اختلاف یا اختلاف تقویمی

بایبوردی، حسین

در یکی از نشریات معتبر پایتخت ایراداتی باستخراجات زیج تقویم رسمی دولتی‏ آقای دکتر عباس ریاضی کرمانی شده بود که ظاهرا"منطقی و متکی بدلایل متقن بود البته‏ اهل علم و فن قضاوت خواهند کرد لکن طرح و درج این موضوع وسیله شد از اساتید فن‏ سوال شود:

درصورتیکه تفاوت شبانه‏روزی کره ارض در هر نیمکره بیش از دوازده ساعت نمیتواند باشد چگونه تقویم دولتی در ایام بخصوص مثل غره و سلخ رمضان و شوال ذیحجه و عید اضحی‏ که مورد علاقه مسلمین میباشد یک و گاهی دو روز اختلاف با ممالک عربی که تفاوت زیادی‏ در عرض و طول جغرافیائی با ما ندارند پیش آمده و این اختلاف در هیئت نیز مشهود است.

در قدیم هرگاه با مراجعت حجاج از مکه معظمه و یا عتبات عالیات معلوم میشد در ایران شنبه و در حجاز جمعه را عید گرفته‏اند هیچگونه وسیلهء ارتباطی نبود اما امروز در عصر اتم و فانتوم که انسان ماه را تصرف کرده و زهره را دور میزند-در ماه غذا میخورند در زمین تماشا میکنند پاسبان در خیابان و ژاندارم در بیابان گیرنده و دهنده دارد و هر ساعت با نقطه‏نظر مربوط ایضا"رادار-رادیو-ماهواره-باسیم-بی‏سیم-تلفن- تلگراف-تلویزیون دیگر چه احتیاجی هست که از فلان آخوند بپرسند فردا عید فطر است یا نیست آنهم طبق معمول جواب بدهد اگر ماه رویت شد میخورید و الا نه.

علاوه بر این چه اصراری است که حتما"در تهراه غبارآلود و فشرده که کسی پشت‏بام‏ همسایه را نمیتواند ببیند هلال را ببیند.

بجای این تعارفات دولت همچنانکه اخبار و وقایع آن سر دنیا را همچنانکه بازی‏ فوتبال آمریکا یا نقطه دیگر دنیا را بطور زنده در تهران و همه‏جا نشان میدهد رویت ماه‏ را هم اقلا"از شهرهای نزدیک تهران پرسیده و بموقع مردم را آگاه نماید زیرا بفرض اینکه‏ در اروپا و امریکا این حرفها مطرح نباشد در ایران میلیونها علاقمند رویت هلال هستند.

ناگفته نماند از صد سال پیش منجمین و ریاضی‏دانان ایران در تبریز و سایر نقاط تقویمهای آینده را استخراج و نوشته‏اند که با الفاظ سعد و نحس روزها و این‏چنین مطالب‏ چاپ شده هنوز هم عالم و عامی از آنها استفاده مینمایند غیر از دولت.

وضع و اندازه تربیع اول و بدر ماه شوال حاری که در تقویم دولتی شب دوازدهم‏ بود بی‏شباهت ببرنامه دائمی هواشناسی نبود تا رأی و نظر اهل‏فن چه باشد.-