

دكتر فريدون سيامكنزاد

## مقدمه








 و خاطره براى باز گَو كردن.


 مطالبى را كه در پی مىآيد، حاصل اين تلاش و نتيجه حضور در داروخانه در بر خر خورد با با بيماران و مسايل جارى داروخانه
است. تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد.

يكى از كاسبهاى محل سام و و عليكى كرد و در در حالى كه با دستش اشاره مى كرد سؤال كرد كالي كه: آقاى دكتر فتقبند داريد؟


برداشت و جواب سامام آن طرف خط ار را داد و اشاره به من كرد كه: آقاى دكتر با شما كار آر دارند.
 پرسيد: آقاى دكتر من واكسن آنفلوآنزا از داروخانه
 آن را با بقيه داروها داخل كابينت آشــيزخانه كنار
 كه آيا مىتوانهـ آن را حالا تزر يق كنم؟


به همان كابينت آشيزخ انانه تزريق كنيد!
 آنفلوأَــزا و اصو لاً تمـام داروهاى اينحّنينى بايد تا

زمان تزريق در يخپال بانِّا باشند. آن واكسن داخل كابينت را هم يواشكى كه كسى نبيند داخل سطل آشغال بيندازيد!

## يادداشت

دستش را كه نشانم داد، ديدم بدجورى باد كرده

 زنبـورى آمد و روى دســتم نشســت و اين اينورى
مرا نيش زد.

## يادداشت

اگر بگويم كه صنعت داروسازى ايران در بعد از
انتالاب، از ديگر صنايع رشد بيشترى داشا داشته و كيفيت



 مى كنند، نام هر دارويــى را كا كه مى برند، بالافاصله مى گی يند: لطفاً خارجى اشاش را بدهيد. توجه هـي هم ندارند

 ايران نبوده و توليد داخل آنها مسـا مأله بيماران را را حل كرده است.

 نيز در اين راه نقش اساسى و كليدى دارند. اين را را

 زيربنايى بازى كند.

## يادداشت

خيلىها وقتى به داروخانه مراجعه مى كنند، همراه



 معمولاً با دست سر خود را نشانه مىروند. از پيادهرو داشـتم به طرف داروخانه مى رفته كه


حيزه هايى گذاشــته مى شود كه هم كار يول خرد را بكند، و هم كار مردم را راه بياندازد. دارويـش را كه دادم، قيمتـش را را هم كه كه كا كنتم
 تومانى در آورد و بسويم دراز كردي باقى يول را به ايشـان بركَرداندم و وبه جار باى يول
 چسب زخمهها را گرفت و خطاب به من كفت: شما هم فهميديد؟
پر سيدم: چی رو؟

ياســـخ داد: اين كه هــا خيلى زخمه خوردهايم كه
شما همه به ما چسسب زخم دادى!؟

## Vيادداشت

در حالـى كه دســتور داروهايش را مىنوشـتـمـم
 مى كند. كارم كه تمام شــد، داروهايش را را تحويل
 مورد خطاب قرار داد و كفت: آقاى دكتر، مى دتوانمانم سؤالى بيرسم؟ با سر تأييد كردم. خانم نسبتاً جوانى
بود و سؤال كرد:
 داروخانه نصب كردهايد و میتوانه بكَويمه كه تقريباً پیديده نادرى در داروخانه است، از لامپ كمیمصرف استفاده نمى كنيد؟ پاسـخ دادم: يــــ آسيبششـناس اجتماعـى و متخصص علوم رفتارى مى گويد: »لامپֶهاى كممصرف علاوه بر مشكلات فنى

يك پماد براى برطرف شدن التهاب دستش دادم و تعدادى قرص آنتىهيستامين براى جلو يكيرى از حساسيت ناشى از نيش زنبور ـ وقتى داشت داشت داروخانيانه را ترك مى كرد خطابش كردم و به شوخى كِنتم:

خيلى شانس آوردى! پرسيد: چها طور مگر؟ جواب دادم: اگر زنبوره همراه باه با نيش زدن دست شما، خودش هم نيشش را باز كرده بود، ديگر اين دست برايت دست نمىشد!

يحــى از برندهاى مربوط به شــاميوهاى با پايها كياهى، برندى اســت با نام »اسينر هـ، . جوان نسبتاً رشيدى وارد داروخانه شد و كَفت: آقاى دكتر. لطفاً يك عدد „لسىرينهد /ارد! مى خوام. سؤال كردم: جوان. اين كه كفتى چپی هست؟ با دست اشــارْاى به قفسه شاميوها
كرد و كفت: از آنها مى خوام.

جهت انگَشت سبابهاش را ادنبال كردم وروى قفسه
به وارسى مشغول شدم كه يكباره كفت: خودشه. وقتى شــاميوى مربوطه را برداشتهم و تأييدش را را هم از جوان گر فتم، تازه فهميدم كه شاميوى جوانه كندم (اسينره" مى خواهد.

## يادداشت

مسأله پول خرد ظاهراً بر ایى تمام حرفههايى كه به طور مسـتقيمه با مردم ســر و كار دار دارند، مشكل اسـت. معمولاً كنار صندوق به فراخور كار و حرفه

## يادداشت^

مجسـمهل بُز بالدار، مجسمهالى برنزى مربوط به

 كارخانه داروســازى آريا برایى نشان داريان دادن علاقه


 ييش خوان داروخانه خالى كرد و كَتا

 باشد!
اوّل متوجه حرفش نشـــدم. كمى كه دقت كردم فهميدم قرص آملودييين كارخانه داروســازى آريا

مى خواهـ.

مانند تأخير در روشن شدن بعد از زدن كليد، انتشار


 براى سامتى انسانها بها دليل انتشار اشعها ماورا بنفش، عوارض روحى و روانى ايجاد مى كندس ". اين آسيبشــناس اجتماعــى و متخصص علوم
 لامپهاى كمصصرف عبارتند از:
 خاطر كاهش مالاتونين، باعث بروز ســرطانهانیاى سينه و پروستات مى شود"، خانــمر لبخندى زد و كَــت: آقاى دكتر، كالاس

 يكى از ســايتهاى خبرى عنوان كرده بود را عيناً برايتان خواندم.

