بررسی نقش و تأثیر ایرانیان بر باورهای پزشکی چینیان از طریق برخی ادیان

حمید کاریانی پوریا

مقداره مورری

چکیده

مدیرک باستانشناسی و استاد مختلف تاریخی نشانگر این است که چینیان آگاهی مسلمی از سرزمینهای فراسوی کوههای باخت و بهبود ایران داشتند و برای ایرانیان بحثی قرار گرفتند در یک موقعیت استراتژیک، باعث بنای ارتباطی بین و میل غربی جایی و خاص و معیبر را قائل بوده‌اند. زیرا افزانه بر کالاه‌ا و محصولاتی که از طریق ایران به شرق وارد می‌شده، برخی دستاوردهای علمی و حتی مفاهیم دینی از طریق قلمرو ایران و ایرانیان به چین منتقل می‌شده. این سان و با توجه به این نتیجه سوئژی ایران باید انریکلیست که ایرانیان صه سهی در انتقال برخی ادیان ایرانی و ایرانیان به چین برعهده داشتد؟ و مهمتر اینکه پیروان و آموزه‌های این ادیان در انتقال دستاوردهای طبی و تبدیلات سنت ی پزشکی و دارویی ایرانیان به چین چه نقش و عملکردی را ایفا کرده؟ با بروز مباحث کتابخانه‌ای و یافته‌های باستان‌شناسی و با روابطی توصیفی - تحلیلی می‌توان بندید نکته دست‌بافت که تبادلات گسترده‌ترین تجاری بین ایران و چین، موجب انتقال آموزه‌های دینی از ایران به شرق شده و در این بین ایرانیان بعنوان دارندگان ادیان ایرانی (مذهبی و مانوی) و مبلغان برخی ادیان ایرانی (مسبحی و کلیمی)، هم زیست‌های رسوخ و شیوع ادیان مهمی در چین بودند و هم موجب انتقال دستاوردهای پزشکی، دارویی و باورهای بهداشتی به چین شدند و در اعتیاد پزشکی چینی نقش مهمی داشتند.

واژگان کلیدی: ایران و چین، مانی، مذهبی، پزشکی، مسبحی

اطلاعات اخلاق و تاریخ پزشکی در ۱۳۹۵ دوره نهم، شماره ۵، صص ۱۲۷-۱۳۵

نوع پژوهش: مطالعه تاریخی-دانش‌شناسی-教え‌شناسی

نویسنده مسئول: کرمان، ج. پژوهش ۲۳ بهم از دانشگاه شهید باهنر دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کرمان، تلفن: ۸۶۹۹۴۱۷۴۱۳۶۸، Email: kavyani@uk.ac.ir
مقدمه
طق شواهد تاریخی و باستان‌شناسی، از سده‌ی نهم قبل از میلاد، ارتباطی مستقیم و پروازه‌ای بین ایران و چین برقرار گردیده و تردد میان دو منطقه از سقف تا پایان قرن دوم میلادی به‌طور منظم و تداوم‌دار بوده است. همچنین، به سبب این که ابراهیم گرههار و زادگاه برخی از افراد مهم در دانشجویی دین مذهبی (زرتشتی) و مانند این نوع ارتباط در وابستگی به خدمت و مالاتک همگاه با مهارت‌ها و فرهنگ‌های ایران قرار نشسته و در ممالک غربی و شرقی گسترش و روشنی بسیار یافته و همچنین هم در این بودند و در این مورد همکاری با بی‌رویان ایرانی انجام شد. توجه یک بودید معروف به شیوه‌ی این، با توجه به تاریخی و پررنگی عمیق متمایز با آن بارها و همچنین در میان خریداران، آماده و سنگ هر قوم و منطقه داراست، می‌توان گفت با بی‌رویان دین توسط هر قوم و منطقه سردارهای مادی و علمی آن قوم و ملک نیز با دین‌های درآمیخته می‌شود و رنگ و روي خاصی به آن دهنده، به‌گونه‌ای که یک بادار دینی مشترک در بین اقوام مختلف، در نتیجه‌ی آمیختگی فرهنگ و سنگ و نفی‌خانه و دانش آنها، تفاوت‌های مفصلی می‌پیشی. بنابراین، اقوم گوناگون همواره دانش و سردارهای جدیدی را با باروهای جدید تطبیق داده و آن را به اقوام و ملی و نسل‌های دگر منطقی می‌کنند. با این تصویر، در این پژوهش به پرسی برخی ایدان مهم چینی‌ها حاصل می‌شود. 

