

# Зміст

[Самовідданість](#Top_of_dedication_html)

[Подяки](#ack)

[1. Вступ](#ch01)

[2. Сучасний розум у стародавніх тілах](#ch02)

[3. Джентльмен, солдат і математик](#ch03)

[4. Князь дилетантів](#ch04)

[5. "Велич і нещастя людини"](#ch05)

[6. На березі моря](#ch06)

[7. Майстер на всі руки](#ch07)

[8. Природа чи виховання?](#ch08)

[9. Втілений аналіз](#ch09)

[10. Висока піраміда](#ch10)

[11. Від селянина до сноба](#ch11)

[12. Друзі імператора](#ch12)

[13. День Слави](#ch13)

[14. Князь математиків](#ch14)

[15. Математика та вітряки](#ch15)

[16. Коперник геометрії](#ch16)

[17. Геній і бідність](#ch17)

[18. Великий алгорист](#ch18)

[19. Ірландська трагедія](#ch19)

[20. Геній і дурість](#ch20)

[21. Незмінні близнюки](#ch21)

[22. Майстер і учень](#ch22)

[23. Повна незалежність](#ch23)

[24. Людина, а не метод](#ch24)

[25. Той, хто сумнівається](#ch25)

[26. Аніма Кандіда](#ch26)

[27. Арифметика друга](#ch27)

[28. Останній універсаліст](#ch28)

[29. Втрачений рай?](#ch29)

[Про автора](#Top_of_about_html)

[Індекс](#index)


[Авторське право](#Top_of_copy_html)

Дякуємо, що завантажили цю електронну книгу Touchstone.

Приєднуйтесь до нашого списку розсилки та отримуйте оновлення про нові випуски, пропозиції, бонусний вміст та інші чудові книги від Touchstone та Simon &; Schuster.

[CLICK HERE TO SIGN UP](http://eBookNews.SimonandSchuster.com/front/9781476784250)

або відвідайте нас в Інтернеті, щоб зареєструватися в  
[eBookNews.SimonandSchuster.com](http://eBookNews.SimonandSchuster.com/front/9781476784250)



Вміст

[1. ВСТУП](#ch01)

Для комфорту читача. Початок сучасної математики. Математики люди? Безглузді пародії. Необмежена сфера математичної еволюції. Піонери і скаути. Підказка крізь лабіринт. Безперервність і дискретність. Чудова рідкість здорового глузду. Яскрава математика або смутна містика? Чотири великі епохи математики. Наш власний Золотий вік.

[2. СУЧАСНІ УМИ В СТАРОДАВНІХ ТІЛАХ](#ch02)

ЗЕНОН (V ст. до н.е.), ЄВДОКС (408-355 до н.е.), АРХІМЕД (287?-212 до н.е .)

Сучасні стародавні і стародавні модерни. Піфагор, великий містик, великий математик. Доказ чи інтуїція? Стрижневий корінь сучасного аналізу. Шишка засмучує філософів. Нерозгадані загадки Зенона. Нужденний юний друг Платона. Невичерпне виснаження. Корисні коники. Архімед, аристократ, найбільший вчений античності. Легенди його життя і особистості. Його відкриття претендують і на сучасність. Міцний римлянин. Поразка Архімеда і тріумф Риму.

[3. ДЖЕНТЛЬМЕН, СОЛДАТ І МАТЕМАТИК](#ch03)

ДЕКАРТ (1596-1650)

Старі добрі часи. Дитина-філософ, але без приги. Безцінні переваги лежання в ліжку. Підбадьорення сумнівів. Мир на війні. Навернений кошмаром. Відкриття аналітичної геометрії. Більше оброблення. Цирки, професійні ревнощі, пихатість, поступливість подруг. Огида до пекельного вогню і повага до Церкви. Врятований дужкою кардиналів. Папа мізкує себе. Двадцять років самітник. Метод. Зраджений славою. Любляча Єлизавета. Що насправді думав про неї Декарт. Зарозуміла Христина. Що вона зробила з Декартом. Творча простота його геометрії.

[4. КНЯЗЬ ДИЛЕТАНТІВ](#ch04)

ФЕРМА (1601-1665)

Найбільший математик XVII ст. Насичене, практичне життя Ферма. Математика його хобі. Його гортають до обчислення. Його глибокий фізичний принцип. Знову аналітична геометрія. Арифметика і логістика. Верховенство Ферма в арифметиці. Невирішена задача на простих числах. Чому деякі теореми «важливі»? Тест інтелекту. «Нескінченний спуск». Виклик Ферма без відповіді на виклик нащадкам.

[5. "ВЕЛИЧ І НЕЩАСТЯ ЛЮДИНИ"](#ch05)

ПАСКАЛЬ (1623-1662)

Вундеркінд ховає свій талант. У сімнадцять років великий геометр. Чудова теорема Паскаля. Мерзенне здоров'я і релігійна нетверезість. Перший розважливий Франкенштейн. Блиск Паскаля у фізиці. Свята сестра Жаклін, спасителька душ. Вино і жінки? "Відвези тебе до жіночого монастиря!" Перетворюється на загул. Література довела до фанатизму. Олена геометрії. Небесний зубний біль. Що виявив посмертний випадок. Азартний гравець творить математичну історію. Область застосування теорії ймовірності. Паскаль створює теорію разом з Ферма. Безглуздість ставок проти Бога або диявола.

[6. НА БЕРЕЗІ МОРЯ](#ch06)

НЬЮТОН (1642-1727)

Оцінка Ньютоном самого себе. Несертифікований юнацький геній. Хаос його часу. На плечах гігантів. Його одна прихильність. Кембриджські дні. Юний Ньютон з радістю освоює марність страждаючих дурнів. Велика чума більше благословення. Безсмертний у двадцять чотири роки (або менше). Обчислення. Ньютон неперевершений в чистій математиці, вищий в натурфілософії. Мошки, шершні і роздратування. Принцип . Самуїл Пепіс та інші метуші. Найплоскіший антиклімакс в історії. Полеміка, теологія, хронологія, алхімія, державна посада, смерть.

[7. МАЙСТЕР НА ВСІ РУКИ](#ch07)

ЛЕЙБНІЦ (1646-1716)

Два чудових внески. Дітище політика. Геній у п'ятнадцять років. Спокушається законом. «Універсальна характеристика». Символічні міркування. Проданий амбіціям. Майстерний дипломат. Дипломатія така, якою вона є, дипломатичні подвиги майстра залишені історикам. Лисиця в історика, державного діяча в математика. Прикладна етика. Існування Бога. Оптимізму. Сорок років марності. Викидається, як брудна ганчірка.

[8. ПРИРОДА ЧИ ВИХОВАННЯ?](#ch08)

БЕРНУЛЛІ (XVII і XVIII ст.)

Вісім математиків у трьох поколіннях. Клінічні докази спадковості. Варіаційне числення.

[9. ВТІЛЕНИЙ АНАЛІЗ](#ch09)

Ейлер (1707-1783)

Найплідніший математик в історії. Вирваний з богослов'я. Лінійки стоять за рахунками. Практичність непрактична. Небесна механіка і морська війна. Математик випадково і наперед. У пастці в Санкт-Петербурзі. Чесноти мовчання. Напівсліпий вранці. Втеча в ліберальну Пруссію. Щедрість і хамство Фрідріха Великого. Повернення в гостинну Росію. Щедрість і милосердність Катерини Великої. Повна сліпота опівдні. Майстер і натхненник майстрів протягом століття.

[10. ВИСОКА ПІРАМІДА](#ch10)

ЛАГРАНЖ (1736-1813)

Найбільший і найскромніший математик вісімнадцятого століття. Фінансовий крах його можливості. Задумує свій шедевр в дев'ятнадцять років. Великодушність Ейлера. Турин, Париж, Берлін: вдячний мерзотник допомагає генію. Завоювання в небесній механіці. Фрідріх Великий поблажливо. Розсіяний шлюб. Робота заступником. Класика з арифметики. Mécanique analytique – живий шедевр. Віха в теорії рівнянь. Вітала в Парижі Марія-Антуанетта. Нервове виснаження, меланхолія і загальна відраза в середньому віці. Прокинулася Французька революція і молода дівчина. Що думав Лагранж про революцію. Метрична система. Що революціонери думали про Лагранжа. Як помирає філософ.

[11. ВІД СЕЛЯНИНА ДО СНОБА](#ch11)

ЛАПЛАС (1749-1827)

Скромний, як Лінкольн, гордий, як Люцифер. Прохолодний прийом і теплий прийом. Лаплас грандіозно атакує Сонячну систему. Mécanique céleste. Його оцінюють самого себе. Що інші думали про нього. «Потенціал» фундаментальний у фізиці. Лаплас у Французькій революції. Близькість з Наполеоном. Політичний реалізм Лапласа перевершував Наполеона.

[12. ДРУЗІ ІМПЕРАТОРА](#ch12)

МОНЖ (1746-1818), ФУР'Є (1768-1830)

Син м'ясорубки і хлопчик-кравець допомагають Наполеону засмутити яблучний візок аристократів. Комічна опера в Єгипті. Нарисна геометрія Монжа і епоха машин. Аналіз Фур'є і сучасна фізика. Імбецильність довіри до князів або пролетарів. Нудно до смерті і нудно до смерті.

[13. ДЕНЬ СЛАВИ](#ch13)

ПОНСЕЛЕ (1788-1867)

Воскрес з наполеонівських руїн. Шлях слави веде до в'язниці. Зимівля в Росії в 1812 році. Що геній робить у в'язниці. Два роки геометрії в пеклі. Нагороди генія: дурниці рутини. Проективна геометрія Понселета. Принципи безперервності і подвійності.

[14. КНЯЗЬ МАТЕМАТИКІВ](#ch14)

ГАУСС (1777-1855)

Гаусс, математичний одноліток Архімеда і Ньютона. Скромне походження. Батьківська жорстокість. Неперевершена інтелектуальна скоростиглість. Його шанс, о десятій. До дванадцяти років він мріє про революційні відкриття, до вісімнадцяти досягає їх. Disquisitiones Arithmeticae. Узагальнено інші епохальні твори. Катастрофа на Церері. Наполеон, побічно пограбувавши Гаусса, займає друге місце. Фундаментальні досягнення у всіх галузях математики через Гаусса занадто численні для цитування: див. Мудрець мудреців. Небажана смерть.

[15. МАТЕМАТИКА ТА ВІТРЯКИ](#ch15)

КОШІ (1789-1857)

Зміна характеру математики з ХІХ ст. Дитинство у Французькій революції. Раннє неправильне виховання Коші. Пророцтво Лагранжа. Молодий християнський інженер. Пророча гострота Малуса. Теорія груп. У першому ранзі двадцять сім. Одна з загадок Ферма вирішена. Благочестивий бегемот. Буцнув Карл Коза. Спогади з астрономії та математичної фізики. Солодкість і впертість непереможні. Французький уряд робить з себе дурня. Місце Коші в математиці. Недоліки бездоганного характеру.

[16. КОПЕРНИК ГЕОМЕТРІЇ](#ch16)

ЛОБАТЧЕВСЬКИЙ (1793-1856)

Вдовина лепта. Казань. Призначений професором і шпигуном. Універсальна здатність. Лобатчевський на посаді адміністратора. Розум і пахощі борються з холерою. Російська вдячність. Принижений у розквіті сил. Сліпий, як Мільтон, Лобатчевський диктує свій шедевр. Його просування за межі Евкліда. Неевклідова геометрія. Коперник інтелекту.

[17. ГЕНІЙ І БІДНІСТЬ](#ch17)

АВЕЛЬ (1802-1829)

Норвегія в 1802 році. Задушений канцелярською плодючістю. Пробудження Авеля. Щедрість вчителя. Учень майстрів. Його щаслива помилка. Авель і квінтик. Уряд на допомогу. Грандіозне турне Авеля по математичній Європі не таке вже й грандіозне. Французька ввічливість і німецька сердечність. Крелле і його журнал. Непростимий гріх Коші. «Теорема Авеля». Щось, щоб математикам було зайнято 500 років. Вінчання трупа.

[18. ВЕЛИКИЙ АЛЬГОРИСТ](#ch18)

ЯКОБІ (1804-1851)

Гальванопластика проти математики. Народився багатим. Філологічні здібності Якобі. Присвячує себе математиці. Рання робота. Вичищено. Гусак серед лисиць. Важкі часи. Еліптичні функції. Їх місце в загальному розвитку. Інверсії. Робота в арифметиці, динаміці, алгебрі та абелевих функціях. Понтифікація Фур'є. Реторта Якобі.

[19. ІРЛАНДСЬКА ТРАГЕДІЯ](#ch19)

ГАМІЛЬТОН (1805-1865)

Найбільша Ірландія. Продумане неправильне виховання. Відкриття в сімнадцять років. Унікальна університетська кар'єра. Розчарувався в любові. Гамільтон і поети. Призначений в Дансінк. Системи променів. Принцип оптики. Прогнозування конічної рефракції. Шлюб і алкоголь. Поля. Комплексні числа. Комутативний закон скасовано. Кватерніони. Гори паперу.

[20. ГЕНІЙ І ДУРІСТЬ](#ch20)

ГАЛУА (1811-1832)

Світовий рекорд дурості за всю історію. Дитинство Галуа. Педагоги перевершують самих себе. У шістнадцять років Галуа повторює помилку Авеля. Політика та освіта. Іспити як геніальні арбітри. Забитий до смерті священиком. Більше академічної невмілості. Знову розсіяний Коші. Доведений до повстання. Майстер-математик у дев'ятнадцять років. «Туша, щоб розворушити людей». Найбрудніша каналізація в Парижі. Патріоти спрямовуються на поле честі. Остання ніч Галуа. Загадка розв'язаних рівнянь. Похований, як собака.

[21. НЕЗМІННІ БЛИЗНЮКИ](#ch21)

СИЛЬВЕСТР (1814-1897); КЕЙЛІ (1821-1895)

Внесок Кейлі. Раннє життя. Кембриджі. Відпочинок. Покликаний в адвокатуру. Чотирнадцять років в законі. Кейлі зустрічає свого співробітника. Бурхливе життя Сильвестра. Підкошений релігією. Кейлі і Сильвестр контрастували. Місія Сильвестра до віргінців. Далі помилкові кроки. Теорія інваріантів. Покликаний в Університет Джона Хопкінса. Невгасима життєздатність. «Розалінда». Уніфікація геометрії Келі. Простір n вимірів. Матриці. Оксфорд підтримує Сильвестра. Нарешті респектабельний.

[22. МАЙСТЕР І УЧЕНЬ](#ch22)

ВЕЙЕРШТРАСС (1815-1897); СОНЯ КОВАЛЕВСЬКА (1850-1891)

Батько сучасного аналізу. Відносини Вейерштрасса зі своїми сучасниками. Блискучі покарання. Примушений до закону, витісняє себе. Пиво і пабрівні мечі. Новий початок. Борг перед Гудерманном. П'ятнадцять років у багнюці. Чудесне витягування. Життєва проблема Вейєрштрасса. Занадто багато успіху. Соня штурмує господаря. Його улюблений учень. Їх дружба. Жіноча вдячність. Покаявшись, Соня виграє Паризьку премію. Вейерштрасс повсюдно шанований. Серія Power. Арифметизація аналізу. Сумніви.

[23. ПОВНА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ](#ch23)

БУЛЬ (1815-1864)

Британська математика. Проклятий при народженні снобізмом. Боротьба Буля за освіту. Помилкові діагнози. Втручається Провидіння. Відкриття інваріантів. Що таке алгебра? Філософ нападає на математика. Страшна бійня. Шанс Буля. «Закони думки». Символічна логіка. Його математичне значення. Булева алгебра. Помер у розквіті сил.

[24. ЛЮДИНА, А НЕ МЕТОД](#ch24)

ГЕРМІТ (1822-1901)

Старі проблеми і нові методи. Свавільна мати Відлюдника. Його ненависть до іспитів. Інструктує сам. Вища математика іноді легше, ніж елементарна. Освітні катастрофи. Листи до Якобі. Майстер у двадцять один рік. Помста своїм екзаменаторам. Абелеві функції. Дошкуляє Коші. Містика відлюдника. Розчин загальної квінтики. Захмарні числа. Підказка на кола-квадрати. Інтернаціоналізм відлюдника.

[25. ТОЙ, ХТО СУМНІВАЄТЬСЯ](#ch25)

КРОНЕКЕР (1823-1891)

Легенда про американського святого. Лакі Кронекер. Шкільні тріумфи. Чудові подарунки. Алгебраїчні числа. Бої з Вейерштрассом. Ділова кар'єра Кронекера. Повертається багатий до математики. Теорія Галуа. Лекції Кронекера. Його скептицизм, його найоригінальніший внесок.

[26. АНІМА КАНДІДА](#ch26)

РІМАН (1826-1866)

Бідний, але щасливий. Хронічна сором'язливість Рімана. Призначено для церкви. Збережені. Відома гіпотеза. Кар'єра в Геттінгені. «Нова математика». Фізичні дослідження. Застосування топології до аналізу. Епохальний нарис основ геометрії. Гаусс захоплений. Благословення бідності. Корінь тензорного аналізу. Прагнення до здоров'я. Під фіговим деревом. Орієнтир Рімана в геометрії. Викривлення простору. Прорив для теорії відносності.

[27. АРИФМЕТИКА ДРУГА](#ch27)

КУММЕР (1810-1893), ДЕДЕКІНД (1831-1916)

Витримується в деревині. Наполеонівська деформація геніальності Куммера. Однаково обдаровані в абстрактному і конкретному. З чого почалася остання теорема Ферма. Теорія ідеальних чисел. Винахід Куммера можна порівняти з винаходом Лобачевського. Хвильова поверхня в чотирьох вимірах. Великий тілом, розумом і серцем. Дедекінд, останній учень Гаусса. Перший викривач Галуа. Ранній інтерес до науки. Звертається до математики. Робота Дедекінда над спадкоємністю. Його створення теорії ідеалів.

[28. ОСТАННІЙ УНІВЕРСАЛІСТ](#ch28)

ПУАНКАРЕ (1854-1912)

Універсальність і методи Пуанкаре. Дитячі невдачі. Захоплений математикою. Зберігає здоровий глузд у франко-прусській війні. Починає працювати гірничим інженером. Перша велика робота. Автоморфні функції. «Ключі алгебраїчного космосу». Проблема n тіл. Чи є Фінляндія цивілізованою? Нові методи Пуанкаре в небесній механіці. Космогонія. Як робляться математичні відкриття. Розповідь Пуанкаре. Передчуття і передчасна смерть.

[29. РАЙ ЗАГУБЛЕНИЙ?](#ch29)

КАНТОР (1845-1918)

Старі вороги з новими обличчями. Гниють віровчення. Художня спадщина Кантора і фіксація батька. Втеча, але вже пізно. Його революційна праця веде його в нікуди. Академічна дріб'язковість. Катастрофічні наслідки «безпека понад усе». Епохальний результат. Парадокс чи правда? Нескінченне існування трансценденталів. Агресивність просувається, боязкість усамітнюється. Далі ефектні претензії. Два типи математиків. Божевільні? Контрреволюція. Битва стає все запеклішою. Прокляття ворога. Повсюдна втрата самовладання. Де сьогодні стоїть математика? І де вона стоятиме завтра? Нескорені.

[ІНДЕКС](#index)

[ПРО АВТОРА](#about)

ТОБІ ТОБІ

Подяки

БЕЗ МАСИ ВИНОСОК неможливо було б навести авторитет для кожного твердження історичного факту на наступних сторінках. Але мало з проконсультованого матеріалу доступне за межами великих університетських бібліотек, і більшість з них іноземними мовами. Щодо основних дат і навідних фактів у житті конкретної людини я звернувся до некрологів (сучасних); Вони зустрічаються в працях вчених товариств, членом яких був розглянутий чоловік. Інші цікаві подробиці наведені в листуванні між математиками і в їх зібранні праць. На додаток до кількох конкретних джерел, цитованих зараз, бібліографії та посилання в наступних випадках були особливо корисними.

(1) Численні історичні нотатки та статті, реферовані в Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik (розділ з історії математики).

(2) Те саме в Bibliotheca Mathematica.

Лише три джерела є достатньо «приватними», щоб потребувати явного цитування. Життя Галуа засноване на класичній розповіді П. Дюпюї в Annales scientifiques de l' École normale supérieure (3me série, tome 13, 1896) і відредагованих нотатках Жюля Таннері. Листування між Вейєрштрассом і Сонею Ковалевською було опубліковано Міттаг-Леффлером в Acta Mathematica (також частково в Comptes rendus du 2me Congrès international des Mathématiciens, Paris, 1902). Багато деталей, що стосуються Гаусса, взяті з книги В. Сарторіуса фон Вальтерсгаузена, Gauss zum Gedächtnissy Leipzig, 1856.

Було б необачно стверджувати, що кожна дата або написання власних імен у книзі є правильними. Дати використовуються головним чином для того, щоб зорієнтувати читача щодо віку людини, коли він зробив свої найоригінальніші винаходи. Що стосується правопису, то я визнаю свою безпорадність перед такими варіантами, як Базель, Бейл, Базель для одного швейцарського міста або Утцендорф, Уїтцисдорф для іншого, кожному з яких віддає перевагу якась авторитетна влада. Коли справа доходить до вибору між Джеймсом і Йоганном або між Вольфгангом і Фаркасом, я йду легшим шляхом і ідентифікую людину інакше.

Більшість портретів відтворено з колекції Девіда Юджина Сміта Колумбійського університету. Портрет Ньютона взято з оригінального меццо-тінто, позиченого професором Е. К. Уотсоном. Креслення були точно побудовані паном Юджином Едвардсом.

Як і в попередньому випадку («Пошук істини»), мені дуже приємно подякувати доктору Едвіну Хабблу та його дружині Грейс за їхню неоціненну допомогу. Хоча я один відповідаю за всі твердження в книзі, тим не менш, дуже допомогла наукова критика (навіть якщо я не завжди отримував від неї користь) від двох експертів у галузях, у яких я не можу претендувати на звання експерта, і я вірю, що їхня конструктивна критика полегшила мої власні недоліки. Доктор Морган Уорд також критикував деякі розділи і зробив багато корисних пропозицій з питань, в яких він є експертом. Тобі, як і раніше, зробив великий внесок; на знак визнання того, що вона дала, я присвятив їй книгу (якщо вона її матиме)—вона така ж її, як і моя.

Наостанок хочу подякувати колективам різних бібліотек, які щедро допомагали з видачею рідкісних книг та бібліографічних матеріалів. Особливо я хотів би подякувати бібліотекарям Стенфордського університету, Каліфорнійського університету, Чиказького, Гарвардського університету, Браунівського університету, Прінстонського університету, Єльського університету, бібліотеки Джона Крерара (Чикаго) та Каліфорнійського технологічного інституту.

Е. Т. БЕЛЛ

КАЖУТЬ, ЩО ГОВОРЯТЬ, НЕХАЙ ГОВОРЯТЬ

(Девіз Marischal College, Абердін)

Наука чистої математики в її сучасних розробках може претендувати на звання найоригінальнішого творіння людського духу (А. Н. Уайтхед (Наука і сучасний світ, 1925)

Математична істина сама по собі не проста і не складна (ЕМІЛЬ ЛЕМУАН).

Математик, який не є поетом, ніколи не стане повним математиком (КАРЛ ВЕЙЄРШТРАСС).

Я чув, як мене звинувачували в тому, що я опонент, ворог математики, яку ніхто не може оцінити вище, ніж я, бо вона досягає саме того, в досягненні якої мені було відмовлено (ГЕТЕ).

Математики схожі на коханців... Дайте математику найменший принцип, і він зробить з нього наслідок, який ви також повинні йому надати, а з цього випливає ще один (ФОНТЕНЕЛЬ).

Легше звести коло в квадрат, ніж обійти математика (Огастус де Морган).

Я шкодую, що мені довелося в цій лекції ввести таку велику дозу чотиривимірної геометрії. Я не прошу вибачень, тому що я дійсно не несу відповідальності за те, що природа в самому фундаментальному її аспекті чотиривимірна. Речі такі, якими вони є... А. Н. Уайтхед («Концепція природи», 1920)

\* \* \*

Число править Всесвітом.—ПІФАГОРІЙЦІ

Математика — цариця наук, а арифметика — королева математики (К. Ф. ГАУСС)

Таким чином, можна сказати, що число править усім світом кількості, а чотири правила арифметики можна вважати повним обладнанням математика (ДЖЕЙМС КЛЕРК МАКСВЕЛЛ).

Різні гілки арифметики — амбіції, відволікання, углювання та глузування.—МАКЕТ ЧЕРЕПАХИ (Аліса в країні чудес)

Бог створив цілі числа, все інше — справа рук людських (ЛЕОПОЛЬД КРОНЕКЕР)

[Арифметика] є однією з найдавніших галузей, можливо, найдавнішою галуззю людського знання; і все ж деякі з його найзарозуміліших таємниць лежать близько до його найтриваліших істин (Г. Дж.

\* \* \*

Праці Платона не переконують жодного математика в тому, що їх автор сильно захоплювався геометрією... Ми знаємо, що він заохочував математику... Але якби над Образ його воротами було написано [Нехай жодна людина, яка не знає геометрії] Цетцеша, це не більше вказувало б на геометрію всередині, ніж попередження не забувати приносити пачку бутербродів тепер дало б обіцянку добре повечеряти (ОГАСТУС ДЕ МОРГАН)

Немає царської дороги до геометрії.—МЕНЕХМ (ОЛЕКСАНДРУ МАКЕДОНСЬКОМУ)

\* \* \*

Він вивчив і майже освоїв шість книг Евкліда, оскільки був членом Конгресу.

Він почав курс жорсткої розумової дисципліни з наміром поліпшити свої здібності, особливо його здібності логіки та мови. Звідси його любов до Евкліда, яку він носив із собою на схемі, поки не зміг з легкістю продемонструвати всі положення шести книг; часто навчався далеко вночі, зі свічкою біля подушки, в той час як його колеги-юристи, яких було півдюжини в кімнаті, наповнювали повітря нескінченним хропінням.—АВРААМ ЛІНКОЛЬН (Коротка автобіографія, 1860)

\* \* \*

Як би дивно це не звучало, але сила математики ґрунтується на ухиленні від усіх непотрібних думок і на чудовому збереженні розумових операцій (ЕРНСТ МАХ).

