بروسی د۲۲۹ مور دز سرطان هری طی ۵ سال از مزایات تشخیص پیش‌بینی

دکتر صادق سمنیریان

سرطان دستگاه کروش در فاصله دو تا سه‌دهه و نوا دو کروش‌های مختلفه طی ۱۵ سال
در کشورهای مختلفه جهان شاخص متناوبی دارد. سرطان معمول
در زایمان [۱] و دردرز سلامت [۲] و قاچاله‌هایی شایع بوده‌دی‌های
در آلمان [۱] و کشورهای اکثر کشورهای دنیا نیز دیده می‌شود. 
در هندوستان، سرطان کروش نیز به شکل شیبیده و می‌برد. 
در فروآیند می‌باشد [۱۰]

در الهند سرطان، سرطان کروش نیز به شکل شیبیده و می‌برد. 
در الهند سرطان، سرطان کروش نیز به شکل شیبیده و می‌برد. 
در الهند سرطان، سرطان کروش نیز به شکل شیبیده و می‌برد. 
در الهند سرطان، سرطان کروش نیز به شکل شیبیده و می‌برد.
جدول ۲- شوی سرانجبری هر حسب سالهای مختلف در کشورهای مختلف (تنها)

<table>
<thead>
<tr>
<th>کشور</th>
<th>سال</th>
<th>نسبت به ۱۰۰۰ جمعیت</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>خاورمیانه</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ایران (مازندران)</td>
<td>1438</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ایران</td>
<td>1438</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>انگلستان</td>
<td>1431</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>نیوزیلند</td>
<td>1424</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>اسرائیل</td>
<td>1420</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>آلمان (هابورگ)</td>
<td>1422</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>مصر</td>
<td>1430</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>مصریان ایرانی</td>
<td>1431</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

در مقام مقایسه سرانجبری مری ایرانیان باده کشور خارجی ممکن است که شوی سرانجبری در مصریان باده درجه اول بود ایران در درجه دوم قرار گرفته است. بین میان که برای هر سال نگرفته جمعیت در هر دو کشور متغیر است. در مصر سال میان ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ و در ایران سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ می‌باشد. داده‌های این پژوهش در رویکرد آماری با استفاده از روش‌های آماری و در نهایت جمع‌بندی گردیده است که شوی سرانجبری مری ایرانیان باده در مقایسه با کشورهای دیگر به جدول زیر نشان می‌دهد:

استاندارد جمعیت توسط W.H.O در سال ۱۹۶۰ برای ۶۵ کشور تعیین شد. (۶۵) که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.

جدول ۳- شوی سرانجبری بر حسب سالهای مختلف در کشورهای مختلف (مردها)

<table>
<thead>
<tr>
<th>کشور</th>
<th>سال</th>
<th>نسبت به ۱۰۰۰ جمعیت</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>خاورمیانه</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ایران (مازندران)</td>
<td>1438</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ایران</td>
<td>1438</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>انگلستان</td>
<td>1431</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>نیوزیلند</td>
<td>1424</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>اسرائیل</td>
<td>1420</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>آلمان (هابورگ)</td>
<td>1422</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>مصر</td>
<td>1430</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

برای کنار سازی که از برداشت‌های شیوع بین مرد ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶

سال و میان‌ترین شوی بین مرد ۱۳۹۶ و ۱۳۹۲ است. استاتیستیک ر_key-20 مورد، در نهایت ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ سال، این پژوهش در رویکرد آماری و در نهایت جمع‌بندی گردیده است که شوی سرانجبری مری ایرانیان باده در مقایسه با کشورهای دیگر به جدول زیر نشان می‌دهد:

استاندارد جمعیت توسط W.H.O در سال ۱۹۶۰ برای ۶۵ کشور تعیین شد. (۶۵) که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.

جدول ۳- شوی سرانجبری بر حسب سالهای مختلف در کشورهای مختلف (مردها)
شماره چهارم پنجم

دکتر ساده مسعودیان: پروپاس ۲۰۰ مورد سرطان مزی

دستگاه کوارز میلاده [۱۸]، اخیراً در کارشناسان از شوهره‌روی سرطان در مردان افزایش یافته است [۱۹]. طبق این کارشناسی، کوارز میلاده (کوارز میلاده) باعث افزایش سرطان در مردان می‌شود. در اینجا می‌توان به این نتیجه می‌رسیم که افزایش سرطان مزی در مردان پنسه ۶۱/۷۳/۰/۱۰ نسبتاً برای این سازمان‌نامه می‌باشد.

در جدول ۲ و ۳ دیده می‌شود که افرادی که دارای بیماری سمندانی می‌باشند، سرطان در بیشتر آنها وارد می‌شود. این به نظر می‌رسد که بیماری‌های مزی، از جمله سرطان مزی در مردان، به وسیله فعالیت‌های بیماری پرفروش می‌شود.

پارسال ۱۹۲۷، بیمارانی که مزی می‌شوند، در مورد این نتیجه اشاره می‌کنند. این بیماران به سرطان مزی خود در آب و دم آوردن به پردازش کنترل شده‌اند. در مورد دیگر بیماران، مزی به دلیل برخی ویژگی‌های خاصی بیماری مزی به‌صورت صحیح نشان داده می‌شود.

جریان به‌طور کلی می‌تواند وابسته به برخی از عوامل گوناگون باشد. این نتیجه می‌تواند به درک بیشتر سرطان مزی کمک کند. از جمله عوامل در بررسی‌های پیشنهادی در نظر گرفته شده‌اند که می‌تواند به بهبود درمان و درمان سرطان کمک کند.

References


Downloaded from tumj.tums.ac.ir at 6:32 IRST on Tuesday September 22nd 2020