نگاه
در این پژوهش بر اساس روش تحلیل‌های اکتشافی، متأسفانه و پس از باز، برخی اطلاعات موجود مورد چیزی و پردازش علیه قرار گرفته و با بهره‌گیری از برخی اطلاعات حاصل از تحقیقات باستان‌سازگار، به بررسی روابطی بین متغیرهای تحقیق پرداخته و سردارهای چینی به شیوه توصیف‌تحلیلی ارائه شده است.

نتایج
با توجه به موضوع که در مجموعه‌ای است از بارهای قلمب و رفتارهای عملی مناسب با آن بارها و همچنین در میان خریداران، آماده و سنگ هر قوم و منطقه را توزیع داده، می‌توان گفت با بی‌رویان دین توسط هر قوم و منطقه سردارهای مادی و علمی آن قوم و ملک نیز با دین‌های درآمیخته می‌شود و رنگ و روي خاصی به آن دهنده، به‌گونه‌ای که یک بادار دینی مشترک در بین اقوام مختلف، در نتیجه‌ی آمیختگی فرهنگ و سنگ و نفی‌خانه و دانش آنها، تفاوت‌های مفصلی می‌پیشی. بنابراین، اقوم گوناگون همواره دانش و سردارهای جدیدی را با باروهای جدید تطبیق داده و آن را به اقوام و ملی و نسل‌های دگر منطقی می‌کنند. با این تصویر، در این پژوهش به پرسی برخی ایدان مهم چینی‌ها حاصل می‌شود. 

Website: http://ijme.tums.ac.ir
داربوزی: شوهه که همان هوم/هومه در اوستا و سوم/اسوم در {
وردهست نام میربد و چندانکه بررسی های تاریخی نشان
میدهد از سلسله سوم-چهارم پیش از میلاد، این گیاه
بیهونه گیاه هندی‌ارایی در شمال چین مورد استفاده قرار
می‌گرفت و در مدت طی و از این گیاه و خاصیت‌های
آن سخن به میان می‌آید. (۴) همان‌گونه که در اوستا، "پست" و سنویه ایرانی و اخلاق کرده، گیاهان راهی در
وسیله از آن عقل و یپوروزی، سلامت و شفا می‌طلبدند. (۵)

بر این
اساس می‌توان از دیدگاه، برای تماس فرهنگی غیر چینی
شمال غربی و آسیای میانی و به‌ویژه ایران با تمدن چینی
شواهدی یافت (۴). این باید در روزگار فردایی و {
"بوتی" (۱۴۰۸-۱۴۰۳ ق م) از سلسله هان به دوره تایشای از
مناهای ایران و چین نیز، هر چند خورشید و سن پروانه
و فعالیت دو کشور را شاهد در این ارتباط نمی‌باشد
چین "جاده چین" شهروند پادشاه "مهداد" دوم دیده کرده
(۱) و فرآیند تجاری-سیاسی بین طرفین معقد شد که طی
آن برخی از مصوبات و دکتر بار نخستین، "به سرزمین
یکدیگر وارد شد (۷). (۷) این رابطه بود که شکیکه راه
زنمی نیای چین و آسیای میانی فلکه ایران، محصول
جاده ارسیم نمود و آشکار یافت و بر اعتبار آن افهوده
شد (۸).}

یرایت از روزگار اشکالی، پیوندهای سیاسی، فرهنگی
و اقتصادی با چین در روزگار ساسانی به پرقدرت بود و به
وگرد راهبهای چون "راه آدیب" با "راه یاد" و "عطر" (۹) در
بين راهبهای زمینی مهم‌ترین راه که بصورت ترانزیت از ایران
می‌گذشت و حامل مواد دارویی و غذایی مهمی تازه بود. راه
ابریشم بود (۱۰) و اهدیت این راه ارتباطی سبب شده تا در
دوره ساسانی شهرهای مرتفع با یاران ایرانی نوسوژه و
به‌ویژه نزدیک به شکل‌گیری شهرهای جدید شود (۱۱).}

بر این، میان در دیدگاه ساسانی و از این گیاه و
رابطه با شرق ارتباط معمول در وجود دارد. باری، گسترشگر
در نتیجه منشا ارائه فرهنگی، علمی و دینی در ان شبه
شبه‌آفرینی در ایران نیز به چین علوم طبیعی، انسان‌شناسی،
و انرژی بهداشتی-درمانی ایرانی‌ها به چین وارده است
و سهم بسیار حیات در مصرف غذایی و دارویی-بهداشتی
چینیان به خود اختصاص داد.

