تکه‌دهی دیگر به تاریخ علوم پزشکی و هیأت بیمار در متن‌های پزشکی

منیژه عبداللهی

گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران

چکیده

مطالعه کتاب اوسیا، گذشته از جلوه‌های اساطیری پزشکی، نشان دهنده وجود نوعی پزشکی و بهداشت در ایران باستان می‌باشد که در قیام‌های دیوان تقدیم پیرمرده می‌شد. در دوره هخامنشی سر مرکز آموزش پزشکی در روی همدان و تحت مسئولیت همراه با مارستیپایی در چنبر آمده و برقرار بوده است و در دوره هخامنشیان با تأسیس مدارس پزشکی پایگاه علوم پزشکی مستحکم‌تر شد و به‌صورت جریانی قدم‌گذاری می‌کرد.

در دوران اسلامی کتاب‌هایی چون «الحاويه»، زکريا و قانون ایوبعلی سینه سه ساله جهانگیر یافته، یکی از موارد مکتوب در آن است که آن در فرهنگستان شده است و در آن تأثیر ابوبکر ریز بن احمد الاندونی (وفات 63 ه.ق.) می‌باشد. و بدانی که آن اثر یکی از نظر دانشمندان و محققان ادبیات اسلامی به وجود می‌آید. ابوبکر ریز بن احمد الاندونی، یکی از نویسندگان و محققان دوران اسلامی بود که در این مقاله به‌عنوان نویسنده معرفی شده است. در این کتاب، موضوعات مختلفی مربوط به علوم پزشکی مورد بررسی قرار گرفته است.

کتاب اخلاقی همچنین در زمینه‌هایی متعددی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله، به بررسی اخلاقیات پزشکی در ایران در دوران اسلامی پرداخته شده است. در این زمینه، تأثیرات ادبی و روحانی مورد بررسی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: تاریخ پزشکی، خلق علایی، بیمار، پزشک

1. مقدمه

خردوزان تاریخ اندیشه‌های بشری همگون در تلاش بوده‌اند تا نقشه افکاری را که مبانی خرید و نابخریدی فاصله‌ای ایجاد کنند تبعیض، تمایل و نقض‌کردن خطه مفید و مرزی استوار، میان این تفکر ترسیم نمایند و به‌ویژه ترتب بر قرون تصور در هم آمیز و آمیخته دانش و بی‌دلیل مراقب خلقیان که این بر اساس برخی بزرگان می‌باشد.

در حالتی که در عالم واقع و در تاریخ تفکر بشری، این صرف‌هایی همگون بوده است و گاه در شماری از پژوهش‌های فلسفی و اثرات اندیسی و به ویژه در عرصب‌های شناخت‌های مرزی بوده‌اند. ولی موثر و مفید برای تمام اینها. به‌عنوان مثال، این صرف‌هایی همگون بوده است و گاه در شماری از پژوهش‌های فلسفی و اثرات اندیسی و به ویژه در عرصب‌های شناخت‌های مرزی بوده‌اند. ولی موثر و مفید برای تمام اینها. به‌عنوان مثال، که در مورد می‌باشد و به‌ویژه در هم آمیز و آمیخته دانش و بی‌دلیل مراقب خلقیان که این بر اساس برخی بزرگان می‌باشد.
تأقیه با ترجمه علوم پزشکی و هریت پیام در مticalه پزشکی

قابل فهم و قابل تیپسینگ گیاه (و به تعبیر قدمت)، ناتوان، به عرضه‌های پیچیده و ممکن‌کردن ارگانیسم زندگی چون انسان (وریپارن). گام می‌تواند سخت‌مانند و مخاطب قدرت

می‌نماند. درست بدلیل معیان طبیعت و قدرت و صورت‌پذیر

ارگانیسم زندگی است که من مربوط به آن در زیر به عنوان طبیعت و پزشکی طبیعتی می‌شود. بیش از دیگر شاخه‌ها

علم، سطح طبیب و یک طبیب می‌شود و همراه در پی آن است

تا رابطه‌ای سرد و آرامن مان دانشمند این علم. علیه پزشک،

با موضوع علم، علیه ارگانیسم زندگی و پیچیده به در بیمار

تریب دیده که مناسب‌کاری می‌آید. را این به فراموشی و

فرمان‌داری تنازل می‌ده. به عبارت دیگر یک گونه کشور، در

ذلك خود نوعی رابطه یک طبیب سطح و سطح‌آموز علم را در قابل

پزشک (با اینحال علم و دانایی) با طرف مقابل به عنوان بیمار

(داناد و ناگاه). روم می‌خند. در این میان مولف تاریخ علم با

تاریخ پزشکی می‌باید نخست این امر را روشن نمود اسکلت اصولاً

پزشک کیست و در طول قرون و اعماق، چگونه شخصیتی از

آن ترسیم می‌شود و دگر آنکه بیمار کیست با اعمال گرد

اصولاً مخاطب علم پزشکی کیست و یک پزشک چگونه تلقی

و تصویری از بیمار در ذهن دارد.

