تاریخ پزشکی دوره‌های اسلامی، ضرورت و ابزار نظریه‌پردازی

فرید قاسملو

عضو گروه تاریخ علم، بنیاد دانش‌های معاصر اسلامی، تهران

چکیده

به نظر می‌رسد علی رغم سرمایه‌گذاری بسیار زیادی که طی چند سال گذشته در عرصه‌های تاریخ پزشکی کشور انجام شده است، اما این سرمایه‌گذاریها و چشم انداز تاریخ به بار آمده از آن در عرصه‌های مطالعات و پژوهش‌های تاریخ پزشکی دروی اسلامی هنوز به پارتعضه و واقع به مقصود نبوده است. شاید یکی از دلایل این رخداد، نبود چشم انداز و مطالعات نظری در این زمینه باشد. در مقاله‌ی حاضر، پس از گزارش کلی از جرای و چگونگی زوم نظریه‌پردازی در عرصه‌های تاریخ پزشکی، به این نکته می‌پردازیم که این فضای نظریه‌پردازان نیازمند زیرساخت‌هایی است و به معرفی نمونه‌هایی از این زیرساخت‌ها، می‌کوشیم چند دعده از الزامات نظریه پردازی در زمینه‌ی تاریخ پزشکی را بررسی نماییم.

واژگان کلیدی: تاریخ پزشکی، نظریه پردازی، اصلاح‌نامه، کتابشناسی

مقدمه

از آنجا که بحث‌های نظری در زمینه‌ی تاریخ پزشکی مقده‌ای برای ورود به حیطه‌ی تاریخ پزشکی می‌باشد، بر این نظر، می‌شود که با ارایه‌ی مقالاتی در این رابطه، زمینه‌ی برای توسعه‌ی پژوهش در حیطه‌ی تاریخ پزشکی فراهم نمی‌شود. در این راستا در اولین مقاله‌ی ارایه‌شده از این مجموعه مقالات به ارائه مفهومی از تاریخ پزشکی؛ ابزارهایی مطالعه‌ای در تاریخ پزشکی و نیز نگاهی به مهم‌ترین مسائل قابل پژوهش در عرصه‌ی تاریخ پزشکی در ایران پرداخته شد (1). در این مقاله به طرح این پرسش که اصولاً ضرورت پرداختن به نظریه‌پردازی در تاریخ پزشکی باید و اشاره‌ی به اینکه ابزارهایی از نظریه‌پردازی کدامند؟ خواهم پرداخت.

حدود و نحوه‌ی عصر که نظریه پردازی از نظر تاریخی و جغرافیایی) در مقاله‌ی پیشین این آورده شد. اکنون در جهت جلوگیری از طولانی شدن و پربر از تکرار طرح مکتبر که

سال دوم، شماره‌ی سوم، پاییز 1390 / 249

ghassemlou@gmail.com

فرید مسؤول مکاتبات.
فرانسوی هستیم، آرا فوکو گوشی‌بندی‌های منظیری بین علوم اجتماعی و یپشکی به حساب می‌آید (۲). در عرصه علوم مختلف این تنا در دانش پزشکی است که مطالعه‌های مختلف تاریخ از هر حوزه‌سازی می‌باشد. با توجه به نظریات سیاسی و اجتماعی در هر جامعه و لازم است رفاه‌های اجتماعی حکومت‌ها در طول تاریخ برداشتی علمی به دانش پزشکی در ایران و مجهر کردن آن به نظریات روزآمد و دویفیلی و سایر منابع در آن حوزه نیز به سر نمی‌بندم. بعضی از مهمترین منابع در این زمینه در بخش مربوط به لزوم تجربه معرفی شده‌اند.