بحث
روابط ایران و چین و اقتصاد غرب و مصوبات طبی
یکدیگر

ایران و چین از دریابندگان در عصر بانیانگا به یکدیگر در
تعامل بوده و روایت سیاسی، اقتصادی، بین طرفین بقای بوده
است. یکی یکی از جمله مقدمات بانیانگانی در هزاره
چهارم ق م تا سه هزاره از تاریخ همه سیاست‌ها با
سیاست‌های نواحی چین شاهی سیاسی و وجود دارد.
نیشابور ایست که راه‌نشان ارتباطی بین غرب و گربه که از
آسیا می‌گذشت وجود داشته است و طرفین با یکدیگر در
تعامل و نبادل فرهنگی بوادراند. (۱) تا امروز این روابط را در
روزگار تاریخی و در عصر هم‌انگیز می‌توان همچنان
احساس کرده و روانگاه ای یپوروزی با چین را در اساس طبی و
تاریخ حمصی دو ملت بهم‌فکری و با توجه به شاخصی این
در اساس طبی و حمصی ایران، می‌توان رستم و
سه‌بر و سیاست‌های روس ایست که چین و هزاره آریم‌توئیم هم‌چنین نتیجه‌گیری که از "ورابندها" به
رخ هم‌اینکه به بخش خطور را با بند زیر بسیاری با
"فریاد دیگر" شاهان به بخش فردوس فرسناته (۲) در عصر
تاریخی و به‌ویژه در روزگار محاسباتی روابط ایران و چین
یک‌سردی شکل‌گیری می‌توانید به خرد، امکان که تا
نخست‌گاه فرهنگی چینی نیز در آثار خود دیدن روابط این
که (Qu Yuan) (۱۳۷۸-۴۲۳ ق م) در این از اشعار خود از گیاه شفاخیری و

Website: http://ijme.tums.ac.ir
حمید کاویانی پویا: بررسی نقش و تأثیر ایرانیان بر بارورهای پزشکی چینیان از طریق برخی ادبیات

روابط با چین در روزگار ساسانی تا حدی است که میان سال‌های ۵۳۷ تا ۶۰۴ میلادی، حدود ۲۹ هیئت ایرانی به چین آمدند و در طی این روابط علمی و تجاری بین ایران و چین بود که به‌هوری مسئولیت از دستاره‌دهی علمی و مصون‌الاسلام دارویبرای دو کشور مقدور شد (۱۳، ۱۴). برخی ادبای ایرانی و ایرانیان در چین و تأثیر بر ایرانیان

پزشکی چینیان

دامنه روابط ایران و چین در دنیای باستان به روابط علمی و اقتصادی-سیاسی و مبادلات محسوسی، غذایی، دارویی، معروف و معقول نمایان بود که انتقال پزشکی ایرانی و همچنین ادمان ایرانیان از ایران و توسیع ایرانیان به چین از عوامل مهم در ارتقای علمی دو کشور بوده است و بسیاری انسان‌ها در این مدت از بارورهای دینی و فرهنگی یکدیگر شد و عامل مهمی در انتقال دستاوردهای بهداشتی-درمانی از ایران به چین و گاه بالعکس بود. در واقع، چین‌ها می‌بانی تاریخی اذعان دارند، راه ابریشم راه ببندان ادامه هم بوده است. در این عصر، بزرگ دین بودایی که توسط اشکانیان و با اقامت ایشان در چین و ترجومی متون بودایی رواج یافت، دین کلیسای مذهبی چین از طریق این راه و از ترکستان و چین راه پایه و بطور مستقیم ایرانیان در این انتقال و ترجومی نقش ایرانیان از این سهم ایرانیان در انتقال علم کلیسی به چین یا دانش‌هایی که ترجومی قسمت‌هایی از عهد عیقی به زبان پهلوی را در ترکستان چین یافته بود که متعلق به عهد هرمز اول است، درباره ترجوم دین مسیحی مثنوی است که از ایرانیان در عهد جدید ساخته شده بود میان آن می‌باشد (۱۵). و در ایران و ایلات تابعه اشکانی (۱۴۷۳ م-۲۴۲ م) بود که نخستین مرکز مسیحیت (همچون رمانتسا) و حتی در مسیحیت نوپایل (۱۷) نفوذ و تأثیر ایرانیان در دین مسیحی و گسترش آن بدان حد است که در سال ۱۰۴ میلادی در شهر ابرلی، شخصی ایرانی به نام پیچد
دستوردهای طبی و باروری بهداشتی ایرانی‌ها و آن اطلاعات پزشکی را به چین و علوم چینی منتقل کرده.

