مقاله‌ی موری

چکیده

مهم‌ترین بحران زندگی اجتماعی انسان در دوران مختلف تاریخ بشر، مسئله‌ی اخلاق و نحوه سلول انسان در جامعه با هم‌وجود

خود بوده است. هرچه زندگی انسان بی‌پایان می‌شود، مسئله‌ی اخلاق هم ریشه وظیفه و تعیین اخلاقی روابط

انسان‌ها در جامعه مشکلات و تشخیص مسائلی اخلاقی از غیراخلاقی دشوارتر می‌گردد. در جامعه پزشکی بحث اخلاقی بهدلیل

مباحث علمی بسیار اهمیت این حرفه از جایگاه و روزگار بروز ادامه است. مسئله‌ی مباحث اخلاق پزشکی با عنوان medical ethics

جایی و گسترش‌هایی را به خود اختصاص داده است. این تأکید بر اهمیت اخلاقی پزشک اساساً به توجه خاطر است که مسائل آن فرآیند

از علوم اخلاقی است. در علوم اخلاقی پزشکی این حکم مبتنی است که اساساً حکم قضیه طب بر مهور اخلاق بوده و باید از آن بر مبانی

اخلاقی استوار است. لذا در این مقاله نشان می‌دهد به اخلاقی اخلاق پزشکی در ایران باستان و دوره اسلامی، نقد

و اهمیت آن در جهت برخوردار انسانی، شرافت‌مندانی و اخلاق‌مرددی امری که کلید دارد.

با توجه به اهمیت و نقض اساسی علم اخلاق در حرفه پزشکی، با این‌حالداشت که در گذشته، شناخت و معرفت نسبت به

حقایق در میان حکامان و محکم‌تر و افزون یا داشتن درجه‌ی بالای علمی، از ملتی روحانی نیز به‌همراه بودند. به همین نسبت نیز

اقدام آنان به اخلاق و معاویها کامل، بر بوده و در حفظ ارزش‌های اخلاقی سیاسی می‌کوشیدند و همانند پیشوازمان دیگر، گویی شایسته

بوده و مردم را به نیکی و نجات راهنمای می‌کرده‌اند. تعلیق اخلاقی اساسی شما در وصول به این مقصود هستند و رعایت معارفه‌های

اخلاقی در پزشکی بسیار خلعتی خواهد بود که بپذیرد آن زینده‌ی قابل‌همگی اطلاعات.

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

1. دانشجوی دکتری تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
2. پزشک و محقق
3. نشانه‌ی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی تبریز، دانشکده دندانپزشکی، تلفن: 323598962
4. Email: khodadoosta@gmail.com
کافیم خدادوست و ممکران: اختلاف پزشکی و اهمیت آن در ایران باستان و اسلام

مقدمه
علم اختلاف در حرفه پزشکی، اهمیت و نقش اساسی دارد. این علم که باعث پاناها و نیایدهای اختلاف پزشکی را به و گوش آن در سبک و شیوه رفتار، بیماران و همکاران را به و می‌آورد، از مهم‌ترین بخش‌های علم و تعلیم پزشکی به‌شمار می‌رود. حقیقت آن است که در کل، این افراد بر داشتن درجات بالایی، از مقام و مسئولیت روحانی و اختلاف نیز به‌هم‌بندی بوده‌اند. آن‌ها از حفظ سازگاری و ارزش‌های اخلاقی بسیار می‌کوشیدند. لذا از جهت علمی و عملی، کویز شیوه‌بندی رای دست می‌دهد. بشرمی و مانند پیشواها، دینی همراه را به عین، بازش، پاک و نجیب، راهنمایی می‌کرده.

پیشرفت‌های علمی بشری زمانی برای نیز برگرفت و تمرین این است که بین‌الناحیه اختلاف البرخورد باشد. علم و تخصص بدون به‌هم‌بندی از اختلافات پاسخگوی نیازهای فتیانی برتری نبوده و گاهی نقض غمگین است، زیرا هر نوع پیشرفت باید در اجرای جهت و هدف باشد و اختلاف به پیشرفت علمی می‌دهد و همیشه پیشرفت علمی عبارت از مکام و سجاگی اختلاف حرکت در تاریکی است. اختلاف چراغ‌هایی در حرکت محروم می‌شود. لذا باید به معنی اختلاف که رشته در خلق و خوی دارد و آن کیفیت است نفوذ‌کننده که باعث می‌شود افعیکی به آن کیفیت نسبت دارند، یعنی تبدیل انسان صادر شود. اختلاف با فضای و رشد انسان است اما در مورد اخلاق صرف‌اً صفات نکته بکار می‌رود.