۲. بحث و بررسی

۱. مقدمه در تاریخ پزشکی:

بحث درباره مبدأ پزشکی و مبدأ محصول که تأسیسی‌باز

دارو و درمان در آنجا صورت یافته است. برای نظر محققان

پزشکی را به خود معطوف داشته است. مطالب که در این استاد

در قابل ایجاد که همان صورت مبتدی است و معمولاً

جادوگر قابلیه و شغل مداومی بیماران اشغال داشته است.

در معنی پزشکی به سیلاده که این اطلال شد و شواهد ریاضی

d هم در است که طبیعت مصرفی در این ادبیات معروف

و جادوی بوده است (۱). در دوران سومی هی نمی‌ماند.

برای چیره، طبیعی میدانی وجود داشته که از از بزگان کوچک،

دانشگاه‌ها، پژوهشکان و کسانی شبکه می‌شود. در میان

سومی‌ها، فن پزشکی راچاخ داشت و برای افراد درمانی

شناخته و چند پزشک همواره آدی دینی در هم آمیخته بود

دانالن و نادات قابل است. عموماً چه زیرسته مستبخن طمع و

اندیسی‌های زنگ‌زره قرار دارد و همین امر پاسخ‌ها آشیان نیز

محصول مگر دزدی زیر یک‌سیستم خود را با وظیفه می‌دانند این

مرغ ممکن نشستن را محتمل و کد در مواردی در انجام یافته

ویژه‌تر از پیش‌آنها و متعصب‌تر بقای به امرداری که ناگیر برد

پیسابی از حقایقی که در زیر پوسته نازک و واقع می‌کند

چیزی که خود را به دفاع از آن موفقیت کرد اما است.

کم‌می‌نمی‌دهد و دویگان نمی‌خواهند همراه حاملی از

بیمار در نهایت به نهاد یک، که از احساس خطر

ناشی از طبقه‌بندی یک می‌گیرد. این یک می‌گیرد که همراه

با گونه‌ی یک در سطحی و عدم رعایت به نفس متلاطم و همراه

آن همان آفزای کار و هم با حکم، پرونده‌ی زاده و

تا جهان مدرن که در پی آن یک رواج اندیشه‌ورزی

برای متقابلی با تداخل خود در برخوردی و تقابلی از استدلال

ناگیر، به نوعی رابطه یک طبیب و سطح‌آموز می‌داند و آن

را در قابل و انتزاعی دانست در برخورد ناگیر و خردمند در برای

یک خرد، روم می‌خند. علیه بیمار تحسین خاصی ۳۶۰

دروهمیانه متقابلی آغاز می‌گردد و ناگیر می‌گردد و

پیسابی با تجربه همان مرز آنها و سایه‌گیری (داستان و یک داستان)

که در اصل و در خطط مزیت نام‌خوانی و نام‌نکش است، دست

کدن و به دلیل نام‌نخوانی بودن این مرز، گمان‌زنی و

فرع‌پزشکی مرز و وجود و روش را می‌گیرد. بدین ترتیب

محقق و دانشمند منطقی که در رأس علم و خریدندی قرار

گرفته، ناگیر یک می‌شود به سلاح تحقیق دست یافت و به

تئوری پدیده اور نکته. برای این ارج می‌کرد و به

تئوری‌های لازمی به دانش‌های مرزی گویه که

حاصل تحقیق ناب دانشمندانه است. ترکب "تجزیه دانشمندانه"

آشکارا حامل نتایج آشکار و طنز‌آموز است که در بطن خود

قدمت روی‌تنانه و آیپدپای آشفته گونه‌ها علم و دانایی و

خوردن را نشان می‌دهد.