حجران این اطلاعات به گونه‌ای است که طبق استاد موجد در سدیه هنری، یک پزشک مسیحی ایرانی، ملکه زاین را مسیحی کرد (۱۶).

باری افون بر این ادیان که با چین قسمتی از چین و دستوردهای علمی و فرهنگی ایرانی‌ها را نیز به چین بردن و در انتقال سنت طبی و بهداشت ایرانی‌ها در فراسال مازِری، چینی‌نشین برهم‌گندن، به این ادیان مواجه می‌شوند که در مهیج رفاه پاکت و سپری روابط پزشکی، به چین شنیده‌اند. این جمله ایان ایان به دین زرتشتی می‌تواند اندازه داشته که توسط بازنگران و سفری‌ایان و فرهنگ‌سازان چینی را یافته و در این بین حتی همسر یکی از شاهان سلسیسیان (۵۰۰–۵۵۰ م) بی‌پرده بر این زرتشتیان و در دین در روزگار این سلسله، یکی از سلسله‌های پیشین، رونق و اشکال‌پذیر که حضور داشته که در سال ۶۷۳ م می‌جدگرد می‌پردازد که در روستای فرهنگی و اداری چین توجه زایده را به خود جلب کرده و دولت این آمیز را به رسمیت می‌شناسند و آن را شایسته پیشینی سیاسی در هماست اصطلاح «آسیای-خودای هو» به‌سرعت یکی از ساکنانِ امپراتوری چین باشد. یکی از آن‌ها به پادشاهان دولت چین شمالی در سدیه شمشیرم دین ایرانی‌ها را در قلمرو خود به‌پرداخته بودند (۲۳).

سوا این زرتشتی‌ها (مزائی) انتقال مذهبی‌ها به‌عنوان یکی از ایرانی‌ها، نیز از ایران به ترکستان و چین از طریق راه اپاریش صورت گرفت (۲۴). سنن مانوت در آسیای مرکزی و چین روابط پررنگ داشت و سفندان و هم‌بسته بازنگران سفندان که به این دین‌گرایان به‌دندرن مشترک نریا، در آسیای مرکزی مولث واقع شدند (۲۵). در سفندان چینی یک
محمدهادی پوریا، بررسی نقش و تأثیر ایرانیان بر پیشرفت زبانی چینیان از طریق برخی ادبیات

معرفی «پزشکی از بالا زمین» (رامی)

می‌خواهد (۳۲) توانست پرورای بسیاری را در ایران به خویش خواند و پس از وی باوران که همچون یک پزشک (مان) در پزشکی مهارت خاصی داشتند (۳۳) در گسترش طب ایرانی در نسخه‌های زنی یعنی در ممالکی که در آن یا پرکارده شده بودند و به ترجمه دین خویش می‌پرداختند، به‌طور عمده دادند. در واقع، در بین این افراد که تا کین نفوذ کرده و موفق به رسیدن به‌یکدای نظر به دنیا مانویت به‌رغمی که توانایی زبان خود و در نظر داشتند

تجربه‌ای از پزشکی ایرانی را با خود داشتند و از آن خود، همچون مانی که از این طریق به دربار ساسانی رهکرد، برای نفوذ در بین مردم و صاحب منصب اسقفنشان دبیرند. بنابراین، به‌دلیل گفته‌های که می‌آورد، تصور می‌شود که مانویت، چینیان را با اندکی علیکه و در رابطه با مکاتسبهای ایرانی آتش کرده باشند(۴۱) با پزشکی ایرانی را نیز افزود.

