## تحقيق رياضى چچگ̌نه انجام مى شود•

مايكل اتيا
ترجمةُ اميرحسين اصغرى

همرزلى' اولىى را انتخاب خواهد كرد؛ خوب است ما كمى مسيرهايمان را را

 متعدد ديگر آن مورد بررسى قرار گيرد.
 در تقابل با هم قرار دارند. هدفم بحث در در مورد اين تتابلها و تمايزهاست بـر بدون



 قبول كنيم كه كار رياضيدانان محض با كار رياضيدانيانان كار بردى،،على رغيم










 دسألهها زياد باشد، يكى روش،و بالاخره اگر حوزهُ بسيار گستردهاى از از آنها داشته باثيد، يكى نظريه به دست ميآوريد؛ اين است فرايندِ تكامل مسأله بهـ نظريه.




مايكل اتيا
ازل الدا بإد به صراحت بكُويم كه من مسؤول عنوان برابهت اين سخنرانى







 .








 نيازمند استدلالهاى دقيق هستيم زيرا استحكام ساختارى كه مايل بها ايجاد آنيم وابسته به ياهيهاى دياى درست و قابل اعتماد است. موضوع بعدى كه مى خواهم دربارئ آن صحبت كنم تما تمايز ميان عمق ر
 يك حوزهُ خاص يا يك مسأله را مطالعه كنيد، عميق و عميقتر در آن كن كند ور كاو كنيد و نتايج سخت و سختترى به دست آوريد، يا مىتوانيد خود ر ا رها كنيد و خيلى سطحىتر به جاهاى مختلف ريالي رياضيات سر بزنيد و در نهايت
 هر كدام از اين دو ديدگاه مزايا و معايب خود را را دارد كه اططاع از از آنها بهخصوص براى دانشجويانى كه شروع به تحتيق مى كند مكم است آيا آيا بهتر است در يكـ زمينئ خاص، با تمام جزئيات آن، متخصص شد يا يا قبل از شروع
 آورد؟ البته تصميمگيرى در اين باره بسيار سخت است و و در دواقع نتطهُ تعادل در جايى ميان اين دو قرار دارد.بد نيست بغضى از مشكلات را تشريح كنم. فرض كنيد كه شها درست و حسابى در در يك حوزهُ خاص متخصص
 ريمان را حل كنيد.در اين صورت، ممكن است همئ عمر خود را صرف اين اين
 خوشششانس باشيد مسأله را حل مىكنيد و احتمالا " ا ابد معروف خواهيد
 حنين تخصصى در اين است كه شايد آن هسأله واققاً در زمان شها غير قابل



 براى حنين تغييرى خيلى دير شده است است



 رياضى تغيير كند قادر خواهند بود جهت كار خود را در در راستاى آنها تغيير




 آن در مورد پِيدههاى بسيار متتوع و متعددى صادق است.بد نيست دوبار












 سنگّاها.
دومين موضوعى كه مايلم به آن اشاره كنم تمايز ميان صورت و دقت


 اين رويكرد را فقط كار برديها دارند. ولى اين حرف كامالًا درست نيست. به نظر







 دغدغئ زياد دربارةٔ دقت به كار میبريد واميلوار خواهيد ماند كه دقت بعداً

## فراهم شود.



 دست أورند می گيزد. دوباره بايد يادآورى كنم كه رياضّيات فعاليتى انسانى


 داد و آنحه نبايد انجام داد داشته باثشد. اويلر شهودى داشت كهـ الز از تجر بيات



 است،عينى و قابل انتقال شود. من به هيتجوجه مايل نيستم كه اين نين نوع از
 انتقال داده شود بايد در نهايت بهصورتى عرضه شود كه بى ابهام باشـد وكسى

وبالاخره نكتهاى وجود دارد كه نمى توان از آن چششم پوشيد :زندگى دريى
 شاق است.بنابراين، به نظر من مزاياى همكارى از نظر انسانى نيز قابل توجه است، زيرا فرايند تفكر رياضى را بسيار لذتبخششتر مىكند. بعد از گفتن همئ
 جاى اين را نمىگيرد كه آدم بنشيند و در تنهايى عميقاً دربارة مسألهُ خود فكر كند.
همحنان كه گفتم، اگر به آيندهُ رياضيات نگاه كنيم، در واقع اگر رياضيات اصلاً آيندالى داشته باشد، به سختى مى توان بيشبينى كرد كه مثلاً در 000



