**عبدالملک شیرازی ریاضی دان ایرانی**

**قربانی، ابوالقاسم**

[فهرست کتب مستفاد:(1)ریاضی‏دانان و منجمان عرب و آثارشان تألیف سوتر(به زبان آلمانی) شمارهء 306 صفحهء 125-(2)فهرست کتب خطی ریاضی موجود در استانبول(به آلمانی)تألیف‏ ماکس کراوزه صفحهء 488-(3)تاریخ ادبیات عربی(به آلمانی)تألیف بروکلمن ذیل جلد اول‏ صفحهء 858-(4)دایرة المعارف اسلام(به فرانسه)جلد چهارم چاپ اول صفحهء 392-(5) مدخل تاریخ علوم(به انگلیسی)تألیف جرج سارتن جلد دوم صفحهء 400]

ابوالحسن عبد الملک ابن محمّد شیرازی ریاضی‏دان و منجّم ایرانی بود که‏ در قرن ششم هجری می‏زیست.در حدود سال 550(1155 م)زنده بود و پیش از سال‏ 600(4/1203)درگذشت.بیشتر وقت خود را صرف مطالعهء ریاضیّات یونانی‏ و نجوم می‏کرد.

در زمان وی ترجمه وتحریر مخروطات اپولونیوس موجود بود زیرا مخروطات را قبلا هلال بن ابی هلال حمصی(قرن سوّم هجری)و ثابت بن قرة (قرن سوّم هجری)به عربی برگردانده بودند و ابوالفتح اصفهانی(اواخر قرن‏ پنجم و اوائل قرن ششم هجری)آن را به وجهی نیکو تحریر کرده و ملخّصی از آن نیز فراهم آورده بود.عبدالملک شیرازی با استفاده از ترجمه‏ی حمصی‏ و ثابت خلاصه‏یی از هقت مقالهء مخروطات اپولونیوس تهیّه کرد.چندین نسخهء خطی از این کتاب در درست است:چهار نسخهء کامل از آن در استانبول موجود است‏ (نور عثمانی شمارهء2972-جار اللّه شمارهء 1507-سرای شمارهء 3463-یعنی‏ جامع شمارهء 803-فیلم و عکس نسخهء اخیر در کتابخانهء مرکزی دانشگاه تهران‏ (\*)ابوالقاسم قربانی،معلم و استاد ریاضیات و صاحب تألیفات ارجمند در علوم ریاضی‏ است.(تحقیق نشد که آیا عنوان دکتری دارد و در دانشگاه تدریس می‏فرماید یا نه؟گرچه‏ هیچیک از این دو عنوان بر مقام علمی وی نمی‏افزاید).قربانی سرپرستی دانشجویان‏ ایرانی را در ژنو متعهد بوده و اخیرا بازگشته است و بسیار ممنونیم که بی‏این که ملاقاتش‏ دست دهد در ارسال این مقالهء کوتاه به مجلهء یغما توجه فرموده است.اما مجلهء یغما باین‏ مختصر قانع نیست و توقع دارد خوانندگان را از فضایل بی‏کران خود بهره‏ای بیش دهد.

به شماره‏های 212 و 307 موجود است)و چنین شروع می‏شود:

ان علم اشکال‏ قطوع المخروطات فی اشرف المنازل واعلی المراتب من علم الهندسة

. سه نسخهء خطی نیز از این کتاب در اکسفورد وجود دارد(جلد اول فهرست نسخه- های نسخهء شرقی کتابخانهء بودلین چاپ 1787 شماره‏های 931و987و988) دو نسخهء اخیر فقط مقالات پنجم تا هفتم را دارند،وتوسط شخص ناشناسی حاشیه‏ نویسی شده‏اند.یک نسخهء خطی هم در لیدن هست(شمارهء 98)که آنهم فقط مقالات پنجم تا هفتم را دارد.

علاوه بر این برآنچه در موضعی از نسخهء خطی شمارهء 913 اکسفورد آمده است عبدالملک شیرازی مختصری از المجسطی نیز فراهم آورد و قطب‏الدین‏ شیرازی(قرن هفتم و اوائل قرن هشتم هجری)آن را به فارسی ترجمه کرده‏ است-برای کسب اطلاع از منابع دیگر رجوع کنید به سوتر(1)یا بروکلمن(3). تبصره-ترجمه‏ها و تحریرهایی که مسلمین از قطوع مخروطی اپّولونیوس‏ به عمل آورده‏اند درتاریخ ریاضیات اهمیت فراوان دارد زیرا متن یونانی سه‏ مقالهء آخر از هفت مقالهء این اثر مهم از بین رفته است و این سه مقاله به زبان‏ عربی بهدست اروپائیان رسیده و مقالهء هشتم آن کتاب(جز مختصری از آن)حتی‏ در زمانی که مسلمین شروع به ترجمهء آثار یونانی کردند مفقود بوده است. (رجوع کنید به ترجمهء فارسی الفهرست تألیف ابن‏النّدیم توسّط آقای رضای‏ تجدد صفحهء 480 و تاریخ الحکماء ابن‏القفطی چاپ لایپتزیک صفحهء 61).

پیام

هر دیده که عاشق است خوابش مدهید هردل که در آتش است آبش مدهید دل از بر من رمید،از بهرخدای‏ گر آید و در زند جوابش مدهید

عمعق بخارائی