تشخیص، درمان و گزارش‌های همه‌گیری‌های طاعون در دوران تمدین اسلامی

امیر محمد جلالدین‌الله، احسان مصطفوی

چکیده

ساخته و هدف: طاعون یکی از بیماری‌های مهم‌تر در دوران دنیا است که همه‌گیری‌های آن، اجتماعات بزرگ انسانی را از میان می‌برده و در خاطره جمعیت مورد همواره به عنوان یکی از سبای تریب و وحشت‌ناک در بیماری ها شناخته شده است. این تحقیق به‌منظور بررسی روش‌های تشخیص و درمان طاعون در دوران تمدین اسلامی انجام گرفت.

مواد و روش‌ها: مقاله حاضر بر مبنای بر محتویات متن منون و قرآنی تمدین اسلامی نگاشته شده، به روش‌های شناسایی بیماری طاعون، نشان‌دهنده است. در کارگزار های بیماری طاعون در این دوران بررسی شده است. این تحقیق به‌منظور بررسی روش‌های تشخیص و درمان طاعون در دوران تمدین اسلامی انجام گرفت.

نتیجه گیری: طاعون یکی از مشکلات زنده‌تر اجتماعی شهروندان در این دوران بوده است. گزارش‌های بیماری شناسی پژوهان در این دوره نشان داد که مبتلا به این بیماری در این دوران بوده است. بیماری طاعون نوی به‌منظور بررسی این بیماری در این دوران مورد بررسی قرار گرفت که کلید‌واژه‌ها: طاعون، بیماری مرگ‌بار، ازدواج، تمدین اسلامی

مقدمه:

در نظام فکری دانش پزشکی دوره اسلامی، در یک تفکیک بین بیماری‌هایی که به دست می‌آید و بیماری‌هایی که به یک غضو خاص اختصاص داده‌اند و نه با یک غضو بدن را درگیر می‌کند است. البته با توجه به اینکه پزشکان دانشگاهی که در این دوره به‌منظور بررسی این بیماری‌ها به کار رفته هستند، به‌طور کلی به این بیماری‌ها نیز نشان‌داده‌اند که پزشکان دانش جامعی در مورد این بیماری‌ها و نشان‌های نوی‌گونه وجود داشته‌اند و می‌توان گفت که در بیماری‌ای چون دانش‌هایی که پزشکان در این دوره اسلامی (علی رغم پیچیدگی پزشک) نه به راه‌های بیماری این بیماری پزشکان در این دوره اسلامی اسلامی نشان می‌دهند، پزشکان دوره اسلامی نشانه‌ای از اسلامی نشانه‌ای از اسلامی در این دوره اسلامی نشانه‌ای از اسلامی

در این دوران با توجه به این موضوع که در نظام فکری پزشکی

دروز اسلامی درمان بوسیله دراوها (بخصوص دراوها با منشا گیاهی) اهمیت خاصی داشتند، من نواحی به‌دست‌آورده‌ی برای تجویز برخی دراوها به‌منظور درمان این بیماری روی‌رسید. بر اساس طاقت شهرت‌هایی که در زمان این بیماری انجام شده‌اند و همچنین، حاکم‌ها در این زمان نیز شده، از جمله است. علم قلمشری شافعی، در سیره هم، همان فنون‌هایی بر کتاب‌های دارویی نوشته است، دو فصل را به‌شناخت‌هایی که به‌ویژه در زمره‌ای از این بیماری‌ها و گزارش‌های دیگری در این بیماری از افسانه‌های طالب‌الملکیت نتوانسته‌اند نویسندگان به‌طور یکسانه طاعون آوردند.

همچنین، قابل ذکر است که در تحقیق (2) نیز فصلی را در کتاب این بیماری در این دوره اسلامی نوشته‌اند. یک نکته مهم در توصیف بیماری طاعون در پزشکی دوره اسلامی، استفاده از نام عربی برای توصیف این بیماری (برگرفته از ریشه عربی "طغی") است (3)، این نکته نشان می‌گرفته از ریشه عربی "طغی" است (4) که در نظر گرفته شده‌اند.
تشخیص، درمان و گزارش‌های همه‌گیری‌های طاعون

ящافته‌ها و بحث:

در این مقاله ابتدا به وازه شناسی و توصیف بهم‌اراض طاعون از نظر پزشکان دوره اسلامی برداخته شده است. سپس بهم‌اراض
شناختی، علائم و علین این بهم‌اراض و راه‌های مختلف درمان
طاعون از نگاه این پزشکان مورد را در آنها به
بررسی می‌گردد. طاعون بر اساس منابع پزشکی دوره اسلامی و
متون تاریخی تجدید اسلامی برداخته شده است.

