مقاله‌ی موروری
چکیده
ایرانیان از نخستین ملت‌هایی بودند که در زمینه‌ی پزشکی و دستیابی به درمان بیماری‌ها و عالج دردها به تکایو پرداخته و با گذش ایام بر دانش و آگاهی خود در این زمینه افزودند. در این تکایو و کوشش برای جلوگیری از اطلاعات از دانش پزشکی و علم طبیعت نخستین مراکز درمانی برای گرد آمدن بیماران و پزشکان احداث گردید. با احداث نخستین مراکز درمانی که در آنجا پزشکان و بیماران مستقیماً با یکدیگر ارتباط می‌پیدا، علم پزشکی به دنبال رشد و نمو بیدر کرده و با گردآمدن پزشکان و بیماران در مکانی خاص و منحصر به آن بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بیشتر شدند. تا بدین اندازه که در نخستین دوران حکومت ساسانیان (۲۲۴ م-۲۲۷ م) برگزاری مرکز آموزشی - درمانی در ایران تأسیس یافت و از افزایش نقاط دیگری آن روزگار افزاید به طالب علم Ya با در دانش پزشکی مبتهر بودن به این مرکز علمی - درمانی (جنگید شباور) پیش به نسبت. نخستین بیمارستان‌ها در ایران پدید آمد و بعدها در چهار سالن و در دو دیگر ملت‌ها بستری رواج پیدا یافت.

در این مقاله ابتدا مطالب مربوط به تاریخ مراکز درمانی در ایران از طریق مطالعه‌ی کتاب‌خانه‌ای جمع آوری و سپس این مطالب بر اساس اعتبار منابع مستندبندی شده است. در تدوین مثل حاضر روش توصیفی و تحلیلی در کنار هم مورد استفاده قرار گرفته و دیدگاه‌های مختلف نویسندگان درباره تاریخ مراکز درمانی در نظر گرفته و بررسی شده است و تا حد امکان سعی بر ارائه مطالب جدید و مفیدی در رابطه با تاریخ پزشکی گردیده است.

واژگان کلیدی: بیمارستان، مراکز درمانی، بیماری، پزشکی، جنگید شباور

* نشانی: تهران، خیابان کارگر شمالی، ابتدای بزرگراه کردستان، خوادنگ جلال آل‌احمد، ساختمان ۳، اتاق ۴۱۵، تلفن: ۹۸۸۸۷۸۲۹۲۸۸ Email: kavyanipooya@yahoo.com
در برخی مراکز علمی، به‌طور سنتی در اینجا کار در هر زمینه‌ی علمی، از طریق تحقیقات یا درمان و درک چالش‌های موجود، به‌طور کمکی با کمک مراکز علمی به نظر می‌رسد.

در اینجا کار در هر زمینه‌ی علمی، از طریق تحقیقات یا درمان و درک چالش‌های موجود، به‌طور کمکی با کمک مراکز علمی به نظر می‌رسد.

در اینجا کار در هر زمینه‌ی علمی، از طریق تحقیقات یا درمان و درک چالش‌های موجود، به‌طور کمکی با کمک مراکز علمی به نظر می‌رسد.

در اینجا کار در هر زمینه‌ی علمی، از طریق تحقیقات یا درمان و درک چالش‌های موجود، به‌طور کمکی با کمک مراکز علمی به نظر می‌رسد.

در اینجا کار در هر زمینه‌ی علمی، از طریق تحقیقات یا درمان و درک چالش‌های موجود، به‌طور کمکی با کمک مراکز علمی به نظر می‌رسد.

در اینجا کار در هر زمینه‌ی علمی، از طریق تحقیقات یا درمان و درک چالش‌های موجود، به‌طور کمکی با کمک مراکز علمی به نظر می‌رسد.

در اینجا کار در هر زمینه‌ی علمی، از طریق تحقیقات یا درمان و درک چالش‌های موجود، به‌طور کمکی با کمک مراکز علمی به نظر می‌رسد.

در اینجا کار در هر زمینه‌ی علمی، از طریق تحقیقات یا درمان و درک چالش‌های موجود، به‌طور کمکی با کمک مراکز علمی به نظر می‌رسد.

در اینجا کار در هر زمینه‌ی علمی، از طریق تحقیقات یا درمان و درک چالش‌های موجود، به‌طور کمکی با کمک مراکز علمی به نظر می‌رسد.

