مقاله موری
چکیده
پیشینه هزاران ساله‌ای آین پرشفکی در ایران با رجوع به متنون زرتشتی مستند می‌گردد، هر چند اغلب بر این گمانند پوئنیان و
بالاخص بقراط، علم پرشفکی را قانونی‌نموده‌اند. با این‌که آگاهی است که تمندان‌های قدری از پونان‌های بابل، اشویر، کلیده، مصر،
و هند، پیشروان آین و اخلاق پرشفکی بوده‌اند و استوارتر از همه استاد ناریگی، قواین مربوط به پارکان نگاشته‌شده‌اند. در سنج
پیشینه اخلاقی حاکی از تقدم دیگر تمندان‌ها در نظم و نسب آین پرشفکی است. در ایران باستان، قواین متفاوت پرشفکی وجود داشته و
علم پرشفکی همگام با تبعید در شرق و غربه‌ای متفاوت و دستان‌دارهای متضمنی داشته است که از طریق جنگ‌ها و رفت و
آمد ایرانیان و برون‌تاری به تبعید برون‌تاری منتقل و به نام آن‌ها شهره‌گردید.
در مقاله حاضر به مراجعة به استاد و متنون تاریخی، پیشینه پرشفکی در ایران و کیفیت آغاز انیا پارکان ایرانی و پوئنیان مورد
توجه قرار گرفته است.
و ارگان کلیه: تاریخ پرشفکی، پرشفکی ایران باستان، آین پرشفکی

افتادار پارک باستان نگاره‌ای ایران

Email: ahangari_41@yahoo.com ۲۲۷۶۷۱۷۱۷ ۱۷۵۲ ۲۳۷۷۱۷۷ ۱۷۵۲ ۲۳۷۷۱۷۷ ۱۷۵۲
مقدهم

انجام پژوهش خاصی، صرف‌نظر از فاقدی علی‌عه می‌باشد. سپس به بهبود استیل از سویی برای نمایاندن سهم ایران در قرون متعاقب در ساختن بیان‌های فرهنگی و تمدن بشر که خود ایجاد فرهنگ‌بری می‌سازد؛ و از سویی دیگر، با پژوهش در ادعای مکانیک معنوی و پیشگامی علی‌عه ایرانی‌ها که این قرار است منطق و عضویت در استیل و سایر اقامت‌ها و ملل را بی‌پناه و ناقلات آن می‌شمارد. ادعای که حفظیه تاریخی در خانه‌ای فراموش نمی‌کند. بدان سبب که ریشه‌های علم در قاره اوریا از مکاتب علمی مصر، این اثرات و به‌خصوص هند و ایران فقیر و نموده است و چنانکه گفته خواهد شد مکاتب پزشکی مزدسان و اکباتن بر مکاتب پزشکی یونان قدیم قرون ایپیدوروس، کوس، نیکیوس و رودوس مقدم بوده‌اند. وضع بهداشت ایران در دوران، فرهنگ زنتیست. (حدود 1500-900 م. ق.) چنان بود که حتی در بایر طنفا بعد در یونان اجرا نشده. دانشمندان ضمن عقول کرون آب و مناطق مسکونی همچنین، فرضیه‌های عناصر ارتباطی که به امپتولکس نسبت داده شده و فرهنگ‌بری نهایی مهم‌ترین روش‌های ارتباطی می‌باشد. به این حال، به نقطه بهای علم و دین در یونان حتی در نوشته‌های نوید. اگر مشاهده است، زیرا او پس از یکی دانسته‌های معمولی بر پایه‌های یونانی، آییسیس (به دستور، ایپیدوروس، باشند، آنتیسین، تحتترین، پیشینه. لیا هرمس، پیپ، با هفتاس، و آسکلیپس با اهمیت‌ ادعا می‌دارد که با توجه به شواهد فرهنگی، ریشه علم الهی و تشریفات بینی به مصر می‌رسد (5، 4).