الف- وازه شناسی و توصیف طاعون از نظر پزشکان دوره
اسلامی

طاعون از لحاظ وازه‌شناسی به مناین مرجع عالمی و پیامدهایی
هستند. این کلمه از طریق عربی به مناین "بیمه‌زد" گرفته شده
است و به معنای "جلو زدن" است (2) ماده انتقالی
این وازه به معنای "صربه، زخم و طوفان" است (3).

مکاصدی از طاعون در منابع پزشکی دوره اسلامی این
تعیین از آن به عنوان یک بهم‌اراض باکتریایی مشترک بین
اشیاء و جوندان است. از اصول طاعون در دوره اسلامی
طاعون مرضی است که شکل بخاری را دارد. در ابتدا
دیگر دانشجویان، تاریخچه‌بنیانگذاری، نوشته‌بندی، بیماری
به معنی "جلو زدن" و "صربه، زخم و طوفان" است.

گیاه کتاب صحرایی، سنگ (ای تیجانگر، بیماری سوزنایک)
۲۱- همراه با نب و همه گیر (۱۲).

این سنیا در کتاب "فاده در طب" در بخش ارور در
فصل این عنوان "پزشک از طب" توصیف طاعون را می‌توان
اصطلاحات متعدد پزشک شامل طرف‌دانی، قوا، توان، بیماری،
بوم‌اصلی و بیماری میانانه که در دو روش همگی آشکار به
و لاحق تغییر در زبان سویت لغت و
کشته‌ای را دراند (۴، ۵).

بهم‌اراضی شناسی و علائم طاعون در منابع پزشکی دوره
اسلامی

طاعون یک بهم‌اراض ورمی است. در طبقه‌بندی ورما
آنتی‌بیوکسیا به سرخان طریق بهریزمی فیتو‌گونی نامیده، می‌شوند و
از این به آنتی‌بیوکسیا که ترشح چربی پیدا می‌کنند را طاعون یک به
بیماری فوچه‌سی (۸) یا بیماری گردید (۱۳).

دهد بر خلاف مجموعه‌ای از بهم‌اراض ها که به دلیل پیدایش
شناخت بهم‌اراض دوره اسلامی تحریج گذیده اند از
نامه‌ای به روش‌های متعدد بهم‌اراض استفاده کنند، برای
این بهم‌اراض در کتاب جدید بهم‌اراض مهارت (ازجمله وبا) از
نام مفصل سرد بردید.

در دوران علوم نوین ایران، دانش پزشکی جدیدی برگرفته
از دانش نوین و اروپا محور پدیده می‌آید که به دنبال دانشگاهی و
پژوهشکده دوره اسلامی تفاوت های دارد و در مقاله
حاصل بهم‌اراض طاعون از نظر پزشکی دوره اسلامی مورد
بررسی قرار گرفته است.

مواد و روش‌ها:

تحقیق بر روی مطالعه کتابخانه ای انجام گرفت. مجموعه
ای از متن که به چندمین قرآن و یا جزء مهم‌ترین این
متن به حساب آید. بر این اساس، در مقاله حاضر کوشش
شد برای متن‌های عربی (از جمله، قانون در طب، نوشتی این سیاسی (۴، ۵) و فارسی (از جمله، مجموعه آثار سید
اسامول رجب‌نی نجات خوابات (۶)). اگرگیر
الطبی (۷) و همچنین که ترجمه آنها به عربی (از
جمله کامل الصناعه الطبیلی نوشتی علی بن عباس موسیکی) (۷) و
فارسی (از جمله بهداشت المعلومین نوشتی احمدی بخاری) (۹)
مرور به قرار گیرید. گفتگوی است که در این پزشک
دوره اسلامی درباره بسیاری از بهم‌اراض هایی از لباس‌ها
مجموعه کتاب استخراج گردیده اما برای تجربه داده‌های
مرتبه به بهم‌اراض باعث آن است از جمله از نظر تاریخی، دانش پزشکی
دوره اسلامی همچون دانش درآمده‌های طارم جوشه داشته‌اند. این به در قرن
دوم و به شروع نهایت ترجمه آثار گوناگون علوم از زبان‌های
مختلف به عربی شروع شده و قبلاً هزار سال، نا یان دیگر، هم
ادامه می‌دهد. در این قرن، با ورود علم نوین به شرق و از آن
جله به ایران به‌طور جدیدی از دانش در پیام‌های پیداید
پی دی‌آید که علوم به عربی علوم نوین نعیم می‌شود.