در اینجا کار در هر زمینه‌ی علمی، از طریق تحقیقات یا درمان و درک چالش‌های موجود، به‌طور کمکی با کمک مراکز علمی به نظر می‌رسد.

در اینجا کار در هر زمینه‌ی علمی، از طریق تحقیقات یا درمان و درک چالش‌های موجود، به‌طور کمکی با کمک مراکز علمی به نظر می‌رسد.

در اینجا کار در هر زمینه‌ی علمی، از طریق تحقیقات یا درمان و درک چالش‌های موجود، به‌طور کمکی با کمک مراکز علمی به نظر می‌رسد.
پیشکان دولت، بیماران را بطور رایگان درمان می‌کنند. به عبارت دیگر، عمارت و خانه‌ای است که جهت بیماران‌بنا شده و در آنجا بیماران به‌ضایعت و بی‌کفا ی‌پذیرفته و مجانی و بلافاصله آنان را تدارک کرده و دو و غذا دهد و پرستاری کنند. (۲)

آکر بجوهای سیر تحولی این مکان که دارای وازای فارسی‌بوده و کوته‌شده بود، در عصر مارستان خوانده می‌شود (۳) و بررسی نمایی، بايد مذکر که هیچ‌امکان در آغاز به‌عنوان درمان‌گاه‌های عمومی بوده که در آن دومن همه نوع بیماران‌دیگری و جراحی‌ها از جمله جراحی‌چشم و غیره انگام می‌گرفت. به اثر گذشته زمان و ناسالانی کارها و یک‌بوده در بسیاری نقاط به ویرانه‌های تبدیل شده که در آنها تنها دویان‌گاه باقی‌مانده است. از این رو بعدها از كلمه‌ی مارستان به بیمارستان کاهی، مفهوم دیوانه‌خانه به ذهن می‌آید (۴). بنگونه‌که شیخ فریدال‌دین عطار در تذکره‌ی اویلیه‌ی از قول فضیل بن حساب‌یکی‌تای بیمارستان است و خلق در این دویان‌گاه و دویان‌گاه در بیمارستان در عسل و غلیق‌باشدند (۵).

افزون بر مطالب ذکر شده باید مذکر کرد که درباره‌ی وازای بیمارستان اقوال‌گوناگونی از سوی علماء و حکماً ذکر شده است. که البته تقریباً همگی این گفتگواره‌ی بر ایرانی و پارسی مورد وازای بیمارستان قدمت آن در سرزمین ایرانی‌انداز تأکید دارند. از اینباره‌ی این مطلب در دستیابی الاطباق، می‌گوید: تمام بیمارستان‌های فارسی است زیرا بیمار به مرضیان‌گاه می‌شوهد و ستان نیز معنی‌ی «دیگر» است و نام بیمارستان به یونانی واکنش‌وکنی است (۶).

جرجی زیدان نیز بیمارستان را وازایی، فارسی به معنای محل‌گذاری بیماران دانسته است (۷).

مراجعه‌تان، دارالمرضی و دارالشفا، نیز مترادف بیمارستان است و در این بین دارالشفا، نام عربی مربوط است و مفهوم

---

مجله اخلاق و تاریخ پزشکی

دورهٔ خنثی، عنوان

۱۵

در این باره مهدی که در کوس‌های ۲۳۲. ق

و ولادت ۴۷۳. ق

از عرفای پزشک اسلامی

---

Metadata:
- Page: ۱۵
- Language: fa
- Source: مجله اخلاق و تاریخ پزشکی
- URL: https://ijme.tums.ac.ir/article-1-1487-f.html
- DOI: 10.17795/ijme.1487

---

Note: The text is in Persian and contains historical and medical references. There are no tables or images in the document.
به بیماری و درمان آن، آنان به وجود بیماری‌های همگیر واقع بوده و همگر شهره‌ترین بیماری‌های نوزادان و اطفال خطر دارد. بیماری‌های نوزادان و اطفال خطر نسبت به بیماری‌های بزرگسالان بیشتر است.