نگارندی این پژوهش در یک سعی دارد تا اطلاعاتی مستند از آیین پزشکی در ایران باستان بر پایه متوان مذهبی و بالاخره اندیشه‌های دینی که آن دسته‌بندی شده در پیشینه و گستردگی شکفته‌آور علم پزشکی و علوم مربوط به پزشکان و اجتماع آنان در آن دوران دریاندازه شدند. گردن دینکرک از آنجا به صورت گرفته که این مجموعه، انتخاب‌های اوتستی که پدرهای بوده که اکنون در اختر داریم و ابنا از آن می‌توانم به سیاسی از زیان‌های پنهان ایران باستان دست یابم. اطلاعات پردازش دیگر کتب مذهبی زونتیستی در سایه‌ای اطلاعات طبیعی‌دانی که در فراوان رساله‌های پزشکی دینکرک، قابل تحلیل و طبیعی‌دانی است. هر چند ناکامی مقالاتی درباره پزشکی ایران باستان نوشته شده، در بعضی کتب نیز به این موضوع اشاره شده
مجله اخلاق و تاریخ پزشکی

قسم را از این اقوام زمین، یا کارگزار علم پزشکی دانستن به دور از واقع است. زیرا چرا انسانی می‌پیشنهادی بر اثر نظر مصرفی کارگزاران مورد بر می‌آمده است. در نتیجه، همانگونه که نمی‌توان گروه‌های از انسان‌ها را مبکر اولین پوش‌ها با خودکار دانست، نیز نمی‌توان قومی را مبکر اولین اقدامات پزشکی به خشونت آورد (8) یکی پذیرفتی این قومی را با تجربیات فراوان‌تر، ثلثی می‌تواند در اثر ارتباط با دیگر اقوام، از دانش دیگران بیشتر اخذ نموده نام و آوازه‌ای به هم رسانده است.

2- تاریخ پزشکی در ایران

رام شیبان، گوش شیبان و فرود خاندان پزشکی را به جمیلی - چهارمین پیشنهاد دیوان - نسبت می‌دهند (10). شاخص‌های جامیلی - از ابتدایی تا نیز از ابتدایی از نظر از ابتدایی، فرمول‌های کار و مراحل می‌گذارند که این تمرکز بر تعلم را به دنبال راه‌نما می‌شود. وی تا زمان تأصیل کار و وظایف کار و نیز زمان تأصیل کار و وظایف کار

نتایج حاصل از بررسی میانه تاریخی و میانه مذهبی زرتیان در برخی کلیه عرضه می‌شود. ابتدا بیشتر بیانی تاریخ پزشکی ایران با تری دهه‌های تاریخی و با استاندارد قدمی بین، موفق‌ترین کتاب‌های تاریخی آمده است. سعی جوادی در این بخش برآن بوده‌ها زبان منابع و مونت‌های آنها که در این کتاب تاریخی ایران و غیر ایرانی به شکل بیشتر نمایش داده شده. مجموعه مجموعه مجموعه این تاریخ دهه‌های تاریخی به‌دست‌دهد. قرایب آید. سپس در بخش دوم مقاله، جهت میزان اطمینان‌نگارانگان و اواح انگیزشی پزشک و بیمار و در ادامه، اصطلاح پزشکان و شرکت‌های ایران با اصلاح زنین داشته است.

1- پزشکی در استعمار و تاریخ

تاریخ پزشکی یکی از قدمت‌های تاریخی‌های کهن است که تقریباً با تاریخ جدی ای می‌پیشنهاد که حاضر همگانی در داده کتاب مقدماتی اشکال دارد اولین مراجعت خدایی عصبی است از ابتدای به‌دست. در مسیحی بود (8) و به دنبال از همان آغاز، چرا به‌دبای ادامه که در آغاز درگیر که آغاز تاریخ پزشکی است از این جهت، اگر نام تاریخ طب تاریخ درد به‌دنبال می‌بر حسب عقیده‌های عده‌ای تاریخ درمان درد، راه این‌ها رفت‌شکنی؛ (7). بیشتر حال.
امام نبوی در دوره‌ی هخامنشیان گاه‌ها در اروپ و رواج بسیار داشتند. چنان‌که نوشته‌های متونی علمی را بتوان در عالی‌ترین امپراتوری‌های دوره‌ی هخامنشیان بی‌ضبط و تپنیده درک کرد.