به‌طور حال بر اساس شواهد و مدارک موجود، در پای اندی ایرانی و بازیده در مانویت و زرنجه (زمدنی) را در چنین و باورهای مزدحی چینیان با بی‌پروپاها می‌شود. می‌توان مشاهده نمود (۳۴) و تاثیر آموزشی ایرانی بر فرهنگ و علوم چینی قابل ملاحظه است. در این بهره با توجه به پروانه آموزشی ایرانی بر درمان‌هایی و نباح ایرانیان در طب و طبیعت و اینکه منبع مختلف تاریخی شامل دین مردان زمینی و گیاهان زندگی‌کردن که معنی دارد نیز به ماغرب برای کردن ایرانیان در این کشور همراه بوده و در پرداختن، استواره‌های طبی و درمانی پیشرفت‌های مثبت مونیو کرده. در بین این آموزش‌های ایرانی، اعتقاد به عناصر مقدس نیز یکی از تاثیراتی بود که در طب چینی نقش مهمی را ایفا کرد. این‌که به‌عکسی اندی، که کوستین سن، نیز آن را می‌پذیرد: «بنچی عصیری که با یک بوار پیشرفت شناسی»

Website: http://ijme.tums.ac.ir
تاسیس شد. زیرا نفوذ و کرکت ایرانیان در چین در دورهی تاریخی گوگن‌ها بوده که اصلی‌ترین همه‌که برای پیگیریک‌های بی‌رنگی می‌خدند عرف ایرانیان بوده و برخی از خانواده‌های ایرانی که در تختخاک چین بسی می‌خندید، برای خود لقب یک/تی درگذشتند. این ایرانیان به تورهای انگلیسی گوش داده و چین روشن گوردند. چنانکه فکر ایرانیان می‌کنند. 

(1) در طی این نفوذ، عالم عمانی ریشه از این ایرانیان به سنجش‌های گرایش‌ها و چشمان دارد آن شifting یافته از تاریخی داخل بوده و در نوشته‌های مبانی اخیر احتمالا در کتاب تاریخی گرانترانه می‌شود که به حضوری که در زندگی می‌خورد. 

(2) در واقع مدت عیناق عیناق (در عصر هخامنشی) که آشکار شده است مبتنی بر مکتب‌ها چنان می‌باشد. در حالی که در زمانی که چنین گوگن‌ها بوده که چنین در مرزی اخلاق‌های جدی و طبی چنین می‌باشد. این ایرانیان در آمد و بدنیان در زمان سلسله‌های تازه، ایرانیان و مانند ناپایه مبتنی بر فرهنگ‌های دیگر است. در حقیقت، بسیاری از این اخلاق‌های وانیزل می‌باشد. در حالی که بر اساس اسناد تاریخی چنین می‌باشد. در همین دوران بود که تعداد زیادی ایرانی و همچنین در چنین تاریخ چنین می‌باشد. در تعداد این افراد در چین تا حادی بود که شاید علیه این دوره که ساده‌تر می‌باشد. 

(3) همچنین، ناپایه مبتنی بر فرهنگ‌های دیگر است. در حالی که بر اساس اسناد تاریخی چنین می‌باشد. در همین دوران بود که تعداد زیادی ایرانی و همچنین در چنین دیدگاهی از تاریخ چنین می‌باشد. در تعداد این افراد در چین تا حادی بود که شاید علیه این دوره که ساده‌تر می‌باشد. 

(4) در روزگار، در همین دوران بود که این افراد ایرانی بیشتر و سبزیجت می‌باشد. در حالی که بر اساس اسناد تاریخی چنین می‌باشد. در همین دوران بود که این افراد ایرانی بیشتر و سبزیجت می‌باشد. در حالی که بر اساس اسناد تاریخی چنین می‌باشد. 

Website: http://ijme.tums.ac.ir
نیکی هم و بدين نويسندگان و هم دانشجویان دیگر مدرس، از هفته سپاهه و دواده‌هر (دواده‌هر) برخی، به‌طوری که آن دواده‌هر بر جهت سیاسی تعیین کردن‌نامه سرانشته و مدیر جهان‌نامه (۲۴) بنابراین، هر چه از تندرستی و بیماری و منعمی و درویشی و چهاره که به مردم رسید از سپی زمان گردن‌افکس و سانتارگاه است (۸۴).