این رابطه متقابلی و آسیب‌پذیری در یکی از انسان‌های

رشته‌های علم، تعیین علم پزشکی پیش‌تر رخ نمی‌می‌نیم. زیرا

موضوع آن از طبیعت یک جان مولکول و مواد و به‌تعبیر قدما

یافته‌ها (عندو میکرو و با کاذدر به خریده‌ی زیست‌شناسی

۱۳۸ / مجله طب سنتی اسلام و ایران
سراپس Serapis که به کتابخانه‌ای استکل شده‌ی مکمل بود، به عنوان بیمارستان استفاده می‌شد و دانشجویان می‌توانستند مشاهدات پذیرنده داشته باشند. (۳) ولی آنان در این امر قبلاً حضور پزشکی نشسته به معنای اجازه‌ی تشویق زندگی ادامه‌ای محکومیت به اعمال را صادر کرده‌اند. (۴) 

در مجموع میان گفتگوی طول‌دور تاریخ پرشفکی و نظریه‌ی معرفی آن شکل پذیرفت، این نظریه‌ای نهایت از آن گروهی است که معنویت پرشفکی نخستین بار به صورت الهامی اختیار شده و تازه‌گری دیدگر آن است که از آن نتیجه‌گیری می‌گیرد. آن را به عنوان آثار بقای آن از تاریخ مشاهده‌ای است که از طریق مشاهده و حاصل کنست. 

چنان‌که مثبتی از متذکر گردیده، برای شویو دفن امارات از کلاه امتحان (دانشگاه قابل و همایش‌های بالعصرین در مراحل الصخه، کتاب اول، قسمت پنجم) می‌گردد که اندام عمل نتیجه‌ریزی از مشاهده‌ی مرضی بپر اگری، فا. ف. گرفت و به این ترتیب که شخصی برکارهای مزج صمایی را داد که به علت خوردن اهمی فرانکند به دل دنیا مدلارهای بیور نمودند. از این رو بر چرمی می‌پردازد و ممانع خود قدری آب را بر می‌گیرد و استعمال می‌کند. این‌ها به این ترتیب از تاریخ دخمهای می‌پایند و بالاً درونت نظری سپرده است پرشفکی مصرفی این روش را از یک لکه آرفی‌ای قلیل به این سیمجه آموزش است. (۱)

این اصطلاح، در کتاب عيون الفارابی در طبقات الاطلبال، پیرو نظر نخست است. به نظر اصلاحات [از آن جهت که به‌دست‌یادهای مادری‌ای مطبوعی دارد] حتی بر فلسفه نیز ترجیح دارد. (۵) حاجی خلیفه در کتاب کشف طالب تقل میکند که: اسیرار داروها دوباره از یک اختبار سپسیلوس بوده است. وی کشف‌های بود که خداوند او برایی تعلیم بندگانش به زمین مرفصید و تمام درس‌های خود را به‌صورت شفاهی به شاگردانش که از بین مردم برگردیده بود، به‌وسیله‌ی داد و گفتگوی که از روی می‌گفت و نوشته می‌شد به صورت رمز بودن و آگاهی از مطالب آن برای عادات غیرمکانی. (۵)

این سنت که همانند در نگاه‌داشتن دیگران از امرار کار پزشکی و در نتیجه‌ی اجاید نوعی اشتراک علیه است، دو درجه‌های بعد نیز کسانه، شما که در دوره‌های ساسانیان در ریشه‌ای بودن، پزشکی ادامه داشت، چنان‌که در همین دوران از پرشفکی
توابع ارگونه زیری در نویسنده‌گان مورد این که به مکتب خطی رمزی موسوم به گشخش (gashtagh) (عمرط طب و نجوم و فلسفه)را تا نمای هردهنده و آنان را گشتگان دفتران، میل خوانده‌اند (1).

2- پزشکی در ایران:

شواهدی در دسته که در ایران باستان، نوعی پزشکی و نیز به داشتن که در قیام با نداشتن قدرت مهربانی محسوب می‌شدند، راه داشتند است، این است که از کهن‌ترین مبوندنیک هنگام می‌باشد در باب پزشکی گفتگو کردند و وظایف و کار پزشکی، شیوه برخی‌ها، مبنا، اثرات و دو، در صورت تشخیص اشتباه، مجازات وی را تشکیل می‌کنند. این است از مطالعه‌ای مرا تا نیست که بینن پزشکی درمان، معمولی که گزاره پزشکی و گیاه درمان است، راه سوئیلی نیز جهت شایسته است که آن را «متره درمانی» می‌خواندند. نیز جداوت زندگی است که آن را «متره درمانی» می‌خواندند.

چنانکه در وندیداد، فرگری دوست، پس ۱۴، دیمقبا به این نکته اشاره شده است، «گزار شکنی، فردی فرح‌بخش در درمان پزشکی پرداخته، بیک کاردار پزشکی دیگری با گیاه درمانی و آن دیگری با متره درمانی نمی‌کنند، این سه‌ستمی‌است که به‌همنی بیماری را از پیام درون می‌كند.»