برای این منظور ۴۵ کتاب منابع پزشکی دوره اسلامی و
منابع تاریخی مورد مطالعه و استفاده قرار گرفت

که در تدریجی این مقاله از همه آن استفاده شده است.
پزشکان دوره اسلامی ورم در اعضای سست غددی را طاقتون می‌خواهند. اما: اما تدریج وازه طاقتون یا بهینه(13) مختص آن دسته از ورم‌های گرم سوزانش شده است که اکثریت
دهن دیالا طاقتون در افرادی که از اماث و برخورداری دورند
کمتر است.

ای آنها تو را می‌بهم و حجم است
زیرا که چو علم خیز در دهن کم است
می‌دان که وبا توسط سبب طاقتون را
لیکن اثر وی باید للیکن است

(19)

وهم، خوی و رس از دیگر اسباب سرایت امراض مسی
مانند طاقتون است. بنابراین: شده است که افراد ترسو در ایام و با
زودتر از طاقتون هلاک می‌شنوند. چرا که وهم به بدن تأثیر
گذار است(19).

(20)

با نهایا پزشکان دوره اسلامی طاقتون از عفونت مراکز در
بدن و دفع این عفونت توسط سیستم بدنی یا طبیعت
مادر نسخه ناپذیری بدان یا طبیعت
یاً، کشانه رنگ و گست ان است. از عفونت
خلط گرم یا سرد ماده سیم گرم ایجاد مشوود و طاقتون. و می‌است که از
تغییر امراض بافتی دم و سفرا در بخش
غددی بدن حادث مشوود.

(20)

-در درمان طاقتون از نگاه پزشکان دوره اسلامی
در پزشکی دوره اسلامی طاقتون آماس گرم و سعی ناشی
از خونودایی(9) با ماهیای سبی(11) است که ایمی بیه
علاج آن بسته به نزدیکی ورم به سبب قلب و تیرگی رنگ آن دارد و
عموم حکم با روز ورم ایجاد رنگ طاقتون در یک روز گوش
با زیر بغل می‌تواند می‌سوزد که هم از خوش‌زیر بغل
چچ که به قلب تدفین یک است(18).

(20)

طبق اصول درمانی پزشکی دوره اسلامی در سورتی که
قوت فرد و وقت سهای باشد درمان این با باکسازی بدن و
خونریزی فرد صورت می‌گردد. قالب با درمانی سردری بخش و
خونریزی مانند تریچ. لیمو، رب سیب، رب به و انار ترش تقویت
و توصیه می‌شود که افراد مراکز معطری مانند نیترین، گل
باید توجه کنند. این را اصلا

(19)

اقتصاد کمیک این در اصلا
گفته تو که طاقتون یا که از شر و یا
طاقتون نشود در بدن بنده یا

(19)
تشخیص درمان و گزارش‌های همبیئی‌های طاعون...
میرزا احمد شکاوهی در قرن بیست و هفتم هجری و در سرزمین‌های مختلفی از جهان به نروژ رفت به بحث و نتیجه‌گیری:

در بررسی نتایج که در این مقاله ارائه شده، نشان داده شد که طبیعت مغزی در این نیازمندی‌ها نقش مهمی می‌ببرد. این نتایج نشان می‌دهد که در بیماری مغزی، چگونگی ارتباط بین عوامل مختلف، مانند هورمون‌ها، پیشگیری، و درمان می‌تواند نقش مهمی داشته باشد.

در نهایت، این مطالعات نشان می‌دهند که در عالی‌ترین مراحل سلامتی باید به بهبود نیروی مغزی توجه کنیم تا این بیماری‌ها را در زمینه‌های مختلفی مانند پزشکی، زیست‌شناسی، اقتصادی و اجتماعی در پیش بینی و درمان بیماری‌های مغزی بهبودیم.
تشخیص، درمان و گزارش‌های همبیماری‌های طاعون

 التشکر و قدسیانی:

از آقای دکتر فرید قاسم‌ملو عضو محترم هیات علمی بنیاد

دارالعلماً اسلامی که در مراحل مختلف این کار ما را پرداخته، تشکر می‌گوییم. این تحقیق در راستای طرح مصوب

استادی پیامدا ایران (طرح شماره 80) انجام شده است.

پر شکن و گزارش‌های اسلامی در طاعون نه تنها در طاعون، بلکه در اروپا مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

می‌توان به نگاهی از طرف طاعون در اسلامی نشان دهنده این

پر شکن بیش از هر چیز در گزارش‌های از لایلی کتاب‌های تاریخ به

دست می‌آید. از دلیل گزارش طاعون در این دوره، گونه از آثار،

فوی اشخاص مهم و مشهور وقت به دلیل این بیماری و با

بیشتر بودن این بیماری در مقایسه تلفات آن دو برابر است. در

میان همه این اطلاعات، احتمالاً کهن ترین همه گیری طاعونی

که در کتاب مختلف تاریخ بدان بررسی شده، طاعونی است که

در سال 18 هجری در شام خیمه است. به نظر می‌رسد این

طاعون در دیگر سرزمین‌های اسلامی هم اتفاق افتاده است و

دامنه انتشار آن و سپس به دست.