نتیجه‌گیری

ایرانیان و بین‌المللی از طریق راه‌های ارتباطی بین دو کشور که برای طرفین دارای چنان ارزش و اهمیت اقتصادی، سیاسی یا به‌طور کلی ضرورت مستقل آنها حتی تداوم جوامع با سرمایه حکومتی‌ها را سبب می‌شود، توسعه به آسانی با یکدیگر ارتباط باشد و افزایش بر سود سیاسی و اقتصادی از آموزش دهی و دستاوردهای علمی یکدیگر نیز به‌هم می‌شود. به عبارتی، در دوران‌های مختلف، برخی ادیان مهم ایرانی همچون مردیسی و مانی و ادیان ایرانی مانند مسیحیت، با چین زبان ایرانیان به‌طور مختلف، در جامعی بازگان، سفرای سیاسی و خود دیگر دیگران (به مرز آن) به‌طور ملی و ایرانیان اما از طریقه ایرانیان در این سیستم، به‌طور عمومی و معمولاً به‌طور کلی به‌صورت بارز در نهایت زوالهای که تفاوت و باوری ایرانی است، می‌توان ملاحظه نمود. این زواله‌ها که هفت چهار دارد و جهان را توسط "روح جهنمی" که جزئی کمتر از همان فلکی (لاحیق) احساس می‌کند و می‌توانند بیماری را در فلک انسانی متعضک سازد. زیرا زواله‌ها نتیجه دربردارند که بر جهت متعضک هر چه که، فلکی و درک را برای زیمتی بر ارتباط با اربعن می‌آورند، بلکه سپاهه (ابزار) را تنها در برمبی‌گیری، هفت ابزاری که راه را به هدایای متعضک زواله‌ها، مردم و آنهای برای برمبی، اهداف متحرکی که هرگز راه آنها را کنترل می‌کند.

Website: http://ijme.tums.ac.ir
به نوشته‌ها:

1- درباری شریت «هوم» که از گیاه مخصوصی بنا مورد استفاده قرار گرفته می‌شود و چگونگی کاربرد و کارایی آن در علاج برخی بیماری‌ها بی‌تکریم بهره‌مندی بوده است.

2- بیروئی می‌نویسد: بشر از ابتدا شفیع و اهل چیز و به کمک هویه اهل بنگری نیز به چین وارد شده و سه‌سال سازی بیشتری در مصرف گذاشده و داوی بهداشتی چینیان به‌وسیله اختصاص دهد. پس از آن، ارتباطات حتی سبب شده که چینیان در مواردی به ادیان ایرانی متماپل شده و آن ادیان را در سرزمین خویش به رسمیت بپذیرند و در این میان آموزه‌های ایرانی که در آن نکات بهداشتی و سنت‌های پزشکی و باورهای طبی و جدید داشت با آموزه‌های چینیان تلفیق شده و در فرهنگ دینی و بهداشتی-درمانی چینیان رخنه کرد.

3- مانند در دوران شاهپور، داری را همچون پزشکی از دیار بابل که می‌نویسد رنج و جاده را نباید کند معرفی کند و شاین اول فرزند بادی‌شور خود را برای دلمان بدی می‌سازد. (۳۲) برخی برفه‌ها و سویا مهارت پزشکی مانند که به‌دیار شاهپور و در دیار ساسانیان چنین، حتی معتمدی که ناکامی دینی از معالجه‌ای پیکر از خویشان شاپور علت کدروت خاطر و غضب پادشاهی از وی شد. (۵۰)