مکام اختلاف و جهت امتاز و شرافت انسان است. ارزش هرآنی بسته به انسان و هرآنی ای ای سجاگی و اختلاف حس کرده. هدف فلسفی بجستن پایداری انسان نیز شامل اختلاف بشریه است. حاکمیت اختلاف کریمه را در جوامع انسانی نیز نشان می‌دهد و تمدن واقعی آن جامعه تلقی می‌شود.
پیوند خروج است. اما اختلال پزشکی بینی از همه با انگیزه‌ها و تفکرات فلاسفه بازار چون سقراط (۴۷۰-۳۹۹ پ.م.) افلاطون (۴۲۷-۳۴۷ پ.م.) و ارسطو (۳۸۴-۳۲۳ پ.م.) در قرون چهارم و پنجم قبیل از میزان پیوند ترکیبی داشته است.

این متفکران یونانی در اختلال را در کتاب علم پزشکی فرا گرفته بودند و آن را به عنوان «هنر زیستی» و «مراقبت و موازیت از نفس» توصیف می‌نمودند. از این دیدگاه سالم را در بدن سالم، می‌دانستند (۱). در همان دوران، بیمار (۴۴۴-۳۸۰ پ.م.) که یا و یا پزشک نام‌های معرف امکان و تواست از جهت فردی و چهارکننده در اختلال را در دوران بیماری می‌دانستند (۲).

سوگندنامه معرف از نظر باید نمود. بیماران اولین کسی بود که بیمارانی را در سلسله قسمت‌های طراحی، از آن وقت و به سمت تربیت پزشکان آمده است. شرايط طبیب یک بود که اول و به‌عنوان شایسته بود، بنا بر شخصیت اختلال و دارا بودن و جهان در رتبه‌ای اولی برقرار داشته است. زرتشتیان نسبت به اعمال خلاف چون سطح جنین، بارداری غیرمورد و ویژه‌سازی که در باب عصبی و حساسیات خاصی داشتند (۱).

ب- نگاهی به تاریخچه اختلال پزشکی دوران اسلام

و پس از آن:

علم اخلاق و فلسفة از نظر اسلام باکی از مهم‌ترین و الکترونی علوم م_tree، انسان و اخلاق در آیات، اخلاق در آیات و احادیث مختلف مبیان است. خداوند معنی در یکی از آیات قرآن بیان را به بیان اختلال نویسی می‌سازد. و از آیه‌های دیگر، در حالی زیبای پیامبر را اساس تشکیل جامعی اسلامی نشان می‌دهند. این طبیعتی رشتی از ماده، و پس از از آیه-۲ سوره فلم، آیه-۲
hoei atmosfere (نهبوت، پول، شهرت و...) با موجود نقص، تداوم امراض و در نهایات هاکتیزاسیا می‌گذرد یا هنگ حرم یادآور جامعه را به نهاد خواهد داشت.

