میرزا محمد علی حسینی اصفهانی و ریاضی دانان هم زمان او

حائری، عبدالحسین

اعتماد السلطنه در مآثر و آثار آرد:

«میرزا عبد اللّه طبرستانی الاصل طهرانی المسکن،در فضائل و علوم بسیار از افراد روزگار است لا سیما فنون ریاضیه و صناعات ادبیه و هم اساتید خط نسخه‏ و تعلیق و یراکمایلیق بزرگ میدارند و استاد میشمارند.سلمه اللّه‏1(مآثر و آثار ص 201)

علامهء فقید حاج شیخ آقابزرگ تهرانی در اعلام الشیعه گوید:

«شیخ عبد اللّه رشتی عالم جلیل و حکیم فاضل و فیلسوف بارع ملقب به‏ ریاضی از افاضل شاگردان حکیم متأله آقا محمد رضا قمشه‏ای یا قومشی(درگذشته‏ در 1306)است.

(1).از اینجا دانسته میشود که میرزا عبد اللّه تا 1306(سال تألیف‏ مآثر)زنده بوده و جای تردید مشهود در یادداشت قدیم آقای تهرانی نیست‏ البته ایشان بعدها در گاهنامه و هم در کنار یادداشت‏های قدیم،سال درگذشت‏ او را 131 ضبط کرده‏اند)

ریاضی سالها در تهران شاگردی قومشه‏ای کرد تا آنجا که خود از مردان بزرگ فضل و دانش به شمار آمد و بر صدر مجلس تدریس جای گرفت‏ و شاگردان بسیار در مدرس او حضور یافته و از دانش فراوان او بهره می‏بردند. بر تاریخ درگذشت او را دست نیافتم»

(نقباء البشر فی القرن الثالث عشر-بخش نخست اعلام الشیعه-: 1185)علامه تهرانی در ذیل ترجمهء آقا محمد رضا قمشه‏ای نیز از میرزا عبد اللّه‏ ریاضی بدین‏گونه یاد میکند:

«و قد اخذ عنه(ای عن الشیخ آقا محمد رضا القمیشهی..؟)الفلسفه و تخرج علیه فی المعقولات و غیرها جمع من الانفذاذ و من خیرة رجال العلم منهم‏ المیرزا ابو الفضل الطهرانی الکلانتری و الشیخ جهانگیر خان القشقایی و المیرزا سید حسین القمی و المولی حیدر خان النهاوندی و المیرزا عبد اللّه الرشتی و الشیخ علی النوری و المیرزا علی اکبر الیزدی المدرس بقم و الشیخ محمود- البروجردی و المیرزا محمود القمی و المیرزا هاشم الرشتی و غیرهم و هؤلاء باجمعهم رأسو و در سوا وافا دوا و الکل من رجال الفکر1

(همان مدرک سابق-نقباء البشر-ص 733)چنانکه ملاحظه گردید در مآثر و در اعلام الشیعه از اینکه میرزا عبد اللّه ریاضی شاگرد میرزا محمد علی قائنی است هیچگونه سخن نرفته است.و در نتینجه قائنی نیز در این دو کتاب به این نکته اشارتی نشده است.اما این مطلب مسلم‏تر از آن است که‏ مورد بحث قرار گیرد زیرا ریاضی در بیشتر نوشته‏ها و تعلیقات خویش از استاد خودقاینی یاد و انظار او را ثبت میکند و اساسا هنوز ندیده‏ام ریاضی از استادی دیگر بجز قائنی یاد کند(البته این در ریاضیات است.دربارهء آثار فلسفی او نیز در جای خود سخن خواهیم داشت)

نکته مهمی که هنوز برای این فقیر روشن نیست زمان و مدت حضور (1).از آقا محمد رضا قمشه‏ای و چند تن از معاصران ریاضی که در سخن تهرانی دیده میشود،در این سلسله گفتار سخن خواهد رفت و آثار و مؤلفات و افکار آنان مورد بررسی قرار خواهد گرفت انشاء اللّه تعالی.

میرزا عبد اللّه ریاضی در درس استادش میرزا محمد علی قائنی و اصولا محل‏ ملاقات و کار این دو با یکدیگر است که مدت آن حتما کوتاه نبوده است.

آری،میدانیم مدت حضور این شاگرد در خدمت استاد بزرگ کوتاه‏ نبوده زیرا آثار و اسناد موجود نشان میدهد که گذشته از تعلیم و تعلم،این دو با یکدیگر رابطهء همکاری نیز داشته‏اند و با همفکری آثاری بوجود آورده‏اند.

(پاره‏ای از آثار این همکاری در بخشهای پیشین این گفتار یاد شده‏ و از همه مهمتر تصحیح نسخهء رساله تسطیح کره تألیف ابو الفتوح ابن الصلاح‏ احمد بن محمد همدانی است.در شمار آثار و مؤلفات ریاضی نیز پاره‏ای دیگر یاد میشود).اما روشن نیست که این حضور و ملاقات و همکاری در کی و کجا و در چه‏ سالهایی به وقوع پیوسته است.

