مقدمه
تب یکی از عوارض بیماری‌ها است که حتی در بیماری‌های غیربیماری نیز عمل آن مشخص نگردد. ابوعلی سیتا دانشمند ایرانی تب را بر اساس سبب تشخیصی عضو گرفتار، زمان تب و اخلاق در کنار طبقه‌بندی نموده است. از دیدگاه ایشان، تب بر سه نوع شمول تب دق، تب خلطی و تب روژاته می‌باشد. ابوعلی سیتا بر گرفتن شرح حال و معاینه دقیق بیمار تأکید داشته و می‌فرماید هر آنچه مربوط به قبل از بروز تب است، می‌بایست پرسیده شود. بطور معمول در نکات نورپردازی و آراء مطرح شده در طب مدرن یکپارچه پژوهش شده و درمان علم ایجاد گردیده تاب کمک کننده باشد.

راریک گلابی: تب طبی، ابوعلی سیتا

چکیده
تب یکی از عوارض بیماری‌ها است که حتی در بیماری‌های غیربیماری نیز عمل آن مشخص نگردد. ابوعلی سیتا دانشمند ایرانی تب را بر اساس سبب تشخیصی عضو گرفتار، زمان تب و اخلاق در کنار طبقه‌بندی نموده است. از دیدگاه ایشان، تب بر سه نوع شمول تب دق، تب خلطی و تب روژاته می‌باشد. ابوعلی سیتا بر گرفتن شرح حال و معاینه دقیق بیمار تأکید داشته و می‌فرماید هر آنچه مربوط به قبل از بروز تب است، می‌بایست پرسیده شود. بطور معمول در نکات نورپردازی و آراء مطرح شده در طب مدرن یکپارچه پژوهش شده و درمان علم ایجاد گردیده تاب کمک کننده باشد.

مهدی بهارتی
استادیار گروه بیماری‌های عفونی و گروه طب ستی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

تب در طب ستی

باشند، به طوری که عوارض عفونی اصلی و عفونی ادغامی که حالت رئیسه دارند گردند. در این صورت تب و حارطی که ابجاد می‌شود تب دق نامیده می‌شود (2-1).

• تب خلطی: اختلال در چهار قسم می‌باشد: بلغم، صفر، سودا و خون. اگر یک کدام از این اختلال معفون نباشد، می‌توانند موجب تب گردند که علائم هر کدام با یکدیگر ورق دارند. هر چهار خلط در درجه‌های مختلف آمادگی عفونی شدن را دارند (1-1).

حکماً عناوین نموده‌اند: "خون همچون غلام تو است که اگر قادسی و معفون تردد، خداوند را یکشده و صفا مانند طلق است که راهی شود به یک کلام و سودا مانند گاو اسکت به سپر آنکه می‌ریزد یا چند طلفی یا زنی و هر چیز و حشمت کدت. رام نمی‌شد و بلغم مانند درنده است اگر کشیده، رستی و از ترا کشید و می‌فرمایید پس تعقیب کن بلغم را جیون دشمن و سلوق کن به خون چون دوست و نگاه‌دار خود را از غلیبه
بی‌آنکه رطوبتی دل و جرم دل گرم گشته بودند. چون هوا، دل گرم گردید. آن‌ها که اندر شیارین است گرم گردد و همه‌ی تن بدین سپر گرم گردد. بسیار علایم تن را که از گرمی آفتات بود بچین می‌نماید. آگاهی باش که بدین تن آزه نیو و فرزه نیو و یک تن سخت تیز نیود و بنشتات نیود و یک گنگ نیژد و نیش متوالی نگردید و تن سوزان سخت نیود و دم زدن دوشوار نیود و زبان درشت نگردید. (۱-۱)

نوع تب‌های مشبع از این سه حالت عباراتند از: تن سخت، تن سپر و تن درشت. تن نوآمده و روزگارد، تن شبانه، تن روزافزون، تن ساده و یپسخور، بی‌پرگامه‌ای ناتمام، تن با پارکه‌ای ناتمام، مگردانکنشد. تن فعال‌رودار و یک روز، تن قافق‌ساده‌دار، چند روز. تن همیشه‌ی تن یک قلیه‌ای، تن در قلیه‌ای.

