دانشمندان‌پژوه اسلامی و ایرانی، یادگاران و تدوین‌کنندگان منشور اخلاق پزشکی

فریبرز معطر. هادی معطر

* گروه فارماکوکربنژی، دانشکده داروسازی و علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
** گروه زندگی پزشکی، پیامرسان سنت جرج، لندن، انگلستان

چکیده

دانشمندان اسلامی اهمیت ویژه‌ای برای نگهداری سلامت جسم و روح انسان قابل است و روابط متعارف در زمینه پزشکی و حفظ سلامتی از اهمیت ایثاراً تلقی شده است. در گذشته در کشورهای اسلامی تکه‌تکه که کسانی کسانی می‌توانستند به کوتا محترم پزشکی درآیند که در زمینه‌ی حکمت، الهیات، عرقان و مطولاً مطالعه و دست داشتند و قلم حکم را اجازه کردند.

داروپزشکان اسلامی بیان‌گذاران اخلاق پزشکی در مشرق و غرب و خود نیز عاملی بوده و پیوسته در برخورد با بیماران به مبانی اخلاق پزشکی اسلامی توجه داشته و آن را به‌طور کامل رعایت می‌نمودند. اصول معنویان و درک‌هایی را در کتاب‌های مختلف منتسب به بسیاری از شیع‌آیین‌های مذهبی و از بزرگان خوشنویسی و دانش‌آموخته در این زمینه به کمک‌جویی و پیوند به آنها دانشمندان اسلامی در این زمینه به کمک‌جویی و پیوند به آنها دانشمندان اسلامی در مورد اخلاق پزشکی خواهان داشت.

واژگان کلیدی: اخلاق پزشکی، دانشمندان اسلامی و ایران

1. مقدمه

دانشمندان اسلامی با پژوهش هدایت کننده و نجات دهنده

شرویت از جهت و کارهای و راهنما جهت رسیدن به کمال معرفت، حقیقت و حق‌جویی، بست‌مناسی برای متغیران و انیشتیمان مسلمانان از نمونه‌های است. با همکاری و

توجه به کلاوی‌های، فرملاکتوانات و هم‌آیندی‌های

اطلاعات مربوط به کلیه‌های مفعول بشری به بالاترین

درجات تعلیم رسمی و با دریای انسان‌شناسی و انیشتیمان

خود و آیندگان را این‌نشینه و ایجاد تعمید

یکی از علمی‌کنیه در اسلام مورد توجه خاص بوده و

دانشمندان اسلامی در آن به اوج کمال و بیشتر رسیده‌اند. علم

پزشکی می‌باشد. توجه به انسان به‌عنوان اشاره‌بر افکار محقوقات و

moattar@pharm.mui.ac.ir

سال اول، شماره دوم، تابستان 1389 / 133 / 1389 / تابستان 1389
اشکال‌های امامت دینی و شفقت مردمی به‌جای آورده‌باید و چشم‌های گوش و دست‌های زیان از همه‌نابودی‌هایی نگاه داشته‌باشد.

۲. بحث

به‌طور کلی یا یکی از نظر داشته که در قلیب‌های کشورهای اسلامی، فقط کسانی می‌توانند به‌ בעוד مجامع پزشکی درآیند که در زمینه حمک، الهیات، عرفان و منطق مطالعه و دست داشته و لقب حکمکی از احترام خود بوده‌اند. در حقيقت کلمه حکمکی، که از حکمکی متعلق شده است، به‌ خویش گویا و روشنگر رفرنر و سرداری این یزدگرد است. در اینجا اهتمام یافته که در کشورهای اسلامی که در محرم‌های پزشکی و خود نیز عامل به‌آن بوده و پیوسته در برخورد با پزشکی به مبانی اخلاق پزشکی اسلامی توجه داشته و آنرا به‌طور کامل رعایت می‌نموده‌اند.

آریکر محمد جعفری زیری در کتاب حاوی و منصوری، شیخ‌الرسول ابراهیم سینا در قانون، آریکر حسن خویی در مبانی

العملی و سید حسین جرجانی در ذکر به‌خواه‌مشایخ و سایر آثار پزشکی و عرفانی خودی به مبحث اخلاق در پزشکی توجه خاص مبذول داشته و پزشکان قانون را در عمل کردن به آن توصیه‌فرموده‌اند.

رازی به‌ویژه اهتمام توجه به اخلاق پزشکی را در مبحث

آزمون و ارزیابی تشخیص و تلقیح و حرفه پزشکی بیان و دانش‌دانه عصبی نظری و بالینی و بالاخره توان تشخیص افراد پزشکی از پزشکی‌ها از دو راه شیرا پیشتر قابلیت برای اشتغال به حرفه پزشکی دانش‌دانه است و به‌خخصوص

به‌طور مقدماتی در دانش پزشکی‌ها حتی فردی به استفاده‌ار

دارو و قیل از مبابه به‌عمل جراحی نظر داشته است.

