

دكتر فريدون سيامكنزاد

$$
\begin{aligned}
& \text { مقدمه }
\end{aligned}
$$

هر يك بهدليلى سر راهمان قرار مىگَيرند و ممكن است اگر قديمى محل باشيم، سلام و عليكى همر با ما داشته باشند.
تداعى كننده مســــأله يا احياناً خاطرها
و خاطره براى باز كَ كردن.

$$
\begin{aligned}
& \text { حرف براى گَفتن و يكى سينه خاطره براى باز گو كردن دارد ارد }
\end{aligned}
$$

است. تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد.


تذكر دادم كه بعد از پايــان آنتىىبيوتيكهها، حتماً
 معالجه شود.

## يادداشت

وقتــى در داروخانه حضــور دارى، بايد با همه
 مى كنند، يا كسانى كه براى تهيه داروى بيمارشان مى آيند، آشنا باشى. جوانى حدوداً •بّ ســـاله به داروخانه مر اجعه كرد و وقتى ســرمههاى نسخهاش را داديم، سؤال كرد: شيلنگَ آن ها را هم دادهايد؟ تا آمدم بگويم كه اين ســـرمها آنقدر حجم ندارند كه احتياج به شيلنگی داشته باشند، ديدم تكنيسين داروخانه، سه عدي سرم را داخل سبد انداخت. در حالى كه خندها لبانم نقش بســـته بود، متوجه شدم كه بعضى ها با به

سِت سرم مى گويند: شيلنگ٪!

## .

خانمى حدوداً VQ ساله بود و از مراجعه كنندگان
هميشگى داروخانه. چادرى مشكى با سر سر داشت و و تقاضاى چند قلم دارويى را داشت كه در نسخهاشاش بود. داروهايش را آمـــاده كرديهم و تحويل داديه. دست آخر براى پادردش اظهمار داشت كه يک عدد پماد »اسكلتى" مى خواهد!
 بود كه عكس اسكت انسان روى آن است. ظاهراً هر كس براى داروهايش، اسم مخصوص خار خود را انتخاب كـــرده و داروخانه هم بايد خودش را با

آن را مى خواست بدان ويتاند.
برايش شــرح دادم كـــه ويتاميــن E معمولاً
در بيمـــارى كبد چرب هم مصرف مىشـــــــود. هم آنتىاكسيدان است، هم از ويتامينهاى محلول در در در در در دي چربى است و در كبد هيدروليز مىشود. بالافاصله
 مى خواهد؟ پاسخ داد: چون دكتر خودم نبود و يیى دكتر ديگر اين دارو را برايم تجويز كرده اســـت، مى دخواستم مطمئن شوم كه درست تجويز شده است! بسيارى از بيماران مشاوره با داروسازان برايشان حجت است و باعث آرامش خيالشان مى شود.

## يادداشت

دستش به دهانش بود و از درد دندان و لثه رنج مى.برد. توضيح داد كه كمى لثهام ورم دارد و كمى به سفيدى مىزند. آنتىبيوتيك مى خواستا كـي ايشان شرح دادم كه در اين مورد بايد مخلوط دو


 دادم. اگر چه اكراه داشــت كـــهـه دو آنتـىبيوتيك مصرف كنـــد، ولى برايش شــرح دادم كه علت اد مخلوط چیيســـت. توصيه همر كردم كه حتماً تمامٍ آنتىبيوتيكههـــا را مصرف كنــــد تا عفونت كاملاً

فرهنگَ خاص مردم تطبيق دهد! ! بودن آن خبر داشت!

## —.


 كه رســيد، قبل از هر چيز سؤال كرد: آقاى دكتر! قيمتش چقدر مى شود؟
من هم به شوخى كقتم: زير صد هز ار تومان! ايشان كفت: پس بدهيد.
نسخهاش در نهايت بيست هز ار تومان شد. يـي
 مشــكلات اقتصادى طورى شــــده كه از از اين كونه سؤالها در داروخانه زياد وجود دارد. خيلى اريلى وقتها
 از گَرفتن دارو صرفنظر مى كند و مىرود.
$\xrightarrow[\square]{\text { - }}$
قرص ديكلوفنـاك . . 1 ميلى گرمى آهســتـه

 وارد بازار شد.
مراجعه كنـــد كا مان معمولاً ســـراغ ايـــن برند را را

 »آلفن ايكس" داشت. تكنيســيـين داروخانه، برند


 نمىدانســت كه چه دارويى است، فقط از مسكن