(1) باشندگان و مراکز درمانی

۱- باشندگان

درمانی در روم قرون چهارم و پنجم میلادی با گردیده که این دوره هم‌زمان با ظهور ساسانیان و پادشاهان نخستین شاهنشاهان این سلسله است و ظهور ملی بعنوان پامبری منجر در امر پزشکی و مهندسی خریداری مانند پس از رویه‌بندی، فعالیت که در کتاب بیمارستان جندی شاپور اتفاق افتاد که این نکته با احداث بزرگترین بیمارستان‌های مدرن نیز تواند کامل‌باشد.

۲- نگرش ایرانیان باستان به بیماری و شگلگیری نخستین

مراکز درمانی در ایران

اما بر طبق اسکندری ایرانی در سرزمینی که آریاییان در آن سکنا گرفته و آن را به نام تهران نامیده‌اند، ایرانیان باستان بیماری‌ها و درمان آن را از شناختن و تمرین قوانین سالمندان برخوردار بودند. بر طبق اسکندری ایران، جمهوری اسلامی به دامنه این موضوع در آن زمان در ایران مورد مطالعه و مردم آموزش می‌رفت و با استفاده از مصوبات بهداشتی و بهبودی ساخته شده بود.

3- پزشکی

در ایران، مهندسی و تحقیقات در زمینه بهداشت و درمان بسیار بوده و این موضوع در کتاب‌های شناخته‌شده و در این مورد به آن توجه داده شده است.

۴- از سوی دیگر، کسانی که به بیماری‌های صعب العلاج مبتلا به‌بودند، در خانه‌های خانوادگی و در همکاری با دیگر مراکز درمانی تحت دوام قرار می‌گیرند، تاکنون بودن به‌جهت عدم انتقال ناخوشایندی خود، در انتقال‌ها معجزا تحت مراقبت و درمان قرار گیرند.

(11) و اما انسان‌های سخت بیمار که نیاز به معالجه داشتند، همانطور که در پیش بیان نمودیم را از انسان‌های سالمندان‌زاده به‌جایی اول مورد نظر ایرانیان باستان بوده است، به همراه این مراکز درمانی و درمان‌های سالمندان مورد استفاده بوده که به‌کمک قانون درمان می‌کرد، مورد عمل قرار می‌دادند. 

بدین‌گونه که این را با مراکز درمانی ممکن می‌دانستند، با همکاری بیش از یک مسیر، می‌توان واحدهای بیمارستانی مراکز به‌کار بردن بیماران داهم که به‌کمک قانون درمان می‌کردند. 

عمل بیمارستان به‌جایی که در مکانی به شعاعی ۷ متر در زمینی نفوذ‌ناپذیر با دیوارهای بلند که بی‌بی‌پور، نام داشت، قرار داده و در آن شیب‌هایی که به‌کمکی تا به‌ثبات عبور آن شود و جز در مورد خاص کسی نمی‌توانست وارد آن شود. در آنجا مانع بودن بین بی‌بی‌پور‌ها و بی‌بی‌پور‌های گیاهی، بیمارستان به‌جایی که بر صورت ندامت که (یا) نام دارد، بیمارستان گیر را مستقیماً می‌داد. بیمارستان گیر مدتی ۹ روز از جمعیت ۶۰۰۰ می‌ماند و به دو دادن (12).

(10) همان‌گونه که ذکر گردید؛ علاوه بر شناخت ایرانیان نسبت
همانطور که شاهدی نخستی نکنیم، برای مشخص
ساخت مکانی برای بیماران اغلب گردد. این است که این امر به
منطور آگاهی از مسری بودن پرخی بیماری‌ها و همچنین
ریسکی بیماری و در نمای همگانی بودن پزشک و
بیمار صورت پذیرفت است. بنابراین، نخستین مراکز درمانی
بیمارستان‌های ادیب‌سی اغلب به کار و عطایلی نمودند.

گذشته از امیر شناخته بیماری در زند ایرانیون و مراکز
درمانی می‌توان گفت در مکتب از یورگمان، آگاهی در ایران وجود داشته است، یکی مکتب مزرعی، و
دیگری مکتب اکتابان، در مکتب مزرعی عرف است،
همین‌که زشت‌شنور به درمان‌کنندگانش شد از اطراح و
اکتفا، بیماران فلج، صرفن ویوست و... به وی روزی
آورده.

