

دكتر فريدون سيامكنزاد

مقدمه
 كدامش مى تواند براى انسان خاطرهانگًيز باشد. از بر خور د احتمالى با رفتگًر ز حمتكش محله تَرفته تا ديدن كسانى كه هر يك بهدليلى سر راهمان قرار مىگیيرند و ممكن است اگَر قديمى محل باشيه، سلام و عليكى هم با ما اسا داشته باشند.
 مى:بينيــم و حرفها
 تداعى كننده مسألهاى يا احياناً خاطرهاى باشد. حالا اگر كار كار مان طورى باشد كه ارتباط مستقيه با مردم داشته باشيه، به
 و خاطره برا با باز كو كردن.


حرف براى گَفتن، و يكى سينه خاطره براى باز گو كرد
 مطالبـى كــه در پی مىآيد، حاصل اين تلاش و نتيجه حضور در داروخانه در بر خورد با بيماران و مســايل جارى دارو
است. تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد.

درازه است و قابل نصف شدن نيست و دستور هم
هر r r ســاعت نصف قرص بود، خطاب به صاحب نسخه پر سيدم:
برای بزر گی است يا بحچه؟
خانم شـيكـ و پيكـ صاحب نسخه با خونسردى
كفت:
براى اين گربه است و سبد گربه را همم بالا آورد و نشان داد.
تازه بالاى نســخه را نگاه كردم كه ديدم مربوط
به كلينيكى دامپزشكى است!
هيادداشت

 اصلى نســخهاشاش را تشــكيل مى دهل. نسخهـ را را به تكنيسـين دادم و وقتـى آماده شــد، مقابل خانم


 كپسول مصرف شود. خانم بالافاصله پاسخ من معمولاً ناهار نمى خور و و ساعت پنج بِّ بعدازظهر
 توضيح دادم كــهـ مقصود از ناهار همان وعـان وعده بين صبحانه و شام است و بعد از همان نان اناخنـ زدن از از يخچحال، كيسولتان را هم ميل كنيـد حساب كتاب كرد و مساله كه خاتمه يافت، سوني سوال
 شد و طرف با دلخورى داروخار بانه را تر ك كر كرد. ما هم مثل هميشـــه گر فتار مشكار الات بود و و نبود داروهــا در دفتر چــه بيمه هســتيهم و دايماً غرولند

خانم نسبتاً مسنى وارد داروخانه شد و مثل همه
مراجعان مقابل پيش خوان داروخانـ تقاضاى پرل ويتامين E كرد.


چهه واحدى از ويتامين E مى خواهد؟ وقتى جوابش را شــنيد، يك بر یی پرل ويتامين

 خارجى مى خواهمر. دســتور ايشان توسط تكنيسين
 سراغ خميردندانهانى داروخانه رفت راين و سؤال كرد: خميردندان ايرانى چیى داريد؟

خميردندان ايرانى به دليل مشكانلات تهييه، موجود نيست و فقط خميردندان خارجى داريما
 من كالاى خارجى مصرف نمى كنهـ!

## ميادداشت

من هميشــه به همكارانــمـ در داروخانها توصيه مى كنم كه حتماً سر تاياى نسخه را ور انداز كنند تا تا چیيزى از قلم نيفتاده و نكتهایى يوشيدا





قرص هيوسين بود. چون قرص هيوسين بهصورت

ميلى گرمى لازم است. با خونسردى كَىتى
 كپسول مىیدهم و خوب مى شود. پرســيدم: بار قبل كى اين روش درمان را پياده كردى؟
كَفت: دو هفته يشپ!
توضيح دادم كه درمان ناقص مى كنى كه هر هر دو




 اضافه كنيم!

- يادداشت 9 -

از صدايش مشـخص بود كه كَلودرد دارد. چچند سؤال كرد و پاسخهاى لازم را كه شنيد، دست آخر در آخر


 وقتى پول دارو را داد و بقيه پولش را را گرفت، بها با
 كاغذى جيبى دريافت كرد. با غرولند و و ترشرويـي انـي
 اعتراضش را ادامه دهد كَتْتم: ايـن قرصهاى مكيدنى باعــث راه افتادن آب
 مشكل را حل كند!

بيمار ان را در داروخانه شاهديه.
يادداشت
خانمر حدوداً شصت سالهاى كه از مراجعه كنندكان محلى و دايمى داروخانه است، مراجعه كر د و قطره




 زورم نمىرســـد درِ اين قطره را باز كنمه، لطفاً شما


 حال من تاش كرد مو و درِ قطره را باز كردم و و دوباره خيلى آهسته بستم و به دست مراجعاك كننده دادم ايشان كه رفت به تكنيسين داروخانه كفتم:
 مخصوص اتومبيل اســت، كه با اين باز كردن درِ قطره، نظرم عوض شد!

## هيادداشته

خانــم مراجعه كنتده تقاضــاى يكـ بر گ قرص

 ســـؤال كردم شروع درمان با آنتى بيوتيك است يا ادامه درمان؟ پاسخ داد كه: شروع درمانٍ. بها ايشان توضيح دادم كه براى شروع درمان حتماً بايد $\downarrow$, روز آنتى يبيوتيك