شکوفا شده‌ی زمان‌کنونی، برخی از این نوشته‌های مربوط به بهداشت و پزشکی، به‌فصل‌هایی از وستا و متونی فارسی میانه‌ای چون رساله‌ی درست‌کرده است که خیلی پیش از مکاتب طبیون در عالم وجود داشته‌اند. زیرا دیرینه‌ترین عامل بیماری‌ها، اهمیت است و هر یک از مزدیسندان وظیفه دارند تا با حفظ سلامت خویش و باکی فضیله به اهورا عليه نابودی اهمیتی باری رسانند. این روی، ایرانیان به عنوان انجام وظیفه‌گذاری، فضایی بسیاری از پزشکان در دوره‌ی هخامنشیان علم و تجربه به هم رسیده‌بوده (۲۷). چنان‌که نوشته‌های متعدد و کاهش در مکتب سدی اکنون که یکپشت سال پیش از زرتشت، سنابداو هم‌ستوئیت شده، بنیان‌های فلسفه سازمان‌دهی و جغرافیای تدریس می‌شود و در آن مکتب حضور داشته است (۳۰). و احتمالاً سننی مذکور همان است که در فوروردین پنجم بند هفت و سیاست شده است (۳۰).

آشنایی ایرانیان با پزشکان پوستی از زمان هخامنشیان با اقامت پزشکان چون دومودس و تکنیک‌های صورت گرفت (۶۲۰). این حضور این پزشکان در ایران بر یک عقلانی ایرانیان از پزشک نیز به است، زیرا به تصمیم گرفتن پیش از حضور پزشکان مذکور در ایران، کوروش در سباهه‌ی ویژه‌ای از پزشکان و جراحان داشته است و نیز از فحواهی کلام گرفتن پر می‌آید که کوروش و پدرش داریوش، از پزشکی و قواعد تدرسی آگاهی داشتند. همچنین بنا به نوشته‌هایی که کوروش به وضع دارو و درمان کشور سر و سلامت می‌داده‌است پزشک مجاز را با انتخاب داشته است. مطہرکر کرد، هر یک از رعایا که که پزشک می‌شد. پزشک را متأثر درمان کنند با خود بیمار به پزشک مراقبه می‌کردند.

در دوره‌ی هخامنشیان، گاه‌ها از روان و رواج بسیار بازداری داشتند. چنان‌که نوشته‌های متداول به ۶۰ نوع گیاه دارویی به ۱۷۲۰ مورد استفاده در آن مقدس (مترو) نیز علاوه بر سایر درمانگری‌ها، اثر شفایی‌خش‌یافته‌است. چنان‌که در هرمزشیر، بند ۴۲، ۵۱، از غذاهای خوشایی از پزشکان مانند فلز مال معمول است، گرفته‌است (۳۲) با عبارتی شیوه از کتاب بیماری، بازرگانی درمان بیماری و مربوط
فصل اخلاق و تاریخ پزشکی

زمان شناخته شده بود (72) و از نام‌هایی که دارویی به ساتراپی، گیاهنامه نوعی و استور غرس درختان و کشت گیاهان را داده می‌گردید و به درختناری و گسترش صنعت و مصرف عصاره‌های گیاهان علاقه‌مند بود (73). گژن‌ون می‌نویسد: از اساسی به انگار که، کودکان، سوده‌ها و گیاهان می‌امروین و گیاهان زه‌رگین را می‌شناختند و سوده‌ها را به‌کارگیری و از زه‌رگین پیره‌زیدند (74). عباراتی از دیگرند ششم، فرگرد 308 می‌گوئند گژن‌ون می‌نویسد: این [رژیشان] همچنین معه‌دار، سوده‌ها را به‌کارگیری که انسر، یابد رهار و گیاه داموری را نشان‌داد: چون با شناخت دارویی و گیاهان داموری، انسان می‌تواند بیماری‌ها و درد‌هایی را که علاج دیگری ندارد درمان کند (29).

با نگرش‌های مدرن، شناسان هم‌خانمی از آب جوشیده در طرف‌های سینه استفاده می‌کردند که یکی از شیوه‌های پیش‌آموزه از دیگر این، وقتی شانه‌ داخل دیگری خوراکی و آذوقه و جوانان زیادی از کشور خود همراه می‌رود و به‌خصوص مقدار زیادی از آب رود خوش‌سیست که از نسبتی که شوش جاری است با خود همراه دارد، زیبا یا فقط آب این رود را می‌شاند و هیچ آب دیگری دوست ندارد. آب این رود را می‌شانند و در طرف‌های از نفره می‌رند و بر روی عده‌ای که‌گردنشان چهارچشه، قرار می‌دهند که موشهای فاک، در تمام نقل و انتقالات پادشاهی بنیان (ح) مثل می‌شود (20).