وانیزی «متره» به معنای فن از پزشکی است و «متره درمانی» به معنای درمان بیماری از راه بیماران درمان درمانی است، در ارديشیت یشت، بندی، دیگری به‌طور هم‌گون درمان تأکید شده است. گزار شکنی، فردی فرح‌بخش در درمان پزشکی پرداخته، بیک کاردار پزشکی دیگری با گیاه درمانی و آن دیگری با متره درمانی نمی‌کنند، این سه‌ستمی‌است که به‌همنی بیماری را از پیام درون می‌کنند.

وانیزی «متره» به معنای فن از پزشکی است و «متره درمانی» به معنای درمان بیماری از راه بیماران درمان درمانی است، در ارديشیت یشت، بندی، دیگری به‌طور هم‌گون درمان تأکید شده است. گزار شکنی، فردی فرح‌بخش در درمان پزشکی پرداخته، بیک کاردار پزشکی دیگری با گیاه درمانی و آن دیگری با متره درمانی نمی‌کنند، این سه‌ستمی‌است که به‌همنی بیماری را از پیام درون می‌کنند.

وانیزی «متره» به معنای فن از پزشکی است و «متره درمانی» به معنای درمان بیماری از راه بیماران درمان درمانی است، در ارديشیت یشت، بندی، دیگری به‌طور هم‌گون درمان تأکید شده است. گزار شکنی، فردی فرح‌بخش در درمان پزشکی پرداخته، بیک کاردار پزشکی دیگری با گیاه درمانی و آن دیگری با متره درمانی نمی‌کنند، این سه‌ستمی‌است که به‌همنی بیماری را از پیام درون می‌کنند.

وانیزی «متره» به معنای فن از پزشکی است و «متره درمانی» به معنای درمان بیماری از راه بیماران درمان درمانی است، در ارديشیت یشت، بندی، دیگری به‌طور هم‌گون درمان تأکید شده است. گزار شکنی، فردی فرح‌بخش در درمان پزشکی پرداخته، بیک کاردار پزشکی دیگری با گیاه درمانی و آن دیگری با متره درمانی نمی‌کنند، این سه‌ستمی‌است که به‌همنی بیماری را از پیام درون می‌کنند.

وانیزی «متره» به معنای فن از پزشکی است و «متره درمانی» به معنای درمان بیماری از راه بیماران درمان درمانی است، در ارديشیت یشت، بندی، دیگری به‌طور هم‌گون درمان تأکید شده است. گزار شکنی، فردی فرح‌بخش در درمان پزشکی پرداخته، بیک کاردار پزشکی دیگری با گیاه درمانی و آن دیگری با متره درمانی نمی‌کنند، این سه‌ستمی‌است که به‌همنی بیماری را از پیام درون می‌کنند.

وانیزی «متره» به معنای فن از پزشکی است و «متره درمانی» به معنای درمان بیماری از راه بیماران درمان درمانی است، در ارديشیت یشت، بندی، دیگری به‌طور هم‌گون درمان تأکید شده است. گزار شکنی، فردی فرح‌بخش در درمان پزشکی پرداخته، بیک کاردار پزشکی دیگری با گیاه درمانی و آن دیگری با متره درمانی نمی‌کنند، این سه‌ستمی‌است که به‌همنی بیماری را از پیام درون می‌کنند.
بحث دریاب جلوه‌های اسمیکاژی پژشکی در ایران که تیز نمودگرایه به‌پاره‌ریزی منعکس‌کننده در فهمنده بیننده در کمی دریاب که در این

منطقی‌ترین مینیواییا نمی‌توان به درمان خیلی پارای باشد (7).

جمهوری (7) مورد توجه انتخاب هنر نیست. مطالب

متون ایرانی، جمهوری بر بیماری و مرگ، عصر مغرب در دوران

وی جهان از مرو در آفریده عالی است (فقره دوم) دانکی نمی‌توان

آن این. اما مادر بود شری فردی در نهایت کمال جهت

مردمان بر ساز و ساز و جهتی گیاهان را

فرآباد ساز و از فقره آفریده، یک جفت در آنجا مستقر سازد.