Одна крива, намальована на манер кривої цін на бавовну, описує все, що вухо може почути в результаті найскладнішого музичного виконання. Це, на мою думку, є чудовим доказом могутності математики (ЛОРД КЕЛЬВІН).

\* \* \*

Математик, продовжуючи свій потік символів, маючи справу, очевидно, з чисто формальними істинами, все ще може досягти нескінченно важливих результатів для нашого опису фізичного всесвіту (КАРЛ ПІРСОН).

Приклади... які можна помножити ad libitum, показують, як часто експериментатору важко інтерпретувати свої результати без допомоги математики (ЛОРД РЕЛЕЙ).

Але є й інша причина високої репутації математики: саме математика пропонує точним природничим наукам певну міру безпеки, якої без математики вони не змогли б досягти (АЛЬБЕРТ ЕЙНШТЕЙН).

Математика - це інструмент, спеціально призначений для роботи з абстрактними поняттями будь-якого виду, і немає меж його потужності в цій галузі. З цієї причини книга про нову фізику, якщо не чисто описова експериментальна робота, повинна бути, по суті, математичною (P. A. M. DIRAC (Квантова механіка, 1930)

Приступаючи до вивчення Фарадея, я зрозумів, що його метод зачаття явищ [електромагнетизму] також був математичним, хоча і не виставленим у звичайній формі математичних символів. Я також виявив, що ці методи можна виразити в звичайних математичних формах і, таким чином, порівняти з методами відомих математиків (Джеймс Клерк Максвелл (Трактат про електрику і магнетизм, 1873)

\* \* \*

Запит 64 . . . . Чи то математики... не мають своїх таємниць, а більше того, їхніх огид і протиріч?—ЄПИСКОП БЕРКЛІ

Щоб створити здорову філософію, ви повинні відмовитися від метафізики, але бути хорошим математиком (Бертран Рассел) (у лекції, 1935).

Математика — єдина хороша метафізика (ЛОРД КЕЛЬВІН).

Як може бути, що математика, будучи все-таки продуктом людської думки, незалежної від досвіду, так чудово пристосована до об'єктів реальності?» (АЛЬБЕРТ ЕЙНШТЕЙН (1920)

Кожне нове відкриття має математичну форму, тому що ми не можемо мати інших вказівок (К. Г. Дарвін, 1931).

Нескінченний! Жодне інше питання ніколи так глибоко не зворушувало дух людини (ДЕВІД ГІЛЬБЕРТ, 1921).

Поняття нескінченності є нашим найбільшим другом; воно також є найбільшим ворогом нашого душевного спокою... Вейєрштрасс навчив нас вірити, що ми нарешті ретельно приручили і одомашнили цей непокірний елемент. Однак це не так; Він знову вирвався на волю. Гільберт і Брауер вирішили приборкати його ще раз. Чи надовго? Цікаво.—ДЖЕЙМС ПІРПОНТ (Бюлетень Американського математичного товариства, 1928)

На мою думку, математик, оскільки він математик, не повинен перейматися філософією — думка, більше того, яку висловлювали багато філософів (АНРІ ЛЕБЕГ) (1936)

Бог завжди геометризує.—ПЛАТОН

Бог завжди арифметизує.—C. G. J. JACOBI

Великий архітектор Всесвіту тепер починає з'являтися як чистий математик (J. H. Jeans) (Таємничий Всесвіт, 1930)

Математика - найточніша наука, і її висновки здатні до стовідсоткового доказу. Але це тільки тому, що математика не намагається зробити абсолютні висновки. Всі математичні істини відносні, умовні (CHARLES PROTEUS STEINMETZ, 1923)

Безпечне правило полягає в тому, що, коли математичний або філософський автор пише з туманною глибиною, він говорить дурниці (А. Н. Уайтхед (1911).

# РОЗДІЛ ПЕРШИЙ

Введення

ЦЕЙ РОЗДІЛ ОЧОЛЮЄ «Вступ », а не «Передмова » (якою вона є насправді) в надії заманити звичних пропускачів передмов до читання — для власного комфорту — принаймні наступні абзаци аж до першого ряду зірок, перш ніж зустрітися з деякими великими математиками. Я хотів би спочатку підкреслити, що ця книга в жодному сенсі не призначена бути історією математики або будь-яким розділом такої історії.

Життя математиків, представлене тут, адресоване широкому читачеві та іншим, хто може захотіти побачити, якими людьми були люди, які створили сучасну математику. Наша мета полягає в тому, щоб привести до деяких домінуючих ідей, що керують величезними масивами математики, як вона існує сьогодні, і зробити це через життя людей, відповідальних за ці ідеї.

При виборі імен для включення застосовано два критерії: важливість для сучасної математики роботи людини; людська привабливість життя і характеру людини. Деякі кваліфікуються під обома головами, наприклад, Паскаль, Авель і Галуа; інші, такі як Гаусс і Кейлі, головним чином під першим, хоча обидва мали цікаве життя. Коли ці критерії стикаються або збігаються у випадку кількох претендентів на вшанування пам'яті за певний аванс, другий має перевагу, оскільки нас тут насамперед цікавлять математики як люди.

В останні роки спостерігається величезний сплеск загального інтересу до науки, особливо фізичної, і його вплив на наш швидко мінливий філософський погляд на Всесвіт. Численні чудові звіти про сучасні досягнення в науці, написані якомога більш нетехнічною мовою, послужили зменшенню розриву між професійним вченим і тими, хто повинен заробляти на життя чимось іншим, ніж наука. У багатьох з цих експозицій, особливо тих, що стосуються теорії відносності та сучасної квантової теорії, зустрічаються імена, з якими не можна очікувати, що широкий читач буде знайомий — наприклад, Гаусс, Кейлі, Ріман та Ерміт. Знаючи, ким були ці люди, їх участь у підготовці до вибухового зростання фізичної науки з 1900 року і оцінюючи їх багаті особистості, чудові досягнення науки потрапляють в більш правдиву перспективу і набувають нового значення.

Великі математики зіграли роль в еволюції наукової та філософської думки, порівнянну з участю самих філософів і вчених. Зобразити провідні риси цієї частини в житті майстрів-математиків, представлені на тлі деяких домінуючих проблем свого часу, є метою наступних розділів. Акцент робиться повністю на сучасній математиці, тобто на тих великих і простих керівних ідеях математичної думки, які все ще мають життєво важливе значення в живій, творчій науці і математиці.

Не слід думати, що єдиною функцією математики — «служниці наук» — є служіння науці. Математику також називали «царицею наук». Якщо час від часу королева, здавалося, просила науки, вона була дуже гордою жебрачкою, не просячи і не приймаючи прихильності від будь-якої зі своїх багатших сестринських наук. Те, що вона отримує, вона платить. Математика має власне світло і мудрість, вище будь-якого можливого застосування в науці, і вона буде щедро винагороджена будь-якою розумною людиною, яка побачить, що математика означає для себе. Це не старе вчення про мистецтво заради мистецтва; Це мистецтво заради людства. Зрештою, вся мета науки не в технологіях – Бог знає, що у нас уже достатньо гаджетів; Наука також досліджує глибини Всесвіту, який ніколи, з будь-якою натяжкою уяви, не буде відвідуваний людьми або не вплине на наше матеріальне існування. Отже, ми також зупинимося на деяких речах, які великі математики вважали гідними люблячого розуміння за їхню внутрішню красу.

Кажуть, що Платон написав «Нехай не входить сюди людина, необізнана в геометрії». Подібне попередження розміщувати тут не потрібно, але порада може позбавити якогось надмірно сумлінного читача від зайвих мук. Суть історії в житті і особистостях творців сучасної математики, а не в жмені формул і діаграм, розкиданих по тексту. Основні ідеї сучасної математики, з якої тисячі робітників виткали всю величезну і заплутану складність, прості, безмежного розмаху і цілком в розумінні будь-якої людини з нормальним інтелектом. Лагранж (з яким ми зустрінемося пізніше) вважав, що математик не зрозумів досконально свою роботу, поки не дасть зрозуміти її настільки, що зможе вийти і ефективно пояснити її першому-ліпшому людині, якого зустріне на вулиці.

Це, звичайно, ідеальний і не завжди досяжний. Але можна нагадати, що всього за кілька років до того, як Лагранж сказав це, ньютонівський «закон» всесвітнього тяжіння був незбагненною загадкою навіть для високоосвічених людей. Ще вчора ньютонівський «закон» був звичайним явищем, яке кожна освічена людина сприймала як просте і істинне; сьогодні релятивістська теорія гравітації Ейнштейна є там, де був «закон» Ньютона в перші десятиліття вісімнадцятого століття; завтра або післязавтра теорія Ейнштейна здасться такою ж «природною», якою вчора здавався «закон» Ньютона. За допомогою часу ідеал Лагранжа не є недосяжним.

Інший великий французький математик, усвідомлюючи власні труднощі не менше, ніж читачі, радив сумлінним не затримуватися занадто довго над чимось важким, а «Продовжуйте, і віра прийде до вас». Коротше кажучи, якщо іноді формула, діаграма або абзац здаються занадто технічними, пропустіть їх. Є багато в тому, що залишилося.

Студентам-математикам знайоме явище «повільного розвитку», або підсвідомого засвоєння: при першому вивченні чогось нового деталі здаються занадто численними і безнадійно заплутаними, і на свідомість не залишається цілісного враження від цілого. Потім, повернувшись після відпочинку, виявляється, що все стало на свої місця з належним акцентом — як розробка фотоплівки. Більшість тих, хто вперше серйозно атакує аналітичну геометрію, відчувають щось подібне. З іншого боку, обчислення, з його цілями, чітко сформульованими з самого початку, зазвичай швидко сприймається. Навіть професійні математики часто переглядають роботу інших, щоб отримати широке, всебічне уявлення про ціле, перш ніж зосередитися на деталях, які їх цікавлять. Пропуск - це не порок, як деяким з нас говорили наші вчителі-пуритани, а чеснота здорового глузду.

Що стосується обсягу математичних знань, необхідних для розуміння всього, що деякі з розумом пропустять, я вважаю, що можна чесно сказати, що курсу математики в середній школі достатньо. Часто згадуються питання, що виходять далеко за межі такого курсу, але де б вони не були, було дано достатньо опису, щоб кожен, хто має математику в середній школі, міг слідувати. Для деяких найважливіших ідей, що обговорюються у зв'язку з їх творцями - груп, простору багатьох вимірів, неевклідової геометрії та символічної логіки, наприклад - менше курсу середньої школи достатньо для розуміння основних понять. Все, що потрібно - це інтерес і невідволікаюча голова. Засвоєння деяких з цих підбадьорливих ідей сучасної математичної думки буде знайдено таким же освіжаючим, як напій холодної води в спекотний день, і таким же надихаючим, як будь-яке мистецтво.

Щоб полегшити читання, важливі визначення повторювалися, де це необхідно, і час від часу включалися часті посилання на попередні розділи.

Розділи не потрібно читати послідовно. Насправді, ті, хто має умоглядний або філософський поворот розуму, можуть віддати перевагу спочатку прочитати останній розділ. З кількома тривіальними переміщеннями, щоб відповідати соціальному фону, розділи слідують хронологічному порядку.

Неможливо було б описати всю роботу навіть найменш плідних з розглянутих людей, і не було б вигідно в звіті для широкого читача спробувати це зробити. Більше того, значна частина робіт навіть великих математиків минулого зараз представляє лише історичний інтерес, будучи включеною в більш загальні точки зору. Відповідно, описані лише деякі з помітно нових речей, які робила кожна людина, і вони були відібрані за їх оригінальність і важливість у сучасній думці.

З тем, обраних для опису, ми можемо згадати наступні (серед інших), які, ймовірно, зацікавлять широкого читача: сучасне вчення про нескінченне (глави 2, 29); походження математичної ймовірності (глава 5); поняття і важливість групи (глава 15); значення інваріантності (глава 21); неевклідова геометрія (глава 16 і частина 14); походження математики загальної теорії відносності (остання частина глави 26); властивості загальні цілі числа (глава 4) і їх сучасне узагальнення (глава 25); значення і корисність так званих уявних чисел Зображення (глави 14, 19); символічні міркування (глава 23). Але кожен, хто бажає побачити силу математичного методу, особливо стосовно науки, отримає винагороду, побачивши, що таке обчислення (розділи 2, 6).

Сучасна математика почалася з двох великих досягнень, аналітичної геометрії та обчислення. Перша набула певних форм у 1637 році, друга близько 1666 року, хоча вона стала суспільною власністю лише через десятиліття. Хоча ідея, що лежить в основі всього цього, по-дитячому проста, все ж метод аналітичної геометрії настільки потужний, що звичайні сімнадцятирічні хлопчики можуть використовувати його, щоб довести результати, які поставили б у глухий кут найбільших грецьких геометрів - Евкліда, Архімеда та Аполлонія. Людина, Декарт, нарешті викристалізував цей великий метод, мав особливо насичену і цікаве життя.

Говорячи, що Декарт був відповідальним за створення аналітичної геометрії, ми не маємо на увазі, що новий метод виник повністю озброєний лише з його розуму. Багато хто до нього зробив значний прогрес у напрямку нового методу, але Декарту залишалося зробити останній крок і фактично виставити метод як безумовно працездатний двигун геометричного доказу, відкриття та винаходу. Але навіть Декарт повинен розділити честь з Ферма.

Подібні зауваження стосуються більшості інших досягнень сучасної математики. Нова концепція може «витати в повітрі» протягом поколінь, поки якась одна людина—іноді двоє або троє разом—ясно не побачить суттєвих деталей, які пропустили його попередники, і не з'явиться нове. Відносність, наприклад, іноді кажуть, що вона була великим винаходом, зарезервованим часом для генія Мінковського. Однак справа в тому, що Мінковський не створив теорію відносності, а Ейнштейн. Здається безглуздим стверджувати, що такий-то міг би зробити те чи інше, якби обставини були іншими, ніж були. Будь-хто з нас, без сумніву, міг би перестрибнути через місяць, якби ми і фізичний всесвіт відрізнялися від того, що ми і це, але правда в тому, що ми не робимо стрибка.

В інших випадках, однак, заслуга в якомусь великому прогресі не завжди справедливо ставляться, і людина, яка вперше використала новий метод сильніше, ніж його винахідник, іноді отримує більше, ніж належить. Здається, це має місце, наприклад, у дуже важливій справі обчислення. Архімед мав фундаментальне поняття граничних сум, з яких походить інтегральне числення, і він не тільки мав це поняття, але й показав, що може його застосувати. Архімед також використовував метод диференціального числення в одній зі своїх задач. Коли ми наближаємося до Ньютона і Лейбніца в сімнадцятому столітті, історія обчислення стає надзвичайно залученою. Новий метод був чимось більшим, ніж просто «в повітрі», перш ніж Ньютон і Лейбніц збили його на землю; Ферма насправді це мала. Він також винайшов метод декартової геометрії незалежно від Декарта. Незважаючи на такі незаперечні факти, ми будемо слідувати традиції і приписувати кожному великому лідеру те, що, на думку більшості голосів, він повинен мати, навіть ризикуючи дати йому трохи більше, ніж належить. Зрештою, пріоритет поступово втрачає своє дратівливе значення, оскільки ми відступаємо в часі від людей, для яких це було гаряче спірною причиною словесних баталій, поки жили вони та їхні партизани.

\* \* \*

Ті, хто ніколи не знав професійного математика, можуть бути досить здивовані, зустрівши деяких, оскільки математики як клас, ймовірно, менш знайомі широкому читачеві, ніж будь-яка інша група працівників мозку. Математик є набагато рідкіснішим персонажем художньої літератури, ніж його двоюрідний брат вчений, і коли він з'являється на сторінках роману або на екрані, він занадто схильний бути неохайним мрійником, повністю позбавленим здорового глузду — комічне полегшення. Який він смертний у реальному житті? Тільки детально побачивши, якими людьми були деякі з великих математиків і яким життям вони жили, ми можемо розпізнати безглузду неправду традиційного портрета математика.

Як не дивно, але не всі великі математики були професорами в коледжах або університетах. Чимало з них були солдатами за професією; Інші пішли в математику з теології, права та медицини, і одним з найбільших був такий же кривий дипломат, як ніколи брехав на благо своєї країни. Деякі взагалі не мали професії. Дивно, але не всі професори математики були математиками. Але це не повинно дивувати нас, коли ми думаємо про прірву між середнім професором поезії, який отримує комфортну зарплату, і поетом, який помирає від голоду у своєму підвалі.

Наступні життя принаймні підкажуть, що математик може бути такою ж людиною, як і будь-хто інший, іноді прикро більше. У звичайних соціальних контактах більшість була нормальною. Звичайно, в математиці були диваки; Але відсоток не вище, ніж в комерції або професіях. Як група, великі математики були людьми всебічних здібностей, енергійними, пильними, жваво зацікавленими багатьма речами поза математикою і, в боротьбі, людьми з повною часткою хребта. Як правило, математики були поганими клієнтами для переслідування; Вони, як правило, були здатні повернути отримане зі складними відсотками. В іншому ж вони були геніями величезних досягнень, відмежованих від більшості своїх обдарованих побратимів лише непереборним поривом займатися математикою. Іноді математики були (а деякі все ще є у Франції) надзвичайно здібними адміністраторами.

У своїй політиці великі математики варіювалися від реакційного консерватизму до радикального лібералізму. Мабуть, правильно сказати, що як клас вони трохи схилялися вліво у своїх політичних поглядах. Їхні релігійні переконання включали все: від найвужчої ортодоксії – іноді відтіняючи найчорніший фанатизм – до повного скептицизму. Деякі з них були догматичними і позитивними у своїх твердженнях щодо речей, про які вони нічого не знали, але більшість з них мали тенденцію повторювати «Я не знаю» великого Лагранжа.

Тут варто згадати ще одну характеристику, оскільки кілька письменників і художників (деякі з Голлівуду) просили розглядати її - сексуальне життя великих математиків. Зокрема, ці дослідники хочуть знати, скільки великих математиків були збоченцями — дещо неделікатне питання, можливо, але досить законне, щоб заслуговувати на серйозну відповідь у ці часи заклопотаності такими темами. Ніхто. Деякі жили безшлюбним життям, як правило, через економічні вади, але більшість були щасливі в шлюбі і виховували своїх дітей цивілізованим, розумним чином. Діти, можна побіжно відзначити, часто були обдаровані набагато вище середнього. Деякі великі математики давно минулих століть тримали коханок, коли таким був модний звичай їх часу. Єдиний обговорюваний тут математик, чиє життя може запропонувати щось цікаве для фрейдиста, - це Паскаль.

Повертаючись на мить до кіноідеалу математика, відзначимо, що неохайний одяг не була незмінним вбранням великих математиків. Протягом усієї довгої історії математики, про яку ми маємо досить докладні знання, математики приділяли своїй особистій зовнішності таку ж кількість уваги, як і будь-яка інша не менш численна група людей. Деякі були фопами, інші словенцями; більшість, пристойно непомітні. Якщо сьогодні якась серйозна людина, що вражає ефектним одягом, довгим волоссям, чорним сомбреро або будь-яким іншим знаком ексгібіціонізму, запевняє вас, що він математик, ви можете сміливо робити ставку, що він психолог, який став нумерологом.

Психологічні особливості великих математиків - ще одна тема, до якої є чималий інтерес. Пуанкаре розповість нам дещо про психологію математичного творіння в наступному розділі. Але про загальне питання мало що можна сказати, поки психологи не назвуть перемир'я і не домовляться між собою, що до чого. В цілому великі математики прожили багатше, мужніше життя, ніж ті, які випали на долю звичайного працьовитого смертного. Це багатство також не було цілком на боці інтелектуальної авантюрності. Деякі з великих математиків мали більше, ніж свою частку фізичної небезпеки та хвилювання, а деякі з них були непримиренними ненависниками або, зрештою, тими самими експертами-контроверсіалістами. Багато хто знав пожадливість битви в розквіті сил, досить негожо, без сумніву, але все ж досить по-людськи, і, знаючи це, вони пережили те, чого ніколи не відчувала жодна медуза: «Прокляті брекети, благослови розслабляє», як висловився той побожний християнин Вільям Блейк у своїх «Притчах пекла».

Це підводить нас до того, що на перший погляд (з поведінки кількох розглянутих тут чоловіків) може здатися важливою рисою математиків – їхньою сварливістю, що викликає волосся. Спостерігаючи за життям кількох з цих людей, у нас складається враження, що великий математик з більшою ймовірністю, ніж ні, вважатиме, що інші крадуть його роботу, або зневажають її, або не роблять йому достатньої честі, і починають суперечку, щоб відновити уявні права. Чоловіки, які повинні були бути вище таких бійок, схоже, зійшли зі свого шляху до судових баталій за пріоритет у відкритті та звинувачення своїх конкурентів у плагіаті. Ми побачимо достатньо нечесності, щоб знехтувати забобонами, що прагнення до істини обов'язково робить людину правдивою, але ми не знайдемо незаперечних доказів того, що математика робить людину поганою і сварливою.

Ще одна «психологічна» деталь подібного роду викликає більше занепокоєння. Заздрість переноситься на більш високий рівень. Вузький націоналізм і міжнародні ревнощі, навіть у безособовій чистій математиці, затьмарили історію відкриттів і винаходів до такої міри, що майже неможливо в деяких важливих випадках докопатися до фактів або сформувати справедливу оцінку значущості роботи конкретної людини для сучасної думки. Расовий фанатизм, особливо останнім часом, також ускладнив завдання кожного, хто може спробувати дати неупереджений звіт про життя і діяльність вчених за межами своєї раси або нації.

Неупереджена розповідь про західну математику, включаючи нагороду кожній людині і кожному народу за її справедливу частку в складному розвитку, міг написати тільки китайський історик. Тільки йому вистачило б терпіння і відстороненого цинізму, необхідних для розплутування дивно збоченого шаблону, щоб виявити будь-яку істину, яку можна приховати в нашому строкатому потиличному хвастощах.

\* \* \*

Навіть обмежуючи свою увагу сучасним етапом математики, ми стикаємося з проблемою відбору, яку треба якось вирішувати. Перш ніж буде вказано прийняте тут рішення, буде цікаво оцінити кількість праці, яка знадобиться для детальної історії математики, за шкалою, подібною до політичної історії для будь-якої важливої епохи, скажімо, французької революції або американської громадянської війни.

Коли ми починаємо розплутувати певну нитку в історії математики, у нас незабаром виникає зневірене відчуття, що сама математика схожа на величезний некрополь, до якого постійно додаються для вічного збереження щойно померлих. Недавні прибулі, як і деякі з небагатьох, кого 5000 років тому відклали на вічне вшанування, повинні бути виставлені таким чином, щоб вони, здавалося, зберегли всю силу мужності, в якій вони померли; Насправді треба створити ілюзію, що вони ще не перестали жити. І обман повинен бути настільки природним, що навіть найбільш скептично налаштований археолог, який блукає мавзолеями, буде зворушений вигукувати разом із самими живими математиками, що математичні істини безсмертні, нетлінні; те саме вчора, сьогодні і назавжди; Саме те, з чого формуються вічні істини, і єдиний проблиск незмінності, що стоїть за всіма повторюваними циклами народження, смерті та занепаду, які коли-небудь ловила наша раса. Це дійсно може бути фактом; Багато хто, особливо представники старшого покоління математиків, вважають його не меншим.

Але простого глядача математичної історії незабаром приголомшує жахлива маса математичних винаходів, які все ще зберігають свою життєздатність і значення для сучасної роботи, чого не роблять відкриття минулого в будь-якій іншій галузі наукових зусиль через століття і десятки століть.

Проміжок часу менше ста років охоплює все, що має значення у Французькій революції або Громадянській війні в США, і менше п'ятисот лідерів обох зіграних партій, достатньо пам'ятних, щоб заслуговувати на запис. Але армія тих, хто зробив хоча б один певний внесок у математику, якою ми її знаємо, незабаром стає натовпом, коли ми озираємося на історію; 6000 або 8000 імен просувають від нас якогось слова, щоб зберегти їх від забуття, і як тільки сміливіші лідери будуть визнані, стає значною мірою питанням довільного, нелогічного законодавства, щоб судити, кому з натовпу буде дозволено вижити, а кому буде приречено на забуття.

Ця проблема навряд чи постає при описі розвитку фізичних наук. Вони також сягають далеко в давнину; Однак для більшості з них 350 років є достатнім проміжком, щоб охопити все, що має важливе значення для сучасної думки. Але той, хто спробує зробити повну, людську справедливість щодо математиків і математиків, матиме пустелю тривалістю 6000 років, щоб виявляти такі таланти, які він може мати, з натовпом від 6000 до 8000 претендентів на дискримінацію та спробу правосуддя.

Проблема стає все більш відчайдушною, коли ми наближаємося до нашого власного часу. Це аж ніяк не пов'язано з нашою ближчою близькістю до людей двох століть, що безпосередньо передували нашим, а з загальновизнаним фактом (серед професійних математиків), що дев'ятнадцяте століття, тривале до двадцятого, було і залишається найбільшою епохою математики, яку коли-небудь знав світ. У порівнянні з тим, що зробила славна Греція в математиці, дев'ятнадцяте століття - це багаття біля копійчаної свічки.

Якими нитками ми підемо, щоб провести нас через цей лабіринт математичних винаходів? Головна нитка вже була позначена: те, що веде від напівзабутого минулого до деяких з тих домінуючих понять, які зараз керують безмежними імперіями математики, але які можуть бути скинуті з престолу завтра, щоб звільнити місце для ще ширших узагальнень. Слідуючи цій основній темі, ми пройдемо повз розробників на користь оригінаторів.

І винахідники, і перфектори необхідні для прогресу будь-якої науки. Кожен дослідник повинен мати, крім своїх розвідників, своїх послідовників, щоб інформувати світ про те, що він відкрив. Але для більшості людей, справедливо це чи ні, дослідник, який першим показує новий шлях, є більш захоплюючою особистістю, навіть якщо він сам спотикається вперед, але на півкроку. Ми будемо слідувати за творцями в перевагах розробників. На щастя історичної справедливості, більшість великих творців математики також були незрівнянними розробниками.