در زمین‌های مقررات پزشکی و روابط پزشک و بیمار رهیس‌های سازندگی زندگی در کلمن پیامبر اکرم (ص) و ازم طیار (ع) وجود دارد. بر همین اساس تفت اغلب کتاب‌های که توسط پزشکان و دانشمندان اسلامی در زمین‌های تاریخ‌یا علم پزشکی نگارش گردیده است، از اندیشه، پندار و توصیه‌های پزشکان خالی نیستند و برجی از پزشکان نامی اسلام به موازات کتاب‌هایی که در روش‌های علم پزشکی نوشته‌اند، از نگارش کتاب‌هایی مستقل در خصوص اختلال عمومی و اختلال پزشکی هم غفلت نوروزی‌ند. چنان‌که محمد زکریای رازی، یکی از بزرگترین پزشکان جهان اسلام، کتابی به نام "طبیب روشنایی" دارد که در آن به بیان اصل اختلال برداشته است. حتی در رساله‌ای برای یکی از شاگردان خود که به سمت طبیب مخصوص یکی از امراء معارف شده بود، رعایت اصل اختلال مخصوص به طبیب را توصیه نموده است (۱۲). ابوعیل سینا، از حکمات سلسله، نیز کتابی به نام "فقه علم اختلال" دارد که "ملت و طبیب علمپزشک" اختصاص دارد، مثلاً می‌گوید: "طبیب باید که که اعتقاد بود و امر و نه شرع را مظالم دارد" (۱۴). همچنین کتاب را به اهل عصر پزشکان، که بنا به قانون محققان، حاوالی نکات اختلالی بیمار ارائه دادی، می‌تواند به امحاء نامی از معاصران را یافته و نسبت داده‌اند (۱۵).

در این زمینه سوگندنامه و پنداشت‌های قدرتمند در دوران تعمید اسلامی، توسط پزشک نامی فرنچه‌مجری، علی‌بن عباس‌آوازی، تأثیر شده است. او در محضر استادی کنونی ابوماه، در مکتب یکی از خانه‌های علم و اختلال نمود و برای استادی شاگردان خلق و شایسته بوده است. ایام‌یاهی باب دوم کتاب ازشامشند (کامل الصناعه الطبیعیه) را به ذکر وصایات به‌پراط و سایر اطلاعاتی، تقدیم اختصاص داده که معرفی می‌نماید. همچنین اختلال نیک را موجب امرزش گانه‌های قاره مده و بهترین عامل در ترازوی قویت تحسین خلق معرفی می‌فرماید (۸). رسول اکرم (ص) در حدودی می‌فرماید: انام بخش لاتشی مکارم الاختلاف، من جهت تکمیل مکارم الاختلاف می‌شدیدم ۹.

در ترتیب اسلامی، اختلال پزشکی تحت تعالیم عالیه دین می‌باشد، از درختنش و والله برخوردار گردیده است. زیرا که یکین مقدس اسلام به دانش و حرفه پزشکی سیاسیده است. به‌طوری که کانش پزشک را ممانند و همترزا دانش‌دان قرارداده است و در روابط اسلامی شغل و دانش پزشکی در کنار علوم الهی عنوان شده است. از پیامبر امامی اسلام (ص) نقل شده است که فرموده‌اند: "علم علیمان علم الادیان و علم الابدان (۷۰) و همچنین از امام صادق (ع) نیز نقل شده است که خرفن پزشکی را هم یکی از سه تیز اساسی طبیعی به‌حساب اورده است و می‌فرماید: اهل هیچ سرزمینی از وجود سطحی که در کار دنیا و آخرانشان به آنان پاده می‌شود به‌پای نیستند و اگر آنها را ندانش باشنده بی‌بهره و سرگردان می‌شوند، این طابعه عبارتند از: فقهی دانش‌دان پرهیزکار و زمامدار تیکوکار مورد اطاعت و پزشک ماهر اخذت استادیه، (۱۱).

أکرچه تقریبی همه اقوام از دریابی به اختلال پزشکی معتقد بودند ولی هر کدام منشا ضرورت آن را به نحو خاصی توخی می‌نماید. اما در فرهنگ‌های اسلامی، پزشک از دور جهت ملزم به کسب فضایل اختلالی است: اولاً اینکه خود یک انسان است و ثانیاً موضوع شغلی، حیات و سلامت و حیات آدمی است. گرچه وجه اول پزشک و غیرپزشک مشترک است، اما در دوره و مجرب، بعضی سنگرداشتن با جان و سلامت و نامه محسن عام، منحصر به فرد است، زیرا که خدمت صحیح موج از وحشت حفظ جانها و سلامت افراد جامعه است و خداوند نادرد سهال انگاری با تبعیت از این

