مقاله مورودی
چکیده
ضرورت مبارزه با بیماری‌های درمان‌نامه و درمان آن، همواره کلیدی اصلی پزشکان و در بخشی از موارد، حکومت‌ها، در هر زمان بوده است. اختصاص‌پذیری قسمتی از مهارت‌های اصلی پزشکی قدمتی به شرح و تفسیر این بیماری و نقل قول‌های متعدد تاریخی از موران کشتار این بیماری در بین جوامع انسانی، به نوعی مؤید این ادعا می‌باشد.

در کشور ایران هم این بیماری از دریچه شناخته شده بود و وجود یک رسانه‌ای مجزا از رازی، در مورد آن، نشان‌گر این واقعیت است که پزشکان ایرانی هم بینجوریزاری پیش‌بینی این بیماری و عوارض آن مواجه بوده‌اند. توجه به علل‌پایی درمان و پیشگیری از این بیماری در یکدید بود که شاید به جرأت بتوان کفت طب توان در ایران با ابتدای روش‌های پیشگیری بیماری آبله و اقدامات عباس میرزا شروع شود و توسط میرزا تلی خان امیرکبیر دنیال شد.

در این نوشته یک‌تا سعی گفته تا یا مراجعه به کتب تاریخی و مبایع مکتوب، تا یک مامعک که به این بیماری سر راه تلقیح واکسن آن پردازیم و پس از آن با مراجعه به اسناد و مبایع موجود، سعی نمایی نا دلایل جامعه‌شناسی این گونه مشکلات را بررسی نماییم.

وژگان کلیدی: آبله، امیرکبیر، عباس میرزا، واکسن

* نشانه‌ها: اسفهان، دوزوزه شیراز، داشتکه ای، اصفهان، داشتکه‌ای ادبیات و علوم انسانی، کروزه تاریخ، تلفن: ۰۹۱۲۲۰۰۰۱۳۷۷۶۳۷۷۶۳۷.

Email: masoodkasiri@gmail.com
مقدمه
آبیل بیماری خطرناک و نفت‌انگیزی بود که بیماران در صورت بیماری به آن تا حد زیادی در معرض خطر مزگ قرار گرفتند و در صورتی هم که نجات می‌افتند دچار عوارض درمان ناشدنی آن همچون کوری، کری و صورت و چهره آبیل بیماری جدید و دلایل آن کار توان زندگی طبیعی را از دست می‌دادند. جعفر شهری در کتاب تاریخ اجتماعی تهران در خصوص وضعیت اجتماعی کسانی که از بیماری آبیل دچار عارضه شده بودند می‌گوید: 

»... در دوران سوم ابیل، که همان بیماری نفت‌انگیزی بود، به دختر مارد عربی و زبان از این عده آنها که بیمار صورت و بینی و چشم و گردن‌شان را بهربدیده‌ترین ساختار بود. ابیل استفاده‌ها که به ایزی زمان مزایای آبیل، برخورداری گردیده که عوارض کری، کوری و چهره آن نیز اضافه شده بود. زنان و دختران به قول خودمانی آبیل چکوتی که تنها به بالای نمای خود ازدواج می‌رفتند، هرگز سپر و مرمی غیر از آن با ایشان تن به ازدواج نمی‌دادند و مردانی که باید از درمان‌گذار زنان مشتاق‌البهاء را تن به همسری داده، همه عمر حصر بردند. در عوارض حوم آبیل باید گفت برخی را که واقعاً می‌تواند (۱) 

گرچه ضرورت بیماری این این بیماری، از مدت‌ها قبل احساس گشت و بود و برای اولین بار، همانطور که اشاره خواهد شد، این کار در زمان عباس میرزا به صورت مقطعی شروع کشته بود. در زمان صادق امیرکبیر با جدیدی پیگیری شد ولی به مانند دیگر اقدامات این، علیه مانند و این بیماری همچنان از بین مزگ قربانی می‌گرفت. البته در دهه‌های اخیر با اقدام سازمان بهداشت جهانی و همکاری کلیه کشورها، این بیماری با انجام واکسن‌هایی از جهان ریشه کنند شده و اکنون چند سال است که دیگر مورد از آن مشاهده نشده است.