۱-۲-۱- از نگاه زیاده‌شناسی، نشان دهنده آگاهی از علوم ترکیبی است. این گزینه نشان دهنده بتدریجی به عرصه‌ها و گستره، مطالعه نشان دهنده فرایند انتقال‌های از دنیای علمی و نهایت است. این موضوع با توجه به این سوال باشد که حد و مزایا متراکم شدید از دانش پزشکی و رویکردهای پیش از اسلام از فقه پزشکی می‌تواند، سریالی و هنری و کلیه و اصولاً یک ارتباطی بین دانش متراکم با پزشکی امروز چیست؟ اگر قرار است از دانش پزشکی که در زمینه حوزه انسجام سوم برده شود، آیا باید سلسله کلیات پزشکی کهن رفت؟ یا سلسله زعتر؟ یا مخلوطی از هر دو؟ یا جایگاه ابتدایی پزشکی در این روش کجاست؟

۱-۲-۲- مطالعه در سیاست‌های نهایی است. نشان دهنده پزشکی و سلامت جامعه نهست. امرز مطالعه تاریخ پزشکی در سیاست‌های مطالعه‌های نهایی سیاسی، ریاضی نظام حکومتی و در دنیای علمی و نهایت اتحادیه نهست. با توجه به این ایرانی مطالعه و در این جامعه در سطح بیماری، در این نظریه‌پردازی از این خصوصیت نباید توجه به همه مقدونیه فلسفه و تاریخ پزشکی دوره اسلامی و ایران.
اگر قرار باشد چند قدمی از ریویکد کارکرد اگزیستانه فاصله بگیرم، و اگر قرار باشد در صورتی نیز، فقط متعلق به دانش‌نوازی پزشکی دوره ای اسلامی باید پرداختن به موضوع تئوری پردایزی طرح نمایند، می‌توان به این دلایل اشاره نمود:

1- وابستگی دانش پزشکی دوره ای اسلامی با دیگر علوم کج‌انوی دریای می‌شود؟ به عبارت دیگر، دانسته پزشکی با دیگر علوم، چه علوم طبیعی و چه علوم الهی در طول تاریخ کج‌انوی است؟

2- آزمایش‌های تئوری پردایزی در عرصه تاریخ پزشکی کدامند؟

اگون انجامیده به این موضوع پردازی که ابزارهای تئوری پردایزی در عرصه تاریخ پزشکی (انظر به ریویکد) پسش کوته‌ای که پیش از این طرح کرده‌ایم کداماند؟ به نظر مولف این سطح، ابزارهای تئوری پردایزی می‌توان (فقط در عرصه تاریخ پزشکی) به دو دسته تحلیلی و محلوی تقسیم نمود. متن‌هایی از ابزار تحلیلی، ریویکدهای نظری است که خود برآمدند از اطلاعات پیشین به همراه پژوهش می‌باشد. متن‌هایی از ابزار محلوی نیز دانسته است که تولید شده و می‌توان با تحلیل آن دست به نظریه پردایزی در حوزه تاریخ پزشکی زد.

3- ابزار تحلیلی: ابزار محلوی را می‌توان به نوی، زیرساخت‌ها و بی‌خودی پیش‌نظری پردایزی نیز به شمار آورد.

بر این اساس، ابزار را می‌توان تحلیلی دانست.

4- ابزار تئوری پردایزی در پزشکی دوره ای اسلامی:

با به نظرات، ابزار دانشگاهی پزشکی دوره ای اسلامی: با توجه به این نکته که هر دوره از دوران‌های پزشکی دوره ای ابزارهای پژوهش خاص خود را می‌طلبد و بغضه ابزارها، فقط برای ابزارهای دورهی خاصی از پزشکی دوره ای اسلامی به کار می‌آیند. بنابراین، ابزار روبره‌کرده در جایگاه دوره و ابزار پژوهش در این حوزه‌هایی است. مؤلف این سطح، طرح زیر
تاریخ پزشکی دورهی اسلامی، ضرورت و ابزار تفحص‌پزشکی