 مقايسهٔ بعدى من ميان رياضيات نامعمول و رياضيات غالب است. ما ما عقيده داريم رياضيات داراى نوعى هستأهُ مركزى است، مسائل اصلى آلى آن
 اصلى رياضيات جارى است،اما بسيارى جريانهاى فرعى و جانـيا جنى نيز وجود دارند كه وارد جريان اصلى مى شوند و آن را تغذيه مى كننّن. شما بايد
 يا از آن دور شويد و به جستجوى حوزههاى جالى جالبى بيردازيد كه تا كـون


 موضوع مىنگرْند.بدون شك، ابداعات واقعاً جديد و حوزههاى واقعاً جديدى كه وارد رياضيات مىشوند محصول كار چنين رياضيدانانى است.اما اين راه برخطرى است زيرا پيشّتازان موفق،كمشمارند و بسيارى موفق نمى ششوند.وقتى عدهاى به جستجوى طلا مى روند يك نفر آن را مى يابد و ديگران دست
 و وارد سرزمينى بكر مى شويد و كارى در رياضيات انجام مىدهيد، اگر
 ششمده شود،اما در 99 درصد اوقات،واكنش ديگران هيزى شبيه اين است: "(جالب است،اما به نظر نمى رسد راه به جايى ببرد)،. خُب، شانس خود را را |متحان كنيد؛ اين نوعى قمار است كه يا شُما را به يكَ معدن طلا مـا مى رساند يا به يك زمين ناهموار.ولى ماندن در جريان اصلى رياضيات هـ اين اين اشكال را را

 اگگ بتوانيد در اين حوزهها مشاركتى داشته باشيد، هون كار شما در در جريان اصلى رياضيات است از اين شانس برخوردار خواهد بود كه بسيار مهم شود. آخرين تقابلى كه مايلم از آن صحبت كنم ميان (پقدرت)، و (زيبايى)" در
 است. استدلال قوى لزوماً زيبا نيست. استدلال شما ممكن است فاقد ظرافت


گُتهاى از يواننكاره را نقل كنم كه به بسيارى از آنحه گفتم مربوط است: (آآن


 غير منتظره و ناشناختهاى را بين واقعيتهاى ديگرى آشكار خواهند كرد كه

 علوم تجربى يا از درون خود رياضيات سرحشهمه میگيرند يكى از از اجزاى




را بـه جلو برانتد.
 مربوط مى شود،كه آيا آنان مايلاند به تنهايى كار كنـد يا با با ديگران همكان ريارى











 بكذارند.البته نمىتوان رياضيدانانى با ديدگاههاى كامالًا متفاوت را دا دور هم جمع كرد. شما به افرادى نياز داريد كه اصولاً مشتركات زيادى با با يكديگر












 با فردى كه بتواند استدلالهایى ما را نتقادانه بررسى و ايرادهاى آن آن را پيدا كند
 از يِيدا كردن ايراد استدلالهاى خودمان است!

عامتر، رساندن و فهماندن رياضيات به معاصران و آيندكان است استا اين رشته لز






 سالهاى اول كارشناسى و شايد حتى به دانشا آموزان سال آخر دبيرستان ارائه








 مى كنند. آنها ممكن است در يك حوزة يكسان فعاليت كنتد.اما اين بـا به آن رعنى نيست كه به شيوهاى يكسان كار مىكنند.انواع بسيار زيادى رياضيدان وجود دارد و ما به همه آنها نياز داريم .

- M. F. Atiyah, "How research is carried out", Bull. IMA, 10 (1974) 232-234.








 نظر برسد.اما اين كار نقط يك ظلاهرسازى ساده نيست هرا هرا كه زيبايى معيار




 بسيار دهم است ولى معمولاً نه در وهلأُ اول، بالكه بعداً طاهر مى شَود. تصور مىكنم مطالب مختلفى گغتم كه بعداً سخنرانان ديكر اين كنغرانس




 در مجلات رياضى، رياضى نوشتن و رياضى خواندن است. اما به معنى

[^0]






[^0]:    1. Roger Penrose