اما ضرورتی که توسط‌های مقاله را بر آن داشت، تا در این خصوص به بررسی استاد و مهارک مرکزی پرداخته و در مورد
قاسم مایکویی آبله در ایران

بیماری آبله یکی از مهارترین بیماری‌های بومی است که از ایام قدیم در بین افراد قروانی داشته و کشتار بیماری مرگ. اغلب اطفال می‌باشند که در بین افراد یک خانواده تعدادی از این بیماری تلف شده به دلیل عوارض ناشی از آن، کور یا کر شده و از جریان تنوری مولد کشته می‌شوند. در اکثر نوزادان، طبی قدم ایران هم ممکن است با مورد آن به چشم می‌خورد از جمله برای اولین بار زایم در مورد آن رساله‌ای نوشته که این بیماری از ابتدا ملامک یک معلول اساسی است (1). در 1733 میلادی، این بیماری 20 هزار نفر را در پاریس کشت، 17 سال بعد 16 دصد هزار بجلسه و 28 سال بعد 16 هزار نفر در نابی به خاطر انتقال به آن مردند (2).

ضروت مبارزه با آبله از دیرباز در بین صاحب فکران و بخیر دوست مردان احساس می‌شود. به عقیده بایخی پیشنهاد مبارزه با این بیماری به درمان انتقابی شه سر می‌رسد. آدام معتقد است: «آبله کویی از زمان انتقابی شه به ایران انگلیسی پیشک عباس میرزا رسلهای Cormick» آدام دکتر در باب آبله نوشته که منشتر کرد. اما قانون آبله کویی امیرکبیر گفته: «4. علی رغم نظر این مورخین، گرچه ادوارد جنر در فراق نوشته وکان آبله گاوی را کشف کرد» (2). انجام واکسن‌های بایماری آلبله در میان جوامع ایرانی از هزارها قلم معمل بوده است. در قلب‌های سنتسگری، یک نوع واکسن کنیه قابل توقف نشر آبله در یک پارچه تمیز جمع‌آوری می‌کنند. هنگام تلقیح ترشحات شکمی را به دو عدد سنجی آسیا کرده و داخل مقادیر آپ جوش درون یک تولیدی حل نموده و این‌بار را توسط سورن داخل پوست تزریق می‌کردند. از این طریق سعی داشتند که پیچیده را علیه آلبره محاصره کنند. در بلژیک پیچیده را به بصرات انتقال دادند. خانم می‌شنود، با خاک ناشی از آبله گاو، مهاجر می‌کردند. این
مسعود کلیاری: مروری بر نظریه و برخی مشکلات جامعه‌شناسی تلیف و باکس آلبوم ایران

همی‌منطق به صورت رایگان انجام شده و حتی امیر اهتمام ویژه‌ای به پیگیری این کار در هرنسان‌ها داشت. از این رو، برای تدوین افکار عمومی مقاله‌ها را در روزنامه‌ها و قبایل اتفاقیه‌ی آورد که در جای خود بسیار جالب است. به‌عنوان نمونه در شماره‌ی ۲۴ روزنامه به تاریخ سوم رمضان ۱۳۷۷ میلادی، در گزارشی برای ترغیب مردم از ام رامیکبی آیلی و تشویق آنان جهت همکاری با کسانی که به‌عنوان مأمور آیلی کوبی به مناطق منفی راه‌ند، آمدید است: کلیاری تور آئین ام‌بی، که حساب‌الامر اولیه‌ی دولت علی‌اکرم نورمحمد آیلی کوبی، از قاری به نوشته‌نامه‌ی بیشتری از آن‌ها است. خود آن‌ها با به‌عنوان پسوست که این آیلی کوبی بسیار نمای است. بحث ماه‌های سفر که در کالبد رفته و جمله اطلاع خود را می‌آورد و آیلی کوبی و در مدت پانزده روز زیاده از نرسیدن اطلاع را آیلی کوبی‌بندان که هم‌گی صلح و سالم آلی درآورده‌ی خوب شده‌اند.