و از نامه‌های تخصصی یک، دور یا چند زبانه؛ اصطلاح‌نامه‌های یک در هر کدام از این زبان‌ها ابتدا بر اساس تأثیر شده است. در سطح عمیق‌تر، در هر کدام از این زبان‌ها و ازگاه‌های منفعتی از زبان‌های گوناگون در حمایت سیاست‌های بین‌المللی، نهادی و ... به ویژه در زبان‌های داروها و نامگاهی، مورد استفاده و نمونه، یادداشت در دوره‌های پژوهشگری به مقدمات جالب و خواندنی خود در کتاب‌های فلسفه‌ای که یکی از گرایش‌های مشابه از این دوره اسلامی به شمار می‌رود. ۲۱ زبان و گویش را نام برد که از آنها کلمه‌ای کلمانی وارد کتاب بریونی شده است. (۳) به نظر می‌رسد به جر این واقعیت، بدین سوالهای حساب می‌آید. زبان پزشکی می‌پدیده می‌رود.

بان-فهرست‌های موضوعی است: پیش از این که کتاب که

۲-۲۰۱-اصطلاح‌نامه پزشکی دورهی اسلامی: بنیان بر تولید مشاهده نمودن واژگان تخصصی پزشکی دورهی اسلامی و توابع آن واژگان اهمیت و اهمیت در این واژگان و نام‌ها، ترسیم ادامه‌برداری پزشکی دورهی اسلامی، یکی از ازیراسته‌ها برداختگی و تاریخ پزشکی است. در پیش‌بینی از پیامدهایی که در ادامه وجود چند اصطلاح‌نامه به زبان فارسی، در کتب علمی نسبتاً خوبی درباره اصطلاح‌نامه‌ها وجود دارد (۸). تولید هر موضوعی است در هر حیطه‌ای نیازمند توصیه‌های جدی، نیز نیازمند چون تولید سرباری‌ها موضوعی آن علمی؛ تعیین رهیافت‌های موضوعی در نظام‌های کتابخوانه‌ای برای این؛ تولید واژگان‌ها و واژگان از این دست است. تنبیه این موضوع که از منوی زبان‌پسند می‌دانند در پژوهشگری‌های برخی از این دست از ویژه‌ای که از منوی زبانی که پیش‌بینی آن خودی داشت (پژوهشگری دورهی اسلامی، از جمله کانون اسنان و یکی در کتاب دیگر) کدامیک به زبانی اروپایی ترجیح نده است. باعث خواهد شد که از امکانات تولید اصطلاح‌نامه‌ای با یک زبان اروپایی نزدیک به کشور می‌باشد.

۲-۲۰۲-فهرست‌های موضوعی است: پیش از این که

۲-۲۰۱-اصطلاح‌نامه پزشکی دورهی اسلامی (مثلاً واژگان‌های از زبان‌های اروپایی باشند)؛ این مسئله در دوره‌های اسلامی به صورت دیگر. (۱) به این موضوع می‌پردازد. از دیدگاه اقتصادی نیز نگاه کرد. کافی است تعداد معیینی از پژوهشگران را به خاطر اوریم، که اگر کمی سعی داشت که از ابزار این نیز، که می‌تواند در این محور تولید شود انواع

۲۲۳ / مجله طب سنتی اسلامی و ایران

Downloaded from jilim.ir at 7:18-0330 on Sunday January 17th 2021
پایان صرف مراجعه به آرشیوها و مراکز تکه‌داداری استفاده و
بررسی نمایه‌ها نمایی‌ها تا استفاده مورد نظر خود دست یابند و
چنانچه با روش علمی و متنی، یکبار این استاد نمایه‌سازی
شوند چه در بعد زمانی و چه در بعد اقتصادی تناهی قابل
توثیق به دست خواهد آمد.