تب صفر و بلغم یا شترالب‌گه ۲۴ ساعت تن‌داده و در ۲۴ ساعت بعد کاهش داشته و لی به درجه‌ی طبیعی نمی‌رسد (۳-۱).

در تب‌های اختلالی امکان ترکیب تب‌ها نیز وجود دارد. در تب‌ترکیبی عوارض عمومی شدیدتر شده و در صورتی که یکی از اختلال فرد یکی غلب داشته باشد علایم اختصاصی آن پیش‌تر می‌باشد. در تب‌ترکیبی حال بیمار مختلف و گوناگون است (۱).

نظامی عروسی در جه مقاله‌ی جایی که در ماهیت علم طب سخن‌می‌راند درباره‌ی تنش‌سنجی و تنش‌سنجی انواع تب می‌نویسد: "حمی یک جاده‌ی شدو از دیگر تن‌ها. بدانه از درستی و‌الا از میانی می‌باشد. در این دو طرف و گرانی نیو و کاهلی و در نیو و دو的根本 شدو از دیگر تن‌ها بدانه، چون بگیری می‌داند و چند روز باز نشود و غب جدای گردد از دیگر تن‌ها بدانه، یک روز ادرار و دیگر روز نیاپ و تب شترالب‌گه تب‌گردد از دیگر تن‌ها بدانه، یک روز گرمتر آید و درگیر، کمتر بانش، دیگر روز اهسته‌تر آید و درگیر درز بود و باز بیش‌تر جدای گردد از دیگر تن‌ها بدانه، و رز نیاپ و روز سوتی بیابید" (۳-۱).

آور و بسرز از صفره همچون نرس خرد از کلام و مهلت‌مده سودا را چون دشنم." خلط صفر و بلغم و سودا ممکن است در داخل عروق عفونی شوند و ممکن است خارج از وعده‌های عفونی گردد. اگر یکی از این اختلال در خارج رگ‌ها عفونی گردد، تب نویش می‌باشد. زیرا به یک بار مشترک و پیوند ماده‌ی عفونی را به قلب بهترین. در صورتی که ماده‌ی عفونی اختلال داخل عروق را آلوده نماید، تب نویش می‌بوده و شیان روزی می‌باشد و کار برای بیمار و طیب مشکل می‌گردد (۳-۱).

تب‌های صفرالبیا را مخربه‌ای با فارب‌سنجی نیز می‌گویند که بر سؤل می‌باشد. تب نویش می‌بوده، تب نویش دست بردن و همیشه‌ی تن سوزان (۳-۱).

تب سوادی: به این تن بی‌رم می‌گویند که تن دایمی و دست بردن‌بوده و علت آن را پس مراکی و پس‌بار ماده‌ی می‌دانند. در این تن تاب می‌باشد زیرا بیشتر در اطراف قلب و در رگ‌های دهانی معدع و کیف گرفته‌است (۱-۶).

تب دموی: به خلط موجود می‌گردد و تن دایمی به وجوه می‌آورد که آن را مطبوع به سوی‌سنجی نیز می‌گویند. تاب‌خونی عادتی‌ان تب همیشه‌ی می‌باشد که دارای سه حالت کاهشی، اینستاد، افزایشی می‌باشد (۳-۱).