Навіть при такому обмеженні шлях з минулого в сьогодення не завжди може бути зрозумілий тим, хто ще не пішов по ньому. Отже, ми можемо коротко сформулювати, що є головним керівним ключем до всієї історії математики.

З найдавніших часів дві протилежні тенденції, іноді допомагаючи одна одній, керували всім залученим розвитком математики. Орієнтовно це дискретні і безперервні.

Дискретні борються за те, щоб описати всю природу і всю математику атомістично, в термінах різних, впізнаваних окремих елементів, таких як цеглинки в стіні або числа 1,2,3... Безперервне прагне сприймати природні явища - хід планети по її орбіті, потік потоку електрики, підйом і спад припливів і безліч інших явищ, які вводять нас в оману, змушуючи повірити, що ми знаємо природу - в містичній формулі Геракліта: «Все тече». Сьогодні (як буде видно з заключного розділу) «потік», або його еквівалент, «безперервність», настільки неясний, що майже позбавлений сенсу. Однак нехай це пройде на даний момент.

Інтуїтивно ми відчуваємо, що знаємо, що мається на увазі під "безперервним рухом"—як птах, або куля в повітрі, або падіння краплі дощу. Рухи плавні; він не протікає ривками; Вона непорушна. У безперервному русі або, загалом, у самому понятті безперервності індивідуалізовані числа 1,2,3, ... , не є відповідним математичним образом. Всі точки на відрізку прямої, наприклад, не мають таких чітких індивідуальностей, як номери послідовності 1,2,3, ... , де крок від одного члена послідовності до іншого однаковий (а саме 1: 1 + 2 = 3, 1 + 3 = 4 і так далі); для між будь-якими двома точками на відрізку лінії, Якими б близькими один до одного не були точки, ми завжди можемо знайти або, принаймні, уявити собі ще один момент: немає «найкоротшого» кроку від однієї точки до «наступної». Насправді наступного пункту немає взагалі.

Остання — концепція безперервності, «ніякої наступності» — розроблена за манерою Ньютона, Лейбніца та їхніх наступників виводить у безмежну область обчислення та його незліченних застосувань до науки і техніки, а також до всього, що сьогодні називається математичним аналізом. Інший, дискретний шаблон, заснований на 1,2,3, ... , є областю алгебри, теорії чисел і символьної логіки. Геометрія бере участь як безперервного, так і дискретного.

Найважливішим завданням математики сьогодні є гармонізація безперервного і дискретного, включення їх в одну всеосяжну математику і усунення неясності з обох.

\* \* \*

Можливо, нашим попередникам несправедливо підкреслювати сучасну математичну думку, але мало посилаючись на піонерів, які зробили перші і, можливо, найважчі кроки. Але майже все корисне, що було зроблено в математиці до сімнадцятого століття, спіткала одна з двох доль: або вона була настільки спрощена, що тепер є частиною кожного звичайного шкільного курсу, або вона давно була поглинена як деталь у роботі більшої загальності.

Речі, які зараз здаються такими ж простими, як здоровий глузд — наприклад, наш спосіб написання чисел з його «системою місць» цінностей і введенням символу нуля, який вніс істотний завершальний штрих у систему місць, — коштують неймовірних зусиль для винаходу. Навіть простіші речі, що містять саму суть математичної думки — абстрактність і загальність, мабуть, коштували століть боротьби; але їхні творці зникли, не залишивши й сліду свого життя та особистості. Наприклад, як зауважив Бертран Рассел: «Мабуть, знадобилося багато років, щоб виявити, що група фазанів і пара днів були прикладами числа два». І знадобилося близько двадцяти п'яти століть цивілізації, щоб розвинути власне логічне визначення Рассела «два» або будь-якого кардинального числа (повідомлене в заключному розділі).

Знову ж таки, концепція точки, яку ми (помилково) думаємо, що повністю розуміємо, коли починаємо шкільну геометрію, мабуть, прийшла дуже пізно в кар'єрі людини як художньої, наскельної тварини. Горацій Лемб, англійський фізик-математик, «поставить пам'ятник невідомому математичному винахіднику математичної точки як вищий тип тієї абстракції, яка була необхідною умовою наукової роботи з самого початку».

Хто, до речі, винайшов математичну точку? В якомусь сенсі забутий чоловік Агнця; в іншому, Евклід з його визначенням "точка - це те, що не має частин і яке не має величини"; ще в третьому сенсі Декарт з його винаходом «координат точки»: поки, нарешті, в геометрії, як її практикують сьогодні, таємнича «точка» не з'єдналася з забутою людиною і всіма її богами у вічному забутті, щоб бути заміненою чимось більш придатним для використання - набором чисел, записаних у певному порядку.

Останнє є сучасним прикладом абстрактності та точності, до яких математика постійно прагне, лише для того, щоб усвідомити, коли досягається абстрактність і точність, що для ясного розуміння потрібен вищий ступінь абстрактності та чіткіша точність. Наша власна концепція «точки», без сумніву, перетвориться на щось ще більш абстрактне. Дійсно, «цифри», в термінах яких сьогодні описуються точки, розчинилися приблизно на початку цього століття в мерехтливій блакиті чистої логіки, яка, в свою чергу, здається, ось-ось зникне в чомусь більш рідкісному і ще менш суттєвому.

Тому не обов'язково вірно, що покрокове наслідування наших попередників є вірним способом зрозуміти або їхню концепцію математики, або нашу власну. Таке простеження шляху, який привів до нашого теперішнього світогляду, безсумнівно, представляло б великий інтерес саме по собі. Але швидше озирнутися на місцевість з вершини пагорба, на якій ми зараз стоїмо. Хибні кроки, криві стежки та дороги, які нікуди не вели, зникають вдалині, і видно лише широкі магістралі, що ведуть прямо в минуле, де ми втрачаємо їх у тумані невизначеності та здогадок. Ні простір, ні число, ні навіть час не мають для нас такого значення, яке вони мали для людей, чиї великі фігури тьмяно з'являються крізь туман.

Піфагорієць шостого століття до Христа міг інтонувати: "Благослови нас, божественне число, ти, хто родив богів і людей"; кантієць дев'ятнадцятого століття міг впевнено ставитися до «простору» як до форми «чистої інтуїції»; математичний астроном міг оголосити десять років тому, що Великий Архітектор Всесвіту є чистим математиком. Найдивовижніше в усіх цих глибоких висловлюваннях полягає в тому, що люди, які не дурніші за нас, колись вважали, що вони мають сенс.

Для сучасного математика такі всеохоплюючі узагальнення означають менше, ніж нічого. Проте, розлучаючись зі своєю претензією на роль універсального генератора богів і людей, математика отримала щось більш істотне – віру в себе і в свою здатність створювати людські цінності.

Наша точка зору змінилася і досі змінюється. На «Дайте мені простір і рух, і я дам вам світ», Ейнштейн сьогодні може парирувати, що насправді занадто багато запитують, і що вимога насправді безглузда: без «світу» — матерії — немає ні «простору», ні «руху». І щоб придушити бурхливий, заплутаний містицизм Лейбніца сімнадцятого століття над таємничим Зображення: «Божественний Дух знайшов піднесений вихід у цьому диві аналізу, передвістя ідеалу, це середнє між буттям і небуттям, яке ми називаємо уявним [квадратним] коренем негативної єдності», Гамільтон у 1840-х роках сконструював пару чисел, яку будь-яка розумна дитина може зрозуміти і маніпулювати, і що робить для математики та природничих наук все, що коли-небудь робив неправильно названий «уявний». Містичне «не-буття» сімнадцятого століття Лейбніца розглядається як «істота», таке ж просте, як абетка.

Це втрата? Або сучасний математик втрачає що-небудь цінне, коли прагне за допомогою постуляційного методу відстежити це невловиме «почуття», описане Генріхом Герцем, першовідкривачем бездротових хвиль: «Не можна позбутися відчуття, що ці математичні формули мають незалежне існування і власний інтелект, що вони мудріші за нас, мудріші навіть за їхніх першовідкривачів, що ми отримуємо від них більше, ніж спочатку було вкладено в них"?

Будь-який компетентний математик зрозуміє почуття Герца, але він також схиляється до переконання, що в той час як відкриваються континенти і бездротові хвилі, динамо і математика винаходяться і роблять те, що ми змушуємо їх робити. Ми все ще можемо мріяти, але нам не потрібно навмисно залицятися до кошмарів. Якщо це правда, як стверджував Чарльз Дарвін, що «математика, здається, наділяє людину чимось на зразок нового сенсу», то це почуття є сублімованим здоровим глуздом, яким фізик та інженер лорд Кельвін оголосив математику.

Хіба не ближче до наших власних звичок мислення тимчасово погодитися з Галілеєм, що «велика книга природи написана математичними символами» і відпустити це, ніж стверджувати з Платоном, що «Бог коли-небудь геометризує», або з Якобі, що «Бог коли-небудь арифметизує»? Якщо ми подивимося на символи великої книги природи критичними очима сучасної науки, ми незабаром зрозуміємо, що ми самі написали і що ми використовували конкретний сценарій, який ми зробили, тому що ми винайшли його, щоб відповідати нашому власному розумінню. Одного дня ми можемо знайти більш виразну скорочення, ніж математика, для кореляції нашого досвіду фізичного всесвіту, якщо ми не приймемо кредо наукових містиків про те, що все є математикою, а не просто описується для нашої зручності математичною мовою. Якщо «Число править всесвітом», як стверджував Піфагор, то Число є лише нашим делегатом на трон, бо ми правимо Числом.

Коли сучасний математик на мить відвертається від своїх символів, щоб передати іншим відчуття, що математика в шпилях в ньому, він не повторює Піфагора і Джинсів, але може процитувати те, що сказав Бертран Рассел близько чверті століття тому: «Математика, яку справедливо вважають, володіє не тільки істиною, але і вищою красою - красою, холодною і суворою, як скульптура, без звернення до будь-якої частини нашої слабшої природи, без чудових атрибутів живопису чи музики, але піднесено чиста і здатна до суворої досконалості, яку може показати лише найбільше мистецтво».

Інший, знайомий з тим, що сталося з нашою концепцією математичної «істини» за роки, відколи Рассел вихваляв красу математики, може посилатися на «залізну витривалість», яку деякі набувають у своїй спробі зрозуміти, що означає математика, і цитувати рядки Джеймса Томсона (які закривають цю книгу) в описі « Меленколії » Дюрера (фронтиспіс). І якщо якомусь відданому дорікнути в тому, що він витрачає своє життя на те, що багатьом може здатися егоїстичним прагненням до краси, що не має безпосереднього відображення в житті його ближніх, він може повторити «Математику для математики» Пуанкаре. Люди були шоковані цією формулою, але вона так само хороша, як життя заради життя, якщо життя є лише нещастям».

\* \* \*

Щоб скласти оцінку того, чого досягла сучасна математика в порівнянні з античною, ми можемо спочатку розглянути лише основну частину роботи в період після 1800 року в порівнянні з роботою до 1800 року. Найширша історія математики - це історія Моріца Кантора, Geschichte der Mathematik, у трьох великих тісно надрукованих томах (четвертий, співавторами, доповнює три). Чотири томи налічують близько 3600 сторінок. Тільки начерк розробки дає Кантор; немає спроб вдаватися в подробиці щодо описаних внесків, а також не пояснюються технічні терміни, щоб стороння людина могла зрозуміти, про що вся історія, і біографія розрізана до кісток; Історія адресована тим, хто має певну технічну підготовку. Ця історія закінчується 1799 роком - якраз перед тим, як сучасна математика почала відчувати свою свободу. Що, якби нарис історії математики тільки в дев'ятнадцятому столітті був зроблений в аналогічному масштабі? Було підраховано, що для розповіді історії знадобиться дев'ятнадцять або двадцять томів розміром з Кантора, скажімо, близько 17 000 сторінок. Дев'ятнадцяте століття в такому масштабі сприяло отриманню математичних знань приблизно в п'ять разів більше, ніж було зроблено за всю попередню історію.

Безпочатковий період до 1800 року досить різко розпадається на дві частини. Перерва відбувається близько 1700 року, і обумовлений головним чином Ісааком Ньютоном (1642-1727). Найбільшим суперником Ньютона в математиці був Лейбніц (1646-1716). На думку Лейбніца, з усієї математики аж до часів Ньютона більш важлива половина припадає на Ньютона. Ця оцінка відноситься до сили загальних методів Ньютона, а не до основної частини його робіт; Principia досі оцінюється як наймасовіше доповнення до наукової думки, коли-небудь зроблене однією людиною.

Повертаючись у минуле після 1700 року, ми не знаходимо нічого порівнянного, поки не досягнемо Золотого віку Греції – кроку майже в 2000 років. Далі, ніж 600 р. до н.е., ми швидко переходимо в тінь, знову виходячи на світло на мить у Стародавньому Єгипті. Нарешті ми досягаємо першого великого віку математики, близько 2000 р. до н.е., в долині Євфрату.

Нащадки шумерів у Вавилоні, здається, були першими «сучасними» в математиці; звичайно, їх атака на алгебраїчні рівняння більше відповідає духу алгебри, яку ми знаємо, ніж все, що робили греки в їх золотий вік. Важливішим за технічну алгебру цих стародавніх вавилонян є їхнє визнання — як показує їхня робота — необхідності доведення в математиці. До недавнього часу вважалося, що греки першими визнали, що для математичних суджень потрібні докази. Це був один з найважливіших кроків, коли-небудь зроблених людьми. На жаль, це було зроблено так давно, що це ні до чого особливо не призвело в тому, що стосується нашої власної цивілізації, якщо греки не пішли свідомо, що вони цілком могли б зробити. Вони не були особливо щедрими до своїх попередників.

Математика тоді мала чотири великі епохи: вавилонський, грецький, ньютонівський (щоб дати назву періоду близько 1700 року) і останній, починаючи приблизно з 1800 року і продовжуючись до наших днів. Компетентні судді назвали останній Золотим століттям математики.

Сьогодні математичний винахід (відкриття, якщо хочете) йде вперед енергійніше, ніж будь-коли. Єдине, що, мабуть, може зупинити її прогрес - це загальний крах того, що ми із задоволенням називаємо цивілізацією. Якщо це станеться, математика може піти в підпілля протягом століть, як це було після занепаду Вавилона; Але якщо історія повториться, як кажуть, ми можемо розраховувати на те, що весна знову вибухне, свіжіша і ясніша, ніж будь-коли, ще довго після того, як ми і всі наші дурниці будуть забуті.

# РОЗДІЛ ДРУГИЙ

Сучасний розум у стародавніх тілах

ЗЕНОН, ЕВДОКС, АРХІМЕД

. . . слава, якою була Греція

І велич, якою був Рим.

—Е. А. ПО

Щоб оцінити наш власний Золотий вік математики, нам слід мати на увазі кілька великих, простих керівних ідей тих, чий геній давно підготував нам шлях, і ми поглянемо на життя і творчість трьох греків: Зенона (495–435 рр. до н.е.), Евдокса (408–355 рр. до н.е.) та Архімеда (287–212 рр. до н.е.). Евкліда помітять набагато пізніше, де його кращі роботи вступлять в свої права.

Зенон і Евдокс представляють дві енергійні протилежні школи математичної думки, які процвітають сьогодні: критично-руйнівну і критично-конструктивну. Обидва мали розум настільки ж проникливо критичний, як і їхні наступники в дев'ятнадцятому і двадцятому століттях. Це твердження, звичайно, можна перевернути: Кронекер (18231891) і Брауер (1881-), сучасні критики математичного аналізу - теорії нескінченного і безперервного - такі ж давні, як і Зенон; творці сучасних теорій безперервності і нескінченності, Вейерштрасс (1815-1897), Дедекінд (1831-1916) і Кантор (1845-1918) є інтелектуальними сучасниками Евдокса.

Архімед, найбільший інтелект античності, сучасний до глибини душі. Вони з Ньютоном прекрасно зрозуміли б один одного, і цілком можливо, що Архімед, якби він ожив досить довго, щоб закінчити аспірантуру з математики і фізики, зрозумів би Ейнштейна, Бора, Гейзенберга і Дірака краще, ніж вони самі. З усіх древніх Архімед єдиний, хто звично з необмеженою свободою думав, що великі математики дозволяють собі сьогодні з усіма важко здобутими здобутками двадцяти п'яти століть згладити свій шлях, бо тільки він з усіх греків мав достатній зріст і силу, щоб чітко крокувати через перешкоди, кинуті на шляху математичного прогресу переляканими геометрами, які слухали філософів.

Будь-який список трьох «найбільших» математиків всієї історії включав би ім'я Архімеда. Два інших, зазвичай пов'язаних з ним, - це Ньютон (1642-1727) і Гаусс (1777-1855). Деякі, беручи до уваги відносне багатство або бідність математики і фізичних наук у відповідні епохи, в які жили ці гіганти, і оцінюючи їх досягнення на тлі свого часу, поставили б Архімеда на перше місце. Якби грецькі математики і вчені пішли за Архімедом, а не за Евклідом, Платоном і Аристотелем, вони могли б легко передбачити епоху сучасної математики, яка почалася з Декарта (1596-1650) і Ньютона в сімнадцятому столітті, і епоху сучасної фізичної науки, відкритої Галілеєм (1564-1642) в тому ж столітті, на дві тисячі років.

\* \* \*

За всіма цими трьома попередниками сучасності вимальовується напівміфічна постать Піфагора (569?-500? до н. е.), містик, математик, дослідник природи в міру своїх самошкутних здібностей, «одна десята його генія, дев'ять десятих чистої помадки». Його життя стало байкою, багатою неймовірними нашаруваннями його вундеркіндів; але тільки це має велике значення для розвитку математики, на відміну від химерного числа-містицизму, в який він одягав свої космічні припущення: він багато подорожував по Єгипту, багато чому навчився у жерців і більше вірив; відвідав Вавилон і повторив свій єгипетський досвід; заснував таємне Братство високого математичного мислення і безглуздих фізичних, розумових, моральних і етичних спекуляцій в Кротоні на півдні Італії; І з усього цього зробив два найбільших внеску в математику за всю її історію. Він загинув, згідно з однією з легенд, у полум'ї власної школи, обстріляної політичними та релігійними фанатиками, які підбурили маси на протест проти просвітлення, яке прагнув принести їм Піфагор. Sic transit gloria mundi.

До Піфагора не було ясно усвідомлено, що доказ повинен виходити з припущень. Піфагор, згідно з стійкою традицією, був першим європейцем, який наполягав на тому, щоб аксіоми, постулати, були викладені першими в розвитку геометрії і щоб весь подальший розвиток продовжувався шляхом застосування близьких дедуктивних міркувань до аксіом. Згідно з існуючою практикою, надалі замість «аксіоми» ми будемо використовувати «постулат», оскільки «аксіома» має згубну історичну асоціацію «самоочевидної, необхідної істини», якої «постулат» не має; постулат - це довільне припущення, закладене самим математиком, а не Всемогутнім Богом.

Потім Піфагор імпортував доказ в математику. Це його найбільше досягнення. До нього геометрія була в значній мірі збірником емпіричних правил, до яких емпірично приходили без будь-яких чітких вказівок на взаємні зв'язки правил і без найменшої підозри, що всі вони виводяться з порівняно невеликого числа постулатів. Доказ тепер настільки часто сприймається як належне як сам дух математики, що нам важко уявити примітивну річ, яка повинна була передувати математичним міркуванням.

Другий видатний математичний внесок Піфагора підводить нас до живих проблем. Це було відкриття, яке принизило і спустошило його, що загальне ціле числа 1,2,3, ... є недостатніми для побудови математики навіть в тій рудиментарній формі, в якій він її знав. До цього відкриття він проповідував, як натхненний пророк, що вся природа, весь всесвіт насправді, фізичний, метафізичний, розумовий, моральний, математичний - все - побудовано на дискретному шаблоні цілих чисел 1,2,3, ... і може бути інтерпретована лише в термінах цих Богом даних цеглин; Бог, проголосив він, дійсно є «число », і під цим він мав на увазі загальне ціле число. Піднесена концепція, без сумніву, і чудово проста, але така ж нездійсненна, як її відлуння у Платона – «Бог завжди геометризує», або в Якобі – «Бог коли-небудь арифметизує», або в джинсах – «Великий архітектор Всесвіту тепер починає з'являтися як математик». Одна вперта математична невідповідність зруйнувала дискретну філософію, математику і метафізику Піфагора. Але, на відміну від деяких своїх наступників, він, нарешті, змирився з поразкою - після безуспішної спроби придушити відкриття, яке скасувало його віровчення.

Саме це збило з ніг його теорію: неможливо знайти два цілих числа таких, щоб квадрат одного з них дорівнював подвоєному квадрату іншого. Це може бути доведено простим аргументом, доступним кожному, хто мав кілька тижнів алгебри, або навіть будь-кому, хто досконало розуміється на елементарній арифметиці. Власне Піфагор знайшов свій камінь спотикання в геометрії: відношення сторони квадрата до однієї з його діагоналей не можна виразити як відношення будь-яких двох цілих чисел. Це еквівалентно наведеному вище твердженню про квадрати цілих чисел. В іншій формі ми б сказали, що квадратний корінь числа 2 ірраціональний, тобто не дорівнює жодному цілому числу або десятковому дробу, або сумі двох, отриманих діленням одного цілого числа на інше. Таким чином, навіть таке просте геометричне поняття, як діагональ квадрата, не піддається цілим числам 1,2,3, ... і заперечує більш ранню піфагорійську філософію. Ми можемо легко побудувати діагональ геометрично, але ми не можемо виміряти її за будь-яку кінцеву кількість кроків. Ця неможливість різко і ясно привела до уваги математиків ірраціональні числа і нескінченні (нетермінуючі) процеси, які вони, здається, мають на увазі. Таким чином, квадратний корінь з двох може бути обчислений до будь-якої необхідної скінченної кількості десяткових розрядів процесом, що викладається в школі, або більш потужними методами, але десятковий ніколи не «повторюється» (як, наприклад, для 1/7) і ніколи не закінчується. У цьому відкритті Піфагор знайшов стрижневий корінь сучасного математичного аналізу.

Ці прості проблеми були підняті цією простою проблемою, яка ще не вирішена таким чином, щоб задовольнити всіх математиків. Вони стосуються математичних понять нескінченного (нескінченного, незліченного), меж і безперервності, понять, які лежать в основі сучасного аналізу. Час від часу парадокси і софізми, які проникали в математику з цими, здавалося б, незамінними поняттями, вважалися остаточно усуненими, лише щоб знову з'явитися через покоління або два, змінені, але все ж ті самі. Ми зіткнемося з ними, жвавішими, ніж будь-коли, в математиці нашого часу. Нижче представлена гранично проста, інтуїтивно очевидна картина ситуації.

Зображення

Розгляньте пряму лінію довжиною два дюйми і уявіть, що вона була простежена «безперервним» «рухом» «точки». Слова в лапках - це ті, які приховують труднощі. Не аналізуючи їх, ми легко переконуємо себе, що ми уявляємо собі те, що вони означають. Тепер позначте лівий кінець рядка 0 і правий кінець 2. На півдорозі між 0 і 2 ми, природно, ставимо 1; на півдорозі між 0 і 1 ставимо 1/2; На півдорозі між 0 і 1/2 ставимо 1/4, і так далі. Аналогічно між 1 і 2 відзначаємо місце 11/2, між 11/2 і 2, місце 11/2 і так далі. Зробивши це, ми можемо таким же чином позначити 1/3, 2/3, 11/3, 12/3, а потім розбити кожен з отриманих сегментів на менші рівні відрізки. Нарешті, «в уяві» ми можемо уявити, що цей процес був здійснений для всіх загальних дробів і загальних змішаних чисел, які більше 0 і менше 2; концептуальні точки ділення дають нам всі раціональні числа між 0 і 2. Їх нескінченно. Чи повністю вони «закривають» лінію? Ні. Якій точці відповідає квадратний корінь числа 2? Немає сенсу, тому що цей квадратний корінь не можна отримати, розділивши будь-яке ціле число на інше. Але квадратний корінь числа 2, очевидно, є якимось «числом»;[II](#II_1) його репрезентативна точка знаходиться десь між 1,41 і 1,42, і ми можемо затиснути її так близько, як нам заманеться. Щоб повністю охопити лінію, ми змушені уявляти або винаходити нескінченно більше «чисел», ніж раціональні. Тобто, якщо прийняти пряму як неперервну, і постулювати, що кожній її точці відповідає одне, і тільки одне, «дійсне число». Той самий вид уяви можна перенести на всю площину і далі, але цього достатньо на даний момент.

Такі прості проблеми незабаром призводять до дуже серйозних труднощів. Що стосується цих труднощів, греки були розділені, як і ми, на дві непримиренні фракції; один зупинився мертвим у своїх математичних слідах і відмовився переходити до аналізу — інтегрального числення, на яке ми глянемо, коли прийдемо до нього; Інший намагався подолати труднощі і зумів переконати себе, що він це зробив. Ті, хто зупинився, зробили мало помилок і були порівняно стерильні з істиною не менше, ніж з помилкою; Ті, хто пішов далі, виявили найбільший інтерес до математики та раціонального мислення взагалі, деякі з яких можуть бути відкриті для руйнівної критики, однак, саме так, як це сталося в нашому власному поколінні. З найдавніших часів ми зустрічаємо ці два різні й антагоністичні типи розуму: виправдано обережних, які відступають, бо земля трясеться під ногами, і сміливіших піонерів, які стрибають через прірву, щоб знайти скарби та порівняльну безпеку з іншого боку. Ми спочатку розглянемо одного з тих, хто відмовився стрибати. За проникливу тонкість думки ми не зустрінемо йому рівних, поки не дійдемо до двадцятого століття і не зустрінемо Брауера.

