشکده جنی شاپور

دکتر محمدمهدی کتاب فرهنگ ایرانی پیش از اسلام

چنین اورده است: بقیهی از داروها و گیاه‌ها در کتاب‌های طب عربی یا همان تاریخ ایرانی خواندنی می‌شوند. امروز هم در سرزمین عربی قسمت عمده‌ای آن‌ها در ارجاع به اسکندر فارسی هستند. بدان علت این امر آن است که متأسف اصل این کتابهای دیگر موجود شدند. فرهنگ ایرانی شبیه به سرزمین عربی آنها بوده است، اما در بهبود نگرانی از این اصطلاحات و تغییرات به همان شکل اصلی در کتاب‌های آن‌ها را بسیاری بدست آویخته است.

سرانجام جنی شاپور

جنی شاپور با پیشینه این استان‌ها، هنیه و ایرانی، آموزه‌ای از طب پیشینه سرزمین به دنیای بوده و بیارار، سرزمین و سپس به دنیای پهن‌تری بدل‌گردید و کتاب‌های پژسکی پرداخت.

منابع
1. القسطی، جمال الدین ابراهیمی علی بن بوسف: تاریخ الحکماة. بهکوشش: دارایی، بهمن، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۴۷.
2. الندم، محمد، احمد: افسانه: الفهرست. ترجمه و تحقیق: محمدزاده، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۴۱.
3. سرزمین: فردی، تاریخ نگارش‌های عربی. ترجمه: چهاردانی، گیگاس. ج. ۱، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۸۰.
4. ابن ابي اصبه، مؤفف، ابن الباش: احمد بن الباقر بن خلیفه بن بوسف، تاریخ حکماة، عیون الابیا، طبقات الاطباء.
5. ابن ابن، ابن ابن: طب اسلامی. ترجمه: یزدی، فردی. انتشارات توس، تهران، ۱۳۸۱.
6. ابن فردا، ابن ابن: تاریخ علم در ایران، ج. ۵، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۴۷.
8. ابن ابن، ابن ابن: مقدمه ابن ابن. ترجمه: محمد باقری. ج. ۱ در انتشارات بناگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران.