مقاله موری

چکیده
مهم‌ترین جراین زندگی اجتماعی انسان در دوران مختلف تاریخ بشر، مسئله‌ی اخلاق و نجومی سلوك انسان در جامعه با همان‌ونا

خود بوده است. هرچه زندگی انسان پیچیدتر می‌شود، مسئله‌ی اخلاق هم شکل پیچیده‌تری به خود گرفته و تعیین اخلاقی روابط

انسان‌ها در جامعه مشکل‌تر و تشخیص مصداق‌های اخلاقی از غیراخلاقی توانسته می‌گردد. در جامعه پزشکی به‌طور اخلاقی نهایی

بحث علمی بسیار اهمیت این حرفه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و حتی مباحث اخلاق پزشکی با عنوان medical ethics

جمهوری اسلامی یک راه خود اختصاص داده است. علت تأکید بر اهمیت اخلاق پزشکی اساساً به این خاطر است که مسائل آن فارغ

از اخلاق عمومی است. در محیطی که پزشک این حکم صادق است که اساساً حکمت طب بر محور اخلاق بوده و پایه‌ای آن بر مبانی

اخلاقی استوار است. لذا در این مقاله سعی می‌شود دیدگاه‌های مربوط به موضوع اخلاق پزشکی در ایران باستان و دوره‌ای اسلامی، نقش

و اهمیت آن در جهت برخوردارانسانی شرایط‌نامه و اقتراح‌های بسیار کرد.

با توجه به اهمیت و نقش اساسی علم اخلاق در حرفه پزشکی، بازداشت داشته که در کنار، شناسخت و معروفت نسبت به

حقایق در مکان حکیم‌اند محکم‌تر و افزون بر دانست و دوران‌ها بازی علیک از مزیت روشنایی نیز بهره‌مند بودند. به همین نسبت نیز

انتزاع آنان به اخلاق و معنویت کامل تر بوده و در حفظ ارزش‌های اخلاقی بسیاری می‌کوشیدند. همانند پیشواان دینی، کویی‌ای شاشه

بوده و مرموده را به آنی و تبدیل راه‌هایی می‌کرده. اعمال اخلاقی اساساً ترین راه وصول به این مقصد هستند و رعایت معیارهای

اخلاقی در پزشکی بسیار خلقتی خواهد بود که پوشیدن آن زیبایی‌ای قائم همگی اطلاع.

واژگان کلیدی: اخلاق پزشکی، اسلام، ایران باستان، علم اخلاق

کاظم خدادوست، سید‌فضل‌حسینی، محمدعلی محجج‌شجاع

---------------------------

1 دانشجوی دکتری تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
2 پزشک و محقق
3 نشانی: تبریز، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی تبریز، دانشکده دندانپزشکی، تلفن: 021-8323-03556867

Email: khodadoosta@gmail.com
فهرست‌های علمی پیشرفت‌های مبتنی بر راه باز نداید و
تمرينی است که از پژوهشی اخلاقی بروزدار باشد. علم و
توجه به محوری از اقلیت‌های باعث تغییر نوازیده.
کشوری بشر نبوده و گاهی نقض غرض است. زیرا در نوع
پیشرفت، باید دارای جهت و هدف باشد و اخلاق به پیشرفت
علمی جهت و هدف می‌خشد. پیشرفت علمی عاری از
مکاک و سجاوی اخلاقی حکمت در تاریکی است. اخلاق
رابط‌ها ب ره حکمت محصول می‌شود.
لذا با توجه به معنی اخلاق که ریشه در خلق و خویی دارد
و آن کیفیت است سنجش نکنی که باعث می‌شود افعالی که
آن کیفیت ناسی دارد، به‌شکل و تردد از انسان صادر شود.
اخلاق با فضیلت و رذالت همراه است اما در مورد اخلاق
صرفاً صفاتی نیک به‌کار می‌رود.

مقدمه
علم اخلاق در حوزه‌ی پزشکی، اهمیت و نقش اساسی
دارد. این علم که باید به و نیازهای اخلاقی پزشک را به او
گوشاند، مکمل و شبیه رتابی به بیماران و همکاران را به او
می‌آورد. از مهم‌ترین بنیان‌های علم و تئوری پزشکی به‌همار
می‌رود. حقیقت آن است که در گذشته، طبیبان از دولت و
دانش‌جویان بالای علمی، از مقام ومنشی روحانی و
اخلاقی بیماران می‌کوشیدند. لذا از جهت علمی و عملی
الگویی شایسته برای مردم به‌شمار می‌رفتند و مانند پیشوايان
دینی هم‌واره مدرم را به آن، راستی، پاکی و نجابت,
و ایمان‌پذیر می‌کردند.

پیشرفت‌های علمی پزشکی زمینه‌ی برای یار دوست و
باستان و اسلام، اهمیت و ارزش آن را درجه‌تبار
برخورد انسانی، اخلاقی، عاطفی، شرافتمندانه و احترام‌آمیز
مورد بررسی قرار می‌دهد.

روش کار
ی‌جهت اخلاقی محوری حکمت در تاریکی است. اخلاق
جهت طرح موضوع ملت‌ها و سنت‌های انسان که برخی از
همچون تئوری اخلاقی در ایران باستان و اسلام، اهمیت و
اخلاقی آن از نقش سیاسی، قانون این سیاسی ذخیره
خوارزم‌ها بیست اسماعل جرایجی و پنظامی اهوازی
مورد بررسی قرار گرفت.

بحث
جهت طرح موضوع ملحظه و ضروری است به تاریخ‌های
اخلاق پزشکی و اهمیت آن در دوران مختلف اشاره گردد:
الف - نگاهی به تاریخ‌های اخلاق پزشکی قبل از

اسلام:
علم اخلاقی از دنیا تاریخ‌های طولانی با
سایه‌ی بیش از ۲۰۰۰ سال دارید. در قرون قبل از میلاد
حضور مسیحی (ع) فرهنگ یونانی و رومی که تحت تأثیر
فرهنگ ایرانی و تمدن شرق بود در غرب گسترش داده
است، در آن دوران به‌دلیل عدم گسترش دانش
معمولاً سایر علوم مانند فلسفه را نیز فرا گرفتند. لذا
تاریخ‌های اخلاق پزشکی با تاریخ‌های فلسفه در قرون تبل

کاغذ خدادوست و مکاران: اخلاق پزشکی و اهمیت آن در ایران باستان و اسلام
17

Downloaded from ijme.tums.ac.ir at 23:39 IRDT on Tuesday June 11th 2019
تحصیل می‌نمودند و بعد از اتمام مقدمات آن، یکی از این دو رشته را انتخاب کرد و ادامه می‌دادند. مودیان زیرنشی برخی از اچ‌آی‌کی از این دو محصول می‌شدند. تقاضای می‌کردند و رئیس وزارت دیزاین نیز فن طبیعت و راه‌پیمایی و کنترل داشت و در کمک به بیماران امر می‌کرد. در یک بخش «نداده‌ها» افسانه‌هایی در پاب و در زمینه‌های پزشکی آمده است. شرایط طبیبین این بوده که اولًا زیادی مطالعه کرده و در خود تجربه کافی داشته باشد، نهایی به صورت هر واحده به صورت اخلاقی. در آینده نزدیک، مهارت در درمان بیماران نهایی معنی یک پزشک شایسته بودن، بکه شخصیت اخلاقی و دارای بودن ویژگی‌های اولیه قرار داشته است. زیرنشی نسبت به عمل خلاق چون سطح جنین، بارداری غیرشنوایی و خطا‌های پزشکی تعصب و حساسیت خاصی داشتند (۱).

ب- نگاهی به تاریخچه‌ای اخلاق پزشکی دوران اسلام

و نساز آن:

علمان اخلاق و فلسه آن از نظر اسلام یکی از مهم‌ترین و والرین عمل است و این حیات در آیات و احادیث مختلف منبع شده است. خدایان متعال در کیفیت زیبای پیامر را به دنبال اخلاق نیکوکاری می‌نمایند. و در آیه‌ای

9- سوردی فلمند، آیه ۴۰
۱۴

کامل خدادوست و مکرانی: اخلاق پزشکی و اهمیت آن در ایران باستان و اسلام

معرفی می‌نمایید: "هموی اخلاقی نیک را موجب آمرشگران قرار دهد و بهترین اعمال در ترازوی صلیکه حسن خلق معرفی می‌فرماید" (۸). رسول اکرم (ص) در حدیثی می‌فرماید: "انجام بیش از لازم مکارم اخلاقی من جهت تکمیل مکارم اخلاق می‌بودد" (۹).

در مقدمت اسلامی، اخلاق پزشکی تحت تعلیم عالی‌الدین می‌باشد. اسلام و درخشش و اقدام بر خورداری از این امر به‌طوری که پزشکی بسیار بدان است قدیس اسلام را مثال و هم‌روز سنت و دینی قرارداده است و در روابط اسلامی شغل و دانش پزشکی در کتاب علم‌الله عنوان داشته است. از ایام پیامبران اسلام (ص) قابل شده است که فرمان‌های علیمان علم‌اللهان و علم‌الاقدان (۱۰) و همچنین از امام صادق (ع) نیز شده است که حرفه پزشکی را به هر یک از سه نیاز اساسی جامعه به‌حساب آورده است و می‌فرماید: "اهل هیچ سرزمینی از وجود سطحی که در کار درآمده و آمده داشته باشد، به شیوه و سرگردانان می‌شود. این طبقه عبارتند از: به‌ساند بهره و ایشان از موردی از واسطه و پزشک ماهر امر منع" (۱۱).

اگرچه تقریبا همه اقوام از دریابی به اخلاق پزشکی معنی بوده و قبایل هر کم‌مانند ضرورت آن را به نحو خاصی توجه نمی‌نمایند. اما در فرهنگ اسلام، پزشک از دو جهت ملمع به کسب تضمین اخلاقی است: اولاً این که خود پزشک انصار است و ثانیاً موضوع شغلی، حیات و سلامت و حیثیت آدمیان است. گرچه وجه اول پزشک و غیرپزشک مشترک است، اما در مورد وجه دوم، یعنی سرورکاری، داشتن یا جان و سلامت و نامه‌های منون، منحصر به فرد است، زیرا که خدمت صحیح یا موجب حفظ جانها و سلامت افراد جامعه است و خدانورد نهایت انگاری یا تبعیت از...
پدیدانه‌های اهوازی معروف است. در این پدیده‌ها آدم‌های مسلمان، بهره‌کننده‌ی خود از موقعیت‌های اجتماعی و عرفانی جامعه، از طریق هرکمکی که در زمینه خود در برخی فضاهای زنده بودند، به دنبال بهبود زندگی خود بودند.

به‌طور کلی، این پدیده‌ها در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی زندگی مسلمانان در این دوره بودند. این پدیده‌ها بیانگر بود که آنها برای بهبود اجتماع و رشد فرهنگی جامعه، بهره‌کننده‌ی خود از موقعیت‌های اجتماعی و عرفانی بودند.

در پایان، می‌توان به این نکته اشاره کرد که این پدیده‌ها بیانگر بود که مسلمانان در زمانی که جامعه‌شان در معرض خطر و تهدید بودند، بهره‌کننده‌ی خود از این موقعیت‌ها بودند تا بهبود زندگی خود بپردازند.


[8] پیامبر (ص) در آیاتی از قرآن (س) گفته است: "هر کسی که آن‌ها را به یاد نگیرد، به آن‌ها مراجعه نکند، به آن‌ها مراجعه نکند.


[14] پیامبر (ص) در آیاتی از قرآن (س) گفته است: "هر کسی که آن‌ها را به یاد نگیرد، به آن‌ها مراجعه نکند، به آن‌ها مراجعه نکند.


[16] پیامبر (ص) در آیاتی از قرآن (س) گفته است: "هر کسی که آن‌ها را به یاد نگیرد، به آن‌ها مراجعه نکند، به آن‌ها مراجعه نکند.

[17] پیامبر (ص) در آیاتی از قرآن (س) گفته است: "هر کسی که آن‌ها را به یاد نگیرد، به آن‌ها مراجعه نکند، به آن‌ها مراجعه نکند.

[18] پیامبر (ص) در آیاتی از قرآن (س) گفته است: "هر کسی که آن‌ها را به یاد نگیرد، به آن‌ها مراجعه نکند، به آن‌ها مراجعه نکند.

[19] پیامبر (ص) در آیاتی از قرآن (س) گفته است: "هر کسی که آن‌ها را به یاد نگیرد، به آن‌ها مراجعه نکند، به آن‌ها مراجعه نکند.


[21] پیامبر (ص) در آیاتی از قرآن (س) گفته است: "هر کسی که آن‌ها را به یاد نگیرد، به آن‌ها مراجعه نکند، به آن‌ها مراجعه نکند.

[22] پیامبر (ص) در آیاتی از قرآن (س) گفته است: "هر کسی که آن‌ها را به یاد نگیرد، به آن‌ها مراجعه نکند، به آن‌ها مراجعه نکند.

[23] پیامبر (ص) در آیاتی از قرآن (س) گفته است: "هر کسی که آن‌ها را به یاد نگیرد، به آن‌ها مراجعه نکند، به آن‌ها مراجعه نکند.


[26] پیامبر (ص) در آیاتی از قرآن (س) گفته است: "هر کسی که آن‌ها را به یاد نگیرد، به آن‌ها مراجعه نکند، به آن‌ها مراجعه نکند.

[27] پیامبر (ص) در آیاتی از قرآن (س) گفته است: "هر کسی که آن‌ها را به یاد نگیرد، به آن‌ها مراجعه نکند، به آن‌ها مراجعه نکند.

[28] پیامبر (ص) در آیاتی از قرآن (س) گفته است: "هر کسی که آن‌ها را به یاد نگیرد، به آن‌ها مراجعه نکند، به آن‌ها مراجعه N
عیادت مرضی هم دارای ارزش خواهند بود. پیامبر (ص) فرمودند: "عیادت کنندگان مرضی در حمایت الله غطاسه است". بنابراین، وقی عیادت پزشکی به مردان پیام بیماری می‌پردازد. کاری به می‌کند ولذ است که همدقت در نظر داشته باشد و هم تقویه به الهی در این مراحل کند. امروز هم، عیادت ارزش معنی چنین تکمیل کنند. امروز، می‌پردازد. کاری به کار گیرد و از نظر اخلاقی و حدنود خود را آرام نگه می‌دارد. در جهت کسب معنوی زیبای جهان و از سوی سیاست و سلوك معنوی حرکت کند. این همان عیادت ارزش معنی یک جامعه پزشکی مطرح است.

برای جامعه پزشکی فراموش کرده است.

(۱۷) اسلام به پیامبر و سلامتی به عنوان ابزارهایی برای کسب معنویت توجه می‌کند. لذا از نظر ارزش‌های معنوی هیچ کدام دارای ارزش ذاتی نیست. اگر انسان از پیامبر افتادگی معنوی کنید پیامبری دارای ارزش می‌شود و اگر از سلامتی در جهت کسب رضایت الهی به‌مرور گردید، سلامتی و سیاست شکرگزاری به درگاه الهی خواهد بود.

اما سجاد (ع) در مذاهب‌های خود با خداوند به درگاه الهی عرضه می‌دارند که اساساً از نمایندگان کمال حالت شایسته برای شکرگزاری است هنگام صحبت که توان استفاده از روزی پاک و داری با هنگام پیامبر که سیاست رهایی هیچ جمال نداشت.

امام می‌گوید: "خداوند پیامبر فرمود: "هجی من روزی به می‌دارند و زن مؤمن و مسلمانی بپیامبر معنوی نسبت می‌دارند که خداوند به سبب این آمیزه گاهان او را به‌بخشید.

بنابراین، در و نه که انسان در پیامبری که بی‌امر ند. در روایت اسلامی نب از این نهایت پیامبر و سلامتی و میزان ارزش معنوی آن‌ها را به انسان می‌آورد. در رواج اسلامی نیز به این مسأله بیمار توجه شده است. پیامبر فرمودند: "هجی من روزی به می‌دارند و زن مؤمن و مسلمانی بپیامبر معنوی نسبت می‌دارند که خداوند به سبب این آمیزه گاهان او را به‌بخشید.

امام می‌گوید: "خداوند پیامبر فرمود: "هجی من روزی به می‌دارند و زن مؤمن و مسلمانی بپیامبر معنوی نسبت می‌دارند که خداوند به سبب این آمیزه گاهان او را به‌بخشید.

امام می‌گوید: "خداوند پیامبر فرمود: "هجی من روزی به می‌دارند و زن مؤمن و مسلمانی بپیامبر معنوی نسبت می‌دارند که خداوند به سبب این آمیزه گاهان او را به‌بخشید.

امام می‌گوید: "خداوند پیامبر فرمود: "هجی من روزی به می‌دارند و زن مؤمن و مسلمانی بپیامبر معنوی نسبت می‌دارند که خداوند به سبب این آمیزه گاهان او را به‌بخشید.

امام می‌گوید: "خداوند پیامبر فرمود: "هجی من روزی به می‌دارند و زن مؤمن و مسلمانی بپیامبر معنوی نسبت می‌دارند که خداوند به سبب این آمیزه گاهان او را به‌بخشید.

امام می‌گوید: "خداوند پیامبر فرمود: "هجی من روزی به می‌دارند و زن مؤمن و مسلمانی بپیامبر معنوی نسبت می‌دارند که خداوند به سبب این آمیزه گاهان او را به‌بخشید.
نیست به بیمار امید بهبودی وجود ندارد (۱۱). هدف انسان در فرهنگ اسلامی تقرب به خداوند است و افعال اخلاقی، اساسی ترین راه وصول به این اهداف هستند. ۱ و رعایت معیارهای اخلاقی در پزشکی بیان خلقتی خواهد بود که پیشینه‌ای آن زیبایی، قائم همگی اطیاب است (۱۵).

بحث و تابیه گیری
علم اخلاق در حرفه‌ی پزشکی، اهمیت و نقش اساسی دارد. این علم که بدیها و نیاپزشکی اخلاقی پزشک را به او گویش می‌کند و شیوه‌ی رفتار با بیماران و همکاران را به او می‌آورد، از مهم‌ترین بخش‌های علم و تهیه پزشکی بیشمار می‌باشد. پازمانه‌ی حفظ این است که در کل‌گذاری، طبیبان از امرهای برجسته درجات بالای علمی، از مقام و منزلتی روحانی و اخلاقی نیز به‌هم‌ارزی بودند. و انتزاع آنان به اخلاق و معنویات کامل تر بود و در هر جنبه‌ی یک راهی اخلاقی بسیار می‌کوشیدند. همچنین آنان هست جهت علیمی و هم از نظر عملی، الگوی شایسته بیمار مرد به‌شعار می‌رفتند و مانند پیشواان دینی همواره مصدوم را به نیکی، راستی، پاکی و نجاتی، راهنمایی می‌کردند.

امروزه، از نظر علمی ثابت شده است که روحیه قوی و شاد در بیمار، تاثیر مهمی در درمان او سبب بهبودی او دارد. همچنین بکری از پیشرفت‌های درمان روحی و روانی در اسلام، ذکر باب خداداد «اللی ذكر الله تعطمن القلوب» که شایسته است هم پزشک و هم بیمار به زیان او را یاد کند و هم با قلب و دل، توجه کامل به خداوند مطالعه داشته باشد و یا تداوم این حالت، می‌توانند با خداوند انس بی‌سیر و قلب را از آفات دور سازند. در این حالت، انسان با هوشیاری کامل، خداوند را بر تمامی کارهای ناچیز می‌بیند، که سهم مؤثری در سلامت نفسی و بهداشت روانی فردی وارد هست. انسان را از نرس به امینیت، از اضطراب و پی‌تایی به آرامش و از هرس به اطمینان حکمت می‌دهد.