Зенон Елейський (495-435 рр. до н.е.) був другом філософа Парменіда, який, відвідавши Афіни зі своїм покровителем, шокував філософів від самозаспокоєння, вигадавши чотири невинних парадоксу, які вони не могли розсіяти словами. Кажуть, що Зенон був сільським хлопчиком-самоуком. Не намагаючись вирішити, якою була його мета у вигадуванні своїх парадоксів (влада дотримується дуже різних думок), ми просто викладемо їх. З огляду на це перед нами, буде досить очевидно, що Зенон заперечив би проти нашого «нескінченно продовжуваного» поділу цієї дводюймової лінії хвилину тому. Це з'явиться з перших двох його парадоксів, дихотомії та ахілла. Останні два, однак, показують, що він з однаковою завзятістю заперечив би протилежну гіпотезу, а саме, що пряма не є «нескінченно ділимою», а складається з дискретного набору точок, які можна відрахувати від 1,2,3, ... Всі чотири разом складають залізну стіну, за якою прогрес здається неможливим.

По-перше, дихотомія. Рух неможливий, тому що будь-який рух повинен досягти середини свого курсу, перш ніж він досягне кінця; але перш ніж він досягне середини, він повинен досягти чверті позначки і так далі, нескінченно. Отже, рух ніколи навіть не може початися.

По-друге, Ахілл. Ахілл, що біжить, щоб наздогнати повзаючу черепаху попереду, ніколи не зможе наздогнати її, тому що він повинен спочатку дістатися до того місця, звідки черепаха почала; коли Ахілл досягає цього місця, черепаха відійшла і так ще попереду. Повторюючи аргумент, ми легко бачимо, що черепаха завжди буде попереду.

Тепер про іншу сторону.

Стрілка . Рухома стрілка в будь-який момент знаходиться або в спокої, або не в спокої, тобто рухається. Якщо мить неподільна, стрілка не може рухатися, бо якби вона це зробила, то миттєва була б негайно розділена. Але час складається з миттєвостей. Оскільки стрілка не може рухатися в якусь одну мить, вона не може рухатися в будь-який час. Отже, він завжди залишається в спокої.

Стадіон . «Довести, що половина часу може дорівнювати подвійному часу. Розглянемо три ряди тіл

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перша позиція | | | | | Друга позиція | | | | | | |
| (А) | 0 | 0 | 0 | 0 | (А) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| (Б) | 0 | 0 | 0 | 0 | (Б) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| (С) | 0 | 0 | 0 | 0 | (С) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

один з яких (A) знаходиться в спокої, а два інших (B), (C) рухаються з рівними швидкостями в протилежних напрямках. До того часу, коли всі вони опиняться в одній частині курсу, (B) пройде вдвічі більше тіл в (C), ніж в (A). Таким чином, час, необхідний для проходження (A), вдвічі більше, ніж час, необхідний для проходження (C). Але час, який (B) і (C) потрібно, щоб досягти позиції (A), однаковий. Тому подвійний час дорівнює половині часу». (Переклад Бернета.) Корисно уявити (А) як круглий штахетник.

Це, кажучи нематематичною мовою, такі труднощі, з якими стикалися ранні грапплери з безперервністю та нескінченністю. У книгах, написаних близько двадцяти років тому, говорилося, що «позитивна теорія нескінченності», створена Кантором, і тому подібні для «ірраціональних» чисел, такі як квадратний корінь числа 2, винайдений Евдоксом, Вейерштрассом і Дедекіндом, позбулися всіх цих труднощів раз і назавжди. Таке твердження було б прийнято сьогодні не всіма школами математичної думки. Отже, зупиняючись на Зеноні, ми насправді обговорювали себе. Ті, хто бажає побачити його більше, можуть звернутися до платонівського Парменіда. Варто лише зауважити, що Зенон остаточно втратив голову за зраду або щось подібне, і передати тим, хто не втратив голови через його аргументи. Ті, хто залишився з Зеноном, порівняно мало зробили для розвитку математики, хоча їх наступники багато зробили, щоб похитнути її основи.

\* \* \*

Евдокс (408-355 рр. до н.е.) з Кніда успадкував безлад, який Зенон заповів світу, і не набагато більше. Як і не одна людина, яка залишила свій слід в математиці, Евдокс в молодості страждав від крайньої бідності. Платон був у розквіті сил, поки жив Евдокс, а Аристотелеві було близько тридцяти, коли помер Евдокс. І Платон, і Аристотель, провідні філософи античності, були дуже стурбовані сумнівами, які Зенон влив у математичні міркування і які Евдокс у своїй теорії пропорцій — «корона грецької математики» — повинен був розвіяти до останньої чверті XIX століття.

Юнаком Евдокс переїхав до Афін з Тарента, де навчався у Архіта (428-347 рр. до н.е.), першокласного математика, адміністратора і солдата. Прибувши в Афіни, Евдокс незабаром познайомився з Платоном. Будучи занадто бідним, щоб жити поблизу Академії, Евдокс щодня плентався туди-сюди з Пірея, де риба та оливкова олія були дешевими, а нічліг потрібно було мати для посмішки в потрібному місці.

Хоча він сам не був математиком у технічному сенсі, Платона називали «творцем математиків», і не можна заперечувати, що він дратував багатьох нескінченно кращих математиків, ніж він сам, створюючи справжню математику. Як ми побачимо далі, його тотальний вплив на розвиток математики, ймовірно, був згубним. Але він усвідомлював, що таке Евдокс, і ставав його відданим другом, поки не почав проявляти щось на зразок ревнощів до свого блискучого протеже. Кажуть, що Платон і Евдокс разом здійснили подорож до Єгипту. Якщо так, то Евдокс, здається, був менш довірливим, ніж його попередник Піфагор; Платон, однак, показує наслідки поглинання величезної кількості числа-містики Сходу. Опинившись непопулярним в Афінах, Евдокс нарешті оселився і викладав у Кізіку, де провів свої останні роки. Він вивчав медицину і, як кажуть, був практикуючим лікарем і законодавцем на додаток до своєї математики. Як би всього цього було недостатньо, щоб зайняти одну людину, він взявся за серйозне вивчення астрономії, в яке вніс видатний внесок. У своєму науковому світогляді він на століття випередив своїх вербалізаторів, філософствуючих сучасників. Як і Галілей і Ньютон, він презирливо ставився до спекуляцій про фізичний всесвіт, які не могли бути перевірені спостереженнями і досвідом. Якби, діставшись до сонця, за його словами, він міг би з'ясувати його форму, розмір і природу, він із задоволенням розділив би долю Фаетона, але тим часом не здогадався.

Деяке уявлення про те, що зробив Евдокс, можна побачити з дуже простої проблеми. Щоб знайти площу прямокутника, множимо довжину на ширину. Хоча це звучить зрозуміло, це представляє серйозні труднощі, якщо обидві сторони не вимірюються раціональними числами. Проходячи ці конкретні труднощі, ми бачимо їх у більш очевидній формі в наступному найпростішому типі задачі - знаходженні довжини криволінійної лінії, або площі криволінійної поверхні, або об'єму, охопленого криволінійними поверхнями.


Будь-який молодий геній, який бажає перевірити свої математичні здібності, може спробувати винайти метод для цих речей. Якби він ніколи не бачив, як це робиться в школі, як би він продовжив давати строгий доказ формули окружності кола будь-якого заданого радіуса? Той, хто робить це виключно за власною ініціативою, може справедливо претендувати на звання математика першого рангу. У той момент, коли ми переходимо від фігур, обмежених прямими лініями або плоскими поверхнями, ми стикаємося з усіма проблемами безперервності, загадками нескінченного і лабіринтами ірраціональних чисел. Евдокс розробив перший логічно задовільний метод, який Евклід відтворив у книзі V своїх «Елементів», для вирішення таких проблем. У своєму методі виснаження, застосованому до обчислення площ і об'ємів, Евдокс показав, що не потрібно припускати «існування» «нескінченно малих величин». Для цілей математики достатньо досягти такої малої величини, як нам заманеться, шляхом постійного ділення даної величини.

На завершення з Евдоксом ми викладемо його епохальне визначення рівних співвідношень, яке дозволило математикам ставитися до ірраціональних чисел так само суворо, як і до раціональних. Це було, по суті, відправною точкою однієї сучасної теорії ірраціоналів.

"Кажуть, що перша з чотирьох величин має таке ж відношення до другої, як третя має до четвертої, коли, будь-які еквівалентні [однакові кратні] першого і третього беруться, і будь-які інші рівнократні другого і четвертого, кратне першому і четвертому, кратне першому більше, дорівнює або менше кратного другого, відповідно до того, як кратне третьому більше, дорівнює або менше кратного четвертому"

З ще не названих греків, чиї роботи вплинули на математику після 1600 року, тут потрібно згадати тільки Аполлонія. Аполлоній (260?–200? до н.е.) несла геометрію в манері Евкліда — так, як її досі вчать невдалих початківців — далеко за межі стану, в якому перебував Евклід (330?-275? до н.е.) залишив його. Як геометр такого типу — синтетичний, «чистий» геометр — Аполлоній не має рівних до Штайнера в XIX столітті.

Якщо конус, що стоїть на круговій основі і нескінченно тягнеться в обидві сторони через його вершину, розрізається площиною, крива, в якій площина перетинає поверхню конуса, називається конічним перетином. Існує п'ять можливих видів конічних перерізів: еліпс; гіпербола, що складається з двох гілок; парабола, шлях снаряда у вакуумі; коло; і пара пересічних прямих ліній. Еліпс, парабола і гіпербола є «механічними кривими» за платонівською формулою; Тобто ці криві не можуть бути побудовані за допомогою тільки прямої і циркуля, хоча за допомогою цих знарядь легко побудувати будь-яку бажану кількість точок, що лежать на будь-якій з цих кривих. Геометрія конічних перерізів, розроблена до високого ступеня досконалості Аполлонієм і його наступниками. виявився найвищим значенням в небесній механіці сімнадцятого і наступних століть. Дійсно, якби грецькі геометри не випередили Кеплера, навряд чи Ньютон міг би коли-небудь натрапити на свій закон всесвітнього тяжіння, для якого мав Кеплер



Підготував шлях своїми трудомісткими геніальними розрахунками по орбітах планет.

\* \* \*

Серед пізніших греків і арабів середньовіччя Архімед, здається, викликав такий же трепет і благоговіння, як Гаусс серед своїх сучасників і послідовників в дев'ятнадцятому столітті, і що Ньютон зробив у сімнадцятому і вісімнадцятому. Архімед був безперечним вождем їх усіх, «старцем», «мудрецем», «господарем», «великим геометром». Щоб згадати його дати, він жив у 287-212 роках до нашої ери. Завдяки Плутарху про його смерть відомо більше, ніж про його життя, і, мабуть, не буде несправедливим припустити, що типовий історичний біограф Плутарх, очевидно, вважав короля математиків менш важливою особою історично, ніж римський солдат Марцелл, у чиє життя вкидається розповідь про Архімеда, як тонке гоління шинки в бутерброді, що душить биків. Проте Архімед сьогодні є головним титулом Марцелла для пам'яті та вигнання. У смерті Архімеда ми побачимо перший вплив грубо практичної цивілізації на більшу річ, яку вона зруйнувала, — Рим, напівзруйнований Карфаген, роздутий перемогою і імператорсько пурпурний від доблесті, впав на Грецію, щоб зруйнувати її тонку крихкість.

Тілом і розумом Архімед був аристократом. Син астронома Фідія, він народився в Сіракузах, Сицилія, і, як кажуть, був пов'язаний з Гієроном II, тираном (або царем) Сіракуз. У всякому разі, він був у близьких стосунках з Гієроном і його сином Гелоном, обидва з яких дуже захоплювалися царем математиків. Його по суті аристократичний темперамент виразився в його ставленні до того, що сьогодні буде називатися прикладною наукою. Хоча він був одним з найбільших механічних геніїв усіх часів, якщо не найбільшим, якщо врахувати, як мало йому довелося продовжувати, аристократичний Архімед щиро презирливо ставився до власних практичних винаходів. З однієї точки зору він був виправданий. Можна було б написати книги про те, що Архімед зробив для прикладної механіки; Але якою б чудовою не була ця робота з нашої власної механічно упередженої точки зору, вона повністю затьмарена його внеском у чисту математику. Розглянемо спочатку кілька відомих фактів про нього і легенду про його особистість.

Згідно з традицією, Архімед є досконалим музейним зразком популярної концепції того, яким повинен бути великий математик. Як і Ньютон і Гамільтон, він залишив їжу недоторканою, коли був глибоко занурений у свою математику. У питанні неуважності до одягу він навіть перевершує Ньютона, бо, зробивши своє знамените відкриття, що плаваюче тіло втрачає у вазі кількість, рівну кількості витісненої рідини, він стрибнув з ванни, в якій зробив відкриття, спостерігаючи за власним плаваючим тілом, і кинувся вулицями Сіракуз абсолютно голим, кричати «Еврика, еврика!» (Я знайшов його, я знайшов!) Те, що він знайшов, було першим законом гідростатики. Згідно з історією, нечесний ювелір фальсифікував золото корони для Гієрона зі сріблом, і тиран, підозрюючи шахрайство, попросив Архімеда задуматися над проблемою. Будь-який старшокласник знає, як це вирішується простим експериментом і якоюсь легкою арифметикою на питомій вазі; «Принцип Архімеда» і його численні практичні застосування сьогодні є м'ясом для молоді і морських інженерів, але людина, яка вперше побачила їх наскрізь, мала більш ніж загальне розуміння. Достеменно невідомо, чи винен ювелір; Заради історії зазвичай передбачається, що він був.

Ще один вигук Архімеда, що дійшов крізь століття, звучить крізь століття: «Дайте мені місце, на якому можна стояти, і я зрушу землю» (Зображення як він сказав це доричною). Сам він був сильно зворушений своїм відкриттям законів важелів, коли вихвалявся. Ця фраза стане ідеальним девізом для сучасного наукового інституту; Здається дивним, що його не привласнили. Є й інша версія в кращій грецькій мові, але значення те ж саме.

В одному зі своїх дивацтв Архімед нагадував іншого великого математика - Вейерштрасса. За словами сестри Вейерштрасса, йому не можна було довірити олівець, коли він був молодим шкільним учителем, якщо де-небудь на увазі був квадратний фут прозорих шпалер або чиста манжета. Архімед б'є цей рекорд. Зашліфована підлога або припорошена тверда гладка земля були звичайним різновидом «дошки» в його часи. Архімед робив свої приводи. Сидячи перед вогнем, він вигрібав попіл і втягував його. Вийшовши з ванни, він, за звичаєм того часу, помазав себе оливковою олією, а потім, замість того, щоб одягнутися, продовжував губитися на схемах, які він намалював нігтем на власній жирній шкірі.


Архімед був самотнього роду орлом. У молодості він недовго навчався в Олександрії, Єгипет, де знайшов двох друзів на все життя: Конона, обдарованого математика, якого Архімед поважав як особистий, так і інтелектуальний, і Ератосфена, також хорошого математика, але досить досвідченого. Ці двоє, особливо Конон, мабуть, були єдиними людьми з його сучасників, з якими Архімед відчував, що може поділитися своїми думками і бути впевненим у розумінні. Деякі з його найкращих робіт були передані листами до Конона. Пізніше, коли Конон помер, Архімед листувався з Досифеєм, учнем Конона.

Залишаючи осторонь його великий внесок в астрономію і механічні винаходи, ми наведемо голий і неадекватний підсумок основних доповнень, які Архімед зробив в чисту і прикладну математику.

Він винайшов загальні методи знаходження площ криволінійних плоских фігур і об'ємів, обмежених криволінійними поверхнями, і застосував ці методи до багатьох особливих випадків, включаючи коло, сферу, будь-який відрізок параболи, площу, укладену між двома радіусами і двома послідовними мутовками спіралі, сегменти сфер і сегменти поверхонь, породжені обертанням прямокутників (циліндрів), трикутники (конуси), параболи (параболоїди), гіперболи (гіперболоїди) та еліпси (сфероїди) навколо своїх головних осей. Він дав метод обчислення π (відношення окружності кола до його діаметру), і зафіксував π як лежить між 3 1/7 і 3 10/71; він також дав методи наближення до квадратних коренів, які показують, що він передбачав винахід індусами того, що становить періодичні тривалі дроби. В арифметиці, набагато перевершуючи нездатність ненаукового грецького методу символізації чисел записувати або навіть описувати великі числа, він винайшов систему числення, здатну обробляти числа такого розміру, як хотілося. У механіці він виклав деякі фундаментальні постулати, відкрив закони важелів і застосував свої механічні принципи (важелів) для обчислення площ і центрів ваги декількох плоских поверхонь і твердих тіл різної форми. Він створив цілу науку гідростатику і застосував її для знаходження положень спокою і рівноваги плаваючих тіл декількох видів.

Архімед склав не один шедевр, а багато. Як він все це зробив? Його суворо економний, логічний виклад не дає жодного натяку на метод, за допомогою якого він прийшов до своїх чудових результатів. Але в 1906 році Й. Л. Гейберг, історик і вчений грецької математики, зробив драматичне відкриття в Константинополі досі «втраченого» трактату Архімеда, адресованого його другові Ератосфену: Про механічні теореми, метод. У ній Архімед пояснює, як, зваживши в уяві фігуру або тверде тіло, площа або об'єм якого були невідомі, проти відомого, він був приведений до пізнання того факту, який він шукав; відомий факт, що тоді було порівняно легко (для нього) довести це математично. Коротше кажучи, він використовував свою механіку для просування своєї математики. Це один з його титулів для сучасної свідомості: він використовував все і все, що напрошувалося як зброя, щоб атакувати свої проблеми.

Для сучасного все справедливо у війні, любові та математиці; для багатьох древніх математика була безглуздою грою, в яку можна було грати за примітивними правилами, нав'язаними філософськи налаштованим Платоном. За Платоном тільки пряма і пара циркулів повинні були бути дозволені в якості знарядь будівництва в геометрії. Недарма класичні геометри століттями забивали голову проти «трьох проблем античності»: пересікати кут; побудувати куб, що має подвійний об'єм заданого куба; побудувати квадрат, рівний колу. Жодна з цих проблем неможлива тільки прямокутником і циркулем, хоча важко довести, що третьої немає, а остаточно неможливість була доведена лише в 1882 році. Всі конструкції, здійснені з іншими знаряддями, були названі «механічними» і, як такі, з якоїсь містичної причини, відомої тільки Платону і його геометричному богу, вважалися шокуюче вульгарними і були жорстко табуйовані в респектабельній геометрії. Лише після того, як Декарт, через 1985 роки після смерті Платона, опублікував свою аналітичну геометрію, геометрія вирвалася зі своєї платонівської прямої сорочки. Платон, звичайно, був мертвий шістдесят і більше років до народження Архімеда, тому його не можна засуджувати за те, що він не оцінив брехливу силу і свободу методів Архімеда. З іншого боку, тільки похвала заслуговує на Архімеда за те, що він не оцінив старо-мажоритарність жорстко корсетної концепції Платона про те, якою має бути муза геометрії.



Друге твердження Архімеда на сучасність також ґрунтується на його методах. Передбачаючи Ньютона і Лейбніца більш ніж на 2000 років, він винайшов інтегральне числення і в одній зі своїх задач передбачив їх винахід диференціального числення. Ці два обчислення разом складають так зване числення, яке було описано як найпотужніший інструмент, коли-небудь винайдений для математичного дослідження фізичного Всесвіту. Візьмемо простий приклад, припустимо, що ми хочемо знайти площу кола. Серед інших способів зробити це ми можемо розрізати коло на будь-яку кількість паралельних смуг однакової ширини, відрізати вигнуті кінці смуг так, щоб відкинуті біти були якомога меншими, розрізами, перпендикулярними смугам, а потім скласти площі всіх отриманих прямокутників. Це дає наближення до шуканої області. Нескінченно збільшуючи кількість смужок і беручи межу суми, отримуємо площу кола. Цей (грубо описаний) процес прийняття межі суми називається інтеграцією; Метод виконання таких сумацій називається інтегральним численням. Саме це числення використовував Архімед при знаходженні площі відрізка параболи і в інших завданнях.

Задача, в якій він використовував диференціальне числення, полягала в побудові дотичної в будь-якій даній точці його спіралі. Якщо відомий кут, який дотична робить з будь-якою заданою лінією, то дотичну можна легко намалювати, оскільки існує проста конструкція для проведення прямої через дану точку, паралельної даній прямій. Проблема знаходження згаданого кута ( для будь-якої кривої, а не тільки для спіралі) є, кажучи геометричною мовою, основною проблемою диференціального числення. Архімед вирішив цю проблему для своєї спіралі. Його спіраль - це крива, промальована точкою, що рухається з рівномірною швидкістю вздовж прямої, яка обертається з рівномірною кутовою швидкістю навколо фіксованої точки на лінії. Якщо хтось, хто не вивчав обчислення, уявляє собі проблему Архімеда легкою, він може вчасно зробити це.

\* \* \*

Життя Архімеда було таким же спокійним, яким повинен бути математик, якщо він хоче здійснити все, що в ньому є. Всі дії і трагедії його життя були переповнені до кінця. У 212 р. до н.е. вибухнула друга Пунічна війна. Рим і Карфаген йшли один на одного молотом і щипцями, а Сіракузи, місто Архімеда, заманливо лежали біля шляху римського флоту. Чому б не взяти його в облогу? Вони це зробили.

Надутий зарозумілістю до себе («покладаючись на власну велику славу», як висловився Плутарх) і покладаючись на пишність своєї «підготовленості», а не на мізки, римський вождь Марцелл очікував швидкого завоювання. Гордістю його впевненого серця була примітивна артилерійська установка на високій арфоподібній платформі, підтримуваній вісьмома галерами, зчепленими разом. Побачивши всю цю славу і різні судна, що спускаються на них, боязкіші громадяни вручили б Марцеллу ключі від міста. Не так Гієрон. Він теж був готовий до війни, причому так, як практичний Марцелл ніколи б не мріяв.

Здається, що сам Архімед, зневажаючи прикладну математику, все-таки піддався в мирний час настирливості Гієрона і на задоволення тирана продемонстрував, що математика іноді може стати руйнівно практичною. Переконати свого друга в тому, що математика здатна на більше, ніж абстрактні висновки. Архімед застосував свої закони важелів і шківів до маніпуляцій з повністю завантаженим кораблем, який сам спустив на воду самостійно. Пам'ятаючи про цей подвиг, коли військові хмари почали зловісно збиратися поруч, Гієрон благав Архімеда підготувати відповідний прийом для Марцелла. Знову утримавшись від своїх досліджень, щоб зобов'язати свого друга, Архімед створив собі приймальний комітет з одного, щоб подорожувати осадовими римлянами. Коли вони прибули, його геніальні чорти похмуро стояли, чекаючи, щоб привітати їх.

Роман арфообразной черепахи на восьми квінкверемах тривав не довше, ніж слава зарозумілого Марцелла. Низка кам'яних пострілів, кожен вагою понад чверть тонни, кинутих з суперкатапульт Архімеда, зруйнували громіздку пастку. Схожі на журавля дзьоби і залізні кігті тягнулися за стіни для кораблів, що наближалися, захоплювали їх, обертали навколо і топили або розбивали об виступаючі скелі. Сухопутні війська, скошені архімедовою артилерією, йшли не краще. Замаскувавши свій розгром в офіційних бюлетенях як відхід на заздалегідь підготовлену позицію в тилу, Марцелл відступив, щоб порадитися зі своїм штабом. Не маючи можливості зібрати свої бунтівні війська для штурму страшних стін, знаменитий римський вождь пішов у відставку.

Нарешті виявивши деякі незначні ознаки військового здорового глузду, Марцелл більше не віддавав наказів «спиною до стіни», відмовився від усіх думок про лобову атаку, захопив Мегари в тилу і, нарешті, підкрався до Сіракуз ззаду. На цей раз його удача була з ним. Нерозумні сіракузяни опинилися в центрі біблійного релігійного святкування на честь Артеміди. Війна і релігія завжди робили жовчний коктейль; святкували сіракузяни дійсно були дуже хворі. Вони прокинулися, щоб застати різанину в самому розпалі. Архімед брав участь в кровопусканні.

Його першою ознакою того, що місто було захоплене крадіжкою, була тінь римського солдата, що впав на його діаграму в пилу. Згідно з однією з розповідей, солдат наступив на діаграму, розгнівавши Архімеда, різко вигукнувши: «Не турбуй моє коло!» Інший стверджує, що Архімед відмовився підкоритися наказу солдата, щоб він супроводжував його до Марцелла, поки той не вирішить свою проблему. У будь-якому випадку солдат влетів у пристрасть, розшив свій славний меч і відправив беззбройного ветерана геометром сімдесят п'ять. Так помер Архімед.

Як зауважив Уайтхед, «жоден римлянин не втратив життя, тому що він був поглинений спогляданням математичної діаграми».

[І](#I). Нехай a2 = 2b2, де, без втрати спільності, a, b - цілі числа без будь-якого спільного множника більше 1 (такий множник може бути виключений з передбачуваного рівняння). Якщо a непарне, ми маємо безпосереднє протиріччя, оскільки 2b2 парний; Якщо a парний, скажімо 2b, то 4c2 = 2c1, або 2c2 = b2, тому b парний, а отже, a, b мають загальний множник 2, знову протиріччя.

[ІІ.](#II) Притаманна порочність такого припущення очевидна.

# РОЗДІЛ ТРЕТІЙ

Джентльмен, солдат і математик

ДЕКАРТ

[Аналітична геометрія], набагато більше, ніж будь-які його метафізичні припущення, увічнила ім'я Декарта і являє собою найбільший єдиний крок, коли-небудь зроблений у прогресі точних наук (ДЖОН СТЮАРТ МІЛЛЬ)

«Я БАЖАЮ ТІЛЬКИ СПОКОЮ І спокою». Це слова людини, яка повинна була відхилити математику в нове русло і змінити хід наукової історії. Занадто часто у своєму активному житті Рене Декарт був змушений знайти спокій, якого він прагнув у військових таборах, і шукати упокоєння, якого він жадав для медитації в самотньому усамітненні від допитливих і вимогливих друзів. Бажаючи лише спокою та упокоєння, він народився 31 березня 1596 року в Ла-Хе, поблизу Тура, Франція, в Європі, відданій війні в муках релігійної та політичної реконструкції.

