این سینا، قانون و پزشکی جدید

جلقه قلم پزشکی

سال پنجم، شماره 4، صفحه 271-274

دکتر ایوانیاسم پاکدایی - دکتر محمد رضا گیلانی

در مقاله پیشین، درباره این سینا، قانون و پزشکی انتکس دفت، در این مقاله در خصوص عنوان شناسی و تحقیق آن با پزشکی تونی و علوم امرورونی به خوش در دنیای میکرویولوژی

عنوان شناسی

در پزشکی جدید، علم یا گاهی از سبب بیماریها علت شناسی با سبب شناسی، نامیده می‌شود. (فرهنگ ترجمه‌ای)

دورنام

تا این واکنش براساس مباني علمی، جهت مورد مصرف که می‌تواند باعث ایجاد ماده و اثری که سبب بیماریهای سیستمی می‌شود، دیگر نیازی به سبب شناسی و ارزیابی علتی ندارد. (فرهنگ ترجمه‌ای)

در قلم پزشکی

با هرگز این مورد مبنای علمی، جهت مورد مصرف که می‌تواند باعث ایجاد ماده و اثری که سبب بیماریهای سیستمی می‌شود، دیگر نیازی به سبب شناسی و ارزیابی علتی ندارد. (فرهنگ ترجمه‌ای)

وزارت علوم آموزش عالی – تهران

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون

علی اسلامی همایون
نفعه تکفین و چرکسویکی خرما می‌ماند. از این زمان به بعد نسبت به واردات و ترک ورید نشان می‌دهد. یکی از این تقسیم‌بندی‌ها نسبت به معنایی است که باید از آن‌ها استفاده شود. در این مورد نیز باید به روش‌های مختلف عواقب این استفاده را بررسی کنیم.

این سبک می‌تواند: در ابتدا این ماده ساخته شده است، ولی بوسیله نون تهیه یافته است. دو یا سه روز بعد از این کار باعث کاهش می‌شود، به طوری که در نهایت باید به منظور مزایایی که در این مورد داریم، اعمال می‌کنند.

1- اوایل در جنجبندی‌های خانواده از هر خانواده زنده است.
2- نفع مراز ساختمان و قدرت دفاعی، که در یادا است.
3- نوع عکس‌هایی که از خارج بردن نشان وارد می‌گردد.
4- همانند کوش‌های تازه که شخص بمتقو علی‌گزاران زندگی روزمره‌ای می‌بخشد.

مراحی در چرخه‌ی جدید اصلاحات و سرعت ۵۰ و مراز متقابل هم آمده، ولی قانون آنها کمتر از طولانی‌مدت می‌باشد. در این نوشتار سرعت بی‌طرفی، همیشه می‌گیرد و نظر خود شاخص عامل فیزیکی است که یکی از آن‌ها مزاج بیش‌اگزه است.

Choleric
Sanguineous
Phlegmatic
Melancholic
Constitution
* قواره‌ی اولیه که قواره ارمی‌ها نقاط نشان‌دهنده، وارد عوارض عامل فیزیکی و عاطفی شده، در این مورد می‌باشد.
* * *
سیمپاتیکوتونیا

نوع دمتر و خون‌حشیار

رضوی (Sediment)

بزک: جزء خشکی است که به ذوبی و خشکی داده می‌شود.

روش جدید: یک روش جدید در دندانپزشکی است که در ایالات متحده به کار می‌رود.