Website: http://ijme.tums.ac.ir
منابع

2- Koaechi H. [Mazaehe irani dar chin; az khelal-e manabe chin]. Majale Barresihaie Tarkhi. 1350; 6(3):30-5. [in Persian]
3- Ibn Esfandiar M. [Tarikh Tabarestan]. Tehran: Khavar; 1987. [in Arabic]
7- Debevoisse NC. [Tarikh Siasi Part]. Tehran: Ebn Sina Publishing with Cooperation Franklin; 1342.[in Persian]
10- Christensen ANE. [Iran dar zaman Sassanian]. Tehran: Donyaie Ketab; 1379. [in Persian]
11- Figulevskaja VN. [Shahrhaie Iran dar Zaman Partian and Sasanian]. Tehran: Elmi Farhangi; 1367. [in Persian]
16- Miller W. [Tarikh Kelisaie Ghadim dar Emperatore Rom va Iran]. Tehran: Asatir; 1382. [in Persian]
17- Widengren. G. [Dinhaie Iran Bastan], Tehran: Agahan Ide; 1377. [in Persian]
19- Asmussen J.P. [Tarikh Iran: Cambridge]. Tehran: Amirkabir;1373.[in Persian]
20- Kavyani H. [Tarike-e Pezeshki Iran Bastan]. Tehran: Almei; 1393.[in Persian]
27- Christensen AE. [Mazda Parasti dar Iran Ghadim]. Tehran: Tehran University Publishing; 1345. [in Persian]]
28- SionVY. [Din Mani Dar Asiaie Markazi va Chin]. Tehran: Majale Chista ; 1372. [in Persian]]
29- Ferdowsi A. [Shah Nameh: Ketab shahan]. Tehran: Nashre Elham; 1385. [in Persian]
32- DinawariA. [Ahkbar al-Tiwal]. Tehran: Nashre Nei;1362,[in Persian]
34- Zarrinkob A. [Tarikh Mardom Iran]. Tehran: Amir Kabir; 1364. [in Persian]
35- داریا اج. [شاهنشاهی ساسانی]. تهران: نشر قوخاریس; 1383. [در زبان فارسی]
37- براتس P. [تاریخ امپراتوری هخامنشیان]. جلد 1، تهران: فرهنگیان، 1383. [در زبان فارسی]
38- غیر ثانویه [بندیه این، زرتشتی‌سکی کوزموگونی و کوسمولوژی، بخش 1]. تهران: مرکز ایالیه و بازیابی، 2005. [در زبان فارسی]
39- زادسرام. [ویژادگی و زادسرام]. تهران: مطالعات فرهنگی; 1366. [در زبان فارسی]
40- نجم‌آبادی M. [تاریخ ایران قبل از اسلام]. تهران: دانشگاه تهران، مرکز، 1371. [در زبان فارسی]
41- رونان CA. [تاریخ علم: کمبریج]. تهران: نشر مارکز، 1366.[در زبان فارسی]
42- دیمانسکه PJ. [کتاب سه‌م- دینکارد]. تهران: دانشگاها; 1381.[در زبان فارسی]
43- غیر ثانویه [منویه خرداد]. تهران: بونیاد خرداد و نشر خردادی؛ 1385.[در زبان فارسی]
44- فیتزگرالد CP. [تاریخی فرهنگ چین]. تهران: دریای فرهنگی؛ 1367. [در زبان فارسی]
45- کنگ FZ. [واژه‌نامه از گاهشوماری در چین- بستنی]. تهران: مجله تحقیقات اسلامی، 1372. [در زبان فارسی]
46- زاهمیر RC. [تلو و گربه زرتشتیان]. امیرکبیر؛ 1389. [در زبان فارسی]
48- باقیری M. [دین‌های ایران بستنی]. تهران: گل‌درا، 1388.[در زبان فارسی]
49- ابو رایح بریئ. [اسار-الباقیه‌ی]. تهران: امیرکبیر، 1389. [در زبان فارسی]
50- تاجیزاده. ه. [کتاب مگالات- تاجیزاده]. تهران: نشر ۲۵ شهریور، ۱۳۵۳. [در زبان فارسی]

Website: http://ijme.tums.ac.ir
The Impact of Iranians on Chinese Medical Beliefs via Religions

Hamid Kavyani Pooya *1

1 Assistant Professor, History department, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran.

Abstract
Archaeological evidence and various historical documents indicate that Chinese were aware of the lands beyond the mountains of the West, especially Iran. This article argues that Iranians had a great role in transferring Iranian religions as well as some other religions such as Christianity to China. As such, the transfer of medical knowledge had occurred along with transferring those religions and beliefs. As it is the case now, in the past, business relationship between countries and different ethnic groups played a great role in knowledge transfer between nations. By reviewing the existing historical documents, library resources and archaeological findings, show that the extensive trade exchanges between Iran and China, lead to not only cultural exchange and religious beliefs but also the transfer of medical beliefs, knowledge and practices to China. This happened by the Iranian religious envoys as well as non-Iranian religious missionaries. In conclusion, this knowledge and technology transfer had an impact on the flourishing Chinese medicine.

Keywords: Iranian medicine, Chinese medicine, Medical history, Mani, Mazdean (Zoroastrians)

* Corresponding Author: Email: kavyani@uk.ac.ir

Website: http://ijme.tums.ac.ir