Його часи не були схожі на наші. Швидко минав старий порядок; Нове ще не було створено. Хижі барони, королі та князьки середньовіччя породили рій правителів з політичною етикою розбійників шосе і, здебільшого, інтелектом стабільних хлопчиків. Те, що за загальною справедливістю мало бути твоєю, було моє, за умови, що моя рука була достатньо сильною, щоб відібрати її у тебе. Це може бути невтішна картина того славетного періоду європейської історії, відомого як пізнє Відродження, але вона досить добре узгоджується з нашою власною мінливою оцінкою, народженою інтимним досвідом, того, що має бути в цивілізованому суспільстві.

На додаток до воєн за грабіж за часів Декарта було накладено багатий депозит релігійного фанатизму і нетерпимості, який інкубував подальші війни і зробив безпристрасне заняття наукою надзвичайно небезпечним підприємством. До всього цього додалося всебічне незнання елементарних правил загальної чистоти. З точки зору санітарії особняк багатія, ймовірно, був таким же брудним, як і нетрі, де бідняки гнивали брудом і невіглаством, а періодичні епідемії, які допомагали епідемічним війнам утримувати плідне населення нижче межі голоду, не звертали уваги на банківські рахунки. Ось вам і старі добрі часи.

На несуттєвій, тривалій стороні бухгалтерської книги рахунок яскравіший. Епоха, в якій жив Декарт, дійсно була одним з великих інтелектуальних періодів у плямистій історії цивілізації. Згадуючи лише кількох видатних людей, чиє життя частково перетиналося з життям Декарта, ми згадуємо, що Ферма і Паскаль були його сучасниками в математиці; Шекспір помер, коли Декарту було двадцять; Декарт пережив Галілея на вісім років, а Ньютону було вісім, коли помер Декарт; Декарту було дванадцять, коли народився Мільтон, і Гарвей, першовідкривач кровообігу, пережив Декарта на сім років, в той час як Жильбер, який заснував науку електромагнетизму, помер, коли Декарту було сім років.

Рене Декарт походив із старовинного дворянського роду. Хоча батько Рене не був багатим, його обставини були трохи кращими, ніж легкими, і його синам судилося зробити кар'єру джентльменів — noblesse oblige — на службі у Франції. Рене був третьою і останньою дитиною першої дружини свого батька, Жанни Брошар, яка померла через кілька днів після народження Рене. Батько, здається, був людиною рідкісного почуття, який зробив усе, що в його силах, щоб компенсувати своїм дітям втрату матері. Місце матері зайняла відмінна годувальниця, а батько, який знову одружився, постійно пильнував, розумно стежив за своїм «молодим філософом», який завжди хотів знати причину всього під сонцем і причину всього, що його годувальниця розповідала йому про небо. Декарт не був зовсім скоростиглою дитиною, але його слабке здоров'я змушувало його витрачати те, що він мав життєві сили, на інтелектуальну цікавість.

Завдяки слабкому здоров'ю Рене батько пустив уроки. Хлопчик, однак, пішов вперед за власною ініціативою, і батько мудро дозволив йому робити те, що йому подобається. Коли Декарту було вісім років, його батько вирішив, що формальну освіту не можна відкладати довше. Після довгих розумних досліджень він вибрав єзуїтський коледж у La Flèche як ідеальну школу для свого сина. Ректор. Батько Шарле миттєво сподобався блідому, довірливому маленькому хлопчикові і зробив спеціальне дослідження його справи. Побачивши, що він повинен наростити тіло хлопчика, якщо він хоче виховати свій розум, і помітивши, що Декарт, здається, вимагає набагато більше відпочинку, ніж звичайні хлопчики його віку, ректор сказав йому лежати в ліжку так пізно, як йому заманеться вранці, і не виходити зі своєї кімнати, поки йому не захочеться приєднатися до своїх супутників у класі. Після цього, протягом усього свого життя, за винятком одного сумного епізоду поблизу його завершення, Декарт проводив ранок у ліжку, коли хотів подумати. Озираючись у середньому віці на шкільні роки в Ла Флеш, він стверджував, що ті довгі, тихі ранки мовчазної медитації були справжнім джерелом його філософії та математики.

Його робота пройшла добре, і він став досвідченим класицистом. Відповідно до тогочасної освітньої традиції велика увага приділялася латинській, грецькій мові та риториці. Але це була лише частина того, що дісталося Декарту. Його вчителями були самі люди світу, і їхня робота полягала в тому, щоб навчити хлопчиків під їхнім керівництвом бути «джентльменами» — у найкращому сенсі цього приниженого слова — для їхнього життя у світі. Коли він покинув школу в серпні 1612 року, на сімнадцятому році життя, Декарт знайшов у батька Шарле друга на все життя і був майже готовий утримати своє в суспільстві. Шарле був лише одним із багатьох друзів, яких Декарт знайшов у La Flèche; інший, Мерсенн (пізніше батько), знаменитий любитель природничих наук і математики, був його старшим кемом і повинен був стати його науковим агентом і головним захисником від зануд.

Самобутній талант Декарта проявився задовго до того, як він покинув школу. Ще в чотирнадцять років, лежачи в ліжку, він почав підозрювати, що «гуманітарні науки», які він опановує, порівняно позбавлені людського значення і, звичайно, не є навчанням, яке дозволяє людям контролювати своє оточення і керувати власною долею. Авторитетні догми філософії, етики і моралі, запропоновані для його сліпого прийняття, стали набувати аспекту безпідставних забобонів. Зберігаючи свою дитячу звичку нічого не приймати на основі простого авторитету, Декарт почав ненав'язливо ставити під сумнів передбачувані демонстрації та казуїстичну логіку, за допомогою якої добрі єзуїти прагнули отримати згоду його розумових здібностей. Від цього він швидко перейшов до фундаментального сумніву, який мав надихнути його справу життя: звідки ми щось знаємо? І далі, можливо, що важливіше, якщо ми не можемо сказати напевно, що ми щось знаємо, як ми можемо коли-небудь дізнатися те, що ми можемо знати?

Після закінчення школи Декарт думав довше, старанніше і відчайдушніше, ніж будь-коли. Як перший плід своїх роздумів він сприйняв єретичну істину про те, що логіка сама по собі — великий метод школярів середньовіччя, який все ще чіпко тримався в гуманістичній освіті, — безплідна, як мул для будь-якої творчої людської мети. Його другий висновок був тісно пов'язаний з його першим: порівняно з демонстраціями математики, яку він підняв, як птах, у повітря, як тільки знайшов крила, філософія, етика та мораль є підробками та шахрайством. Як тоді, запитав він, ми коли-небудь дізнаємося що-небудь? Науковим методом, хоча Декарт не назвав його так: контрольованим  експериментом і застосуванням жорстких математичних міркувань до результатів такого експерименту.

Можна запитати, що він отримав зі свого раціонального скептицизму. Один факт, і тільки один: «Я існую». Як він висловився, "Cogito ergo sum" (я думаю, отже, я є).

До вісімнадцяти років Декарт відчував глибоку огиду до посушливості досліджень, на які він вклав стільки каторжної праці. Він вирішив побачити світ і дізнатися щось про життя, оскільки воно живе в плоті і крові, а не в папері і чорнилі принтерів. Дякуючи Богові, що він достатньо добре зробив, щоб робити те, що йому заманеться, він продовжив це робити. Зрозумілою надмірною корекцією свого фізично загальмованого дитинства і юності він тепер натрапив на задоволення, властиві нормальним юнакам його віку і становища, і зіпсував їх обома руками. З кількома іншими молодими клинками, спраглими життя в сирому вигляді, він кинув гнітючу тверезість батьківського маєтку і оселився в Парижі. Азартні ігри були одним із досягнень джентльмена того часу, Декарт грав з ентузіазмом і деяким успіхом. За що б він не брався, він робив всією душею.

Ця фаза тривала недовго. Втомившись від своїх непристойних товаришів, Декарт дав їм промах і зайняв свої покої в простому, зручному житлі в теперішньому передмісті Сен-Жермен, де протягом двох років він поховався в безперервних математичних дослідженнях. Однак його веселі вчинки нарешті дізналися про нього, і його друзі з заячим мозком зійшли на нього. Старанний юнак підвів очі, впізнав своїх друзів і побачив, що всі вони були нестерпними занудами. Щоб отримати трохи спокою, Декарт вирішив піти на війну.

Так почалося його перше заклинання солдатства. Спочатку він відправився в Бреду, Голландія, щоб навчитися своїй справі під керівництвом блискучого принца Моріса Оранського. Розчарувавшись у своїх надіях на дії під кольорами принца, Декарт з огидою повернувся до мирного життя табору, який загрожував стати таким же вимогливим, як бурхливий Париж, і поспішив до Німеччини. На цьому етапі своєї кар'єри він вперше проявив симптоми люб'язної слабкості, яку він ніколи не переростав. Немов маленький хлопчик, що тягнеться цирком від села до села, Декарт хапався за будь-яку сприятливу можливість подивитися на веселе видовище. Один з них збирався відірватися у Франкфурті, де мав коронуватися Фердинанд II. Декарт прибув вчасно, щоб взяти участь у всьому шоу рококо. Неабияк підбадьорений він знову шукав свою професію і вступив на службу до курфюрста Баварії, а потім вів війну проти Богемії.

\* \* \*

Армія лежала бездіяльною в своїх зимівниках біля маленького села Нойбург на березі Дунаю. Там Декарт знайшов у достатку те, чого прагнув, спокій і спокій. Він був наданий сам собі, і він знайшов себе.

Історія «навернення» Декарта — якщо її можна так назвати — надзвичайно цікава. Напередодні святого Мартіна, 10 листопада 1619 року, Декарт пережив три яскравих сни, які, за його словами, змінили весь плин його життя. Його біограф (Байє) фіксує той факт, що під час святкування свята було багато пияцтва, і припускає, що Декарт не повністю оговтався від випарів вина, коли вийшов на пенсію. Сам Декарт приписує свої сни зовсім іншому джерелу і рішуче заявляє, що він не торкався вина протягом трьох місяців до свого піднесеного досвіду. Немає причин сумніватися в його слові. Сни винятково послідовні і зовсім не схожі на ті, які (на думку експертів) навіяні розпустою, особливо вином, що наповнює шлунок. На перший погляд вони легко пояснюються як підсвідоме вирішення конфлікту між бажанням сновидця вести інтелектуальне життя і усвідомленням ним марності життя, якою він жив насправді. Без сумніву, фрейдисти аналізували ці сни, але здається малоймовірним, що будь-який аналіз у класичній віденській манері міг би пролити більше світла на винахід аналітичної геометрії, в якій ми тут найбільше зацікавлені. Також кілька містичних чи релігійних інтерпретацій не можуть допомогти в цьому відношенні.

У першому сні Декарт був здутий злими вітрами від безпеки своєї церкви або коледжу до третьої сторони, яку вітер був безсилий похитнути або зрушити з місця; у другому він виявив, що спостерігає приголомшливу бурю незабобонними очима науки, і він помітив, що буря, колись бачила такою, якою вона була, не міг заподіяти йому ніякої шкоди; у третьому йому наснилося, що він декламує вірш Аусонія, який починається словами: "Quod vitae secatabor iter?" (Яким шляхом життя мені йти?)

Було набагато більше. З усього цього, як каже Декарт, він був сповнений «ентузіазму» (ймовірно, задуманого в містичному сенсі) і що йому, як у другому сні, був відкритий чарівний ключ, який відкрив би скарбницю природи і заволодів справжньою основою, принаймні, всіх наук.

Що це був за чудовий ключ? Сам Декарт, здається, нікому явно не говорив, але зазвичай вважається, що це було не що інше, як застосування алгебри до геометрії, аналітичної геометрії коротко і, загалом, дослідження природних явищ математикою, з яких математична фізика сьогодні є найбільш високорозвиненим прикладом.

Отже, 10 листопада 1619 року є офіційним днем народження аналітичної геометрії, а отже, і сучасної математики. Минуло вісімнадцять років, перш ніж метод був опублікований. Тим часом Декарт продовжив свою солдатську роботу. Від його імені математик може подякувати Марсу за те, що жоден напіввитрачений постріл не збив йому голову в битві під Прагою. Десяткам перспективних молодих математиків, яким не вистачило кількох років потому, пощастило менше, завдяки розвитку тієї науки, яку надихнула мрія Декарта.

\* \* \*

Як ніколи раніше, двадцятидворічний молодий солдат тепер зрозумів, що якщо він коли-небудь знайде істину, він повинен спочатку відкинути абсолютно всі ідеї, отримані від інших, і покладатися на терпляче запитання свого смертного розуму, щоб вказати йому шлях. Усі знання, які він отримав від авторитету, мають бути відкинуті; Вся тканина його успадкованих моральних та інтелектуальних ідей повинна бути зруйнована, щоб бути більш стійкою перероблена примітивною, земною силою одного лише людського розуму. Щоб заспокоїти свою совість, він молив Пресвяту Богородицю, щоб вона допомогла йому в його єретичному проекті. Очікуючи її допомоги, він дав обітницю паломництва до святині Нотр-Дам де Лоретт і негайно приступив до того, щоб піддати прийняті істини релігії пекучій, нищівній критиці. Однак він належним чином виконав свою частину контракту, коли знайшов можливість.

Тим часом він продовжував свою військову службу і навесні 1620 року насолоджувався справжніми битвами в битві під Прагою. З іншими переможцями Декарт увійшов до міста, співаючи хвалу Богу. Серед переляканих біженців була чотирирічна принцеса Єлизавета, [яка](#I_3) пізніше стала улюбленою ученицею Декарта.

Нарешті, навесні 1621 року Декарт отримав своє черевце війни. Разом з кількома іншими солдатами-геями він супроводжував австрійців до Трансільванії, шукаючи слави і знаходячи її на іншому боці. Але якщо він закінчив війну на даний момент, він ще не дозрів для філософії. Чума в Парижі і війна проти гугенотів зробили Францію ще менш привабливою, ніж Австрія. Північна Європа була і мирною, і чистою; Декарт вирішив нанести йому візит. Справи йшли досить добре, поки Декарт не звільнив усіх, крім одного свого охоронця, перш ніж сісти на човен до східної Фризії. Тут була можливість послати Небеса для різаної команди. Вони вирішили постукати свого процвітаючого пасажира по голові, розграбувати його, а його тушу піднести рибі. На жаль, для своїх планів Декарт розумів їх мову. Вибивши меч, він змусив їх гребти його назад до берега, і знову аналітична геометрія уникла випадковостей битви, вбивств і раптової смерті.

Наступний рік пройшов досить спокійно під час візитів до Голландії та Ренна, де жив батько Декарта. В кінці року він повернувся в Париж, де його стримана манера і дещо загадкова зовнішність відразу ж звинуватили його в тому, що він розенкрейцер. Ігноруючи плітки, Декарт філософствував і грав у політику, щоб отримати собі комісію в армії. Він не був дуже розчарований, коли зазнав невдачі, оскільки йому залишалося вільно відвідувати Рим, де він насолоджувався найпрекраснішим видовищем, свідком якого він ще був, церемонією, яку кожні чверть століття відзначала католицька церква. Ця італійська інтермедія має важливе значення в інтелектуальному розвитку Декарта з двох причин. Його філософія, оскільки вона не торкається простої людини, була постійно упереджена проти цієї скромної людини тим, що здивований філософ отримав від немитого людства, зібраного з усіх куточків Європи, щоб отримати папське благословення. Не менш важливою була нездатність Декарта зустрітися з Галілеєм. Якби математик був достатньо філософом, щоб тиждень-два сидіти біля ніг батька сучасної науки, його власні міркування про фізичний всесвіт могли б бути менш фантастичними. Все, що Декарт отримав зі своєї італійської подорожі, - це незрівнянна ревнощі до свого незрівнянного сучасника.

Відразу після відпочинку в Римі Декарт насолоджувався черговим кривавим загулянням солдатства з герцогом Савойським, в якому він настільки відзначився, що йому запропонували звання генерал-лейтенанта. У нього було достатньо розуму, щоб відмовитися. Повернувшись до Парижа кардинала Рішельє і бурхливого Д'Артаньяна — останнього майже фантастичного, першого менш достовірного, ніж мелодрама, — Декарт зупинився на трьох роках медитації. Незважаючи на свої високі думки, він був не сивобородим савантом у брудній куртці, а спритним, добре одягненим чоловіком світу, одягненим у модну тафту і з мечем, як личило його джентльменському званню. Щоб внести останній штрих у свою елегантність, він увінчав себе розмашистим, широкополим капелюхом зі страусиним пір'ям. Таким чином споряджений, він був готовий до того, що горло кишить церквою, державою і вулицею. Одного разу, коли п'яний коханець образив вечірню даму Декарта, розлючений філософ пішов за необдуманим дурнем зовсім у зворушливій манері Д'Артаньяна і, вирвавши меч сот з його руки, пощадив йому життя не тому, що він був гнилим фехтувальником, а тому, що він був занадто брудний, щоб його можна було зарізати перед прекрасною дамою.

Згадавши одну з подруг Декарта, ми можемо розпорядитися тут усіма, крім двох, іншими. Декарт досить любив жінок, щоб мати дочку по одному. Рання смерть дитини глибоко вплинула на нього. Можливо, його причиною ніколи не одружуватися, можливо, було, як він повідомив одній майбутній жінці, що він віддав перевагу правді, а не красі; але більш імовірно, що він був занадто проникливим, щоб закласти свій спокій і спочивати якійсь товстій, багатій голландській вдові. Декарт був лише в міру забезпечений, але він знав, коли йому вистачить. За це його прозвали холодним і егоїстичним. Здається, справедливіше сказати, що він знав, куди йде, і що він усвідомлював важливість своєї мети. Помірний і стриманий у своїх звичках, він не був підлим, ніколи не завдаючи своїм домочадцям спартанського режиму, який він час від часу прописував для себе. Його слуги обожнювали його, і він піклувався про їхнє благополуччя ще довго після того, як вони залишили його службу. Хлопчик, який був з ним після його смерті, цілими днями був невтішний від втрати свого господаря. Все це не звучить як егоїзм.

Декарта також звинувачували в атеїзмі. Ніщо не може бути далі від істини. Його релігійні переконання були надзвичайно простими, незважаючи на його раціональний скептицизм. Він дійсно порівняв свою релігію з медсестрою, від якої отримав її, і заявив, що вважає таким же втішним спиратися на одну, як і на іншу. Раціональний розум іноді є найдивнішою сумішшю раціональності та ірраціональності на землі.

Інша риса впливала на всі дії Декарта, поки він поступово не переріс її під жорстку дисципліну солдатства. Необхідне кодування його ніжного дитинства заразило його глибоким відтінком іпохондрії, і протягом багатьох років він був охолоджений гнітючим страхом смерті. Це, без сумніву, походження його біологічних досліджень. До середнього віку він міг щиро сказати, що природа - найкращий лікар і що секрет збереження здоров'я полягає в тому, щоб втратити страх смерті. Він більше не хвилювався, щоб знайти засоби продовження існування.

Його три роки мирної медитації в Парижі були найщасливішими в житті Декарта. Блискучі відкриття Галілея з його грубо сконструйованим телескопом налаштували половину натурфілософів Європи на гончарство лінзами. Декарт розважався таким чином, але нічого не робив з вражаючою новизною. Його геній був по суті математичним і абстрактним. Одне відкриття, зроблене ним в цей час, принцип віртуальних швидкостей в механіці, все ще має наукове значення. Це дійсно була першокласна робота. Виявивши, що мало хто розумів або цінував це, він відмовився від абстрактних матерій і звернувся до того, що вважав найвищим з усіх досліджень, - до людського. Але, як він сухо зауважує, незабаром він виявив, що число тих, хто розуміє людину, мізерно мало в порівнянні з кількістю тих, хто думає, що розуміє геометрію.

Досі Декарт нічого не публікував. Його стрімко зростаюча репутація знову привернула орду модних дилетантів, і знову Декарт шукав спокою і упокоєння на полі бою, на цей раз з королем Франції при облозі Ла-Рошелі. Там він зустрів старого пройдисвіта кардинала Рішельє, який пізніше зробив йому добрий поворот, і був вражений не підступністю кардинала, а його святістю. Після переможного завершення війни Декарт повернувся з цілою шкурою в Париж, на цей раз щоб пережити своє друге навернення і назавжди відмовитися від марності.

Тепер йому було (1628) тридцять два, і тільки чудесна удача зберегла його тіло від руйнування, а розум від забуття. Випадкова куля в Ла-Рошелі могла легко позбавити Декарта будь-яких претензій на пам'ять, і він нарешті зрозумів, що якщо він коли-небудь прибуде, то настав час йому бути в дорозі. Від безплідного стану пасивної байдужості його збудили два кардинали, де Берулль і де Баньє, першому з яких, зокрема, науковий світ зобов'язаний вічним боргом вдячності за те, що спонукав Декарта до публікації.

\* \* \*

Католицьке духовенство того часу культивувало і пристрасно любило науки, вдячно контрастуючи з фанатично налаштованими протестантами, чий фанатизм погасив науки в Німеччині. Познайомившись з де Берулем і де Баньє, Декарт розцвів, як троянда, під їх геніальним заохоченням. Зокрема, під час вечорів у де Баньє Декарт вільно говорив про свою нову філософію М. де Шанду (якого пізніше повісили за підробку, а не в результаті уроків казуїстики Декарта, будемо сподіватися). Щоб проілюструвати, як важко відрізнити істинне від хибного, Декарт взявся навести дванадцять неспростовних аргументів, що показують хибність будь-якої незаперечної істини, і, навпаки, зробити те ж саме для істинності будь-якої допущеної брехні. Як же тоді, запитували здивовані слухачі, проста людина зможе відрізнити правду від брехні? Декарт зізнавався, що у нього є (те, що він вважав) непогрішний метод, почерпнутий з математики, для проведення необхідного розрізнення. Він сподівався і планував, за його словами, показати, як його метод може бути застосований до науки і добробуту людини за допомогою механічних винаходів.

Де Берулль був глибоко зворушений баченням усіх царств землі, якими Декарт спокушав його з вершини філософських спекуляцій. Він недвозначно сказав Декарту, що його обов'язком перед Богом є поділитися своїми відкриттями зі світом, і погрожував йому пекельним вогнем або, принаймні, втратою шансу на небеса, якщо він цього не зробить. Будучи побожним практикуючим католиком, Декарт не міг протистояти такому заклику. Він вирішив опублікуватися. Це було його друге навернення, у віці тридцяти двох років. Він негайно пішов у Голландію, де холодний клімат його влаштовував, щоб втілити своє рішення в життя.

Наступні двадцять років він поневірявся по всій Голландії, ніколи не селячись надовго в якомусь одному місці, мовчазний самітник в маловідомих селах, заміських готелях і віддалених куточках великих міст, методично ведучи об'ємну науково-філософську переписку з провідними інтелектуалами Європи, використовуючи в якості посередника надійного друга шкільних часів в La Flèche, Батько Мерсенн, який один знав таємницю в будь-який момент звернення Декарта. Салон монастиря Мінімів, недалеко від Парижа, став обміном (через Мерсенна) на питання, математичні проблеми, наукові та філософські теорії, заперечення і відповіді.

Під час свого довгого бродяги в Голландії Декарт зайнявся рядом досліджень, крім філософії та математики. Оптика, хімія, фізика, анатомія, ембріологія, медицина, астрономічні спостереження і метеорологія, включаючи вивчення веселки, всі претендували на свою частку його невгамовної діяльності. Будь-яка людина сьогодні, яка розподіляє свої зусилля на таке різноманітне різне, записала б себе скрипковим дилетантом. Але в епоху Декарта так не було; Талановита людина все ще може сподіватися знайти щось цікаве практично в будь-якій науці, яка йому сподобалася. Все, що траплялося на шляху Декарта, було до його млина. Короткий візит до Англії познайомив його з містичною поведінкою магнітної стрілки; Відразу ж магнетизм повинен був бути включений в його всеосяжну філософію. Спекуляції богослов'я також привертали його увагу. Протягом усього його теоретизування його розум був затьмарений інкубом його раннього навчання. Він би не струсив її, якби міг.

Все те, що зібрав і виклав Декарт, повинно було бути включено в імпозантний трактат «Le Monde». У 16S4, коли Декарту було тоді тридцять вісім, трактат переживав остаточний перегляд. Це мав бути новорічний подарунок отцю Мерсенну. Всі вивчені Париж були в захваті, щоб побачити шедевр. Мерсенну було надано багато попередніх переглядів вибраних частин, але він ще не бачив завершеної роботи. Без нешанобливості Le Monde можна описати як те, що міг би написати автор Книги Буття, якби він знав стільки ж науки і філософії, скільки Декарт. Декарт хотів, щоб його розповідь про створення Богом всесвіту забезпечила недолік, який деякі читачі відчували в біблійній історії про створення протягом шести днів, а саме елемент раціональності. З відстані трьохсот років, здається, мало що вибирати між Буттям і Декартом, і нам дещо важко усвідомити, що така книга, як Le Monde , могла коли-небудь викликати у єпископа чи папи холодну, вбивчу лють. Власне кажучи, ніхто цього не зробив; Декарт подбав про це.

Декарту були відомі рішення церковної справедливості. Він також знав про астрономічні дослідження Галілея і про першість цієї безстрашної людини над системою Коперника. Насправді він з нетерпінням чекав побачити останню книгу Галілея, перш ніж внести останні штрихи до власної. Замість того, щоб отримати копію, яку друг обіцяв надіслати йому, він отримав приголомшливу звістку про те, що Галілей на сімдесятому році свого віку і, незважаючи на щиру дружбу, яку могутній герцог Тосканський мав до нього, був відданий інквізиції і змушений (22 червня 1633 року) на колінах відкинути як єресь вчення Коперника про те, що Земля рухається навколо Сонця. Що сталося б з Галілеєм, якби він відмовився відмовитися від своїх наукових знань, Декарт міг лише здогадуватися, але імена Бруно, Ваніні та Кампанелли повернулися йому в голову.

Декарт був розгромлений. У своїй книзі він виклав систему Коперника як само собою зрозуміле. На його думку, він був набагато сміливішим, ніж Коперник чи Галілей, тому що цікавився теологією науки, тоді як вони такими не були. Він сам довів необхідність космосу в тому вигляді, в якому він існує, і вважав, що показав, що якби Бог створив якусь кількість різних всесвітів, то всі вони, під дією «природного закону», рано чи пізно потрапили б у відповідність з необхідністю і еволюціонували у Всесвіт, яким він є насправді. Коротше кажучи, Декарт стверджував, що своїми науковими знаннями знає про природу і шляхи Бога набагато більше, ніж коли-небудь мріяли ні автор книги Буття, ні богослови. Якби Галілей був змушений опуститися на коліна за свою м'яку і консервативну єресь, чого міг очікувати Декарт?