مکتب دیگر در ایران باستان، مکتب اکتابان است و این
مکتب یکصد سال پس از زشت‌شنور بیکی از شاگردان
وی به نام مسناپوره سوته، تأسیس گردید. وی یکصد
نفر شاگرد که درمان مرم در اهل داراد بود، فلوترخوس در
کتاب خود متکلف گرجیده است که در مکتب سد سای اکتابان،
که شخصاً بدان راه یافته بود، از حکم‌ها و الحموم و طب و
جغرافی تعلیم داده می‌شد، و در فراغ شاگرد به آن به حصل
مشغول بودن (1).

یعنی میرس علاوه بر این مکاتب، تربیت پزشکی در
ایران باستان در آموزش‌های طبی سه مرکز ری، همدان و
پرشین انجام گرفته است. پارتاور، می‌توان گفت در
این شهر بیمارستان‌های ویژه داشته، چرا که برقرار نمودن
بیمارستان بر از وظایف فرمانداران بوده است. فرمانداران در
مراکز مهم به تهیه دارو و طبیبی میرادختند که این امر
جزو امروز مطلوبی است که تربیت

پزشکان در این بیمارستان‌ها انجام می‌گرفت است (7).

1 گزینه از سرداران بیماریون و مورخین مکتب‌ی است که به همراه کوروش
کوچک در سرگشودی ادیب‌سی دون کیست نموده و به همکار عطقیش‌نیتن
کتاب آتابایز اضافه کرد.

2 به نام توشی وندیده (فرگرد 20، بند دوم) اهیمیان با ندی خویش

3 به نام اولدم، وندیده (فرگرد 20، بند دوم) اهیمیان با ندی خویش

999999

بیماری را ندیده‌ای، پزشکان تحت مداوا

مجله اخلاق و تاریخ پزشکی
حمید کاوونیپوری: نخستین بیمارستان‌ها و مرکز‌های درمانی ایران بیش از اسلام

آشکادگان جایی داشت و پرورش‌کنگهای خطرناکی از گروه مغایر
(روهنگی زردپوشیده) انتخاب می‌شانستند (۱۷). در این بین، پرورش‌کانی سلاحیت درمان در مرکز پزشکی را
dانشتن که در این‌جا ارزیابی‌های آن‌ها انجام داده بود. از جمله
این که این پرورش‌کان‌ها از فن پیمایش دوبوسی‌ها (دوبوسی‌ها)
(۱۸) آزمایش‌های آن‌ها انجام داده که در صورت نجات بالینی
dوبوسی‌ها از بیماری، اگر این کار شایسته قلمداد گردیده،
در این صورت صحیح پزشکی و درمان را نداشت (۱۹).

در پی بیان بعضاً مراکز درمانی ایران بانستا
پرداختنی و اما در قرن دوم تا سوم میلادی نیز مراکز علمی,
درمانی در ایران تأسیس یافت که در این مدت در
شهر حرا و دیگری در توصیف در شمال شرقی الجزیره و
مراکز دیگری به نام قنزین و سپس شوش و در نتیجه
مدرسه و بیمارستان جنید شاپور قابل ذکر است.

یکی از مراکز درمانی که در ایران دوران ساسانی تأسیس
پذیرش و شهرت و اعتبار روزافزونی دریافت نمود، بیمارستان
جنید شاپور است که این اقدام را باید از پیش‌رفنکر
و تأسیس‌کننده پزشکی و مراکز درمانی قلمداد نمود. البته به‌جر
این بیمارستان، بیمارستان‌های مهم و خیره در شهرهای
دیگر ایران تأسیس یافته و قاعدتاً بیمارستان‌های جنین از قبل
بیمارستان ولی بیمارستان‌های زرگن، در دوران قبل از اسلام نیز
وجود نداشت است (۲۰). ولی نمود امروز و تعداد مراکز علمی و
طبی در ایران بانستا، دانشگاه و بیمارستان جنید شاپور
می‌باشد.

جنید شاپور (گندی شاپور) شهره کهن در شمال ایران

۱ دوبوسی‌ها افرادی بودند که از ایران و ایلام به غرب از اهوارما و ایلام

اهورایی دریافت کردند. اگر چه این تأکید بر متمایز بودن مدرسه و

دوبوسی‌ها با دو دوره ساسانی طرفت بود اما این تأکید در دوری

او اثری نداشت که به خوبی از میان می‌آید و به‌خصوص

دوبوسی‌ها در گفتگوی بین‌المللی، یکی از کتاب‌های مطلق قلمداد

می‌باشد.
جنده شایور از احداث نمود. از هندستان و بیماران پزشکان استخدام کرد تا در آن، طب هندی و پزشکان (پرقار) تدریس کنند. در تاریخ ایرانیان دارای دو رشته پزشکی شفه و بیمارستان جنده شایور شهرت ویژه‌تری در دنیای آن روز پیدا کرد (25).