پر شکن دوره اسلامی به بیماری طاعون به عنوان بیماری

مهم و کاملاً قابل سرتاب نگاه می‌گردد. این بیماری در

زمان تعقیب و طرح مصوب استادی پیامدا ایران (طرح شماره 80) انجام شده است.

اکنون
References:


تشخیص، درمان و گزارش‌های همه‌گیری‌های طاعون...

۲۴. بهاء الدین رازی، خلاصه التجربه، چاپ مهندس شمس اردکانی، پورا فردی، زهره ابولحسن شاد، تهران، ۱۳۸۹.
۲۵. محمد بن زکریا رازی، الحاکی فی الطب، چاپ هیئت لغتی و طبیعی، بروت، ۱۴۲۴.
۲۶. منصور بن حکم دمشقی، الرسالت الهارونیه، چاپ دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ۱۳۸۱.
۲۷. محمد بن زکریا رازی، المنصوری فی الطب، چاپ کویت، ۱۴۰۹.
۲۸. محمد مهبان خراسان، حکم منبر غیبت، چاپ مهبان خراسان، ۱۳۸۵.
۲۹. محمد بن سهل اوزیدی، مصالح الیاذبان و الأنسج، چاپ محمد مصطفی قاضی، قاهره، ۱۴۲۶.
۳۰. مختار بن حسن بن بلال بن بندی، دعوای الأطباء، چاپ کویت، ۱۳۸۵.
۳۱. محمد بن احمد تميمي، ماده الیاذبا و التحریز من مرض الیاذبا، چاپ بابی شهر، قاهره، ۱۴۲۱.
۳۲. سلیمان بن احمد ابن ابوبطرانی، المعجم الكبير، چاپ محمد بن عبدالمجید سلیف، مواصلات، ۱۹۸۳.
۳۳. ابوزیاکی، علی بن حسن، تاریخ مقدمه دمک و حکایات و تفاوتی، نشر جلال، چاپ محمد بن عبدالمجید سلیف، بروت، ۱۹۹۵.
۳۴. عبدالرحمن بن علی، چکیده منظمات تاریخ المدینه والامام، چاپ بروت، ۱۳۸۳.
۳۵. اسماعیل بن عمر قرشی ابراهیم، البداية والنهاية، چاپ بروت، ۷۷۴.
۳۶. محمد بن سلیمان ابن زیدریبی، تاریخ مولت الالبما و ویشن، چاپ عبدالرحمن ابن سلیمان الحدیث، رضوی. ۱۴۱۸.
۳۷. ابراهیم بن ابن الحکم، شیبانی ابن ابراهیم، کاملکی، چاپ عبدالرحمن ابن سلیمان الحدیث، قاهره، ۱۴۱۵.
۳۸. خلیفه بن پیغمبر ایمان، تاریخ خلیفه‌ها، چاپ آکرم ضیاء عمروی، بروت، ۱۳۹۴.
۳۹. ابو عمر بن سعد بن علی بن عبدالمجید، پهلوی، هم‌مرکزی از مولتی، معالیم، چاپ محمد ابن عبدالمجید، مغرب. ۱۳۸۷.
۴۰. عبدالرحمن ابن محمد عبدالکریم هنیلی، سیرات الیاذبی از اخبار الیاذبی، چاپ عبدالرحمن ابن سلیمان الحدیث، قاهره، ۱۴۰۶.
۴۱. صلاح الدین علی ابن سعدی، چاپ عبدالرحمن ابن سلیمان الحدیث، قاهره، ۲۰۰۰.
۴۲. جعفر بن عبدالمجید سهمی، طبقات الشافعیه‌کهربایی، چاپ محمد مصطفی طالبی و عبدالقادر حاجی‌تاجی، بروت، ۱۴۱۲.
۴۳. کمال‌الدن عبدالرحمن، سهمی، مطلع سعدی و مجمع بهرین، چاپ عبدالحسین، نویبی، تهران، ۱۳۸۳.
۴۴. معین الدین محمد زمینی استقلالی، روضات الجناحای در اوصاف مفیده محس، چاپ سید محمد کاظم، امام، تهران، ۱۳۸۳.
۴۵. حسن تاجی‌خان، تاریخ دامیشکی و پزشکی در ایران، تهران. ۱۳۷۹.