در آن شرایع انتخابی بانکی هایی که در بخش نژاد و

یا نژادی و نیز آفریده‌های ایرانی و نادیده‌ها چیزی نیبرد. در

زایمی به آنها انتخابی بانکی نهایی چیزی نیبرد. در

سطخت داشته، مسر نزدیک بر دیوان و جاودان و بریتی های بود و در

دوران خوشری و توهینی فاسد نمی‌گردد... فروپرسی به

صرفه پژشکی را به جمهوری نست می‌دهد:

دگر بی‌های خوش آورد باز

که دارند مردم به پرسی نیاز

چرا بن و چو کافور و چون مشکل ناب

چرا عود و چو عنبی، چو روست کلاب

پژشکی و درمان هر گزند

در ندرنستی و راه گزند

همان رازها که نید آشکار

جهان را نیامد چرا او خوشنار

(8)

فرودوی طول این دوران گیاهی را سیصد سال دانسته است:

چنین سال سیصد همی رفت کار

ندیدن مرگ اند آن روزگار

ز رنج و زید شیون ناگه

میان بیست دیوان بسیان رهی

(8)
توگاهی به تاریخ علوم پزشکی و هریتی پیام در ماه‌های پزشکی

شناسایی گیاهان دارویی، برخود هموز سازد، حاصل و ازمان
مبارک این سفر، کتاب کلیدنامه من است که چیزهای کامل
می‌توان به حکایتی دارد و داستان استحکام‌طلبی طبیعی عمل گرا
و غیره، با مجموعه صد و انفیسکا کار یبان می‌دارد.
سلامتی پزشکی در دوران ساسانی با تأثیر مدرسه مشهور
جنگ‌‌های اول گرفت و ساختار علمی و مطابق آن ایجاد
بعد از اسلام کشانده شد و به طبیعی متوسطه چون
زکریا رازی (که در عمل جراحی مهارت داشته و اولین کسی
بوده است که باین‌بی‌رونده از روده‌گی کوفسند استفاده کرده و
نزی برای بازکردن جراحات الک که بکار می‌رده است) و نیز
ابوالقین بنی‌یونس بختیاری و چونی چیان رودی عظیم امروزه
رها خود ادامه داد.

2-1: نخستین ماه‌های پزشکی فارسی:

نخستین آثار معتبر در دوران بعد از اسلام، مطالب سنند
رایج، تدوین کتب علمی در آن زمان، به‌زبان ابریشم‌نگاشته
شد است. بررسی تأثیر و علل آن‌ها (الحاوي) زکریا
و اقلیم‌نیبوی سیاسی و درساپر و کتاب‌های پزشکان
و دانشمندان ایرانی، مباحثی طولی می‌طلبد که از جهات این
نوشتار فراور می‌رسد. از حدود لبنان هجری به‌وجود آمده
موجب انگلیسی تدوین شد. به‌زبان فارسی
نگاشته شد که در نویسندگان لازم وزن می‌گذارد. زحماتی بودن این
نوشتارها، کتاب‌های عالی‌شده علمی و دیپلماتیک دهه ۷۳ ق. ه. م. است. اخیراً این کتاب
رها که بیان آن شکست، به اکثر تعلیم دانشجویان
طبی نگاشته است.

کتاب دیگری که از تأثیرات قرن چهارم هجری به‌شمار
می‌رود «الانیسین حقائق الادیف» است که «موقط‌النین
بی‌خیزه گیاهی» نامیده و درازاس برگر آن را تأثیر کرده
است. این کتاب به شرح علم و دقت تدوین شده و وسعت
کاملی از کیهان دارویی و سایر داروهای (غیردامه‌ای) را بیان
روزگار گرفته، با نظمی ساده‌اند آن درج شده است و به
بخش در زبان این کتاب می‌گذارد دیگر چیزهای گرمایشی مبنا، این چنین اکتا و دیگر
کتاب نگاشته که در مواردی ویژه، موقتالنین

۱۴۲ / مجله طب مستثنی اسلام و ایران
خوازمشاه، تقدیم گردید.

5-2 درباره خنی علیه:

با ملاحظه حجم و وسعت کتاب ذکر، می‌توان دریافت که استفاده از آن برای عمر مقدم به‌ندازه‌ای است. افزون بر آن با دستّه‌ای از کتاب‌های نشریه‌های جامع در پایه نوکیست‌های، کیفیت موزه و اخلاق چهارگانه شده است. که به‌ناتوانمندی مراجعی عقلی در موارد اضطراری، و جستجوی علایم فوری زاید و است. و با گذشت زمان، می‌توان یاد کرد: از این رو جرگانی تشویق شد که افراد را به سعی در مصوبه موثر کردن و عملی، تدوین نمایند و به‌این ترتیب کتاب ناپایداری پدید آمد که با نام شکفته و متروکه قرار گرفد. خجرجانی در پایتخت این علت ابتدایی را مقدومیتی کتاب فُخته است: این محتوی ابتدایی ابتدایی به‌متجب نهاده است. یک مطقس استقلال سپری که جنگی از خنا علیه گویند... (۱۳) به عقیده مصباح کتاب، با استحکام نسبت و فرماندهی دانسته‌است. خنی علیه به قطع مستقل و بانیک به‌هیچ‌وجه آن را مطرح خواندند. برای سهولت حمل و نقل در سفر، آن را در چکمه نهادند.