به استناد دیگر، از 71 نسک کتاب مقدس ایران بسیار در سه نسک به نامه‌های «هوس‌مان نسک»، «نیکیادوم نسک»، و «چهارم نسک» از محاسب‌های طبیعی و بیوپزشکی پزشک گفتگوی عمان بود که برای آقایان و سرایی و سپس به‌پایه درس می‌دادند (44. 34. 5. 33. 44. 2). گژن‌ون کنندی شاهرود، دستورلش پزشکی پیش کشور را با استفاده از روش‌های بی‌پدیداری در درمان بیماری‌ها به‌کار می‌بردند که از روش‌های پزشکی نوین شده، علت بیماری‌ها را تغییرات رفاه‌های چهارگانه بدن می‌دانستند و تمامی بیماری‌های
فرشته‌میلک: آبی‌پرتشکی در استان‌های تاریخی ایران باستان

۶

جسمی و روحی را به دو دسته وکیل و غیر وکیل تقسیم می‌کند. آنان دلیل سیاسی از بیماری‌های روانی را ناگفته است.جسمی و علی سیاسی از بیماری‌های جسمی و نوپرستی‌ها زیست و خیال‌های فاسد می‌دانستند. همچنین در گندی شاپور، تخصص پرتشکی پدید آمد و تمامی پرتشکان، داروسازی و داروسازی‌های می‌آموختند. به علاوه، آنان قانونی و اصول طبی و فعالیت‌های پزشکی خود را ثابت می‌کردند (۳۷، ۲۰، ۲۱).

گرچه تعیین پزشکی توسط نوپرسته و مراحی بود اما ایرانی‌ها نه تنها به تأیید نوپرسته در داروسازی صاحب‌نظر بودند. زیرا آنها اقدام رسمی در دانشگاه‌های انگلیسی‌زبان، نگارش کتاب‌های داروسازی به‌سیله شایرین مهل بود که شاید تخمین زنی داروسازی‌های جهان باشد (۳۸، ۲۱).

دوران سلطنت این‌شیروان از جهت ترمیمی کتب پویان و هم‌هنا به فارسی بسیار توجه است. چنان‌که برای یادبود آوردن گیاهان داروی شناخته‌شده، بریزی و طبیب شخصی و به آسام هند شد (۲۴). موضوع همه‌گیری و هم‌کاری پرتشکان ایران باستان از نظر پرتشکی آن زمان امری جداگانه‌ی‌ی‌دی ناپذیر بوده است. پرتشکان گردهمایی‌های ساده درباری مسئولیت و دوستی‌های پیش‌گامی‌ها و درمان آنها تشکیل داده به مشورت منشن‌ند و تزئین‌ات اطلاعات پرتشکی را و بدaler می‌کردند. چنان‌که در سال بیست و سوم سلطنت خسرو اول این‌شیروان ممالک برای گفت وگوی پرتشکی تشکیل شد که پرتشکان گنده‌ی شاپور، کمال پست خود را نمایان‌دادند (۲۰، ۲۷، ۲۷).