2-2-3 فهرست آثار چاپ سنگی: پیش از این ذکر شد که
منابع چاپ شده به روش چاپ سنگی که ناپا در روایت
چاپ افت‌که در ایران در عصر مادنی. یکی از منابع تحقیصی
پرداختن به موضوع تاریخ پزشکی در ایران عصر سزار
ووردان نوین به ایران تا افتتاح دانشگاه نهبان در عباس
می‌آید. آگاهی از پراکندگی موضوعی، عناوین و نیز زمان چاپ
این آثار، بازتابی از درخت‌های اجتماعی از نظر آثار پزشکی و به
نوعی آن‌ها رفتار اجتماعی به حساب می‌آید. در نظر
گرفتن‌های سیاسی در زمینه لشکریان خاکی، در کتاب‌های
سنگی موجود در ایران پرداخته شود و در این بیاب در خصوص
از مرزهای ایران آگاهی کتاب‌شناسی از منابع چاپ سنگی
پزشکی در دیگر نقاط سنگی‌های اسلامی جمع گردید
در این زمینه به عناوین یک منبع عمومی و به در زمینه خاص
متون پزشکی کتاب بهره‌برداری چاپ‌های سنگی متوسط
الویت و معنی، اطلاعات درباری چاپ‌های سنگی متوسط
عکس یا به دست می‌دهد. به این‌ها یکی از مهم‌ترین چاپ‌های
سنگی فارسی‌های نیز در شبه قاره هندستان و به ان منشی
نول کشور وجود داشته که متون متعادل پزشکی به زبان فارسی
در آن را چاپ کنند. استاد (12).

2-2-4 فهرست‌های موضوعی خصیت از هنگام
پیدایش دانش پزشکی دوره‌ی اسلامی، تا رواج علم نوین در
این سرزمین‌ها، نسخ‌های خصیت تنه‌را انتقال داشت به حساب
پدیدآمدن. امر و معنی‌هایی از نسخه‌های خصیت مهربانی در
کتاب‌های ایران در سرتاسر می‌شناسد، موضوع و موضوع
فهرست‌های نسخه‌ها و نیز آگاهی از زمان استنادی آن‌ها گامی
برای تحلیل دیدگاه‌های جامع مسلمان در زمینه بیماری‌ها و
دیدگاه‌های پزشکی آن‌ها به‌ویژه است و این آگاهی می‌سر
ت‌می‌شود مگر چه تولید فهرست‌های موضوعی در این عصر.
توافق معناها میان واژگان (در تقابل زبان‌های مختلف) دست یافته‌ها می‌باشد. این گونه شد که زبان پرزکی در زبان اسلامی فارسی و عربی است. بیش از زبان‌های دو زبان‌های با کیهان‌های مختلف مطالعات متعددی در حوزه تاریخ پرزکی و در حیطه زبان‌شناسی و معنای شناسی خواهد بود. طبعی است که کهن‌ترین آن برای استفاده واژگان و به‌ویژه این واژگان هر مسئله درمی‌آید اسلامی شامل متن‌های مستند به قانون این سیاست؛ فرودسی بحکمه طبیعی و عملی در صنایع الجزایر از این کیهان و مسئله فارسی چون در خزانه‌ها سید اساسی جرجال خواهان بهدید. جنابان‌های که با محوریت استعحاب واژگان از متن پرزکی نهفته‌شده، در نظرسنجی مهمی برای استعجار این وازگان به شمار می‌آیند (17).

2-2-8 نام‌نامی دانشمند: نام‌نامی، با مستندسازی نام دانشمند (از جمله در حیطه پرزکی در ایران، پژوهش‌های اصلی و حکمت به سوی استانداردزی مطالعات بیار راکتا خواهان بود. برخاسته به عرضه نام‌نامی و مستندسازی نام دانشمند (هم در حیطه‌های عمومی و هم در حیطه‌های تخصصی) مانند است که به مروارید مورد توجه سرزنش و کشورهای مختلف قرار گرفت این مسئله، مستندسازی نام مشاهیر رزگردی برای یکسان‌نامه‌ها و جلگردی‌ها از خاطر اطلاعاتی در بررسی منابع و معابد خواهان بود. مستندسازی نام‌نامی (با به خوبی مورد علایق و اهتمام تشکیلات بین‌المللی کتابداری نیز هست و درباره‌های اهمیت این کار پژوهش‌های نیز در ایران انجام شده است (14).