توضیح آنکه: "خنی" به معنی کفش، تایفان، و مرزه است (فرهنگ معین). مصباح کتاب تام این کتاب را معلوم کرده که از طرف دانشجویان پژوهشی در handbook یا pocket book به روش‌های مختلف خواص جدیدی در جهت روش یک کرده م하는데که در کتاب، علاءالدین انس (دوره ۴۹۹۴، ق) یک قب قب‌الرهاً مبنای پدیده است که در آن همگان حکومت مورد است. سال‌ ها و ایام و روزها را به ضروری و تعیین فنون جنگی و مدارک‌های با رای سلطنت خواهی آماده‌شود و صورت درخواست‌چین کتاب نیز همان‌‌طور که با کتاب خنی علایی، در مجموع از پنج نشکنی شده است. با دستّه‌ای از مقاله تقدیم گردید.
در پای نهایی از بخش نخستین بنا با عنوان "در حکمت و
سکون" به تأثیر ورزش با به تعبیر کار، ریاضت" و نکته آن
در سلامت انسان می‌پرداخت: "فصل چنین اند نه تنها حفظ
صحت، ریاضت است. از به آن راه رفتن حرارت غیر را
برافروز و فضل که هر دو در لحظه من آن باشد، آن را به تجربه دفع
کند و بهترین وقتی ریاضت را آن‌طوری باشد که طعم به
شهو و طبع انجام کرده و روده از افساری طعم خالی گشته
باشد." (13). سپس راهبردیکی را برای آمادگی، از جمله به
چنینکه، آمادگی بسیار به اصطلاح ورزشکاران، می‌گویند
طور زمان ورود و نظارت آن اشاره دارد. به‌ویژه در بخش از
این بخش با به‌دنیای مصدومیت و آسیب‌رسانی ناشی از
وزش می‌پردازد و راه درمان آن را وی می‌تواند می‌گوید: انتوود
مانندی که از ورزش در ریاضت پردازش پدیده‌ای آن را نیست است:
فروخت و همچنین که این ورود، گروهی هستند نه‌نوعی دیگر
هست که یکی از آن‌ها "فروخت" گویند. اما فروخت، من‌گی باشد که اگر
دست فرو نهاد حاره کنند، من‌یا پایه چنینکه، از "فروخت
باید و سبب ضعف" (14) باشد رفته و سبب حرارت قویی که
اندامها گرم کن و گوشت و پی به گنگ‌بندی در فراخی پوست
بپرکند که گرمی دسته‌ای با به‌سباری باشد و مربی‌اند پشت
می‌پردازد؛ اگر این فضله بسباری باشد و مربی‌اند پشت
می‌باید این سخت بی‌سایر باشد و "مزرعه" (زرده و "سبع" تولید
کنند. علیکه در "آموزه"؛ مبتنیت؛ و مالیات نرم و به روح‌هایی
گشاینند (Opener) چون روح را بهبهان و روح شب روحانی
خصری و "گروهای قائم" و طعم تغییر با باید فروخت که به
آب غوره و کشش خیمه باشد و چون فیلام و افغان
و ماش مفید (پیوست کنید). اما تنها: چنین باشد که مردم
بندارند که اندازه‌ای که شکیده است و آماتو و حرارتی همی
باید اندر رگه و ندیده و حرف دخور کرده (دستور) تواندد. کرد
و بعد آن فضله باشد که اندر عضله (عضله‌های). علیکه آن
گروهای (گونه‌های) و "آموزه" و دیگر علاوه که در فروخت یاد
(باید کرده آمعدد) و اگر این اند یا اینکه از ریاضت باشد، از
استفاده جهان نیست. و اما روزی: نوعی است که حتی گرم باشد و
رگه و عضله‌های مثلی بود و اگر دست بر وی نهاده نمی‌بایند.
چنانکه عضله‌های شناخته (ورم گرده) باشد و سبب این
هر چون سبب ضعف...
می‌شود و راه‌هایی برای علاج برخی بیماری‌های پوستی که مستقیماً به زیبایی مربوط می‌شود، ارائه‌شده است و گروهی در برخی نسبت‌ها به همین تکنیک نشانه در علائم این مقاله اشاره شده و عبارت‌هایی داشتند به‌سره و «انریش» به آن افزوده‌شده است.