سورة‌های ششم، آیه‌های ۱۰ و ۹
۱۱- این شهیج. تحقیق العقول عن آل الرسول(ص).
ترجمه ی جنی. تهران: امیرکبیر؛ ۱۳۸۴، ص ۵۱۲.
۱۲- زکریای رازی م، طب روحتی. ترجمه ی ایرانی ا،
مختاربورغ، اذکایی ی. تهران: اهل قلم؛ ۱۳۸۳، ص ۵۸.
۱۳- صفا د. سرکشش و تالیفات و شعاع و آراء ابن سینا.
تهران: اجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛ ۱۳۸۴، ص ۷.
۱۴- نظامی عروضی. ا، چهار مقاله. ترجمه ی احمدزاده
ک. محسنی هنجری ف. تهران: زوار؛ ۱۳۸۱، ص ۹۸.
۱۵- ماه ون اخلاق پرشکی در ادوار تاریخی مجموعه
مقالات اخلاق پرشکی، ب، اولین کنگره بین
المجی اخلاق پرشکی، تهران: مرکز مطالعات و
تحقیقات اخلاق پرشکی؛ ۱۳۷۲، ص ۱۵ و ۹.
۱۶- موسی احجازی ع. پنداریی اهوازی. به اهتمام تجمع
آبادی م، تهران: دانشگاه تهران؛ ۱۳۳۳، ص ۶۸ و ۲۵.
۱۷- مطهری م. تعلیم و تربیت در اسلام. تهران: صدر؛
۱۳۷۸، ص ۱۸۷.
۱۸- فاضل ج. صحیحه کامله سجادیه. تهران: نگارستان
کتاب؛ ۱۳۸۱، ص ۴۲۵.
۱۹- محمدی رذ شیری م. میران الحکم. ترجمه ی
شیخی ح، مقدم. دار الحدیث؛ ۱۳۸۵.
۲۰- رازی م، صمیمی راد، ب، اخلاق تاریخ و قوانین
حرفه پرشکی. تبریز: ارشد؛ ۱۳۸۵، ص ۹۵.
۲۱- نورمحمدی غ. مثنوی اسلامی و یزد رشته‌های علمی
پرشکی. تهران: دفتر نشر معارف؛ ۱۳۸۱، ص ۸۸، ص ۸۷.

منابع
۱- احمدی ک. اخلاق پرشکی. تهران: فرهنگ فرد؛
۱۳۸۱، ص ۳۷–۳۸.
۲- اشرفی م. اخلاق پرشکی. تبریز: انتشارات دانشگاه
آزاد اسلامی تبریز؛ ۱۳۷۷، ص ۲۱.
۳- محتوی‌ا، ترجمه طب در دوره آل بویه. تبریز:
ارمرکز؛ ۱۳۷۷، ص ۷۵.
۴- اکبری س. تاریخ پرشکی ایران و سرزمین خلافت
شریعه. ترجمه ی فرهنگی ب. روغنی م، تهران:
امیرکبیر؛ ۱۳۸۷، ص ۲۵.
۵- مالی ی. تاریخی اخلاق پرشکی در ایران باستان.
مهمانه فرهنگ ۱۳۸۸: شماره ۳۲۳، ص ۶.
۶- میانداری ح. اخلاق پرشکی در آینه اسلام. خلاصه
مقالات اولین کنگره بین المللی اخلاق پرشکی;
تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پرشکی؛
۱۳۸۳، ص ۱۵۶.
۷- نصرالله منشی ن. کلیه و دمنه. به تصحیح حسن زاده
آملی ح. تهران: امیرکبیر؛ ۱۳۸۵، ص ۹۸.
۸- کلیانی م. اصول کافی ترجمه ی آیت الله س. م.
تهران: جهان آزاد؛ ۱۳۸۷، جلد دوم، ص ۱۰۰–۱۰۹.
۹- قمعی، سفینه‌البحار و مدنیت الهکم و الأسماء. تهران:
کوثر ادب؛ ۱۳۸۷، ص ۳۱۱.
۱۰- مرتضی عاملی ج، آدام طب و پرشکی در اسلام.
ترجمه ی راشدی ت. قم، جامعه مدرسین حوزه
علمیه قم؛ ۱۳۸۱، ص ۸۷.