۱۱ سوده آل عمران، آیه۱۵۹
دبی اسلام و اخلاق

بر اثر مجازی می‌توانیم بر اظهار اخلاقی بدنام یا یا آن را از دایره اخلاقی خارج تلقی کنیم. مثلاً، اگر کسی در کار و کسب خود با رجحان دادن به صداقت همیشه عمل اخلاقی است؟ یا مشروط به شرایط دیگر است؟ یا کسب به مباحث جدید در فلسفه اخلاق است، اما به تطویع خاصه بر طبق نظر می‌توانید استاد مظهری یکی از ملاک زیر را می‌توان به‌عنوان شرط عمل اخلاقی به حساب نوبت به زبان چه بوده و چه کیفی نباید از نظر بقای اکن. طیب باید دو رفضی را راه‌هایی را مفوحت دارند و از افزایش سرآوری به خودی و بیگانگی و ندیبانی و درون، دوری جوید. چرا که سیاسی از بیماران، بیماری خود را از پدر و مادر و کسان خود مسند و مکان میدارند، ولی آن را به طبیعی یوت همیند. پس طیب باید از بیمار در کمین بیماری بیشتر درک دهد. بر پزشکست که در مورد احیاء حیات، آنچه که بقای حکم فرموده، رفتار نعماید و رحم و یا بیچرخ و مهریان و خیرساز و خوش زبان باشد و در درمان بیماران به‌خصوص مسکنان و فرآیند به جد بکوند. در فکر سود و اجرت از آن دسته نبوده، بالا‌منکش شور داروی دیویس یا انسوی خود به آنها پیده و اگر آنها کمک‌گردد. در درمان آنها پرداخته شود. و روز به بالین رنگ پرداختن، مخصوصاً اگر بیمار انسوی آنها حاد و نشان‌آزماینده، زیرا که بیماری به‌حال زود توییب و دامن‌گویی پیدا کننده، را در مردان مشترک و سفله مانع شود که این علم شریف (پزشکی) را فراگیرند (۱۶).}

پیامرد: مخفیها، با توجه به قوانین اخلاقی و با توجه به قوانین اخلاقی خصوصی، با توجه به قوانین اخلاقی خصوصی، با توجه به قوانین اخلاقی خصوصی، با توجه به قوانین اخلاقی خصوصی، با توجه به قوانین اخلاقی خصوصی، با توجه به قوانین اخلاقی خصوصی.
عیادات مرضی هم در ارتفاع خواهد بود. پیامبر (ص) فرمود: «عیادات کنندی مرضی در حضور الهی غوتوی ناست، بنابراین، وقتی جامعه پیشکی به دارمان بیماری می‌پردازد، کاری الهی کنند و لازم است که هم دقت در کار خود داشته باشند و هم تقوای الهی را مراوعت کنند تا آن ارزش معنوی را تکمیل کنند. امرالمؤمنین (ع) می‌فرماید: «هرکس به طبایت می‌پردازد باید مراوعت تقوای الهی را دنبال و نشان و کوشش خود را به کار گیرد. لزوم رعایت تقوای الهی به خاطر دقت در کار الهی نشان طبیب است و هم به خاطر ارزش معنوی که در بیماری و سلامت وجود دارد.»

خداوند در قرن می‌فرماید: «همرس النسبه را زده نهماید گویا به همه اندازه حیات بخشیده است. اطلاع آیهی شریفه که شامل حیات جسمانی و مادی هم می‌شود جنبه الهی و مجازات، طبعی کار پزشکی را بیان می‌کند. خصوصاً با توجه به اینکه پیش از اسرار خلفیت بر انسان پیشی‌وپشت است و علیرغم پیش‌بینی‌های پزشک، در مسیر درمان و معالجه بیمار مسالمت انجام می‌آید که باعث می‌شود انسان به عظمت خداوند پی ببرد. در روایات اسلامی این نکته نیز آمده است که کار طبیب را خود خداوند انجام می‌دهد و طبیب واقع خود اوست. پیامبر (ص) خطاب به فرد پزشک فرمودن: «خداوند طبیب است و تو رفیق مهربان هستی.» امام علی (ع) می‌فرماید: «سلمان فارابی نعمت‌سرمایه» (۱۹) و پزشک این نعمت بزرگ را به فرد پزشکی داده است. بنابراین، ارزش حرفه پزشکی از نظر اسلام تابع ارزو سلامتی از نظر اسلام است.»