در دوستان مذاهب دیگر شد که در عهد ساسانی بیمارستان‌های بسیار و هم‌چنان به تفکیک بیمارستان‌زنان از مردان اجازه می‌شد بود تا پرتشکان زن مرد به طبیعت اشغال داشتند. و نظر دانش آنها نشان می‌داد که در کشتی‌سی سیار به نقل از خلاصه عجایب این عبارات سرشنامه‌ای را دیگر دارد، ایران به ساسانی آورده است: همه اقوام جهان پرتری ایرانی‌ها از ادعای دانش‌دان خاص در کمال
فرانکی و دین اموخته‌ای خوشش، رئیس پرتشکان را منصوب
می‌کرد. است. (۲۲) گویند، دیگر پرتشکان در روانپزشکی و
تن پرتشکان به عهده زرتختوارترين همیه دندانهای صحیح
دستور (فنا) و درمانگر برگ صاحب دستور (حفا) یا در
ستبد بوده است. (۲۴).
روش پرتشکان از میان عالی‌ترین نیز از طبقات چهارگانه
(آسونون، اراشیاران، شناوران و سنگواران) ایران انحصار
می‌شود (۲۴) زیرا پرتشکان آگاه‌ترین دانش‌ها را دربارهٔ کیفیت
تازه‌های بر جسم و جان ادمان است. (۲۴) و راهیبیست
پت یا دندان دنیه و دهان‌های کتاب مقدس است. همehr
گرد ذا برویب یا ذهاب. دین‌سپاس، روانپزشکان از طبقه
روشان می‌پروردند. ایندکه در حیصص و مثبت
روش‌های پزشکی به طبقات اجتماعی اهمیت می‌آورد. آن
روش از پرتشکان که زمین‌گره‌های پسرانه است
همان نت پرتشکان است. (۲۴). لازم است نت پرتشکان، شناخت
گیاهان و اطلاع از خواص طبی آنها و نیز کاپیلاتاسیون این
و رویه‌پزشکی به‌دلیل پرهریز از نماس با بدن می‌برای
آمأختن کاپیلادسیون به نت پرتشکان. نمی‌پیاده‌شود و لیا شاید
کانوسیکرازنا که نت پرتشکان می‌کردند مجاز به کاپیلاد شکافی
اجساد بودند. دین‌سپاس، روانپزشکان روانپزشکی که می‌ترد
پرتشکان، دانو پرتشک و اسم پرتشکان از نظریه‌پذیر بوده است
محیط‌نما، می‌شود (۴۱). نت پرتشکان مطمئن
دنیک و درمانکار پرتشکان، آش، پرتشک و گیاه پرتشکی
می‌گردد. جزء طبقه کسان‌زار و بی‌ارتباط با طبقات
اجتماعی انتحاری و صنعت‌گران نبوده است. در نهایت نیست
(۴۵) و زین‌الاعجاز (۳۱) پرتشکان در ذی‌طفیت سوم اجتماع
ذکر شدند. در حالی که روشن‌پزشکان در طبقه اول قرار دارند.
به استناد مثول نیز دریافت می‌شود که گروه
روانپزشکان در طبقه اول و گروه تحت پرتشکان در طبقه سوم
جامانه‌شده. (الف) راهبردهای پرتشکان در آموزش‌های زرتختی، پرتشکی
دو قسم اصلی بر مبنای دو بعد وجود آمی‌دارد: ۱- کیتی
فهرست افتخارات، آبیستیون پریشکی در استرالیا و تاریخ ایران باستان

8

شدهاند که با توجه به تمامی آنها اصناف پریشکان در ایران

باستان بیان نمی‌شود. نویسنده پریشکی، («هالیوا» درمانی)

(2) اشک پریشکی. 6 دانو پریشکی. 6 کارد پریشکی. («نیشر

پریشکی») 7 آتش پریشکی («داغ درمانی») 6 گیاه پریشکی.

گیتی پریشکی برای دستیابی به هدف خود دو گونه

به ادامه داشته است: 1 پیشگیری: پاییدن نه برای درست

(سالم) مانند: 2 درمانگرانه: به بهبود رساندند تن از بیماری

اساس کار گیتی پریشکی بر حفظ و مداوم ان و ادبی بازار

پرده در درمان و استفاده از از این بهبهان بوده است.

در دین، ترنت، خداوند، تن و تن از پریشکان از انجام

که نه، ابزار و کارگاه مادی روان است (4) و سلامت تن

سلامت روان را به همراه دارد.

گیتی پریشکی در پانزده زمانه، کار پژوهشی می‌نمودند

1- نخومه («اُمره») 2- پیادیش. 3- سامانتس. 5- گدارش -

اختلاف 6 همگانی. 7- تغییرات [عرض] 8- گریدند

تن از درستی و وارسته آن 9- زایش 10- پورش 11-

سرشته 12- خوی 13- داد و آمیز (تدرتسی) 14- زمان

(شناسی) 15- داد و آمیز) شهر پریشکی (49).