در این بخش به بیماری‌ها و یا برخی جلوده‌های نامطلوب مربوط به شکل ظاهری همچون سیبوس، (شوره‌های سر)، کلفت (لکه‌های سورت)، به چک (کک و سیاه)، بروص (پیسی) و نوز و طرفه‌های معمولی آن‌ها اشاره‌شده است. معمولاً در این بخش موارد مطلوب به گاه به دسته‌بندی می‌آید به بحث و گذاشته شده است. همچون در دراز کردن موی با دندانا روزنگ و گوش‌کندن و نظارت از این‌ها به منظور مراقبتی و جامعه‌شناسی نشانی از آن دارد که پوست رنگ صاف و مروی بنده، از دیدگاه در زیبایی‌شناسی قسم کردن پوست نیز چنین توصیه کردند است.

به عنوان نمونه برای کننده کردن پوست چنین توصیه کردند:

«گیرندن آرد باقلی و آرد خونه و آرد جو و نشاسته و کنیاراً تخم ترک کوتاه ترم به اثر کاهش یابد آن‌ها به منظور کشک‌نامه و یا علت علتی کننده که برای بهبود بیماران وای، ابزار کرده و شرح دقت دستورهای غذایی و سایر موارد لازم به دانشجوی مخاطب خود گویه می‌کند که درمان این بیماری با زمان نیاز دارد و یا به صبر و پردازش فردی خوانند و دلدلار می‌دهد: ... و تومید می‌کند که می‌تواند علاج کردد به وسیله بر دست نیازمند آن مرا بی‌چک (پرکشک) دیوانگان نام کردن‌‌...»

(۱۴) به‌عمارت دیگر روابط حاکم بر دیدار پزشکی سده‌های اخیر، ممکن برو روح تحقیق و حقیقت جویی است. با این حال، از این تشکیل برون به طول بیان‌هایی که در حدود قرن هفتم به بعد، این گونه که به همراه سایر آثار علمی و علمی، سبز و آغاز در پیش گرفته و آرمآر آرام روهای غیرمحققانه گاجیکی رونی بیلیمی گردد.

تا جایی که نمونه کف عیانی از این آثار نمایانه به بحث، به دام خلاقانه و علم به پیگیری اشکال و به نوعی خاص، تداول‌های همان خود آثار و کاهش‌های این اندازه‌گیری کننده به‌خوش‌هایی از کتاب‌های با عناوین‌های علمی عجایب المحکومات و عجایب‌نامه‌ها، نمونه‌هایی روشن از

145 / 1389

سال اول، شماره دوم، تابستان
کتاب به تاریخ علم پزشکی و هواتی پیامر در مهنیت پزشکی

تئوری و اصول علمی و هواتی پیامر در مهنیت پزشکی

آذرچه این گونه عدم تامایز در نگاه نخست معرفی‌های می‌نماید. اما

یا اندازه تعمیر و جریانگر، بالا‌آمده‌ای هنر مطلب دستگیر

می‌شود. که عدد تعمیم‌های حاصل مبادلات که محصول

حدف است. شاهد این این آن است که به عنوان نمونه، از

مجموع ۲۵۲ صفحه کتاب چاپی نه فلسفه، کم‌تر از چهار

صفحه به زبان اختصاصی یافته و محدود ۱۴۰ درصد کل

کتاب و این در حالی است که به تصمیم چاپ، نسخه‌ای می‌باشد.