Сказати, що один лише страх зупинив Декарта від публікації «Le Monde», означає пропустити важливішу частину істини. Він не тільки боявся—як міг би бути будь-який розсудливий чоловік; Він був глибоко поранений. Він був так само переконаний в істинності системи Коперника, як і в своєму власному існуванні. Але він також був переконаний у непогрішності Папи Римського. Ось тепер папа робив з себе дурну дупу, суперечачи Копернику. Це була його перша думка. Йому на допомогу прийшла казуїстична шкільна освіта. У певному сенсі, через містичну незбагненність якогось надлюдського синтезу, Папа і Коперник все ж таки будуть доведені праві. З цієї ще не розкритої висоти Пісги Декарт впевнено сподівався і очікував, що коли-небудь погляне вниз у філософському спокої на явне протиріччя і побачить, як воно зникає у славі примирення. Йому було просто неможливо відмовитися ні від Папи Римського, ні від Коперника. Тому він заборонив свою книгу і зберіг як віру в непогрішність Папи, так і істинність системи Коперника. Як наслідок своєї підсвідомої самоповаги, він вирішив, що Le Monde має бути опублікована після його смерті. На той час, можливо, Папа теж помер би, і протиріччя розв'язалося б саме собою.

Рішучість Декарта не публікуватися поширювалася на всі його роботи. Але в 1637 році, коли Декарту був сорок один рік, друзі подолали його небажання і спонукали дозволити друк свого шедевра, назва якого перекладається як «Міркування про метод правильного ведення розуму і пошуку істини в науках». Далі, діоптрика, метеори та геометрія, нариси цього методу. Ця робота незабаром відома як Метод . Він був опублікований 8 червня 1637 року. Отже, це день, коли аналітична геометрія була дана світу. Перш ніж описати, в чому ця геометрія перевершує синтетичну геометрію греків, ми закінчимо життям її автора.

Після того, як Декарт навів причини затримки публікації, справедливо буде розповісти тепер іншу, світлішу сторону історії.

Церква, якої боявся Декарт, але яка ніколи насправді не виступала проти нього, тепер найщедріше прийшла йому на допомогу. Кардинал Рішельє надав Декарту привілей публікувати або у Франції, або за кордоном все, що він хотів написати. (Однак мимохідь можемо запитати, за яким правом, божественним чи іншим, кардинал Рішельє чи будь-яка інша людина диктував філософу та науковцю, що він повинен чи не повинен публікувати?) Але в Утрехті, Голландія, протестантські богослови жорстоко засудили роботу Декарта як атеїстичну і небезпечну для цієї містичної сутності, відомої як «Держава». Ліберальний принц Оранський кинув свою велику вагу на бік Декарта і підтримав його до межі.

\* \* \*

З осені 1641 року Декарт жив у тихому маленькому селі недалеко від Гааги в Голландії, де разом з матір'ю рустувала вигнана принцеса Єлизавета, тепер уже молода жінка зі схильністю до навчання. Принцеса, здається, справді була вундеркіндом навчання. Освоївши шість мов і переваривши багато літератури, вона звернулася до математики та природничих наук, сподіваючись знайти більш поживну їжу. Одна з теорій, що пояснює незвичайний апетит цієї дивовижної молодої жінки, приписує її голод до знань розчаруванню в любові. Ні математика, ні природознавство її не задовольняли. Потім на її шляху з'явилася книга Декарта, і вона знала, що знайшла те, що їй потрібно, щоб заповнити свою ниючу порожнечу - Декарта. Було влаштовано інтерв'ю з дещо неохоче філософом.

Дуже складно зрозуміти, що саме сталося після цього. Декарт був джентльменом з усім трепетом і шануванням джентльмена тих галантних, королівських часів навіть для найменш могутнього принца чи принцеси. Його листи є зразками куртуазної розсудливості, але чомусь не завжди звучать цілком вірно. Одне злісне маленьке зауваження, процитоване за мить, мабуть, більше розповідає про те, що він насправді думав про інтелектуальні здібності принцеси Єлизавети, ніж про всі тонкі лестощі, які він писав або про свого нетерплячого учня, одним оком на його стиль, а іншим на публікацію після його смерті.

Єлизавета наполягала на тому, щоб Декарт давав їй уроки. Офіційно він заявив, що «з усіх моїх учнів тільки вона повністю зрозуміла мої діла». Немає сумніву, що він щиро любив її по-батьківськи, схожий на котячий вигляд жінки-родички, але вважати, що він мав на увазі те, що він сказав як наукову констатацію факту, означає розтягнути довірливість до межі, якщо, звичайно, він не мав на увазі це як кривий коментар до власної філософії. Єлизавета, можливо, зрозуміла занадто багато, бо, здається, факт, що тільки філософ досконально розуміє свою власну філософію, хоча будь-який дурень може подумати, що він це робить. Так чи інакше, він не зробив їй пропозицію і, наскільки відомо, вона не зробила йому пропозицію.

Серед інших частин його філософії, яку він виклав їй, був метод аналітичної геометрії. Зараз існує певна проблема елементарної геометрії, яку можна досить просто вирішити чистою геометрією, і яка виглядає досить легко, але яка є ідеальним дияволом для аналітичної геометрії в строгій декартовій формі. Це означає побудувати коло, яке повинно торкатися (бути дотичним) будь-яких трьох кіл, заданих навмання, центри яких не всі лежать на одній прямій. Можливі вісім рішень. Проблема полягає в прекрасному зразку такого роду, який не пристосований до грубої грубої сили елементарної декартової геометрії. Єлизавета вирішила її методами Декарта. З його боку було досить жорстоко дозволити їй це зробити. Його коментар про те, що він бачить її рішення, віддає все шоу будь-якому математику. Вона неабияк пишалася своїм подвигом, бідна дівчина. Декарт заявив, що не візьметься виконувати її рішення і фактично побудувати необхідне дотичне коло за місяць. Якщо це не передає його оцінки її математичних здібностей, неможливо пояснити справу. Це було недобре сказати, тим більше, що вона пропустила суть, і він знав, що вона це зробить.

Коли Єлизавета покинула Голландію, вона листувалася з Декартом майже до дня його смерті. У його листах міститься багато прекрасного і щирого, але ми могли б побажати, щоб він не був так засліплений аурою королівської влади.

У 1646 році Декарт жив у щасливій самоті в Егмонді, Голландія, медитував, займався садівництвом на крихітній ділянці і вів листування неймовірної величини з інтелектуалами Європи. Його найбільша математична робота лежала позаду, але він все ще продовжував думати про математику, завжди з проникливістю та оригінальністю. Однією з проблем, якій він приділив певну увагу, була Зенон Ахіллес і черепаха. Його рішення парадоксу не було б загальноприйнятим сьогодні, але воно було геніальним для своєї епохи. Зараз йому було п'ятдесят і він всесвітньо відомий, насправді набагато більш відомий, ніж він коли-небудь хотів би бути. Спокій і умиротворення, яких він прагнув усе своє життя, все ще вислизали від нього. Він продовжував виконувати велику роботу, але йому не слід було залишатися в спокої, щоб робити все, що було в ньому. Королева Швеції Христина чула про нього.

Цій дещо мужній молодій жінці було тоді дев'ятнадцять, вона вже була здібною правителькою, яка мала славу класицисткою (про це пізніше), жилавою спортсменкою з фізичною витривалістю самого сатани, безжальною мисливицею, досвідченою вершницею, яка нічого не думала про десять годин у сідлі, жодного разу не злізши, і, нарешті, твердим шматочком жіночності, загартованим до холоду, як шведський лісоруб. З усім цим вона поєднувала в собі якусь густу тупість до слабкостей менш товстошкірих істот. Її власна їжа була щадною; Так само були і її придворні. Як жаба, що впадає в сплячку, вона могла годинами сидіти в неопалюваній бібліотеці посеред шведської зими; Вішалки благали її крізь зуби, що базікали, відчинити навстіж усі вікна і впустити веселий сніг. Її кабінет, зазначила вона без застереження, завжди погоджувався з нею. Вона знала все, що можна було знати; Про це їй говорили служителі та вихователі. Коли вона спала лише п'ять годин, вона тримала своїх жаб стрибати через обруч дев'ятнадцять годин на день. У ту саму годину, коли цей святий терор побачив філософію Декарта, вона вирішила, що повинна приєднати бідного сонного диявола як свого приватного наставника. Всі її навчання досі залишали її порожньою і жадала більшого. Як і ерудована Єлизавета, вона знала, що тільки рясні душі філософії від самого філософа можуть вгамувати її бурхливу жагу знань і мудрості.

Але за цю прикру смугу снобізму в макіяжі Декарт міг би протистояти примхам королеви Христини, поки йому не виповнилося дев'яносто і без зубів, без волосся, без філософії, без усього. Декарт протримався, поки навесні 1649 року вона не послала адмірала Флемінга з кораблем, щоб забрати його. Все вбрання було щедро надано в розпорядження неохочого філософа. Декарт тимчасовий до жовтня. Потім, з останнім жалем оглянувши свій маленький сад, він замкнувся і назавжди залишив Егмонда.

Його прийом у Стокгольмі був бурхливим, щоб не сказати королівським. Декарт не жив у палаці; Стільки ж його пощадило. Настирливо добрі друзі, однак, Шанути, зруйнували його останню надію, що залишилася, зберегти трохи усамітнення. Вони наполягали на тому, щоб він жив з ними. Шанют був земляком, фактично французьким послом. Все могло б піти добре, бо Шанути справді були найуважнішими, якби тупа Христина не вклала в свою непохитну голову, що п'ята година ранку була належною годиною для зайнятої, завзятої молодої жінки, такої як вона сама, вивчати філософію. Декарт із задоволенням поміняв би всіх впертих королев християнського світу на місяць мріяти в Ла Флеш з просвітленим Шарле ненав'язливо поруч, щоб побачити, що він не вставає занадто рано. Однак він покірно виповз з ліжка в якусь безбожну годину в темряві, заліз у вагон, посланий забрати його, і пробрався через найпохмурішу, вітряну площу Стокгольма до палацу, де Крістін сиділа в крижаній бібліотеці, з нетерпінням чекаючи, коли її урок філософії розпочнеться негайно о п'ятій ранку.

Найстаріші жителі розповіли, що Стокгольм ніколи в їхній пам'яті не переживав такої суворої зими. Крістін, схоже, не мала нормальної людської шкіри, а також нервів. Вона нічого не помітила, але тримала Декарта непохитно до його жахливого побачення. Він намагався компенсувати свій відпочинок, лежачи вдень. Незабаром вона зламала його від цього. Шведська королівська академія наук жестикулювала своєю плідною діяльністю; Декарта витягли з ліжка, щоб визволити її.

Незабаром придворним стало ясно, що Декарт і їх королева обговорювали на цих нескінченних конференціях набагато більше, ніж філософію. Стомлений філософ тепер зрозумів, що ступив обома ногами в багатолюдне і зайняте гніздо шершнів. Вони жалили його, коли і де могли. Або королева була занадто товстою, щоб помітити, що відбувається з її новим фаворитом, або вона була досить розумною, щоб вжалити своїх придворних через свого філософа. У будь-якому випадку, щоб заглушити злісний шепіт про «іноземний вплив», вона вирішила зробити шведа Декартом. Королівським указом йому було відведено маєток. Кожен відчайдушний крок, який він робив, щоб вибратися з безладу, тільки загрузав його ще глибше. До першого січня 1650 року він був на шиї лише дивом грубості, як його єдиною тьмяною надією коли-небудь звільнитися. Але з його інбредною повагою до королівської влади він не міг змусити себе вимовити чарівні слова, які відправили б його летіти назад до Голландії, хоча він сказав досхочу, з куртуазною ввічливістю, в листі до своєї відданої Єлизавети. Йому вдалося перервати один з уроків грецької мови. На свій подив, Декарт дізнався, що хвалена класицистка Христина бореться за граматичні образи, які, за його словами, він опанував сам, коли був маленьким хлопчиком. Його думка про її менталітет після цього, здається, була шанобливою, але низькою. Її наполягання на тому, щоб він поставив балет для достойності її гостей на придворних засіданнях, не було викликано її наполяганням, коли він рішуче відмовився зробити з себе кріплення, намагаючись у своєму віці освоїти величні каперси шведських уланів.

Зараз Шанют відчайдушно захворів на запалення легенів. Декарт доглядав його. Шанют видужав; Цією ж хворобою захворів і Декарт. Королева, стривожена, послала лікарів. Декарт наказав їм вийти з кімнати. Він неухильно погіршувався. Не в змозі у своїй делікатності відрізнити друга від шкідника, він нарешті погодився на те, щоб його кровоточив найнаполегливіший з лікарів, особистий друг, який весь час ширяв над очікуванням свого шансу. Це майже закінчило його, але не зовсім.

Його добрі друзі Шанути, побачивши, що він дуже хвора людина, запропонували йому насолодитися останнім причастям. Він виявив бажання зустрітися зі своїм духовним радником. Віддавши свою душу милості Божій, Декарт спокійно зустрів свою смерть, заявивши, що добровільна жертва свого життя, яку він приносив, може спокутувати його гріхи. La Flèche стискала його до останнього. Радник попросив його позначити, чи бажає він остаточного благословення. Декарт відкрив очі і закрив їх. Йому було дано благословення. Таким чином, він помер 11 лютого 1650 року у віці 54 років, принісши жертву непереборному марнославству впертої дівчини.

— бідкалася Христина. Сімнадцять років потому, коли вона вже давно відмовилася від своєї корони і своєї віри, кістки Декарта були повернуті до Франції (всі, крім кісток правої руки, які були збережені французьким генеральним скарбником як сувенір за його майстерність в інженерії угоди) і були знову поховані в Парижі, на території сучасного Пантеону. Повинна була бути публічна орація, але це було поспішно заборонено за наказом корони, оскільки доктрини Декарта вважалися ще занадто гарячими для поводження з народом. Коментуючи повернення останків Декарта до рідної Франції, Якобі зауважує, що «часто зручніше володіти прахом великих людей, ніж володіти самими людьми за життя».

Незабаром після його смерті книги Декарта були внесені до Індексу тієї Церкви, яка, прийнявши просвітлену пропозицію кардинала Рішельє ще за життя автора, дозволила їх публікацію. "Послідовність, ти коштовність!" Але віруючих не бентежила послідовність, "жук маленьких умів" і брязкіт непослідовних фанатиків.

\* \* \*


Нас тут не цікавлять монументальні доповнення, які Декарт вніс у філософію. Його блискуча роль на зорі експериментального методу також не може нас затримати. Ці речі виходять далеко за межі області чистої математики, в якій, мабуть, і полягає його найбільша робота. Це дається лише небагатьом людям, щоб оновити цілий відділ людської думки. Декарт був одним з тих небагатьох. Щоб не затьмарювати сяючу простоту його найбільшого внеску, ми коротко опишемо його окремо і залишимо осторонь багато прекрасних речей, які він зробив в алгебрі, особливо в алгебраїчній нотації та теорії рівнянь. Це одна річ найвищого рівня досконалості, позначена чуттєвою простотою півдюжини або близько того найбільших внесків усіх часів у математику. Декарт переробив геометрію і зробив можливою сучасну геометрію.

Основна ідея, як і всі дійсно великі речі в математиці, проста до очевидності. Покладіть на площині будь-які дві пересічні лінії. Без втрати спільності ми можемо припустити, що лінії знаходяться під прямим кутом одна до одної. Уявіть собі тепер місто, викладене за американським планом, з проспектами, що йдуть на північ і південь, вулицями на схід і захід. Весь план буде викладений щодо одного проспекту і однієї вулиці, званих осями, які перетинаються в так званому початку координат, з якого послідовно читаються номери вулиць-проспектів . Таким чином, без діаграми зрозуміло, де знаходиться 1002 West 126 Street, якщо відзначити, що десять проспектів, підсумованих в числі 1002, відступили на захід, тобто на карті, ліворуч від початку координат. Це настільки знайоме, що ми візуалізуємо позицію будь-якої конкретної адреси миттєво. Номер проспекту та номер вулиці з необхідними доповненнями менших чисел (як у «2» у «1002» вище) дозволяють нам точно та однозначно зафіксувати положення будь-якої точки незалежно від осей, надаючи пару чисел, які вимірюють її схід чи захід та північ чи південь від осей, Ця пара чисел називається координатами точки (по відношенню до осей).



Тепер припустимо, що є точка, щоб побродити по карті. Координати (x,y) всіх точок на кривій, по якій вона блукає, будуть з'єднані рівнянням, (це потрібно прийняти як належне читачеві, який ніколи не будував графік під дані), яке називається рівнянням кривої. Припустимо тепер для простоти, що наша крива - це коло. У нас є його рівняння. Що з цим можна зробити? Замість цього конкретного рівняння ми можемо записати найбільш загальне такого ж роду (наприклад, тут, другого ступеня, без члена перехресного добутку і з рівними коефіцієнтами найвищих степенів координат), а потім приступити до маніпуляцій цим рівнянням алгебраїчно. Нарешті, ми повертаємо результати всіх наших алгебраїчних маніпуляцій в їх еквіваленти в термінах координат точок на діаграмі, про які ми весь цей час свідомо забували. Алгебру легше проглянути, ніж павутину ліній на грецький манер елементарної геометрії. Те, що ми зробили, полягало в тому, щоб використовувати нашу алгебру для відкриття та дослідження геометричних теорем, що стосуються кіл.

Для прямих ліній і кіл це може здатися не дуже захоплюючим; ми знали, як це зробити все це раніше іншим, грецьким, способом. Тепер приходить реальна сила методу. Ми починаємо з рівнянь будь-якого бажаного або запропонованого ступеня складності та інтерпретуємо їх алгебраїчні та аналітичні властивості геометрично. Таким чином, ми не тільки скинули геометрію, як наш пілот; ми прив'язали мішок цегли до його шиї, перш ніж викинути його за борт. Відтепер алгебра і аналіз повинні бути нашими пілотами в незвіданих морях «космосу» і його «геометрії». Все, що ми зробили, можна одним кроком поширити на простір будь-якої кількості вимірів; для площини нам потрібні дві координати, для звичайного «твердого» простору три, для геометрії механіки і теорії відносності чотири координати і, нарешті, для «простору», як це подобається математикам, або n координат, або стільки координат, скільки є з усіх цифри 1, 2, 3, . ., або стільки, скільки є всіх точок на прямій. Це перемога над Ахіллом і черепахою у власній расі.



Декарт не переглядав геометрію; Він створив її.

Здається доречним, що останнє слово має бути за видатним живим математичним земляком Декарта, тому процитуємо Жака Адамара. Спочатку він зауважує, що просте винайдення координат не було найбільшою заслугою Декарта, оскільки це вже було зроблено «древніми» — твердження, яке є точним лише тоді, коли ми читаємо невисловлений намір у нездійсненому вчинку. Пекло вимощене напівсирими ідеями «древніх», які вони ніколи не могли повністю приготувати за допомогою власної пари.

«Зовсім інша справа визнати [як у використанні координат] загальний метод і слідувати до кінця ідеї, яку він представляє. Саме ця заслуга, важливість якої знає кожен справжній математик, була передумовою геометрії Декарта; Саме таким чином його привели до того, що... є його воістину великим відкриттям у цій справі; А саме, застосування методу координат не тільки для перекладу в рівняння кривих, вже визначених геометрично, але, дивлячись на питання з абсолютно протилежної точки зору, до апріорного визначення все більш складних кривих і, отже, все більш загальних і більш загальних...

Безпосередньо, з самим Декартом, пізніше, опосередковано, у поверненні, яке наступне століття зробило в протилежному напрямку, революціонізувалася вся концепція об'єкта математичної науки. Декарт дійсно досконально розумів значення того, що він зробив, і мав рацію, коли хвалився, що до цього часу перевершив всю геометрію до нього, оскільки риторика Цицерона перевершує абетку.

[І](#I_2). Дочка Фрідріха, курфюрста Палатина Рейнського, і короля Богемії, і онука Якова I Англійського.

# РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ

Князь аматорів

ФЕРМА

Я знайшов дуже велику кількість надзвичайно красивих теорем.

—П. ФЕРМА

Не всі наші качки можуть бути лебедями; тому, виставивши Декарта як одного з провідних математиків усіх часів, нам доведеться виправдати твердження, яке часто висувається і рідко суперечить, що найбільшим математиком XVII століття був сучасник Декарта Ферма (1601?–1665). Це, звичайно, залишає Ньютона (1642-1727) поза увагою. Але можна стверджувати, що Ферма був принаймні рівним Ньютону як чистому математику, і так чи інакше майже третина життя Ньютона припала на вісімнадцяте століття, тоді як весь Ферма був дожитий у сімнадцятому.

Ньютон, здається, розглядав свою математику головним чином як інструмент наукових досліджень і доклав основних зусиль до останнього. Ферма, з іншого боку, сильніше приваблювала чиста математика, хоча він також зробив помітну роботу в застосуванні математики до науки, особливо оптики.

Математика тільки вступила в свою сучасну фазу з публікацією Декарта аналітичної геометрії в 1637 році, і все ще протягом багатьох років мала такий скромний ступінь, що обдарована людина могла розумно сподіватися зробити хорошу роботу як в чистому, так і в прикладному розділах.

Як чистий математик Ньютон досяг свого апогею у винаході обчислення, винаходу, також зробленого самостійно Лейбніцем. Більше про це буде сказано пізніше; на даний момент можна зауважити, що Ферма задумав і застосував провідну ідею диференціального числення за тринадцять років до народження Ньютона і за сімнадцять років до народження Лейбніца, хоча він, як і Лейбніц, не зводив свій метод до набору емпіричних правил, які навіть лялька може застосувати до легких задач.

Що стосується Декарта і Ферма, то кожен з них, абсолютно незалежно один від одного, винайшов аналітичну геометрію. Вони листувалися з цього приводу, але це не впливає на попереднє твердження. Основна частина зусиль Декарта була спрямована на різні наукові дослідження, розробку його філософії та безглузду «вихрову теорію» Сонячної системи — довгий час серйозного суперника, навіть в Англії, прекрасно простій, неметафізичній ньютонівській теорії всесвітнього тяжіння. Ферма, здається, ніколи не спокушався, як і Декарт, і Паскаль, підступною спокусливістю філософствування про Бога, людину та Всесвіт в цілому; Отже, позбувшись своєї ролі в обчисленні та аналітичній геометрії і проживши безтурботне життя важкої праці, щоб заробити собі на життя, він все ще міг вільно присвятити свою енергію, що залишилася, своїй улюбленій розвагі - чистій математиці, і виконати свою найбільшу роботу, основу теорії чисел, на якому ґрунтується його безперечна і неподільна претензія на безсмертя.

Тепер видно, що Ферма поділився з Паскалем створенням математичної теорії ймовірності. Якщо всіх цих досягнень першого рангу недостатньо, щоб поставити його на чолі сучасників з чистої математики, ми можемо запитати, хто зробив більше? Ферма був природженим оригінатором. Він також був, у строгому сенсі цього слова, що стосується його науки та математики, аматором. Без сумніву, він один з найвидатніших дилетантів в історії науки, якщо не найперший.

Життя Ферма було тихим, трудомістким і ненасиченим, але він отримав від цього величезну багато. Швидко розповідаються істотні факти його мирної кар'єри. Син торговця шкірою Домініка Ферма, другого консула Бомона, і Клер де Лонг, дочки в сім'ї парламентських юристів, математик П'єр Ферма народився в Бомон-де-Ломань, Франція, в серпні 1601 року (точна дата невідома; день хрещення був 20 серпня). Його найперша освіта була отримана вдома в рідному місті; його пізніші дослідження, в рамках підготовки до магістратури, були продовжені в Тулузі. Оскільки Ферма все життя жив помірковано і спокійно, уникаючи безприбуткових суперечок, і оскільки йому не вистачало люблячої сестри, такої як Гілберт Паскаля, щоб записати свої вундеркінди для нащадків, здається, мало що збереглося з його студентської кар'єри. Те, що воно повинно було бути блискучим, буде видно з досягнень і звершень його зрілості; Жодна людина без міцної основи точної вченості не могла бути класицистом і літератором, яким став Ферма. Його чудову роботу в теорії чисел і в математиці, як правило, не можна простежити до його шкільної освіти; Бо сфери, в яких він зробив свою найбільшу роботу, не будучи відкритими під час студентства, навряд чи могли бути запропоновані його навчанням.

Єдиними подіями, які варто відзначити в його матеріальній кар'єрі, є його інсталяція в Тулузі, у віці тридцяти років (14 травня 1631 р.), як комісара прохань; його шлюб 1 червня того ж року з Луїзою де Лонг, двоюрідною сестрою матері, яка подарувала йому трьох синів, один з яких, Клеман-Самуель, став науковим виконавцем батька, і двох дочок, обидві з яких прийняли постриг; його підвищення в 1648 році до королівської ради в місцевому парламенті Тулузи, посаду, яку він займав з гідністю, чесністю і великими здібностями протягом сімнадцяти років - все його трудове життя тридцять чотири роки було проведено на вимогливій службі державі; і, нарешті, його смерть у Кастрі 12 січня 1665 року, на шістдесят п'ятому році життя, через два дні після того, як він закінчив вести справу в місті своєї смерті. "Історія?" міг би сказати він; — Благослови вас,! У мене їх немає". І все ж у цієї спокійно живої, чесної, врівноваженої, скрупульозно справедливої людини є одна з найпрекрасніших історій в історії математики.