لازم به ذکر است که تا باید احداث بیمارستان جنده شایور را به دوری انوشه‌روان مناسب ساخت لبک این بیمارستان پیش از این زمان در دوری شناور اول بیان گذارده شده بود (26) و حتی مالی (1323 م) در کتاب دیوار این بیمارستان به دار آویخته شد: "بیماری‌خانه از در شهران دکتر چپ دیوار بیمارستان" (27).

بیمارستان جنده شایور را در کنار آن قرار داشتند. مسیحیان سربیا که ساکن و جمعیت‌دار ایران بودند و آنها را شام می‌شناسند، این بیمارستان را به شیوه‌های پیشرفته، که از شیوه‌های پزشکان هندی و سرپرستان پزشکی بود به روش‌های عقل و عوامل برون بیماری‌ها و درمان آن مپرداختند. در واقع، بیمارستان جنده شایور میراث دانش اسکندریه، انطاكیه، پیوند و روم است، (7 که در آن جا پزشکان ایرانی، هندی، مصری، پیوندی و رومی به تعالیم و تعلیم بیمارستانی و از دانش یکپگی بر می‌رود.

آنها است که انوشه‌روان علاوه بر گستر بیمارستان جنده شایور، دستور داد اطلاعات طب و تاریخ را جمع آوری کنند و رشته‌های علم پزشکی به پزشکان یک بزرگ‌تری، عظم‌شاه مالکس طب، سیم‌ها و کتاب‌ها، دامپزشکی و چنین پزشکی درآمد. در این دانشگاه نیز، چند گیاه‌پزشک هندی و چنین که در امور مربوط به درمان گیاهان، خبره و مطلع بودند، به همکاری‌فرآیندهای شفه و جمعاً به یک دانش بزرگ طبی در جنده شایور پرداختند (8).

تأسیسات و انکان‌های بیمارستان جنده شایور
اما درباری پزشکان و سازمان بیمارستان جنده شایور که تا حدی بازگشایی شنیده و نجومی اداره‌ای درگیر بیمارستان‌ها در ایران می‌باشد قابل ذکر است که در این بیمارستان جامعه‌پزشکی مرکز شکل بررسی و رئیس این صفحه مطلب به "دست پیدا بود و سپس آن که عالمی و با تجربه‌ی دیگری پزشکان هنگامی که باغ داده بود، برای بیمارستان جنده شایور را به عنوان دانش‌دانه، در مدرسه‌ی بیمارستان جنده شایور نیز کتابخانه‌ی پزشکی به هزاران کتاب و چند زبان برای استفاده‌نامه‌های اجتماعی و محققین و جوان‌اند شانس (17).

همانطور که بیان نمودیم در بیمارستان جنده شایور عددی زیادی طبیب به خدمات اشغال داشته‌اند که مهم‌ترین آنان خاندانی که تحت‌الحمایه‌ی آن حین و آن ماسویه‌های این سربازون مسئولیت بزرگ‌تری در بیمارستان جنده شایور در نقطه‌ی پزشکان دبیری از پیش از اسلام اعتبار ویژه‌ای داشتند از جمله: یافتن اساسی از سرپرستان و نیز نماینده‌های این بیمارستان را پزشک در بیمارستان‌های ایران (26). همچنین جنبه‌ی درست‌دادن در بیمارستان جنده شایور از پزشک و در بیمارستان اقدام کردند. (29) همچنین جنبه‌ی از پزشک دربی‌های پروری - و با استناد این مقدار علمی در بیمارستان یاهو زنان دستی داشت و بیماری‌های شیرین، که مکثی ایران را به موقت ریاست درمان کرد (30).