حرم پزشک جرجانی که به‌سیدالامام نیز مشهور است,

در کتاب حرفه علائم مشورت اخلاق پزشکی خود را که در

حقیقت شاه‌دای، مشورت اخلاق پزشکی اسلامی است، به‌شرح

زیر بیان می‌فرماید:

"در وصیت‌هایی که طبیب را گویش بدان باید داشت:

طلبی را که به تزییک یک بیمار آمد، پس از آن که
جراحی در منشور خود به این مهم به شرح زیر اشاره می‌فرماید:

"و اندی همیهمی‌های کوه‌زیبی دل‌خوشی بیمار بازدید کرد و به مدت دویور تریال بیمار کرد. هر چه ممکن گردد، در شرایط طبیعی و دانش‌آموخته از گروه پاتولوژیک و در انتهای اعمال جراحی خود به‌طور کلی وظیفه پزشکی را حفظ و تکمیلی از جان آدمی و نه گرفتن چنین جام‌ها است."

منشأی تناهاش از دوستدارها به یکدیگر و موثری احتمالی داروها و بالا نسخی ماهی تغذیه در تأمین سلامت و بهبود بیماری که امروره به عنوان یکی از ویژگی‌های پزشکی نوین و غرب قلمداد می‌شود، نمی‌تواند به این است که از بیش از هزاران قبل توسط دانشمندان بزرگ ایرانی چون رازی، ابن سینا و اخوینی و تاریخ بوده و در منشور اخلاق پزشکی جراحی به‌طور زبان بیان می‌گردد:

"طیبی‌ها تو اندازه خالق به‌گذآ نکند، به‌دارو مشگول نایابی بود و تا وی آورن که به‌داروی بی‌پایی یکپا نامی‌کرده‌اند خالق که، داروی آمیخته‌نیاب نایاب داد، و طبیبی‌ها به‌داروی مجهول (داروی ناشناخته) که مجهولان و پیروزان آزمایند و حکایت کند، به‌کار نشاید داشته و بیان اعتقاد شاپایید کرد.

از جمله ویژگی‌های اخلاق پزشکی در اسلام توجه و اعتقاد را به‌کار دارد و عنوان پروردهکار و خواسته و اراده او در درمان بیماران به‌شکلی که بیماران به‌شکلی که بیماران از جامعی اسلامی به‌طور کلی نشان‌دهندهٔ اپتی باشند.

"از جمله ویژگی‌های اخلاق پزشکی در اسلام توجه و اعتقاد را به‌کار دارد و عنوان پروردهکار و خواسته و اراده او در درمان بیماران به‌شکلی که بیماران از جامعی اسلامی به‌طور کلی نشان‌دهندهٔ اپتی باشند."

نیمه‌خود را به‌طور کلی نشان‌دهندهٔ اپتی باشند. و

"نشانه‌های اخلاق، تبعیض‌الله و حسن معرفته، دانش‌آموخته، اسلام، و

احکام، باندالله بیمار و نماینده، باندالله و نماینده، باندالله، و

جلال، نماینده روابط‌العلمانی و ارتباط‌الاریاف، و

بیمه، و تنها حسی و تنها عضایان."
پروردگار نظرونه و رضای حق تعالی را در کلیه اعمال و سعادت و کمالیات حقیقی دنیا و آخرت را نصب خواهند داشت.

منابع

1. قرآن کریم: ترجمهٔ الهی قمشهای، مهدی انتشارات پیراسته، تهران، 1380.
2. نهج البلاغه: ترجمهٔ شریعت، محمد جواد انتشارات مشعل، اصفهان، 1375.
3. ابن سینا، ابوعلی حسین: قانون در طب. ترجمهٔ شرف‌نده، عبدالرحمن، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1375.
4. ازرنی، محمد‌اکبر: میران الطب. انتشارات مؤسسه فرهنگی سماه، تهران، 1380.
5. اخوی، ابویکر رییس‌الله: هدایت المعارفین و الاطلاعات. ترجمه پنیبی، جلال. انتشارات دانشگاه جهانی مشهد، 1344.
6. جرجانی، سید‌اصغرعلی: اصول و مباحث الطبیعی. انتشارات پنیبی، ایران، تهران، 1345.
7. جرجانی، سید‌اصغرعلی: خویشحی و حواشی. ترجمه زهرا طاهری و آنار پور. انتشارات پنیبی، ایران، تهران، 1355.
8. جغدی، محمود شریفی: میر، محمد. انتشارات دانشگاه شیراز، شیراز، تهران، 1350.
9. رازی، ابویکر م besarی: جامع‌الآباد. ترجمه نورالدین میر، میر. انتشارات دانشگاه شیراز، شیراز، 1352.
10. رازی، ابویکر م besarی: الحاواری فی الطب. انتشارات دانشگاه عثمانیه، ایران، 1371.