رتبه‌ی مطلع تخصصی: مسئله‌ای میان طبقات منطقه مربوط به تاریخ پرزکی در ایران مطالعاتی نیز در خارج از ایران انجام می‌شود. این مطالعات را می‌توان به دو جزئیات تاریخ پرزکی در سرزمین‌های اسلامی و تاریخ پرزکی در ایران تقسیم‌بندی نمود. در خود، آگاهی از جدیدترین رویکردها، پژوهش‌ها، ساختارهای علمی و حوزه‌های مورد علاوه بر پژوهشگران خارجی از این موضوعات است که از طبقه ترتیم‌های این آثار بر دست آمد و علاوه بر جلگردهای از شده است و آن‌ها در بکار رفتن، پایه‌گذاری تاریخ پرزکی خواهد بود. البته پیش‌بایان این کتابخانه، فرصت کارآفرین بسیار کمیک در جامعیت کتابخانه‌کن می‌آورد. اما در هر صورت، این موضوع نیاز به مطالعه‌های دقیق‌تر دارد تا نتایج فرصت کارآفرین در حوزه تاریخ پرزکی آنقدر هست تا جوانان در رشته کتابخانه‌شناسی تخصص خود را به آن سمت سوق دهند؟

2-2-6 گستره‌های موضوعی کتابخانه‌ای: استخوان‌بندی پیک کتابخانه‌های مهم و هدف‌مند تاریخ پرزکی با ویژه‌های تاریخ‌پژوهی کتابخانه‌های موضوعی در نظام‌های رده‌بندی کتابخانه‌ها از جمله، نظام موسوم به کتابخانه‌چک (LC) به وجود می‌آید. با کتابخانه‌کن در این حوزه پیدای شده است، می‌توان گفت گام مهمی در تامین این منبع نقش‌بردار شده است. این گسترش 800 شماره بایر پرزکی دوره اسلامی پیشین بیش از 800 شماره به موضوع‌های اصلی: اضافات، دیگر، درمان‌شناسی و درمان‌شناسی و مانند آن اختصاص دارد و بقیه شماره‌ها برای معرفی پژشکان و آثار آنها. از دیگر، سهم همانکنونه پیش از این نتیجه نشان می‌دهد که این کتابخانه‌های علمی و بسیاری از درس مشابه در اختیار، دانش‌درباری و پژوهشگران خارجی از این موضوعات است که از طبقه ترتیم‌های این آثار بر دست آمد و علاوه بر جلگردهای از
 sağlayan و تهیه تاریخ شفاهی پزشکی در ایران یکی از
واجایی است که هر چه زودتر باشد بهتر است. در نهایت، گفتگو اینکه شاید به نظر برسد تا هنگام
برداختن به موضوع پزشکی در عرصه تاریخ پزشکی
دوره اسلامی در ایران راه طولانی در پیش است، اما تا
هنگامی که سیستم یادوی نشود، راه به همین طولانی باید
خواهد ماند. سرماهی گذاری در عرصه تاریخ پزشکی در
کشورمان کم نیست؛ اما تا زمانی که زیرساخت‌ها تهیه شده
است، نظریه پزشکی صورت تغییر و جذب‌باندزی برای
پیشرفت ترسیم نگرده است، بیشترین سرمایه‌گذاری، کمترین
نتیجه را در یپی‌های داشت.
مواردی کاری و کارهایی تکراری، باعث پیشرفت مطالعات درون
سرزمینی تاریخ پزشکی نیز خواهد شد (15).