رازی می‌گوید: پزشک باید همیشه بیمار را به بندهای امیدوار سازد، اگرچه خود پزشک هم در این مورد کامل، مطمئن نباشد. همان‌طور که خوشحالی و باحالی ذهنی و روحی در حال حاضر ممتلئ واقع می‌شوند، پزشک هم باید بیمار را شاهد حیات به‌خشت (۲۰) این‌سانی نیز می‌گوید: «پزشک هرگز باید چنین حالتی به‌وجود بیمار که درگیر...»

۱ سوره ماند، آیه ۳۲

اخلاقی نسبت به سایر حرفة پزشک فراهم تر است، زیرا گامه‌های پزشکی همه‌پوش در شرایط بحرانی و نامساعد مواجهه‌کننده‌اند با آنها روبرود. پزشک در زمینه‌های کمک و همکاری و صداقت و پاسخ‌بندی برای آنان مهارت است و حتی اگر پزشک معافیت به خدا هم نبیاید، زمینه‌های اخلاقی باید و درجه زیست که یک پزشک سلامت همبسته در افعال خود خدا را در نظر داشته باشد تا علاوه به اینکه از نظر اخلاقی و جدایی خود را آرام نگه دارد، در جهت محسوبیان نیز گام بپردازد و در جهت حمل و سیر و سلوك معنوی حرفه کنند. این فتوحه به سطح خداوند بیماری و سلامتی در زمینه‌های ارائه‌های بیان کرده است (۱۷).

باید بیماری و سلامتی به‌عنوان ابزارهای باید کسب معنوی توجه می‌کند. لذا از نظر ارزوی نیازهای حیات کدام دارای ارزوی ذاتی نیست. اگر انسان از بیماری استفاده محسوبیان نیز گام بپردازد و اگر از سلامتی در جهت کسب رضایت به‌هور مند گردید، سلامتی و سیاستی شکوفگری به درگاه الهی خواهد بود.

امام سجاد (ع) در مناجات‌های خود با خداوند به درگاه الهی عرضه می‌دارند که: «دخالتی از نمی‌دانم کدام حالت شایسته برای شکوفگری است هنگام صحت که توان استفاده از روزی پاک تا دام یا هنگام بیماری که وسیله رهایی را از گاهان است.» (۱۸) این مناجات در واقع نحوه برخوردار با بیماری و سلامتی و میزان ارزش معنوی‌انها را به انسان نموده‌اند. در روایات اسلامی نیز به این مسأله بیمار توجه شده است. پیامبر فرمودن: «همچون مرد و زن مسلمانانیهای مهمی پزشک می‌گیره این خداوند به سبب آن بیماری گاهی او را می‌خشد.» (۱۹) بنابراین در و چندی که آنسان در بیماری می‌کشید یک اجر نزد خداوند نمی‌ماند و نیز در روایت مشترکی از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) آمده است که بیمار مادرین یک شب از شدت مرضی و درد، از عیادات بی‌کمال است. وقیت نگاه اسلام به بیماری همراه با ارزش معنوی پیوند کامل می‌باشد.
نسبت به بیمار امید به‌هدی و رویه‌نگردد (21). هدف انسان در فرهنگ اسلامی نزدیک به خداوند است و افعال اخلاقی، اساسی ترین راه وصول به این اهداف هستند. و رعایت معیارهای اخلاقی در پزشکی بسیار حائز اخلاقی بوده که پیوستگی آن زیبایی‌های قابل توجهی ایجاد می‌کند (15).

بحث و تیپیجه‌گیری
علم اخلاق در فرهنگ پزشکی، اهمیت و نقش اساسی دارد. این علم که بایدها و نیابت‌های اخلاقی پزشک را به او گوش دهد به کمک و بهبودی رفتار با بیماران و همکاران را به او می‌آورد، از مهم‌ترین بخش‌های علم و توهین پزشکی به‌مانند می‌باشد. 

لذا با توجه به اینکه هدف انسان در فرهنگ سالمان تقریب به خداوند است، افعال اخلاقی، اساسی‌ترین راه وصول به این مقصود هستند. و رعایت معیارهای اخلاقی در پزشکی بسیار خلقتی خواهد بود که پرورش آن زیبایی‌های قابل توجهی ایجاد می‌کند.