جراحی: عمل دندانی است که در بهبود افسانه‌های دندانی استفاده می‌شود.
<table>
<thead>
<tr>
<th>نظریه مراقبه علی قرون و اعصار</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Charak, Sushruta (500 قبیله آمیلاد)</td>
</tr>
<tr>
<td>Hippocrates (پیrather) (336-440 قبل از میلاد)</td>
</tr>
<tr>
<td>Galen (چالبدون) (210-270 بعد از میلاد)</td>
</tr>
<tr>
<td>Avicenna (ابن سینا) (980-1037 بعد از میلاد)</td>
</tr>
<tr>
<td>Halle Husson (1821)</td>
</tr>
<tr>
<td>Roston (1828)</td>
</tr>
<tr>
<td>Carus (1853)</td>
</tr>
<tr>
<td>Laycock (1862)</td>
</tr>
<tr>
<td>Eppinger و Hess (1917 و 1931)</td>
</tr>
<tr>
<td>Danielopolou (1926)</td>
</tr>
<tr>
<td>Jung (1923)</td>
</tr>
<tr>
<td>Kretschmer (1926)</td>
</tr>
<tr>
<td>Hurst (1927)</td>
</tr>
<tr>
<td>Pavlov (1849 و 1935)</td>
</tr>
<tr>
<td>Pearson و Wyllie (1935)</td>
</tr>
<tr>
<td>Sheldon (1940)</td>
</tr>
<tr>
<td>Peterson (1946)</td>
</tr>
<tr>
<td>Vamier (1952)</td>
</tr>
<tr>
<td>Brooks و Mueller (1966)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>عناصر</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Vata</td>
</tr>
<tr>
<td>سکنایی</td>
</tr>
<tr>
<td>Apoplectic</td>
</tr>
<tr>
<td>خونی</td>
</tr>
<tr>
<td>Sanguineous</td>
</tr>
<tr>
<td>کرم و خوفک</td>
</tr>
<tr>
<td>سری</td>
</tr>
<tr>
<td>Cephalic</td>
</tr>
<tr>
<td>مغزی</td>
</tr>
<tr>
<td>Cerebral</td>
</tr>
<tr>
<td>دموی</td>
</tr>
<tr>
<td>Sanguineous</td>
</tr>
<tr>
<td>سیر</td>
</tr>
<tr>
<td>Bilious</td>
</tr>
<tr>
<td>سیمی اپتائیک تون</td>
</tr>
<tr>
<td>سیمی بیگون</td>
</tr>
<tr>
<td>آمپتوتیک</td>
</tr>
<tr>
<td>Amphotonic</td>
</tr>
<tr>
<td>مزاج هایپو چشمه</td>
</tr>
<tr>
<td>Mzjaj Hapiho Asthenic</td>
</tr>
<tr>
<td>کاملاً سرزنده</td>
</tr>
<tr>
<td>Lively</td>
</tr>
<tr>
<td>برون کرا</td>
</tr>
<tr>
<td>Extrovert</td>
</tr>
<tr>
<td>مزاج بیگون</td>
</tr>
<tr>
<td>Impetuous</td>
</tr>
<tr>
<td>نوروا آنتریک</td>
</tr>
<tr>
<td>Neuroarthritic</td>
</tr>
<tr>
<td>اکتمورف</td>
</tr>
<tr>
<td>Mesomorph</td>
</tr>
<tr>
<td>پرینک</td>
</tr>
<tr>
<td>Carbonic</td>
</tr>
<tr>
<td>فسفانتیک</td>
</tr>
<tr>
<td>Phosphatic</td>
</tr>
<tr>
<td>اسید اوریک</td>
</tr>
<tr>
<td>کلروری</td>
</tr>
<tr>
<td>Gall Bladder</td>
</tr>
<tr>
<td>ضدیف</td>
</tr>
<tr>
<td>Weak</td>
</tr>
<tr>
<td>پاریک انداز</td>
</tr>
<tr>
<td>Leptosome</td>
</tr>
<tr>
<td>اسید ساونی (میکر)</td>
</tr>
<tr>
<td>مارکا</td>
</tr>
<tr>
<td>Introvert</td>
</tr>
<tr>
<td>آرام</td>
</tr>
<tr>
<td>Calm</td>
</tr>
<tr>
<td>لنفی</td>
</tr>
<tr>
<td>Lymphatic</td>
</tr>
<tr>
<td>اکتمورف</td>
</tr>
<tr>
<td>فلورودیک</td>
</tr>
<tr>
<td>Fluoric</td>
</tr>
<tr>
<td>پارک انداز</td>
</tr>
<tr>
<td>Leptosome</td>
</tr>
<tr>
<td>مارکا</td>
</tr>
</tbody>
</table>
مراجع و مأخوذ:

1. «القانون في الطب» تأليف الشيخ الرئيس أبو على الحسين بن علي بن سينا - الجزء الأول - مكتبة المثنى - بغداد.
3. مقدمة برائتی خم - القرآن کوری - انتشارات وزارت علوم و آموزش عالی - 1340 وفات ۱۲۷۱-۱۲۷۸.
4. فرهنگ علوم عقلی - تأليف دکتر سید جعفر مجیدی - انتشارات ابن سینا - 1340 صفحه ۴۷۲.

Inhibition •

مختصری یا جلوگیری کامل یا جزئی یک فعالیت یا جریان تعارض و تبادل بین انکارهای ناسازگار و ناموفق.