1390/235

9-2-2- نهایی آرشیو شفاهی تاریخ پزشکی ایران: پیش از
این اشاره کرد که آرشیوی فاسدلی یکی از متنی اصلی برای
مطالعات تاریخ پزشکی در ایران معاصر است. خوشبختانه
رویکردی به آرشیو یا تاریخ شفاهی در موضوع‌های مختلف در
ایران چند سال است که اگزه شده است و منابع حاوی برای
سر و سامان دادن به این تاریخ شفاهی و نهایی آرشیوی شفاهی
وجود دارد. از دیگر سوی، در موضوع آرشیوی شفاهی زمان یا به
پژوهشگران نیست و هم‌اکنون می‌گذارند بخشی از این تاریخ
شفاهی (با فوت پیش از شروع عرصه پزشکی) کشور، رهسای
دیار نیست در ایران. این اساس، پرداختن به نهایی آرشیوی

منابع
1. قاسم‌نیک، فرد: پژوهش در زمینه تاریخ پزشکی در ایران: گامه در بررسی الزامات توری‌کیک، پیشنهاد برای نهایی منابع
فصولنامه طب سنتی اسلام و ایران: 1389، 1389، سال اول، شماره 1، صفحه 1-96.
2. وزارت بهداشت در ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شورای سیاست‌گذاری، نهاد درمانی، جلسه‌ها و افتخارات پیش روی نظام سلامت
جمهوری اسلامی ایران: 1389، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شماره 1، صفحه 1389-2.
4. بیرنی، اورن: که برای نفس در ایران: 1389، سال اول، صفحه 1-96.
6. بیرنی، اورن: که برای نفس در ایران: 1389، سال اول، صفحه 1-96.
8. بکار، علی، گروه از محققان: اصطلاحات علمی و فلسفی جزء، انتشارات علمی و پژوهشی اسلامی: 1384، شماره 2، صفحه 191-197.
9. نصیری، مهتاب: تاریخ شفاهی و معرفت شناسی در تاریخ اجتماعی اسلامی: ایرانیان و اسلامی. ماهنامه کتاب: ماه
علم و فنون: 1387، سال دوم، شماره 6، صفحه 1-96.
10. فردین: پژوهش در زمینه تاریخ پزشکی موجود در سازمان اسلامی و تکنیک‌شناسی ملی. فصولنامه گنجینه اسلامی: 1384، شماره 1، صفحه 1-96.
11. کریمی، بهزاد: فهرست اسناد پزشکی موجود در سازمان اسلامی و تکنیک‌شناسی ملی. فصولنامه گنجینه اسلامی: 1384، شماره 1، صفحه 1-96.
12. سلطانی، رضوان: دانشگاه کشوری. انتشار: انتشارات علمی و پژوهشی اسلامی: 1385، شماره 17، صفحه 1-96.
لکی ختم: حفظ‌السیراینامه، سلسله‌ی سایر اسناد
فیلم‌های، بیان‌های، نوشته‌های و سایر اسناد

13. سلسله‌ی بررسی 26 عنوان پایان‌نامه‌های دانشگاهی ایران در زمینه‌ی تاریخ پزشکی و علوم وابسته. فصلنامه پیام بهارستان، ویژه‌نامه‌ی تاریخ پزشکی: 1389 دوره‌ی دوم، سال دوم، صص: 69-89.
14. دریایی، شهره‌ی ماهیادی، مرضیه‌ی میهمانی، محرم: میرم: فهرست مستند اسناد مشهور و مؤلفان. ج. 1، سازمان اسناد و کتابخانه‌ی ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، صص: 7-9. 1382.
15. کریمی، بهزاد: حفظ السیراینامه، سلسله‌ی سایر اسناد
فیلم‌های، بیان‌های، نوشته‌های و سایر اسناد

17. درکنیان، علیرضا: اسناد بانکی روایت، نگاه‌های به تاریخ‌همه، ضرورت و اهمیت موضوع تاریخ شفا، ماهنامه‌ی زمانه: 1384، سال چهارم، شماره‌ی 34، صص: 23-24.
18. هاشمی، جان و ویلا، دانلی: استانداردهای روایت، نگاه‌های به تاریخ‌های، ضرورت و اهمیت موضوع تاریخ شفا، ماهنامه‌ی گنجینه، ترجمه: شفیعی‌نامه، فصلنامه: گنجینه‌ی اسناد: 1385، شماره‌ی 64، صص: 186-172.