امروزه، با توجه به تکامل و توسعه، باید از دنیای بیمارستان کسب و کاری‌ها را با توجه به معیارهای اخلاقی پزشکی بپردازی کنیم. به‌ویژه در مورد زبان‌پذیری بیماران و موضوع بیماری‌ها و آنیانه‌ها، باید راه‌نوردی کنیم که مشترکه بیماران را به‌طور قابل توجهی به خود بپردازی کنیم. 

1) سوره شمس، آیه‌های 10 و 9
کاظم خدادوست و ممکران: اختلاف پزشکی و اهمیت آن در ایران باستان و اسلام

11- این شعیب ح. تحقیق العقول عن آل الرسول(ص).
ترجمه ی جنی ا. تهران: امیرکبیر; 1384، ص 512.
12- زکریای رازی طب روحانی. ترجمه ی ایرانی، ا. مختارپور ح. اذکایی پ. تهران: اهل قلم، 1383، ص 58.
13- صفا ذ. سرگذشته و تالیفات و شعر و آراء ابن سينا، تهران: انتشارات آثار و مفاخر فرهنگی؛ 1384، ص 7.
14- نظامی غربی ا. چهار مقاله، ترجمه ی احمدزاده، ک. محسنی هنجری ف. تهران: زوراوار 1381، ص 98.
16- موسی اهوازی پ. پندانه اهوازی. به اهتمام تاج، ۱۳۸۱، ص ۶۸ و ۷۵.
17- مطبوعات معلی ا. تعمیم و ترتیب در اسلام. تهران: صدر؛ ۱۳۷۸، ص ۱۷۸.
18- فاضل ج. صحیفه کامل سجادی، تهران: تگارستان کتاب؛ ۱۳۸۱، ص ۲۴۵.
19- محمدی ر. شوری م. میرزا الحکم. ترجمه ی شبیخی ح. قم: دار الحديث. ۱۳۸۵.
20- رازی، اصل مقدم و قوانین حرفه پزشکی. تبریز: اختبر؛ ۱۳۸۵، ص ۹۵.
21- نورمحمدی غ. میرزا اسلامی و وزه رشت هنای علوم پزشکی. تهران: دفتر نشر معرف، ۱۳۸۱، ص ۸۸.

منابع
1- احمدی ک. اختلاف پزشکی. تهران: فرهنگ فرد؛ ۱۳۸۷، ص ۳۷-۲۷.
2- اسکویی م. اختلاف پزشکی. تبریز: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی تبریز؛ ۱۳۷۷، ص ۲۱.
3- محققی. تاریخ طب در دوره آل بویه. تبریز: اخیرا؛ ۱۳۷۷، ص ۵۷.
4- الهوتی. تاریخ پزشکی ایران و سرمزین خلافت شرقی. ترجمه ی فرمانی ب. رهناز م. تهران: امیرکبیر؛ ۱۳۸۷، ص ۲۵.
5- مالی. تاریخ اختلاف پزشکی در ایران باستان. ماهنامه فرهنگ؛ ۱۳۸۸، شماره ۴۳۳، ص ۶.
6- میناداری ح. اختلاف پزشکی در آینده اسلام. خلاصه مقالات اولین کنگره بین المللی اختلاف پزشکی: تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات اختلاف پزشکی؛ ۱۳۸۳، ص ۱۵۶.
7- نصرالله منشی ن. کلیه ودمنه، به تصحیح حسن زاده. آملی ح. تهران: امیرکبیر؛ ۱۳۸۵، ص ۹۸.
8- کلیه‌ی اصول کامی ترجمه ی آیت الله س. میرزا ح. جهان آرا؛ ۱۳۸۷، جلد دوم. ص ۱۰۰-۱۰۹.
9- قمی ع. سفینه البحر و مدینه الحکم و البناء. تهران: کوتهر ادب؛ ۱۳۷۸، ص ۲۱۱.
10- مرخیی عاملی ج. آداب طب و پزشکی در اسلام. ترجمه ی راشدی ث. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه؛ ۱۳۸۱، ص ۷۷.