نکته‌ای جالبی که از گزارش بالا و آن‌ریز که در زیر ارائه خواهد شد، بردشته می‌شد این است که امیر در اجرای این امر مهم بخلاف اگر سیاست‌های دولتی که توانا در پایبندی و اطرا آن انجام می‌شود، سیاست‌های فراکسیون را در کل مناطق کشور در نظر گرفت و بر اجرای آن پایداری می‌کرد. حتی آمار می‌آید که مورد تلفیق و باکس آیلی کوبی را در روزنامه‌های واقع اتفاقیه جاب‌گشت‌های بوده‌ی بسیار شدید در عرصه‌ی تحقیق و باکس قرار گرفته. و نعم ان‌ها توسط بیش‌ترین کارهای بی‌نام ویران‌سازن آیلی کوبی انجام داده‌های بوده که گزارش کار خود را به‌صورت کامل به مرکز ارائه مشاور باکس آیلی کوبی کرده بود. در پاسخ به موارد مربوط به کار در زمان ام‌بی، آیلی کوبی برای همی‌مردان افتار مردم و در
هر کدام یک طاقه شال یعنی اولین پاداش درونی (8). به دلیل اینکه ممکن است سوال یا روشنگری این اصطلاح بیش از حد را برای جامعه شناخته شده باشد، باید به نظر خداوندگاری امریکن رپری، به‌طور گسترده‌تر به مدت‌ها تأکید آن که روشنگری در این باب نهایتاً اهمیت به عنوان ابتدای مناسب‌تری را گرفته.

در قسمت بعد از گزارش‌های مورد بررسی و درک علائم فردی که برای جامعه نشان داده شده، نشان داده شد که در اختیار بیشترین درک در این باب، اهمیت اصلی این باب نهایتاً اهمیت به عنوان ابتدای مناسب‌تری را گرفته.

جدول شماره ۱ - گزارش نقاط مختلف کشور به کمیسیون حفاظت

<table>
<thead>
<tr>
<th>نقاط مختلف کشور</th>
<th>کمیته</th>
<th>مرکزنواحی</th>
<th>کمیته‌های</th>
<th>مرکزنواحی‌های</th>
<th>کمیته‌های</th>
<th>تعداد</th>
<th>نام شهر</th>
<th>ریشه</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>آمریکا</td>
<td>۴۴</td>
<td>۹۷</td>
<td>۱۸</td>
<td>۴۸</td>
<td>۹۷</td>
<td>۴۰</td>
<td>رشت</td>
<td>۲۰۱۶</td>
</tr>
<tr>
<td>ایران</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>بحرین</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>کانادا</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>کلمبیا</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>کویت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>لیبریا</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>مونسه</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>چین</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>کره جنوبی</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>فیلیپین</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ژاپن</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ژوراکز</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

رویکرد جامعه نسبت به تلقیح و اکسپرس آبی

آثار تجاری و ملی این جمع‌آوری مبتنی بر دانشگاه، تغییر و تجربه‌های جدیدی، از نظر واکنش نشان می‌دهد. جامعه، این بدان به‌خاطر آن تغییرات، بسیار انداز ایستاده و اگرهم باشد، به گونه‌ای است که همه از روشهای مشترک و مشابه به دنبال انجام امور استفاده نموده و اگر خلاقیت هم ظهور کند، انجام خلاق را تنبیه می‌کند. در چنین وضعیت سعی می‌شود که فرد خلاق، تحت
که در یک جامعه عفانی، اگر در خون، خاک و فرشه مشترکند، همه مسان و هم‌سیستی ناشی از چهار عامل خون، خوی، خاک و فرشه، افراد قبله را به همدیگر می‌پشتند. در این حالت حتی تصور می‌رود که این همبستگی داخلی است و همه اعضای آن، یک یکی هستند.

» مشکلات پیش رو در برتر متصدیان تلقیه و اکس آبی، خود دلیل بر تأیید ادعای یالا بود. جامعه‌ی سنتی ایران، از ابتدا در برتر این کار و اکتش نشان داده و به‌عنوان یک پدیده‌ی تنها موجب برخی تغییرات در زندگی عادی بوده و یک تدریس از همه، ایمنت برخی افراد که خسارت در بر این آن مقاومت منفی می‌کردند. همان‌گونه که در قسمت‌های اولیه مقاله، نشان داده شد، این این مقاومت به حیدر که کارگزاران مقداری مهیج عباس میرزا و هم‌مددی مسیح دلیل‌ها را هم، می‌باید نمود تا به کمک کافی بحث و انتقاد مورد و جلب اعتماد آنها انتظار فرذهان و خاندان خودمان را مایه‌کویی نمایند.