در تب‌های اختلالی امکان ترکیب تب‌ها نیز وجود دارد یعنی

چند حالت تن با مده‌ی می‌آید و تن بر سوی می‌گردد. • تاب‌روزانه‌ی یک حمی‌ی می‌باشد که پیشتر از یک روز طول نمی‌کشد و کمتر رخ می‌دهد که حالت گرم‌آمیزی از سه روز تجاوز کند ممکن است از نشستن یا راه‌رفتن در آفعال به دو خوردن فراگم و یا به رنج و نظم عارض شود. درباره‌ی تن رو بی‌بیه‌ی ریسی می‌فرماید: «نام ری حمی‌ی بیمید و سپس آن گرم گشته‌های چند به‌سوی می‌گردد.»
برخوردها بیمار تبدیل از نگر اباعلی سبیل(۱)

ابتکاری شیبا از فراخوانی ویدئویی تحویل درمانی و به توکار مراجعه می‌کند تا به دقت معاینه کن و هرچه را که مربوط به بیمار بروز تبدیل از بیمار دریابد:

۱- بیمار قبل از مبتلا شدن، به بیماری غضیف و آباد خونه چندانی داشته و در صورت بیمار بوده است؟

۲- مبتلایی که در آن است و با تب روبرو شده است چگونه است؟

۳- علایم بیماری تب غضیف که بدان مبتلا شده است کدامند؟

۴- محیط زیستی بیمار چگونه است. سردر است یا گرم؟

بردارش است یا کم باران و چی؟

۵- چاله و موسمی که در آن یا تب مبتلا شده است بزرگ؟

شناختهای بیمار تب اثری است؟

۶- سردر یا دیگر چه نوع مراحل است؟

۷- بیمار دارای چه نوع شادی است؟

۸- نبض بیمار را بسنج که در صورت بیمار است؟

۹- ادار بیماری متعافیان کن و در خانه و خانم رنگ آن تب دقت کن.

۱۰- مفروض بیماری شناختهایی از آن بیانی. یک بیمار عادت به خونریزی بینی و اپتای دماغ که بوده.

۱۱- بیماری بیماری در صورت چه حال است. افراد شناختهای بیماری برزد دهد.

۱۲- چگونگی حرارت بیمار در اثر حرارت را دریابد.

۱۳- مدت بیماری چه حالت درم را مشاهده کنی?

۱۴- حرارت بیمار در نوبت تا چه حدی است و چگونه روی می‌آورد؟

۱۵- نوبت سالم تب چه وقت می‌آید و کی دست برودن؟

۱۶- اشتهای بیمار خوب است با چه اعضا اشتهای دارد؟

۱۷- زندگی مشابه می‌گذرد؟

۱۸- تفسیر بیمار چگونه است؟ طبعی است یا جریبی؟

۱۹- درصوت غیرطبیعی بوده در چه نوع است؟

۲۰- تفسیر بیماری بیماری در عادات پیشگیری و درمان بیماری چه قابل درمان و صعب العلاج دارد. می‌توان با افتاوانب دفع حکم آخرات دانشمندانی با نمود. این سیاست گردینه، این سیاست و آزمون فرضیات

گزارش‌ها موردی و حتی آزمون بیماری برخی از ره staresی

۲۱- ادار بیماری چگونه است (۱-۶)

بحث و تنبیه گیری:

با توجه به اینکه در بیماری از موارد نبوده بیمار به صورت

نوازنده‌ای باقی مانده و در اندام‌شناسی چگونه حاصل نمی‌گردد توجیهی جهت دیدگاه تخصصی و درمانی ابیاء

ستی و با توجه به اینکه هنوز پیام به فضایی برای

پیشگیری و درمان بیماری پیشگیری درمانی قابل درمان و صعب العلاج

دارند. می‌توان با افتاوانب تا دفع حکم آخرات دانشمندانی

همچون رازی، این سیاست گردینه، این سیاست و آزمون فرضیات

گزارش‌ها موردی و حتی آزمون بیماری برخی از ره staresی

سال اول. شماره چهارم. زمستان ۱۳۸۹ / ۱۳۸۹ / ۱۳۷۲
موفقیت آمیز این عظیمان، زمینه را برای ادامه سیر تکاملی آن
و گراشی هرچه بیشتر جامعه پزشکی به طب سنتی فراهم
آورد تا شاید بتوان قسمتی از نارسایی طب رایج را ترمیم و
قابلیت پاسخگویی آن را ارائه داد (14-1).

منابع

tazkiye 1387; (68-69):51-62.
1973; 45:459.
Physiol 1988; 254:463.