روش کار و تفکر در بیمارستان جنده شایور به صورت اتفاقی و بدون نظام بوده است. بینکه سازمانی نیست. بسیاری ممکن است و در بستری داشت و جریانی کاری از طریق بهبود و بهبود در مورد فرد مانند بیماران یک بزرگ‌تری، عظم‌شاه مالکس طب، سیم‌ها و کتاب‌ها، دامپزشکی و چنین پزشکی درآمد. در این دانشگاه نیز چند گیاه‌پزشک هندی و چنین که در امور مربوط به درمان گیاهان، خبره و مطلع بودند، به همکاری‌فرآیندهای شفه و جمعاً به یک دانش بزرگ طبی در جنده شایور پرداختند (8).
حمید کاویانی بوده، نخستین بیمارستان‌ها و مرکز درمانی در ایران بیش از اسلام

بخشی برای مبتلاان به بی‌خصوص، با خرید ممرونی عین بیماران مبتلا به بیماری مانند (مانند) یا جونیه‌تأفکی و بخشی برای مبتلاان به نفخ و بخشی برای مبتلاان به استرس و سایر بیماری‌های (32).

تالارهای بیمارستان فراخ و آب در این جا بود.

بیمارستان در خانه‌های بیماری مانند نمایشگاهی داشت که مرد آن را تیار داشته و اندازه، با منابع بهبودی‌ای این ابی‌اصبیع به بیمارستان را رسانی با عنوان مساعده اداره می‌کرد و هر بخش بخش بحثی، رئیس چشم پزشکان و... علاوه بر آن فراشان زن و مرد و بازرگان که هر کدام مستمری کافی و بسیار داشتند نیز در بیمارستان کار می‌کردند (33).

تأثیر گذاری بیمارستان جدید شاپور بر دیگر مراکز درمانی

در ابتدا لازم به ذکر است که باعثه بر بیمارستان جدید شاپور، بیمارستان‌های عمومی و خیریه در شهرهای دیگر ایران نیز وجود داشته، چنانچه در مجمعی حقوقی بخش‌شویی، عین نوشته‌ها سرانجام که از «ملی‌های هزار دادستان» به‌طور ماهیت گرفته، درک شده است (شاپور برادر؛ اسفه شهر کرک بیت سلول از انتقال خاندان شاپور و بیمارستان و آسیب‌پذیری ساخته تا بیماران و خستگان و محتاجان در آنجا به استراحه بیماری‌های نمایشگاهی و مایعی برای دستمزد پزشکان و هزینه خوراک و رفع نیازهای درمان بیماران تعیین کرد (37).

همان‌گونه که در پیش بیان نمودیم، خسرو انشیرنیان

بیمارستان را زیرگردانی با یکی از زیرگردانی‌های مراکز طبی قبلاً از اسلام در دلیل قارا. ده‌گونه که آمده است، بیمارستان‌های محرومی که در پیش بیمارستان جدید شاپور و بیمارستان بیماران جدید شاپور

اجتماع کرده که ترکیب آن کاملاً شبیه جنیت شاپور بود (42).

نتایج گیری

اقدام ایرانی بر خلاف ملی می‌باشد همچون همدن و مصر و

یونان که بیمارستان‌های جدید شاپور و بیمارستان‌های گرآورد و

از طریق سحر و جادو و به‌درجه از طریق علمی درصدده

بیمارستان بر می‌آمده؛ با دیلی اینکه بوجود معبد و

برپاختها اعطا نشده و در مکان‌های آزاد بر ایرانی خود

به دلیل می‌پرداختند و همچنین به دلیل اینکه سحر و جادو

بیمارستان پرسش می‌کرد.
نخستین درمان‌گاه‌ها و بیمارستان‌ها که در این پژوهش منتفی در حوزه آزمایش درمانی (درمان با ایزوترونکد حیوانات) همانند نیز و غیره و درمان‌های غیره مطرح جهت اجرای آزمایش‌های مرتبط با درمان‌ها و شروع به فعالیت روزافزون نمودند و به تدریج این بیمارستان‌ها سراگذاری برابری بین بیمارستان و مرکز آموزشی جامع شدند.

در این دوران مربیان (24-310 م) که مربیان می‌کشورهای دریافت‌کننده این بیمارستان‌ها هم‌چون بیمارستان‌های مربی‌های پسوپلیس، اکباتان، ری و غیره می‌باشد و در اوج پیشرفت خود به درجه‌ای بسیار که نه تنها در دیگر ملت‌ها و اقوام و کشورهای دور و نزدیک، دانش پژوهان و مربیان علم پزشکی به این مرکز آموزشی سرازیب کفتن بلکه تا قرن‌ها پس از زوال حکومت ایرانیان نام و باد خود را با پژوهشگران که تعلیم دیده، مستقیم این مرکز آموزشی بودند یا تحت تأثیر غیرمستقیم این مرکز آموزشی و درمانی بودند، تحقیق کرد.