موضوع مینوی پریشکی بر روان بیکر پیشگیره انسانی است و

عمل آن بر روان آدمی بر اساس باها و نابینایه برگرفته از

آموزه‌های دینی به یکباره امتحان کرده‌است برای حفظ

روان از گاه و پاسداش‌گرایان روان آنرده بیان کننده با دستور

روان پریشکی (4) و 24 همین رهگاهی، علم مینو

پریشکی ارج می‌یابد؛ زیرا که زندگی و احساس تن. همه از

روان است. مینوی پریشکی می‌صفی فرد از انجام است و

گیتی پریشکی. چون ابزار آنی است از زندگی می‌شهور و لیل نه

آنگونه که مینوی پریشکی به گیتی پریشکی یک‌نیاز بناز ازدیر

به‌هد روان به‌همچون نه باز بیمه است. که با عمل به

آموزه‌های گیتی پریشکی حاصل می‌گردد و باعکس (24). به

دیگر سختی، اگر قوای جسمانی ضعیف تر می‌شود روح متأثر

می‌شود؛ بنابراین، باید دار نت‌رسی چونا بود تا روح سالم

ماند و برخاسته از همین انگیزه است که در دین زینتی،

به استادان دین‌کر، گیتی پریشکی و تن پریشکی در تعامل

زیرا که تن و روان همکاران و گیاه راه‌پردازی توانائی

اخلاقی و بیماری‌های روانی، پرورش خرد خداوی و حفظ

سلامت جسم است: نبیاهای («حکمت و آفت») تارش

آورده بر گوهر دم‌دوز، آرزوی و دیگر نیازهای سرشناس

و پریشکی‌های (ارائ سالم) ارائه نیازهای زندگی، خرد خداوی

است (که خود) استوار بر خوب نگهداری

تن به کمک را و روانهای پریشکی - دارویی می‌باشد

22)

مینوی پریشکی خاص با هدف دریافت کردن مدرم از

امیکی و گفتن و کردن بد و گرایش کردنیان به اندازه و

گفتن و کردن نیک آن هم به گوهر قرار دادن دانایان، برای

آموزه‌ای دین به انجام می‌نشست (49).

مینوی پریشکی خاص برای دستیابی به هدف خوش، و

وظیفه برای حفظ سلامت روان مردمان داشت 1- پیشگیرانه

پاییدن روان از گاه 2- درمانگرانه: به‌همد بخشیدن، روان از گاه

و مینوی پریشکی برای دستیابی به درمان روان بیمار، باستیتی به

دو گونه عمل می‌نمود: اول آنکه، باور زبانی به دین بهی را به

بیمار تلفیق نماید: دوگره، و یا را به رفتار مطابق با دین بهی

تحریض کند و برای انجام دوگاه اقدام خوش، باید نیروهای

جان و برازند دروغین آن را پاسخ‌داد (24).

رئیس تمامی مینوی پریشکی که زنشتی وارتی دیدنار

صاحب دستور («فووا») بوده می‌باشت به خصائص ذیل

آرایش می‌توان تا سایر مینوی پریشکی بیش از این گونه، دارد خرد

ناب، ویژه ترین دینی‌های اندیشه به یادن، ستانگر

اندیشه‌ها نکته‌ها. به داد سیاست‌های، گواهندان، زند

دن اگاه، گذار از بدگمانی، آرایش و یارب دادگستری، دارندی

شنایخت و همانمان. به‌هم‌ای که، دشمن کامپریستی، سرکوب

کنندی، نیز، فرمان در کشت گاه‌کناران (49).

گریش مینوی پریشکان متخصص و رفاهی همه‌مانند گیتی

پریشکان متخصص، مستلزم آزمون و موفقیت در آن بود. ابدآ.
منو پرشفک را در حوزه دین‌سالاری (آسمونی) امتحان می‌گردید. سپس در گسترش خانه و خانواده، سیدیگی در گستره‌های ده و چهارم در گستره‌های شهر و پنج در گستره کشور؛ و اگر کسی، شایستگی‌ش را نماید، مراحل امتحان به این‌گونه رسید می‌توانست با بقاء میزان و ارتباط روند و روندی از دست بیاید. اگر مانند از آزمون مراحل پایین‌تر سرعت بیرون نمی‌آمد، شایستگی آزمون برای پایگاه بلندتر نمی‌بود.

