

## دكتر فريدون سيامكنزاد

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

تداعى كننده مســـاله يا احياناً خاطرها
و خاطره براى باز تو كردن.

$$
\begin{aligned}
& \text { است. تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد. }
\end{aligned}
$$

از بيمارستانهاى دامپششكى است.
از صاحب نســخه سؤال كردم كه دارو براى چهـ
حيوانى تجويز شده است؟
جواب داد: براى سگم!
 كه خاص حيوانات اســت بايد بـــهـ داروخانههاى دامپزشكى مراجعه كند.

## يادداشتّ

من كه وارد مسجد براى نماز ظهر و عصر شدم، به دليل پر بودن صف اول، در صف دوم نشسته. يكى از هم مسجدى ها كه سلام و عليكى همر با من دارد، از صف اول به صف دوم و كنار من آمد و سراغ ديسك سرتايد را گرفت. به ايشان گفتهم كه ديســـى سرتايد كمياب است و مىتواند از اسپی آن استفاده كند.
سؤال كرد: مگگر مى شود از اسپرى سر تايد استفاده كرد؟ كه پاسخ دادم: بله. از ايــن كه در صف نماز ســؤال دارويىى كرده، عذرخواهى كرد و چنين ادامه داد: بالاخره طرح اين مســـايل و پاسخهاى شا شما در واقع ذكات علم شما است و باقيات الصالحات شما مى شــود. ضمناً چنين ادامه داد كه خيلى وقتها سؤالمه را مى گذارم براى مسجد كه شما را به فيض بر سانمر و با اين سؤالهایى دارويى، من هم در ثواب شما شريك باشم.

من معمولاً در داروخانـــه روپوش تن نمى كنم.

يادداشت
هواى گرم تابستان اين ضرر را دارد كه معمولاً
 آنقدر صبر ندارند كه بهاتدريج عرقشــــان خشا شود. بنابراين، با همان حالت گرما وا و عرق داشتن، جلوى كولر قرار مى گيرند و اگر چه عرقشا
 مى شــــوند و با درد كمر يا شانه به داروخانه مراجـنـ مراجعه مى كننند. فردى كه دستش به كمرش بود، وارد داروخانه شد و از من براى دردش دارو خواست.

بهعنوان شل كننده عضلات به او دادم و راهىاش كردم. ضمناً بها او توصيه كردم كه با بلن عرقدار جلوى كولر ننشيند. دل پر دردى از اهالى خانه داشت و اين كه وقتى از سر كار به خانه مى آيد، معمولاً رعايت حالش را نمى كنند و توجهى به مشكل وى ندارند!

## يادداشت

اول كـــه وارد داروخانه شـــد، نســخـهاش را به
تكنيســين داروخانه نشــان داد. تكنيسين هر چه تلاش كرد، متوجه نشــــد كه چیى به چیى هست و دارويش چیيست؟
نسخه را به من نشان داد. من هم هرچه تالاش
كردم، متوجه نشدم كه دارويش چییست؟
در حين مرور نسخه و تلاش براى اين كه متوجه
 نسخه افتاد و متوجه شدم كه نسخه مربوط به يكى


مصرفش را همم برايش توضيح دادم. وقتى داروخانه را ترك كرد به تكنيسين كَفتم:
 انديشـــه درست و حسابى داشت، الز از همه اينه هايـي كه من برايش كفتم و توضيح دادم، بهتر بود!

## - يادداشت

خانمى بود كه از تكنيســين داروخانه كيســول »رولاكس" خواسته بود. خانم تكنيسين داروخانه
 بيمار به ايشــان داد و مشغول صحبتهاى زلانـانه با با بيمار شد.
من هم دورادور حر كات آنها را رصد مى كردم تا اين كه مريض از تكنيســين ميزان مصرفـ دار دارو را سؤال كرد. تكنيســين روبه من كرد و پرسيد: آقاى دكتر، ميزان مصرف رولاكس چقدر است؟
 كرد. زيرا مقدار مصرف گياه كاسيا كه ماده مؤثره

كپسول رولاكس است، همين مقدار است. مريض با تعجبى زنانه كفت: وا! زياد نيست؟

 كه پاســـخ درست بدهم. ضمناً علت تعجب شما را را
 دارد كه اگر رعايت نشــود، بيمـارى را را درمان و برطرف نمى كند.

نمى دانم اين چه عادتى است كه از زمان دانشجويى
 مواققى كه نيستم جانثشين دارم كه داروخانه بدون دكتر داروساز نباشد. تكنيسين داروخانه كه معمولاً هميشه در دارو دارخانه
هست، براى كارى چֶند دقيقهاى رفته بود بيرون و در داروخانه حضور نداشت.
 كرفت.
به ايشان كغتم كه براى كارى بـ به بيرون داروخانه رفته! اگر كارى دارند، من در خدمتشان هسان ارئمه.
 كند. حساب كتابش را كرد و از من قول گرفت كه به آقاى دكتر بكَويه! تكنيسين كه آمد، قضيه را برايش تعريف كردم و به شــوخى كفتهم منتظر بدهى آن شخص نباش آقاى دكتر!

از مراجعه كنتد گان باشــعاه بدنســازى جنب
 سر سينه را جلو داده بود و پند سؤال كرد ون آقــاى دكتر، آمهــول ويتامين E بهتر اســـت يا يا كیسول آن؟
به ايشان گغتم: بستگى دارد كه براى په كارى مى خواهد!
كفت: بــراى ورزش در باشـــعاه بدنســـازى مى خواهم. كپســول ويتامين E به او دادم و نحوه