در پایان لازم به ذکر است که بیمارستان‌های ایرانی آب‌خوری بیمارستان‌های احکام شده در سنی بالا اسلامی و حتی نخستین بیمارستان‌های اسلامی به‌دست پزشکان جنی شابوری‌گی که و توسط پزشکان ایرانی اداره می‌گردید.

از امور ایرانی محسوب کشته و اقدامی قبیح شمرده می‌شد.

از همان‌آبجکتی می‌دانستی را برای گردآوردن بیماران در آنجا و درمان آن‌ها احداث نمودند که هر چند در زمان خود بسیار ایندیکی بود اما این مکانها را باید نخستین مراکز درمانی و نخستین بیمارستان‌های کوچک به‌حساب آورد که به دلیل آگاهی ایرانیان از مسیری بودن برخی بیماری‌ها و آلوده‌بودن بیماران و نیز به عقیدتی ایرانیان درد و بیماری فراورده‌ای ایرانی‌بوده و به این دلیل فرد بیمار آلوده محسوب می‌گفتند، که این‌را بود.

این مراکز درمانی از همان‌آبجکت مکتب مردمی‌که در آن‌ها به‌عنوان پژوهش حاذق آن مطرح بود، در ایران وجود داشتند.

شهادت‌های ایرانیان نیز در دایر نمودن درمان‌گاه‌ها سهمی‌بودند و به‌گونه‌ای که ابتدای شاهنشاهی برای هر کشور کفتن از پژوهش‌ها و متخصص، طیبین ملت‌های دیگر را در دیار خود بی‌پرده و این طبیب‌ها و دکتر پزشکان ایرانی هر یک در شاخه‌ای از پژوهش منتفی و می‌بود و پس در واقع‌نخستین مراکز درمانی در درباره‌ای پدید آمد و شاهنشاهی نیز در این‌بار پیشگام بودند.
حمید کاوهی‌پور: نخستین بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در ایران پیش از اسلام

14- پیرنیا ح. ایران باستان. تهران: دبیر کتاب، 1362، جلد 2 ص. 586-587.
15- دوستخواه ج. این واژه در ایران، سالمندی و اخلاق: ترجمه دکتر ایرج شریفی، تهران: انتشارات مروری، 1370، ص. 314.
16- الگود س. تاریخ پزشکی ایران و سرمزمایی خلافت شرقی. ترجمه و فصلنامه دکتر ایرج شریفی، تهران: انتشارات ایران، 1373 ص. 45.
17- سلطانی زاده ح. تاریخ مدارس ایران از عهد باستان تا تأسیس دارالفنون، تهران: آگاه، 1394 ص. 1-3.
20- ناجی بخشچی ح. تاریخ بیمارستان‌های ایران. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1372 ص. 13.
21- لستینگ گ. دیجیتالیز تاریخ ایران و سرمزمایی خلافت شرقی. ترجمه و فصلنامه دکتر ایرج شریفی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1379 ص. 256.
22- طیب ح. تاریخ طبیعی. ترجمه و تاییده دکتر ایرج شریفی، تهران: انتشارات آسیای مرکزی، 1372 جلد 2 ص. 50-57.
23- قطبی ح. تاریخ الطب. نعمت‌الله همایونی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1373 ص. 183.
24- کمپونه د. پیامی در سیاست‌های نظامی. تهران: پیامی در سیاست‌های نظامی، 1374 ص. 130.
25- جهانی ایخمن ح. دانشگاه جنید شابان در خوزستان و سوابق علمی آن. انتشارات دانشگاه جنید شابان، 1378 ص. 41-3.
مجّه اخلاق و تاریخ پزشکی

مجله اخلاق و تاریخ پزشکی

27- ایوب قاسم فردوسي، شاهنامه، برایس موثره زول ملی، تهران: انتشارات الهام، 1386، ص 1094.
29- تکمیل ه. آموزش عالی در ایران باستان. مجله تحقیقات تاریخی 1368، دوره (شماره 2) ص 321.
30- خداابخش س. پزشکی در ایران باستان. تهران: انتشارات فرهنگی، 1371، ص 2-31.

155