Його історія — це його робота, скоріше його відпочинок — зроблена заради чистої любові до неї, і найкраще з неї настільки просте (заявити, але не довести до кінця чи наслідувати), що будь-який школяр нормального інтелекту може зрозуміти його природу і оцінити його красу. Творчість цього князя математичних аматорів протягом останніх трьох століть викликала непереборну привабливість у любителів математики всіх цивілізованих країн. Це, теорія чисел, як її називають, є, мабуть, єдиною галуззю математики, в якій талановитий любитель сьогодні може сподіватися знайти щось цікаве. Ми спочатку розглянемо інші його внески після побіжної згадки про його «особливу ерудицію» в тому, що багато хто називає гуманітарними науками. Його знання основних європейських мов і літератур континентальної Європи були широкими і точними, а грецька і латинська філологія зобов'язані йому кількома важливими виправленнями. У композиції латинських, французьких та іспанських віршів, одному з джентльменських досягнень свого часу, він проявив велику майстерність і тонкий смак. Ми зрозуміємо його рівне, наукове життя, якщо уявимо його привітною людиною, не образливою чи нахабною під критикою (яким був Ньютон у пізні роки), без гордості, але з певним марнославством, яке характеризував Декарт, його протилежність у всіх відношеннях, кажучи: «Пан де Ферма — гасконець; Я – ні. «Натяк на гасконців, можливо, стосується люб'язного виду хвалько, яке деякі французькі письменники (наприклад, Ростан у «Сірано де Бержерак», дія II, сцена VII) приписують своїм гасконським людям. Дещо з цього може бути в листах Ферма, але це завжди досить наївно і необразливо, і нічого подібного до того, що він міг би справедливо подумати про свою роботу, навіть якби його голова була розміром з повітряну кульку. А що стосується Декарта, то потрібно пам'ятати, що він не був зовсім безстороннім суддею. За мить відзначимо, як його власна солдатська впертість змусила його відірватися від поганого другого кращого у своїй затяжній суперечці з "гасконцями" щодо надзвичайно важливої справи дотичних.

Беручи до уваги вимогливий характер службових обов'язків Ферма і велику кількість першокласної математики, яку він робив, деякі були спантеличені тим, як він знайшов час для всього цього. Французький критик пропонує ймовірне рішення: робота Ферма в якості королівського радника була допомогою, а не шкодою його інтелектуальній діяльності. На відміну від інших державних службовців, наприклад, в армії, від депутатів очікували, що вони триматимуться осторонь від своїх співвітчизників і утримуватимуться від непотрібної громадської діяльності, щоб не бути корумпованими хабарництвом або іншим чином під час виконання своїх обов'язків. Таким чином, Ферма знайшов багато дозвілля.

\* \* \*


Тепер коротко викладемо роль Ферма в еволюції обчислення. Як було відзначено в розділі про Архімеда, геометричним еквівалентом фундаментальної задачі диференціального числення є проведення прямої дотичної до даної, незакільцьованої, безперервної дуги кривої в будь-якій даній точці. Досить близький опис того, що тут означає «безперервний», - це «плавний, без перерв або різких стрибків»; Щоб дати точне, математичне визначення, потрібні сторінки визначень і тонких відмінностей, які, можна з упевненістю сказати, спантеличили б і здивували б винахідників обчислення, включаючи Ньютона і Лейбніца. І також справедливо здогадуватися, що якби всі ці тонкощі, які вимагають сучасні студенти, представилися творцям, обчислення ніколи б не було винайдено.

Творці числення, включаючи Ферма, покладалися на геометричну і фізичну (в основному кінематичну і динамічну) інтуїцію, щоб вивести їх вперед: вони дивилися на те, що проходило в їх уяві для графіка «безперервної кривої», зображували процес малювання прямої лінії, дотичної до кривої в будь-якій точці P кривої, взявши іншу точку Q, також на кривій, малюючи пряму лінію PQ, що з'єднує P і Q, а потім, в уяві, дозволяючи точці Q ковзати по дузі кривої від Q до P, поки Q не збігається з P, коли хорда PQ, в щойно описаному граничному положенні, стає дотичною PP до кривої в точці П — саме те, що вони шукали.



Наступним кроком був переклад всього цього на алгебраїчну або аналітичну мову. Знаючи координати x, y точки P на графіку, а ті, скажімо, x + a , y + b, з Q, перш ніж Q почав сповзати до збігу з P, вони оглянули графік і побачили , що нахил хорди PQ дорівнює b/a— очевидно, міра «крутизни» хорди по відношенню до осі абсцис (лінії, по якій вимірюються відстані-ікс); Ця «крутизна» якраз і мається на увазі під нахилом. З цього було видно, що необхідний нахил дотичної при P (після того, як Q скотився в збіг з P) буде граничним значенням b/a, оскільки і b, і a наближаються до значення нуля одночасно; для x + a, y + b координати Q, в кінцевому підсумку стають x, y, координати P. Ця гранична величина і є необхідний ухил. Маючи нахил і точку P, вони тепер могли намалювати дотичну.


Це не зовсім процес Ферма для малювання дотичних, але його власний процес був, в цілому, еквівалентний тому, що було описано.



Чому все це повинно заслуговувати серйозної уваги будь-якого раціонального або практичного людини? Це довга історія, лише натяк на яку тут потрібно дати; більше буде сказано, коли ми обговоримо Ньютона. Однією з фундаментальних ідей в динаміці є швидкість (швидкість) рухомої частинки. Якщо скласти графік кількості одиниць відстані, пройденої часткою за одиницю часу проти кількості одиниць часу, то отримаємо лінію, пряму або криву, яка з першого погляду відображає рух частинки, і крутизна цієї лінії в будь-якій даній її точці, очевидно, дасть нам швидкість частинки в момент, відповідний точці; тим швидше частка рухається, чим крутіше нахил дотичної лінії. Цей нахил насправді вимірює швидкість частинки в будь-якій точці її шляху. Завдання в русі, при перекладі в геометрію, полягає саме в знаходженні нахилу дотичної лінії в даній точці кривої. Подібні проблеми пов'язані з дотичними площинами до поверхонь (які також мають важливі інтерпретації в механіці та математичній фізиці), і всі вони атаковані диференціальним численням, фундаментальну проблему якого ми спробували описати, коли вона представлялася Ферма та його наступниками.

Інше використання цього обчислення можна вказати з того, що вже було сказано. Нехай деяка величина y є «функцією» іншої, t, записана y = f(t), що означає, що коли будь-яке певне число, скажімо, 10, замінюється на t, так що ми отримуємо f(10) — «функцію f of 10» — ми можемо обчислити, з алгебраїчного виразу off, передбачуваного заданого, відповідне значення y, тут y =f(l0). Щоб бути явним, нехай f(t) є тією особливою «функцією» t, яка позначається в алгебрі t2, або t × t. Тоді, коли t = 10, отримуємо y = f(10), а отже, тут y = 102, = 100, для цього значення t; коли t = 1/2, y = 1 /4 і так далі, для будь-яке значення т.

Все це знайоме кожному, чия гімназійна освіта закінчилася не більше тридцяти або сорока років тому, але деякі, можливо, забули, що вони робили в арифметиці в дитинстві, так само, як інші не могли відмовитися від латинської mensa, щоб врятувати свої душі. Але навіть найбільш забудькуваті побачать, що ми могли б побудувати графік y = f(t) для будь-якої конкретної форми f (коли f(t) дорівнює t2, графік є параболою, подібною до перевернутої арки). Уявіть намальований графік. Якщо вона має на собі максимуми (найвищі) або мініми (найнижчі) точки — точки вищі або нижчі, ніж ті, що знаходяться в найближчих околицях — ми спостерігаємо, що дотична до кожного з цих максимумів або мінімумів паралельна осі ¿. Тобто нахил дотичної на такому екстремумі (максимальному або мінімальному) f(t), який ми будуємо графік, дорівнює нулю. Таким чином, якби ми шукали екстрему заданої функції f(t), нам слід було б знову вирішити нашу задачу про нахил для конкретної кривої y = f(t) і, знайшовши нахил для загальної точки t, y, прирівняти до нуля алгебраїчний вираз цього нахилу, щоб знайти значення t відповідне екстрему. Це в основному те, що зробив Ферма у своєму методі максимумів і мінімумів, винайденому в 1628-29 роках, але не став напівпублічним до десяти років потому, коли Ферма надіслав звіт про це через Мерсенна Декарту.



Наукове застосування цього простого пристрою - належним чином розробленого, звичайно, для врахування набагато складніших проблем, ніж щойно описане - численні і далекосяжні. У механіці, наприклад, як виявив Лагранж, існує певна «функція» положень (координат) і швидкостей тіл, що розглядаються в задачі, яка, коли її зробити екстремумом, дає нам «рівняння руху» розглянутої системи, а вони, в свою чергу, дозволяють нам визначити рух — повністю описати його — в будь-який даний момент. У фізиці існує багато подібних функцій, кожна з яких підсумовує більшу частину великої галузі математичної фізики в тій простій вимозі, що розглянута функція повинна бути екстремумом;[I](#I_5) Гільберт в 1916 році знайшов одну для загальної теорії відносності. Тож Ферма не обманював свій час, коли розважався дозвіллям, що залишився від трудомісткої легальної роботи, атакуючи проблему максимумів і мінімумів. Він сам зробив одне прекрасне і дивовижне застосування своїх принципів в оптиці. Принагідно можна відзначити, що це конкретне відкриття виявилося зародком нової квантової теорії — в її математичному аспекті — «хвильової механіки», розробленої з 1926 року. Ферма відкрив те, що зазвичай називають «принципом найменшого часу». Точніше було б сказати «крайній» (найменший або найбільший) замість «найменший».[ІІ](#II_2)

Згідно з цим принципом, якщо промінь світла проходить з точки А в іншу точку В, відбиваючись і заломлюючись ( «заломлюючись», тобто згинаючись, як при проходженні з повітря в воду, або через желе змінної щільності) будь-яким способом під час проходження, можна обчислити шлях, який він повинен пройти - всі його скручування і повороти через заломлення, і всі його ухилення туди-сюди через роздуми - з єдиної вимоги, що час, необхідний для переходу від А до пункту Б, повинен бути крайнім (але див. попередню виноску).

З цього принципу Ферма вивів знайомі йому закони відбиття і заломлення: кут падіння (у відображенні) дорівнює куту відображення; синус кута падіння (в заломленні) - це постійне число, помножене на синус кута заломлення при переході від одного середовища до іншого.

Питання аналітичної геометрії вже згадувалося; Ферма був першим, хто застосував його до простору трьох вимірів. Декарт задовольнявся двома вимірами. Розширення, знайоме всім студентам сьогодні, не було б самоочевидним навіть для обдарованої людини з розробок Декарта. Можна сказати, що зазвичай більші труднощі в знаходженні значного розширення певного виду геометрії з простору двох вимірів до трьох, ніж при проходженні від трьох до чотирьох або п'яти... або н. Ферма виправив Декарта в істотній точці (класифікації кривих за їх ступенями). Здається цілком природним, що дещо образливий Декарт повинен був гребти з незворушним «гасконським» Ферма. Солдат часто був дратівливим і кислотним у своїх суперечках щодо методу дотичних Ферма; Справедливий юрист завжди був ненав'язливо ввічливим. Як зазвичай буває, людина, яка тримала самовладання, взяла верх над аргументом. Але Ферма заслужив перемогу не тому, що він був більш вправним сперечальником, а тому, що мав рацію.

Мимохідь слід припустити, що Ньютон чув би про використання Ферма обчислення і визнав би цю інформацію. До 1934 року ніяких доказів цього не було опубліковано, але в тому ж році професор Л. Т. Мор записав у своїй біографії Ньютона досі непомічений лист, в якому Ньютон прямо говорить, що натяк на метод диференціального числення він отримав від методу Ферма малювання дотичних.

\* \* \*

Тепер ми звернемося до найбільшої роботи Ферма, яка зрозуміла всім, як математикам, так і любителям. Це так звана «теорія чисел», або «вища арифметика», або, нарешті, використовувати досить хорошу для Гаусса назву, арифметика .

Греки розділили різне, яке ми об'єднуємо під назвою «арифметика» в елементарних підручниках, на два окремих відсіки, логістику та арифметику, перший з яких стосувався практичного застосування розрахунку в торгівлі та повсякденному житті взагалі, а другий — арифметику в сенсі Ферма та Гаусса, які прагнули відкрити властивості чисел як такі.

Арифметика у своїх кінцевих і, мабуть, найскладніших задачах досліджує взаємні зв'язки тих загальних цілих чисел 1, 2, 3, 4, 5, ... які ми вимовляємо майже відразу, як тільки вчимося говорити. Прагнучи з'ясувати ці зв'язки, математики були доведені до винаходу тонких і незрозумілих теорій в алгебрі та аналізі, чиї ліси технічних особливостей затьмарюють початкові проблеми — ті, що стосуються 1, 2, 3... Але чиїм справжнім виправданням буде вирішення цих проблем. Тим часом, побічні продукти цих, здавалося б, марних досліджень повністю відплачують тим, хто за них береться, пропонуючи численні потужні методи, застосовні до інших областей математики, що мають безпосередній контакт з фізичним всесвітом. Наведу лише один приклад: остання фаза алгебри, яка культивується сьогодні професійними алгебраїстами і яка кидає абсолютно нове світло на теорію алгебраїчних рівнянь, простежує своє походження безпосередньо до спроб розв'язати просту останню теорему Ферма (яка буде викладена, коли для неї буде підготовлено шлях).

Почнемо з відомого твердження Ферма про прості числа. Додатнім простим числом, або коротко простим числом, називається будь-яке число більше 1, яке має в якості дільників (без залишку) тільки 1 і саме число; наприклад, 2, 3, 5, 7, IS, 17 є простими числами, і тому є 257, 65537. Але 4294967297 не є простим числом, тому що воно має 641 як дільник, і число 18446744073709551617, тому що воно точно ділиться на 274177; і 641, і 274177 є простими. Коли ми говоримо в арифметиці, що одне число має в якості дільника інше число, або ділиться на інше, ми маємо на увазі саме ділим, без залишку. Таким чином, 14 ділиться на 7, 15 - ні. Два великих числа були відображені вище зі злобою заздалегідь з причини, яка стане очевидною за мить. Щоб згадати інше визначення, n-й степінь даного числа, скажімо, N, є результатом множення n N, і записується Nn; таким чином, 52 = 5 × 5 = 25; 84 = 8 × 8 × 8 × 8 = 4096. Для однорідності N сама по собі може бути записана як Nl. Знову ж таки, така пагода, як 235, означає, що нам спочатку потрібно обчислити 35 ( = 243), а потім «підняти» 2 до цього ступеня, 2243; отримане число має сімдесят чотири цифри.

Наступний пункт має велике значення в житті Ферма, також в історії математики. Розглянемо числа 3, 5, 17, 257, 65537 . Всі вони належать до однієї «послідовності» певного роду, тому що всі вони породжені (з 1 і 2) одним і тим же простим процесом, який буде видно з

3 = 2 + 1, 5 = 22 + 1, 17 = 24 + 1, 257 = 28 + 1, 65537 = 216 + 1;

І якщо ми хочемо перевірити розрахунок, ми легко побачимо, що два великі числа, відображені вище, - це 232 + 1 і 264 + 1, також числа послідовності. Таким чином, ми маємо сім чисел, що належать до цієї послідовності, і перші п'ять з цих чисел є простими, але останні два не є простими.

Спостерігаючи, як складається послідовність, відзначаємо «експоненти» (верхні числа, що вказують, які степені 2 взяті), а саме 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, і спостерігаємо, що це 1 (який можна записати 2°, як в алгебрі, якщо хочемо, для однорідності), 21, 22, 23, 24, 26, 26. А саме, наша послідовність 22" 4- 1, де n коливається в межах 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нам не потрібно зупинятися на n = 6; взявши n = 7, 8, 9, ... , ми можемо продовжувати послідовність нескінченно, отримуючи все більш величезні числа.

Припустимо, ми хочемо тепер з'ясувати, чи є конкретне число цієї послідовності простим. Хоча існує багато ярликів, і цілі класи пробних дільників можуть бути відкинуті перевіркою, і хоча сучасна арифметика обмежує види пробних дільників, які необхідно перевірити, наша проблема має такий же порядок трудомісткості, як і ділення даного числа послідовно на прості числа 2, 3, 5, 7, . . . які менше квадратного кореня числа. Якщо жодне з цих розділень не ділить число, воно буде простим. Зайве говорити, що праця, задіяна в такому тесті, навіть з використанням відомих ярликів, була б непомірною навіть для такого маленького значення n , як 100. (Читач може переконатися в цьому, намагаючись залагодити справу n = 8.)

Ферма стверджував, що переконаний, що всі числа послідовності є простими. Виведені числа (відповідні n = 5, 6) суперечать йому, як ми переконалися. Це історичний інтерес, який ми хотіли зробити: Ферма здогадався неправильно, але він не стверджував, що довів свою здогадку. Через кілька років він зробив незрозумілу заяву щодо того, що він зробив, з чого деякі критики роблять висновок, що він обдурив себе. Важливість цього факту з'явиться в міру продовження.

Як психологічний курйоз можна згадати, що Зера Колберн, американський блискавичний хлопчик, коли його запитали, чи є це шосте число Ферма (4294967297) простим чи ні, відповів після короткого розумового розрахунку, що це не так, оскільки він мав дільник 641. Він не зміг пояснити процес, за допомогою якого він дійшов правильного висновку. Колберн відбудеться знову (в зв'язку з Гамільтоном).

Перш ніж залишити "числа Ферма" 22n" + 1, ми заглянемо в останнє десятиліття вісімнадцятого століття, де ці загадкові числа були частково відповідальні за одну з двох-трьох найважливіших подій за всю довгу історію математики. Деякий час молодий чоловік вісімнадцятого року вагався—згідно з традицією—присвятити свої чудові таланти математиці чи філології. Він був однаково обдарований в обох. Те, що вирішило його, було красивим відкриттям у зв'язку з простою знайомою кожному школяреві завданням з елементарної геометрії.

Правильний багатокутник з n сторін має всі свої n сторін рівними і всі його n кутів рівними. Стародавні греки рано з'ясували, як будувати правильні багатокутники з 3, 4, 5, 6, 8, 10 і 15 сторін, використовуючи тільки прямокутник і циркуль, і легко побудувати з правильного багатокутника, що має задану кількість сторін, інший правильний багатокутник, що має вдвічі більшу кількість сторін. Наступним кроком тоді буде пошук прямокутних і компасних конструкцій для правильних багатокутників 7, 9, 11, 13, ... Сторони. Багато шукали, але не змогли знайти, тому що такі конструкції неможливі, тільки вони цього не знали. Після більш ніж 2200 років юнак, вагаючись між математикою і філологією, зробив наступний крок вперед.

Як вже було зазначено, досить розглядати тільки багатокутники, що мають непарну кількість сторін. Юнак довів, що прямокутна і компасна побудова правильного багатокутника, що має непарну кількість сторін, можлива тоді і тільки тоді, коли це число є або простим числом Ферма (тобто простим числом виду 22n + l), або складається шляхом множення разом різних простих чисел Ферма. Таким чином, побудова можлива для 3, 5 або 15 сторін, як знали греки, але не для 7, 9, 11 або 13 сторін, а також можлива для 17, або 257, або 65537 або, для чого наступне просте число в послідовності Ферма 3, 5, 17, 257, 65537, ... може бути, якщо такий є — ніхто ще (1936) не знає — і будівництво також можливо для 3 × 17, або 5 × 257 × 65537 і так далі. Саме це відкриття, оголошене 1 червня 1796 року, але зроблене 30 березня, спонукало юнака вибрати математику замість філології справою свого життя. Його звали Гаусс.

Як відкриття іншого роду, зроблене Ферма щодо чисел, ми наводимо те, що відомо як «теорема Ферма» (а не його «остання теорема»). Якщо n — довільне ціле число, а p — будь-яке просте число, то np—n ділиться на p. Наприклад, взявши p = 3, n = 5, отримаємо 53 – 5, або 125 – 5, що дорівнює 120 і дорівнює 3 × 40; для n = 2, p = 11 отримуємо 211 – 2, або 2048 – 2, що дорівнює 2046 = 11 × 186.

Важко, якщо не неможливо, стверджувати, чому деякі теореми в арифметиці вважаються «важливими», тоді як інші, однаково важко довести, називаються тривіальними. Один критерій, хоча і не обов'язково остаточний, полягає в тому, що теорема повинна бути використана в інших областях математики. Інша полягає в тому, що вона повинна пропонувати дослідження в арифметиці або математиці взагалі, і по-третє, що вона повинна бути в якомусь відношенні універсальною. Щойно викладена теорема Ферма задовольняє всі ці дещо довільні вимоги: вона незамінна в багатьох відділах математики, включаючи теорію груп (див. Главу 15), яка, в свою чергу, лежить в основі теорії алгебраїчних рівнянь; він запропонував багато досліджень, з яких весь предмет примітивних коренів може бути відкликаний математичним читачам як важливий екземпляр; і, нарешті, вона універсальна в тому сенсі, що вона стверджує властивість всіх простих чисел — такі загальні твердження надзвичайно важко знайти, і відомо дуже мало.

Як завжди, Ферма виклав свою теорему про np—n без доказів. Перший доказ був наданий Лейбніцем в недатованому рукописі, але, схоже, він знав доказ до 1683 року. Читач може захотіти перевірити свої власні сили, намагаючись придумати доказ. Все, що необхідно, це наступні факти, які можуть бути доведені, але можуть бути припущені для поставленої мети: дане ціле число може бути побудовано лише одним способом — крім перегрупувань множників — шляхом множення простих чисел; Якщо просте ділить добуток (результат множення) на два цілих числа, воно ділить хоча б одне з них. Для ілюстрації: 24 = 2 × 2 × 2 × 3, а 24 не можна побудувати множенням простих чисел якимось принципово іншим способом — ми розглянемо 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3 × 2, 2 × 3 × 2 × 2 і 3 × 2 × 2 × 2 як однакові; 7 ділить 42, а 42 = 2 × 21 = 3 × 14 = 6 × 7, в кожному з яких 7 ділить хоча б одне з чисел, помножених разом, щоб вийшло 42; Знову ж таки, 98 ділиться на 7, а 98 = 7 × 14, в цьому випадку 7 ділить і 7, і 14, а значить, принаймні одну з них. З цих двох фактів доказ можна навести менш ніж на півсторінки. Це в розумінні будь-якого нормального чотирнадцятирічного, але можна з упевненістю зробити ставку на те, що з мільйона людей нормального інтелекту будь-якого або різного віку менше десяти з тих, хто мав не більше математики, ніж граматичної арифметики, змогли б знайти доказ протягом розумного часу, скажімо, за рік.

Здається, доречно процитувати деякі відомі зауваження Гаусса щодо улюбленої сфери інтересів Ферма та його власних. Переклад є перекладом ірландського арифметика Г. ДЖ. С. Сміта (1826-1883) зі вступу Гаусса до зібрання математичних праць Ейзенштейна, опублікованих у 1847 році.

"Вища арифметика представляє нам невичерпний запас цікавих істин—істин теж, які не є ізольованими, але перебувають у тісному внутрішньому зв'язку і між якими в міру збільшення нашого знання ми постійно відкриваємо нові, а іноді й зовсім несподівані зв'язки. Значна частина її теорій випливає з особливості, що важливі положення, з враженням простоти, часто легко виявляються за допомогою індукції, і все ж мають настільки глибокий характер, що ми не можемо знайти їх демонстрацію до багатьох марних спроб; І навіть тоді, коли ми досягаємо успіху, це часто відбувається за допомогою якогось виснажливого і штучного процесу, тоді як простіші методи можуть довго залишатися прихованими».

Одна з таких цікавих істин, про яку згадує Гаусс, іноді вважається найкрасивішою (але не найважливішою) річчю про числа, які відкрив Ферма: кожне просте число виду 4n + 1 є сумою двох квадратів, і є такою сумою тільки в одному випадку. Легко довести, що жодне число виду 4n −1 не є сумою двох квадратів. Оскільки всі прості числа, більші за 2, легко видно, що вони мають ту чи іншу з цих форм, нічого додати. Наприклад, 37 при діленні на 4 дає залишок 1, тому 37 має бути сумою двох квадратів цілих чисел. Шляхом проб (є кращі способи) ми дійсно виявляємо, що 37 = 1 + 36, = l2 + 62, і що немає інших квадратів x2 і y2, таких, що 37 = x2 + jy2. Для простого 101 маємо l2 + 102; для 41 знаходимо 42 + 52. З іншого боку, 19, = 4 × 5 −1, не є сумою двох квадратів.

Як і майже у всіх своїх арифметичних роботах, Ферма не залишив доказів цієї теореми. Вперше це було доведено великим Ейлером в 1749 році після того, як він протягом семи років постійно намагався знайти доказ. Але Ферма описує геніальний метод, який він винайшов, за допомогою якого він довів цей та деякі інші свої чудові результати. Це називається «нескінченним спуском», і його нескінченно важче здійснити, ніж сходження Іллі на небеса. Його власна розповідь лаконічна і ясна, тому ми наведемо вільний переклад з його листа до Каркаві від серпня 1659 року.

«Довгий час я не міг застосувати свій метод до стверджувальних пропозицій, тому що поворот і хитрість для їх досягнення набагато клопітніші, ніж та, яку я використовую для негативних пропозицій. Таким чином, коли мені довелося довести, що кожне просте число, яке перевищує число, кратне 4 на 1, складається з двох квадратів, я опинився в тонкій муці. Але нарешті багаторазово повторювана медитація дала мені світло, якого мені не вистачало, і тепер стверджувальні пропозиції підкоряються моєму методу за допомогою певних нових принципів, які обов'язково повинні бути приєднані до нього. Хід моїх міркувань у стверджувальних судженнях такий: якщо довільно обране просте число виду 4n + 1 не є сумою двох квадратів, [я доводжу, що] буде інший такого ж характеру, менший за обраний, а [отже] наступний на третину ще менше, і так далі. Здійснюючи таким чином нескінченний спуск, ми нарешті приходимо до числа 5, найменшому з усіх чисел такого роду [4n + l]. [Зі згаданого доказу та попереднього аргументу з нього] випливає, що 5 не є сумою двох квадратів. Але це так. Тому ми повинні зробити висновок шляхом reductio ad absurdum, що всі числа виду 4n + 1 є сумами двох квадратів».