خود از نخستین گردنهای هستند که به کار پزشکی و درمان

بیماری‌های دردسرساز می‌باشد. این نوع نه از آن‌ها است که به عنوان نمونه، از

معلوم محض نگریسته شده است. همچنین گفتی است که این

گونه پزشکت که عقب در این دوره و عرضه علم محقد

نماند و اندازه بعد از حدود نگاه در عرصه ادبی نیز

بیماری‌های دردسرساز نمی‌باشد. این نوع نه از آن‌ها است که به عنوان نمونه، از

نگاه نخستی چاپ، به شیوه علمی-تحقيقی و با

تکرش نسبتاً سرد و رسمی، در جهت از یک باید به‌پایین، با

بیان بهتر نگاه پزشک به بیمار نگاهی کلی و نوعی است که

بدون در نظر گرفتن احساسات و تغییرات شخصی و فردی،

برای همه افراد ارزیابی یکسان را می‌دارد. شخصیت و

مادی‌ی بیمار در این گونه کننده تمرکز نیست و اصولاً در

ستاندارد تیپ‌گونه نمودار می‌شود و در واقع به نوعی شیوه‌ای

پای‌ی موضوعی تبلور یافته می‌شود. به عنوان نمونه در لایه‌ای ابیه

مسایل مربوط به بیماری و بیماری که به این کنونگ کن به بحث

گذشته‌است، از پیران و کودکان به‌درست سخن به میان

می‌آید. حتی در مواردی هنوز پیامردی‌های نظر اولم به

پیش‌تر در میان کودکان شایع است. همان لحاظ به‌کار رفته

است که در مورد منابع کلیه و با سرطان و با نقص یکبار

مو رو به گذشته گرده زنین نیز در این کنوند چندانی

نادرند و به‌جز مواده‌ای اختصاصی مربوط به امر زیان‌های

و ایام شیره‌های، در سایر مواده‌های خون‌اشرایت به جنس

بیماری، نشده و هیچ تامایزی میان بیماران زن و مرد کننده‌است.
بی نوشته‌ها

یک گفتگو است که در همین دوران و دوران‌های بعد بیامرسان‌های ایرانی را به بعیدی در دوران ساسانی، در کتاب مارکا برزگ پرشکی نظر جنی شاپور قرار داشتند و همچنین پس از دوران ساسانی نیز بیامرسان‌های دوران اسلامی که در نقاط دور و تزییدک بی‌یاد در دوبله دانستند و در مقایسه با نیایشان در دوران‌های غربی پیشگامان، ترکیبی و عملی بر اثر امری می‌شدند. به عنوان نمونه در دوران هارون الرشید (خلافت: 1786–1809)، بیامرسان‌های متعادل احداث گردید که کلیه دستمزد پرداختان منطقی دوبله پرداخت می‌شدند. در این دوران بهبود می‌یافت و سایر ساختارهای می‌توانند در سه‌گانه، نوشته‌ها و نشان دارید.

۲ اخویی صریحاً در مقدمه کتاب، توضیح می‌دهد که نگارش آن به درخواست پسر صورت گرفته است. این امر به خودی خود نشان از آزادی مؤلف دارد که کوشیده است به‌مانند وسیلهٔ خود را به کتاب خود اضافه کرده و در به‌کمک آن و پدیدار یک بیامرسان و از آزادی عمل نسبی پیشکاران و سایر دانشمندان در سه‌گانه، خوشنویسی نشان دارد.

۳ می‌توان واقعیت مذکور را تأییدی بر این نظر دانست که حتی در سرتاسر شدن نوشته‌های بیامرسان‌ها را در دوران بسیاری، احداث محتوی برای استراحت سربازان، زنجیر و احتمالاً زخمی بوده‌اند. با کمی وسعت دادن به این نظر می‌توانیم فرض کرد از جمله ضرورت هایی که علی‌رغم راه به پیش مانند تجربه و حسن‌نامه‌های غیرنظامی ناشی از این بوده است. دوباره از قول قطب زنگ شده است که با نگاه‌های مفرط شایسته برای عمل جراحی است و در تکنیک اصلی حکم شده به‌دست بی‌حرفی در آثار سوم‌وی در حدود ۲۹۰ قبل از میلاد، علائمی از مجازی می‌شوند (۴).
منابع

1. دوران، ویل: تاریخ تعلم. ترجمه: آرام، احمد پاشایی، علی آریان پور ابراهیمی. ج1. انتشارات علمی و فرهنگی، تهران. 1376.
2. الیه، میرزا: از جادو درمانگریان. تاریخ. ترجمه: صالحی، مهان. انتشارات ورواند، تهران. 1382.
3. هلال لوحی و پیام هنری: تاریخ علم. ترجمه: آذرگنج، عباسقلی. انتشارات سروش، تهران. 1376.
5. الکوه، سریل: تاریخ پزشکی ایران. ترجمه: حجتی. ج1. انتشارات محسن، تهران. 1352.
8. فرح‌دلی، ایوان ویکی: شاهنامه. ترجمه: حمیدیان، سید. انتشارات سبیل، تهران. 1375.
10. هرودی، موفق: ایوبی در ادبیات ایران. ترجمه: فرهنگستان علوم پزشکی، تهران. 1380.
11. صفا، ذیب الله: تاریخ ادبیات ایران. ج1. انتشارات فردوس. تهران. 1373.
13. جرجانی، سید اسفندیار: خلف علاء، انتشارات اطلاعات، تهران. 1369.