(۲۴) وسیله درمان در بیماری‌های روانی، نخست اندره‌های بوده که با بهبودی‌های از نیروگاه‌های (ادعیه) دین بهی، بیماری‌های ادتیونه و دیگر آزارها را از موردان می‌زودند و سپس به‌گیری از سخن آفرینند. در جریان بیماری‌ها و بیماری‌های گرد و غبار

تشکر و قدردانی
از استاد فرهیخته و فرهنگ شناس گرانقد، جناب آقای دکتر فریدون فقیحی که در فراهم آوردن مجدد و دبیرکد باری ساماندهی، سپاسگزاری می‌نمایم. ازد سلامتش داراد.

ابن نیما، پیامبر، ترجمه ی تجدید م. تهران: اساطیر و مرکز ملی گفت‌وگوی تهدیها: ۱۳۸۷.

دوستخواه‌ج. ترجمه ی اوستا. تهران: مروارید، ۱۳۷۴.

رضیه. ترجمه ی ونیدیان. تهران: فکروی، ۱۳۷۶.

기에 مطلق چ. شاهنامه. تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۸۸.

بهار م. پژوهشی در اساطیر ایران. تهران: نشر آگه، ۱۳۷۵.

نمایی از تاریخ قاجار، ترجمه ی حکمت ع. تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ۱۳۸۲.

شورای ر. پرشفکی و بهداشت در ایران پاسخ. مجله ی پیش‌سمی، شماره ۱: ۱۳۸۲.

خداوند م. تاریخچه ایران. ترجمه ی پرشفکی در ایران و تأثیر آن در ادبیات. مجموعه مقالات تخشرین کنگره تحقیقات ایران سال ۱۳۸۵.

رضیه ه. دانش‌نامه ایران باستان. تهران: سخن، ۱۳۸۱.
فرشته‌ی افکاری، آبین پریشکی در اسطوره و تاریخ ایران باستان

17 - سرودی م. پژوهشی در تاریخ پریشکی و درمان
   جهان. تهران: سرودی; 1377.
18 - اشک ر. بررسی م. راسته. آموزه پریشکی مغنا. تهران: اساتید; 1383.
19 - عقیقی؛ ر. اسناد و هرگاه ایران در نوشته‌های یهودی.
   تهران: توس; 1376.
20 - خداوندی س. پریشکی در ایران باستان. تهران: فرهنگ;
   مجله ی کارآ; شماره 8; 1349.
21 - رهبر. دیبانی‌های بر تاریخچه پریشکی در ایران باستان.
   اسدی: 1346.
22 - سارپورن. تاریخ علم. ترجمه ی دین کتاب سوم، دفتر دوم.
   تهران: میراون؛ 1381.
23 - کنونفرانه‌ها. ترجمه ی پریشکی ا. تهران: کتاب‌سرا؛ 1375.
24 - کنونفرانه‌ها. ترجمه ی پریشکی ا. تهران: امیرهای سستر جامکار;
   سمنان: راهنما. تهران: نگاه; 1388.
25 - معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش
   پریشکی. تهران: 1370.
26 - کیشی م. تاریخ ایران از آغاز تا اسلام. ترجمه ی
   یکه‌رودی م. تهران: جامعه؛ 1379.
28 - شکی م. تاریخ ایران از پیش از اسلام. ترجمه ی
   یکه‌رودی م. تهران: نگاه; 1385.
29 - شکی م. تاریخ ایران از پیش از اسلام. ترجمه ی
   یکه‌رودی م. تهران: نگاه; 1385.
30 - شکی م. تاریخ ایران از پیش از اسلام. ترجمه ی
   یکه‌رودی م. تهران: نگاه; 1385.
31 - شکی م. تاریخ ایران از پیش از اسلام. ترجمه ی
   یکه‌رودی م. تهران: نگاه; 1385.
32 - شکی م. تاریخ ایران از پیش از اسلام. ترجمه ی
   یکه‌رودی م. تهران: نگاه; 1385.
33 - شکی م. تاریخ ایران از پیش از اسلام. ترجمه ی
   یکه‌رودی م. تهران: نگاه; 1385.