ممکن است در آغاز به خاطر رسد که ریاضی به اصفهان رفته و در آنجا درک حضور استاد کرده خاصه با توجه باینکه اصفهان در آنزمان(در نیمهء قرن 13 هـ)محل حوزه بزرگ علمی بود و اهمیت آن از نظر علمی و وجود اساتید دانشمند و روحانیان بزرگ چیزی از نجف کم نداشت و بسا اساتید و روحانیان نامدار مقیم عراق که پایه‏های علمی خود را نخست در اصفهان و در حوزهء درس اساتید این شهر استوار ساخته و سپس رهسپار عراق شدند1

(1).البته در آن زمان در میان روحانیان مقیم عراق افرادی برجسته بودند که‏ به دلیل شخصیت استثنائی،همه مراکز علمی شیعه حتی اصفهان به آنان تعظیم‏ داشتند مانند شیخ مرتضی انصاری(م-1281)و میرزا محمد حسن شیرازی‏ (م-1313)اما آنان نیز پایه‏های علمی خود را در کاشان و اصفهان بدست‏ آورده‏اند و مطالعه کتاب الاصول حاج سید حسن مدرس اصفهانی(استاد میرزا حسن شیرازی)و نیز کتاب هدایة المسترشدین حاج شیخ محمد تقی نشان‏ میدهد که افکار میرزای شیرازی تا کجا از افکار اساتید اصفهانی او متأثر است‏ و خاصه در مبحث ترتب که یک مسئلهء اصولی فلسفی است)تا این اواخر نیز همچنین بوده است و این بنده خود از علامه فقید حاج آقا حسین طباطبائی‏ بروجردی شنیدم که میگفت:

«من در اصفهان و در حوزه اساتید دانشمند این شهر خاصه حاج سید محمد باقر درچه‏ای به درجه اجتهاد نائل شدم و سپس به نجف مهاجرت کردم»

میرزا عبد اللّه ریاضی نیز باید برای تحصیل به اصفهان رفته باشد و اتفاقا از یادداشتی که ریاضی بدست است این نکته معلوم میگردد(هرچند شاید از عبارت مآثر و اعلام الشیعه برآید که تهران را ترک نگفته است).یادداشت مزبور حاشیه‏ایست از او بر رسالهء تسطیح کره تألیف ابن الصلاح در صفحه آخر نسخه‏ شماره 1/702 مجلس که خط خود ریاضی است و هم در نسخه شماره 1/6329 که خط عبد الحسین فولادی و منقول از خط ریاضی است.ریاضی در این‏ (به تصویر صفحه مراجعه شود) یک صفحه از تسطیح کره‏ تألیف ابن الصلاح،نمونه‏ خط میرزا عبد اللّه ریاضی‏ و نیز نمونه‏ای از اثری‏ مشترک که وی با همکاری‏ استادش قائنی بوجود آورده است.

یادداشت میگوید.1

«...در دار السلطنه اصفهان...در هنگام ریاضت به ریاضیات در خدمت‏ استادنا...سید المهندسین فی العالم مولی محمد علی قائنی حسینی...به‏ اشارت استاد به مطالعه آن مشرف گشتم»

تاریخ این یادداشت و نسخه،1288 است اما تاریخ اقامت و تحصیل‏ در اصفهان در آن قید نشده و از لحن سخن مفهوم میشود که تاریخ تحصیل‏ ریاضی در اصفهان پیش از تاریخ کتابت و اصلاح نسخه تسطیح است و ظاهرا استاد محمد علی فائنی خود در این وقت در تهران اقامت داشته و کار تصحیح‏ آنرا(که شرح اغلاط و سقطاتش در بخشهای گذشته این گفتار یاد شد)با همکاری‏ میرزا عبد اللّه انجام داده است.یادداشت دیگر از ریاضی در دست است که‏ نشان میدهد تحصیلات او در اصفهان و در محضر میرزا محمد علی قائنی پیش‏ از سال 1269 بوده است و اینکه در این تاریخ ریاضی در تهران بوده و استادش‏ در اصفهان بسر میبرده است.

میرزا عبد اللّه بر پشت نخستین برگ نسخه‏2ایضاح المقاصد(شرح‏ الفوائد البهائیه ابن الخوام بغدادی تألیف یحیی بن احمد کاشی ش 401 از مجموعهء طباطبائی در مجلس)که استادش میرزا محمد علی قائنی به او داده بود تا متن‏ فوائد را در بالای صفحات آن بنویسد چنین یادداشت کرده است:

«بسم اللّه الذی ظهر برهانه مخفی نماناد که این کتاب مستطاب موسوم‏ به ایضاح المقاصد مال خالص حضرت استاد سید المهندسین محمد علی بن‏ محمد اسماعیل الحسینی القائنی است و در نزد این اقل عبد اللّه محفد(کنا)بر سبیل عاریت و امانت باشد خدا رحمت کناد کسی را که این کتاب و کتاب‏ مجسطی را در اصفهان به ایشان برساند و اگر اینکه اخوی حضرت استاد دام لطفه‏ خواه جذاب مسیحا القاب میرزا ابو الحسن یا برادر مکرم میرزا مهدی از اصفهان‏ تشریف آوردند و مطالبه کتاب نمودند به ایشان بدهند که به خدمت استاد ارسال‏ دارند.حرره فی شهر شعبان سال 1269

(1).تمام متن این یادداشت در حاشیه ص 344 فهرست 19 مجلس نقل‏ شده است.

(2).وصف این نسخه در شمار نسخ آثار ریاضی ملاحظه خواهد گردید.