» میرزا تقی خان امکان هم که به مخالفت و واکنش منفی باغت سنتی جامعه رودی بود. جهت تنبلیه‌بندی از اجرای مقررات آپلی کوبی، مقرر داشته بود که هر کس فرذرند در اثر ابتلا به بیماری آلله بهبود، می‌بایست مبلغ پنج تومان به‌عنوان جریمه به صدنه دولت بپردازد و انتقال در اجرای
دیگری هم برای این رویکرد اجتماعی باشیم. به عنوان نمونه، بررسی اساسی که ضمیمه‌ای این مقاله می‌باشد و به عنوان نمونه‌ای از این گونه اسناد انتخاب گشته است، نمای می‌دهد که این مقام‌مان به نه نه به عنوان مقابله با نمودی از تولید مظاهر زندگی غربی و نه نه به عنوان تلاش جامعه برای حفاظت از میراث زبانی مردمی، folk medicine/lay medicine، حساب آمده، بلکه نوعی مقاومت علیه اقدامات دولت و ابراز نارضایتی از اقدامات آن هم محروم می‌گردد.

آنها را از عمق به سطح آوردند با نمایان کردن آنها، به حل برخی از ابهامات و معیارهای که جامعه ما با آن در برگیرنده و هنوز هم ممکن است با آن دست به قرویان باشد، کمک کنیم. بدین طریق لازم است تا این گونه موارد و برداشت‌های خودمان را از آنها، در معرض فتوارت جامعه‌شناسان قرار دهیم.

بررسی برخی از اسناد مربوط به انجام مایه‌کوبی آبله، و دخالت دولت در این مورد، دهن پژوهشگر را به این سمت و سو می‌برد که علاوه بر آنچه ناکون تاکون گفته شد، به ذهنی دلیل تصویر شماره ۱ - شکاکت بکی از آبله کوبان به ریاست بهداشت اصفهان
نوبنده‌ی این تابه (تصویر شماره 1) که خود از ماهیکان آلیه است، در شکایت‌های خود که خطاب به ریاست بهداشت اصفهان نوشته. درک می‌کند که مورد هنگام مواجه با ماهیک، حاضر به همکاری نیم‌شونده و کنکباسیان آبادی‌ها هم که موفق به همکاری با مأمورین دولتی تلقیخ و اکسنت هستند. در جواب مگونیده‌ی مکری دوران به ما حقوق پیش داده که باید هرگز حمایت و فعالیت ملی نماییم... (14).

انجام چنین مشاجراتی با مأمورین دولتی و چنین اعرازی از سوی مردم، که علی رغم داشتن منافع زیاد در تربیت و واکسن، در برآور آن مقاومت نشان می‌دهند، مبنی نوعی مبارزه منفی با دولت است که از طریق گسترش بهداشت و درمان و تقویت و توسعه نهادهای اجتماعی، سعی در ورود به حرف خصوصی مردم و تغییر آداب و روش زندگی آنان دارد. حرف خصوصی که تنها یکی از این تناها متاثر از سنت‌های فیلیگری و رسم و رسومات درون اجتماعات خانوادگی بوده و برخوردار از این معتقدات می‌باشد و تنها مجاز دو همکار در این ملاقات می‌باشد. به چنین مقاله‌ای این بحث و دوستان نویسندگان خارج است اما بیان چنین نمونه‌های تاریخی، تناها از این جهت که می‌تواند راه‌گشایی برخی از سوالات رایج در این حوزه باشد. این اثر لازم به داشته باشد. سعی در ورود به این گونه آرام‌کننده می‌باشد و در تمامی جامعه‌های ایران، امروز اجتناب و لزوم بوده که جهت بحث تواننتان کنید، راه یک بحث خلاصه کنیم، لازم گرفته که هرکدام پرونده‌ی سازمان تغییر و تحول در دکتری سلامت عمومی جامعه، می‌باشد جهت نظر گرفتن انواع متغیرهای بومی و منطقه‌ای و منطقی بر آداب و سنین آن‌ها باشد.
منابع
1. شهري ج. گوشه‌ای از تاریخ اجتماعی تهران قدیم. تهران: نشر نی; 1370 ه. 1 ص. 294.
4. آدمیت ف. امیر کبیر و ایران. چاب پنجم. تهران: انتشارات خوارزمی; 1355، ص. 232-234.
6. فلور ویل. سلامت مردم در ایران قاجار. ترجمه: ی نسیم پور. انتشارات مرکز پژوهش‌های سلامت خلیج فارس؛ 1386، ص. 44.
7. روزنامه و تاریخ اخلاقی، تهیه و تنظیم کتابخانه ملی جمهوری اسلامی. نشر کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها. تهران؛ 1373، نسخه 12، ص. 1367-1368 ه ق. ص. 3.
8. اعتیام السلطنه. روزنامه خاطرات اعتیام السلطنه وزیر