Вся складність застосування спуску до нової проблеми полягає в першому кроці, який полягає в тому, щоб довести, що якщо припущене або гіпотетичне твердження вірне для будь-якого числа відповідного роду, обраного навмання, то воно буде вірним для меншого числа того ж роду. Не існує загального методу, застосовного до всіх проблем, для здійснення цього кроку. Щось більш рідкісне, ніж грубе терпіння або сильно переоцінена «нескінченна здатність докладати зусиль», потрібне, щоб знайти шлях крізь пустелю. Тим, хто вважає геніальність нічим іншим, як здатністю бути хорошим бухгалтером, можна порекомендувати проявити своє безмежне терпіння до останньої теореми Ферма. Перш ніж сформулювати теорему, наведемо ще один приклад оманливо простих проблем, які атакував і вирішив Ферма. Це познайомить з темою діофантового аналізу, в якому відзначився Ферма.

Будь-хто, граючи з цифрами, цілком може зупинитися над цікавим фактом, що 27 = 25 + 2. Цікавим тут є те, що і 27, і 25 є точними степенями, а саме 27 = 33 і 25 = 52. Таким чином, ми спостерігаємо, що yz = x2 + 2 має розв'язок в цілих числах x, y, розв'язок y = 3, x = 5. Як свого роду тест суперінтелекту, читач тепер може довести, що y = 3, x = 5 є єдиними цілими числами, які задовольняють рівнянню. Це непросто. Насправді, вона вимагає більше вроджених інтелектуальних здібностей, щоб позбутися цієї, здавалося б, дитячої речі, ніж для розуміння теорії відносності.

Рівняння y3 = x2 + 2, з обмеженням, що розв'язок y, x має бути в цілих числах, є невизначеним (тому що невідомих більше, а саме двох, x і y, ніж рівнянь, а саме одиниці, що їх з'єднує) і діофантином, на честь грека, який одним з перших наполягав на цілих числових рішеннях рівнянь або, менш жорстко, на раціональні (фракційні) рішення. Немає ніяких труднощів в описі нескінченності розв'язків без обмеження цілими числами: таким чином, ми можемо дати x будь-яке значення, яке нам подобається, а потім визначити y, додавши 2 до цього x2 і витягнувши корінь куба з результату. А ось діофантова задача знаходження всіх рішень цілого числа - зовсім інша справа. Рішення y = 3, x = 5 видно «шляхом огляду»; складність задачі полягає в тому, щоб довести, що не існує інших цілих чисел y, x, які задовольнять рівнянню. Ферма довів, що їх немає, але, як завжди, придушив свої докази, і лише через багато років після його смерті доказ був знайдений.

Цього разу він не здогадувався; проблема важка; він стверджував, що у нього є докази; пізніше доказ був знайдений. Отже, незважаючи на всі його позитивні твердження, за єдиним винятком, здавалося б, простого, яке він зробив у своїй «Останній теоремі» і яке математики, борючись майже 300 років, не змогли довести: щоразу, коли Ферма стверджував, що він щось довів, це твердження, за єдиним зазначеним винятком, згодом було доведено. Як його скрупульозно чесний характер, так і його неперевершене проникнення як арифметика обґрунтовують твердження, зроблене для нього деякими, але не всіма, що він знав, про що говорив, коли стверджував, що володіє доказом своєї теореми.

Ферма, читаючи «Діофанта» Баше, мав звичай записувати результати своїх медитацій короткими нотатками на полях у своєму примірнику. Маржа не підходила для виписування доказів. Таким чином, коментуючи восьму задачу Другої книги арифметики Діофанта, яка вимагає рішення в раціональних числах (дробах або цілих числах) рівняння x2 + y2 = a2, Ферма коментує наступне:

«Навпаки, неможливо розділити куб на два куби, четвертий степінь на два четвертих ступеня або, взагалі, будь-яку степінь вище другої на дві степені однакового ступеня: я виявив воістину дивовижну демонстрацію [цієї загальної теореми], яку ця межа занадто вузька, щоб вмістити» (Fermat, Oeuvres, III, [с. 241](#page_241)). Це його знаменита Остання теорема, яку він відкрив близько 1637 року.

Повторимо це сучасною мовою: задача Діофанта полягає в тому, щоб знайти цілі числа або дроби x, y, такі, що x2 + y2 = a2; Ферма стверджує, що не існує цілих чисел або дробів таких, що x3 + y3 = a3, або x4 + y4 = a4, або, як правило, такі, що xn + yn = an, якщо n є цілим числом, більшим за 2.

Задача Діофанта має нескінченність розв'язків; зразки x = S, y = 4, a = 5; х = 5, у = 12, а = 13. Сам Ферма своїм методом нескінченного спуску дав доказ неможливості x4 + Y4 = a4. З його дня xn + yn = an було доведено неможливим у цілих числах (або дробах) для безлічі чисел n (до всіх простих чисел\* менше n = 14000, якщо жодне з чисел x, y, a не ділиться на n), але це не те, що потрібно. Вимагається доказ утилізації всіх n більше 2. Ферма сказав, що у нього є «чудові» докази.

Після всього сказаного, чи ймовірно, що він обдурив себе? Це може бути залишено на розсуд читача. Один великий арифметик, Гаусс, голосував проти Ферма. Однак лисиця, яка не змогла дістатися до винограду, заявила, що він кислий. Інші проголосували за нього. Ферма був математиком першого рангу, людиною бездоганної чесності і арифметиком без начальника в історії.[ІІІ](#III_1)

[І](#I_4). Це твердження є достатньо точним для цієї розповіді. Насправді, значення змінних (координати і швидкості), які роблять розглянуту функцію стаціонарною (ні збільшуючи, ні зменшуючи, приблизно), є тими, які потрібні. Екстремум нерухомий, але стаціонарний не обов'язково є екстремумом.

[ІІ.](#II_2) Читач легко бачить, що досить розпорядитися випадком, де n - непарне просте число, оскільки, в алгебрі, uab = (ua)b, де u, a, b - будь-які числа.

[ІІІ.](#III) У 1908 році покійний професор Пауль Вольфскель (німецький) залишив 100 000 марок, які були присуджені першій людині, надавши повний доказ останньої теореми Ферма. Інфляція після світової війни зменшила цю премію до частки цента, що тепер найманець отримає на доказ.

# РОЗДІЛ П'ЯТИЙ

"Велич і нещастя людини"

ПАСКАЛЬ

Ми бачимо... що теорія ймовірностей знаходиться внизу тільки здорового глузду, зведеного до обчислення; Це змушує нас з точністю оцінювати те, що розумний розум відчуває за допомогою свого роду інстинкту, часто не маючи можливості пояснити це... Примітно, що [ця] наука, яка виникла в розгляді азартних ігор, повинна була стати найважливішим об'єктом людського пізнання.—П. С. ЛАПЛАС

МОЛОДШИЙ НА ДВАДЦЯТЬ СІМ РОКІВ, ніж його великий сучасник Декарт, Блез Паскаль народився в Клермоні, Овернь, Франція, 19 червня 1623 року і пережив Декарта на дванадцять років. Його батько Етьєн Паскаль, президент суду СНІДу в Клермоні, був людиною культури і мав певні претензії на інтелектуальні відмінності у свій час; його мати, Антуанетта Бегоне, померла, коли її синові було чотири роки. У Паскаля було дві красиві і талановиті сестри: Жильберт, яка стала мадам Пер'є, і Жаклін, обидві з яких, особливо остання, зіграли важливі ролі в його житті.

Блез Паскаль найбільш відомий широкому читачеві своїми двома літературними класиками, Pensées і Lettres écrites par Louis de Montalte à un provincial de ses amis, які зазвичай називають «Провінційними листами», і прийнято зводити його математичну кар'єру до кількох абзаців у демонстрації його релігійних вундеркіндів. Тут наша точка зору обов'язково повинна бути дещо косою, і ми будемо розглядати Паскаля насамперед як високообдарованого математика, який дозволив своїм мазохістським схильностям до самокатування та безвигідних спекуляцій на сектантських суперечках свого часу принизити його до того, що тепер можна було б назвати релігійним невротиком.

З математичного боку, Паскаль, мабуть, найбільший з тих, хто був в історії. Він мав нещастя випередити Ньютона всього на кілька років і бути сучасником Декарта і Ферма, обох більш стабільних людей, ніж він сам. Його найновішою роботою, створенням математичної теорії ймовірності, поділився з Ферма, який легко міг би зробити це поодинці. В геометрії, якою він славиться як свого роду вундеркінд, творча ідея була представлена людиною — Дезаргом — набагато меншої знаменитості.

У своєму погляді на експериментальну науку Паскаль мав набагато чіткіше бачення, ніж Декарт — з сучасної точки зору — наукового методу. Але йому не вистачало єдиної мети Декарта, і хоча він виконував деяку першокласну роботу, дозволяв собі відхилитися від того, що міг би зробити його хвороблива пристрасть до релігійних тонкощів.

Марно спекулювати на тему того, що міг зробити Паскаль. Нехай його життя розповість, що він насправді зробив. Потім, якщо ми виберемо, ми можемо підсумувати його як математика, сказавши, що він зробив те, що було в ньому, і що жодна людина не може зробити більше. Його життя є ходовим коментарем до двох історій або подібностей у тому Новому Завіті, який був його постійним супутником і незмінною втіхою: притчі про таланти та зауваження про нове вино, яке лопнуло старі пляшки (або шкури). Якщо коли-небудь чудово обдарована людина поховала свій талант, Паскаль це зробив; і якщо коли-небудь середньовічний розум тріщав і лупався від його спроби утримати нове вино науки сімнадцятого століття, то Паскаль був. Його великі дари були даровані не тій людині.

У віці семи років Паскаль переїхав з Клермона з батьком і сестрами в Париж. Приблизно в цей час батько почав навчати сина. Паскаль був надзвичайно ранньою дитиною. І він, і його сестри, здається, мали більше, ніж свою частку природних дарів. Але бідний Блез успадкував (або придбав) жалюгідну статуру разом з його блискучим розумом, а Жаклін, більш обдарована з його сестер, здається, була тієї ж масті, що і її брат, бо вона теж стала жертвою хворобливої релігійності.

Спочатку все йшло досить добре. Паскаль-старший, вражений легкістю, з якою його син засвоював класичну освіту того часу, намагався тримати хлопчика в розумному темпі, щоб не завдати шкоди його здоров'ю. Математика була табу, виходячи з теорії, що молодий геній може перенапружуватися, використовуючи голову. Його батько був чудовим бурильником, але поганим психологом. Його заборона на математику, природно, розбурхав цікавість хлопчика. Одного разу, коли йому було близько дванадцяти, Паскаль зажадав дізнатися, що таке геометрія. Батько дав йому чіткий опис. Це відштовхнуло Паскаля, як зайця, за його справжнім покликанням. Всупереч власній думці, в подальшому житті він був покликаний Богом не мучити єзуїтів, а бути великим математиком. Але його слух на той час був несправним, і він заплутав свої накази.


Те, що сталося, коли Паскаль почав вивчення геометрії, стало однією з легенд математичної скоростиглості. Мимохідь можна зауважити, що вундеркінди в математиці не завжди вибухають, як іноді кажуть. Скоростиглість в математиці часто була першим спалахом славної зрілості, незважаючи на постійні забобони про протилежне. У випадку Паскаля ранній математичний геній не згас, коли він виріс, а задушився під іншими інтересами. Здатність робити першокласну математику зберігалася, як видно з епізоду циклоїда, наприкінці його занадто короткого життя, і якщо щось і слід звинувачувати в його порівняно ранній математичній смерті, це, ймовірно, його шлунок. Його першим вражаючим подвигом було довести, цілком за власною ініціативою і без натяку з будь-якої книги, що сума кутів трикутника дорівнює двом прямим кутам. Це спонукало його йти вперед приголомшливими темпами.

Зрозумівши, що він породив математика, Паскаль-старший плакав від радості і подарував синові копію «Стихій» Евкліда. Це швидко зжерли не як завдання, а як гру. Хлопчик кинув свої ігри на геометризацію. У зв'язку з швидким оволодінням Паскалем Евклідом, сестра Жильберта дозволяє собі надмірно вдячну фібу. Це правда, що Паскаль дізнався і довів кілька пропозицій Евкліда для себе ще до того, як побачив книгу. Але те, що Жильберт романтизує про її блискучого молодого брата, менш імовірно, ніж кидок мільярда тузів підряд з однією кубиком, з тієї причини, що це нескінченно малоймовірно. Гілберта заявила, що її брат знову відкрив для себе перші тридцять два твердження Евкліда і що він знайшов їх у тому ж порядку, в якому їх викладає Евклід. Тридцять друге твердження дійсно є відомим про суму кутів трикутника, яке Паскаль знову відкрив. Зараз може бути тільки один спосіб зробити щось правильно, але здається більш імовірним, що існує нескінченність способів зробити це неправильно. Сьогодні ми знаємо, що нібито суворі демонстрації Евкліда, навіть у перших чотирьох його пропозиціях, взагалі не є доказами. Те, що Паскаль сумлінно повторив усі помилки Евкліда на свій розповідь, історія легка, але в неї важко повірити. Однак ми можемо пробачити Жильберту хвастощі. Її брат того вартий. У віці чотирнадцяти років він був допущений до щотижневих наукових дискусій, що проводяться Мерсенном, з яких розвинулася Французька академія наук.


У той час як молодий Паскаль швидко робив геометр себе, старий Паскаль робив собі неприємність з боку влади через свою чесність і загальну прямоту. Зокрема, він не погоджувався з кардиналом Рішельє з приводу введення податків. Кардинал був розлючений; сім'я Паскалів ховалася, поки не вибухнула буря. Кажуть, що прекрасна і талановита Жаклін врятувала сім'ю і повернула батька на світло обличчя кардинала своєю блискучою акторською грою інкогніто в п'єсі, подарованій для розваги Рішельє. Запитавши ім'я чарівної молодої художниці, яка захопила його канцелярську фантазію, і отримавши повідомлення, що вона дочка його дрібного ворога, Рішельє дуже красиво пробачив всю сім'ю і посадив батька на політичну роботу в Руані. З того, що відомо про того хитрого старого змія, кардинала Рішельє, ця приємна казка, ймовірно, є історією про рибу. Так чи інакше, паскалі знову знайшли роботу і безпеку в Руані. Там юний Паскаль познайомився з трагічним драматургом Корнелем, який був гідно вражений геніальністю хлопчика. У той час Паскаль був математиком, тому, ймовірно, Корнель і не підозрював, що його юний друг стане одним з великих творців французької прози.

Весь цей час Паскаль безперервно вчився. До шістнадцяти років (близько 1639 року) він довів одну з найкрасивіших теорем у всьому діапазоні геометрії. На щастя, його можна описати зрозумілими будь-якій людині термінами. Сильвестр, математик дев'ятнадцятого століття, з яким ми зустрінемося пізніше, назвав велику теорему Паскаля свого роду «котячою колискою». Спочатку наведемо особливу форму загальної теореми, яка може бути побудована з використанням тільки лінійки.

Позначте дві пересічні прямі l і l' На l візьміть будь-які три різні точки A, B, C, а на l будь-які три різні точки A ', B', C'. З'єднайте ці точки прямими лініями, перехрещеними, наступним чином: A і B', A' і B, B і C', B' і C, C і A', C' і A. Дві прямі в кожній з цих пар перетинаються в точці. Таким чином, ми отримуємо три бали. Окремий випадок теореми Паскаля, який ми зараз описуємо, стверджує, що ці три точки лежать на одній прямій.



Перш ніж дати загальний вигляд теореми, згадаємо ще один результат, подібний до попереднього. Цим завдячує Дезарг (1593-1662). Якщо три прямі, що з'єднують відповідні вершини двох трикутників XYZ і xyz, зустрічаються в точці, то три перетину пар відповідних сторін лежать на одній прямій. Таким чином, якщо прямі, що з'єднують X і x, Y і y, Z і z, зустрічаються в точці, то перетину XY і xy, YZ і yz, ZX і zx лежать в одній прямій.



У главі 2 ми заявили, що таке конічний перетин. Уявіть собі будь-який конічний перетин, для визначеності скажімо еліпс. На ньому відзначте будь-які шість точок, A, B, C, D, E, F, і з'єднайте їх, в такому порядку, прямими лініями. Таким чином, ми маємо шестигранну фігуру, вписану в конічний розріз, в якій AB і DE, BC і EF, CD і FA - пари протилежних сторін. Дві лінії в кожній з цих трьох пар перетинаються в точці; три точки перетину лежать на одній прямій лінії (див. малюнок у розділі IS, стор. 217). Це теорема Паскаля; фігура, яку вона представляє, є тим, що він назвав «містичною гексаграмою». Ймовірно, спочатку він довів це вірність для кола, а потім пройшов проекцією до будь-якого конічного перетину. Тільки прямий край і пара циркулів потрібні, якщо читач бажає побачити, як виглядає фігура для кола.

У цьому чудовому твердженні є кілька дивовижних речей, не остання з яких полягає в тому, що його відкрив і довів шістнадцятирічний хлопчик. Знову ж таки, в його Essai pour les Coniques (Нарис про коники), написаному навколо його великої теореми цим надзвичайно обдарованим хлопчиком, не менше 400 пропозицій про конічні перерізи, включаючи роботу Аполлонія та інших, були систематично виведені як наслідки, дозволяючи парам з шести точок рухатися в збіг, так що акорд став дотичним, та інші пристрої. Сам «Ессаї» так і не був опублікований і, мабуть, безповоротно втрачений, але Лейбніц побачив і оглянув його копію. Крім того, геометрія, яку тут робить Паскаль, принципово відрізняється від геометрії греків; вона не метрична, а описова або проективна. Величини ліній або кутів не вирізають жодної фігури ні в твердженні, ні в доведенні теореми. Цієї однієї теореми сама по собі досить, щоб скасувати дурне визначення математики, успадковане від Аристотеля і до сих пір іноді відтворене в словниках, як наука про «кількість». У геометрії Паскаля немає «величин».

Щоб побачити, що означає проективність теореми, уявіть собі (круговий) конус світла, що виходить з точки, і пропустіть плоский лист скла через конус в різних положеннях. Гранична крива фігури, в якій лист розрізає конус, являє собою конічний перетин. Якщо намалювати на склі «містичну гексаграму» Паскаля для будь-якого заданого положення, а через конус пропустити інший плоский лист скла так, щоб на нього падала тінь гексаграми, то тінню стане ще одна «містична гексаграма» з її трьома точками перетину протилежних пар сторін, що лежать на одній прямій, тінь «триточкової лінії» в оригінальній гексаграммі. Тобто теорема Паскаля інваріантна (незмінна) при конічній проекції. Метричні властивості фігур, що вивчаються в загальній елементарній геометрії, не інваріантні при проекції; наприклад, тінь прямого кута не є прямим кутом для всіх положень другого аркуша. Очевидно, що цей вид проективної, або нарисної геометрії, є однією з геометрій, природно адаптованих до деяких проблем перспективи. Метод проекції був використаний Паскалем при доведенні своєї теореми, але раніше був застосований Дезаргом при виведенні результату, зазначеного вище щодо двох трикутників «в перспективі». Паскаль віддав належне Дезаргу за його великий винахід.

\* \* \*

Весь цей блиск був придбаний за ціною. З сімнадцяти років і до кінця життя в тридцять дев'ять років Паскаль проходив, але кілька днів без болю. Гостра диспепсія робила його дні муками, а хронічне безсоння, ночі напівнеспаними кошмарами. І все ж він працював без упину. У вісімнадцять років він винайшов і зробив першу в історії обчислювальну машину - родоначальника всіх арифметичних машин, які витіснили армії клерків з їхніх робочих місць у нашому поколінні. Далі ми побачимо, що сталося з цим геніальним пристроєм. Через п'ять років, в 1646 році, Паскаль пережив своє перше «навернення». Це не зайняло багато часу, можливо, тому, що Паскалю було всього двадцять три і він все ще був поглинений своєю математикою. До цього часу сім'я була досить пристойно побожною; Тепер всі вони, здається, злегка збожеволіли.

Сучасній людині важко відтворити напружені релігійні пристрасті, які розпалювали сімнадцяте століття, руйнуючи сім'ї і кидаючи один одному в горло сповідувано християнські країни і секти. Серед потенційних релігійних реформаторів того часу був Корнеліус Янсен (1585-1638), яскравий голландець, який став єпископом Іпра. Кардинальним моментом його догми була необхідність «навернення» як засобу «благодаті», дещо подібно до деяких процвітаючих сьогодні сект. Порятунок, однак, принаймні для несимпатичного ока, здається, був меншим з амбіцій Янсена. Бог, був переконаний, особливо обрав його, щоб підірвати єзуїтів у цьому житті і загартувати їх для вічного прокляття в наступному. Це було його покликанням, його місією. Його кредо не було ні католицизмом, ні протестантизмом, хоча воно схилялося скоріше до останнього. Її рушійний дух був, по-перше, останнім і весь час, шаленою ненавистю до тих, хто заперечував її догматичні фанатики. Сім'я Паскалів тепер (1646) палко, але спочатку не надто палко, прийняла це неприємне кредо янсенізму. Таким чином, Паскаль у віці двадцяти трьох років почав відмирати нагорі. У тому ж році весь його травний тракт зіпсувався, і він переніс тимчасовий параліч. Але інтелектуально він ще не помер.

Його наукова велич спалахнула знову в 1648 році в абсолютно новому напрямку. Продовжуючи роботу Торрічеллі (1608-1647) про атмосферний тиск, Паскаль перевершив його і продемонстрував, що розуміє науковий метод, який показав світові Галілей, вчитель Торрічеллі. Дослідами з барометром, які він запропонував, Паскаль довів відомі нині кожному новачкові у фізиці факти, що стосуються тиску атмосфери. Сестра Паскаля, Жильберт, вийшла заміж за пана Пер'є. За пропозицією Паскаля, Пер'є провів експеримент з перенесення барометра вгору по Пюї-де-Дом в Оверні і відзначив падіння стовпа ртуті при зниженні атмосферного тиску. Пізніше Паскаль, коли переїхав до Парижа зі своєю сестрою Жаклін, повторив експеримент за власний рахунок.

Незабаром після того, як Паскаль і Жаклін повернулися в Париж, до них приєднався батько, тепер повністю відновлений на користь статського радника. В даний час сім'я отримала дещо офіційний візит від Декарта. Вони з Паскалем говорили про багато речей, включаючи барометр. Між ними було втрачено мало любові. З одного боку, Декарт відкрито відмовлявся вірити, що знаменитий Essai pour les coniques був написаний шістнадцятирічним хлопчиком. З іншого боку, Декарт підозрював Паскаля в тому, що він подав ідею барометричних експериментів від себе, оскільки він обговорював можливості в листах до Мерсенна. Паскаль, як уже згадувалося, відвідував щотижневі збори отця Мерсенна з чотирнадцяти років. Третім ґрунтом для неприязні з обох сторін були їхні релігійні антипатії. Декарт, все життя не отримавши від єзуїтів нічого, крім доброти, любив їх; Паскаль, слідом за відданим Янсеном, ненавидів єзуїта гірше, ніж диявола, який, як стверджується, ненавидить святу воду. І, нарешті, за словами відвертої Жаклін, і її брат, і Декарт сильно ревнували один одного. Візит мав досить холодний успіх.

Однак добрий Декарт дав своєму юному другові чудову пораду в істинно християнському дусі. Він сказав Паскалю наслідувати власний приклад і лежати в ліжку щодня до одинадцяти. Для жахливого шлунка бідного Паскаля він прописав дієту, яка не складалася ні з чого, крім яловичого чаю. Але Паскаль проігнорував добру пораду, можливо, тому, що вона виходила від Декарта. Серед іншого, чого Паскалю зовсім не вистачало, було почуття гумору.

Тепер Жаклін почала тягнути свого генія брата вниз—або вгору; Все залежить від точки зору. У 1648 році, у вразливому віці двадцяти трьох років, Жаклін заявила про свій намір переїхати в Порт-Рояль, недалеко від Парижа, головну тусовку янсеністів у Франції, щоб стати черницею. Її батько важко сів за проект, і віддана Жаклін зосередила свої зірвані зусилля на браті, який помилявся. Вона підозрювала, що він ще не настільки навернений, як міг би бути, і, мабуть, мала рацію. Тепер сім'я повернулася в Клермон на два роки.

За ці два стрімкі роки Паскаль, здається, став майже наполовину людиною, незважаючи на бурхливі застереження сестри Жаклін про те, що він повністю віддається Господу. Навіть непокірний шлунок підкорявся раціональній дисципліні протягом декількох благословенних місяців.

Одні кажуть і гаряче заперечують інші, що Паскаль під час цієї розсудливої інтермедії, а пізніше протягом декількох років відкрив для себе наперед визначене вживання вина і жінок. Він не співав. Але ці чутки про підступно людську людяність можуть, врешті-решт, бути не більше ніж чутками. Адже після смерті Паскаль швидко перейшов у християнську агіократію, і будь-які спроби докопатися до фактів його людського життя тихо, але жорстко придушувалися конкуруючими фракціями, одна з яких прагнула довести, що він побожний ревнитель, інша — скептично налаштованим атеїстом, але обидві заявили, що Паскаль святий не з цієї землі.

У ці авантюрні роки хворобливо свята Жаклін продовжувала працювати над своїм кволим братом. За прекрасною іронією долі Паскаль мав бути навернений — цього разу назавжди — і його долею мало стати перевернути столи на свою надто благочестиву сестру і загнати її до жіночого монастиря, який тепер, можливо, здавався менш бажаним. Це, звичайно, не ортодоксальна інтерпретація того, що сталося; але для будь-кого, крім сліпого прибічника тієї чи іншої секти – християнина чи атеїста – це більш раціональна розповідь про нездорові стосунки між Паскалем і його незаміжньою сестрою, ніж та, яка санкціонована традицією.

Будь-який сучасний читач «Пенсе» повинен бути вражений чимось або іншим, що або повністю уникло наших більш замкнутих предків, або було проігноровано ними у своїй мудрішій любові. Листи також розкривають багато чого, що слід було б гідно поховати. Марення Паскаля в Пенсе про «пожадливість» повністю видають його, як і добре засвідчені факти його неприродного шаленства, побачивши його заміжню сестру Жильберт, яка природно пестить своїх дітей.

Сучасні психологи, не менше, ніж стародавні люди зі звичайним здоровим глуздом, часто відзначали високу кореляцію між сексуальними репресіями і хворобливим релігійним запалом. Паскаль страждав від обох, і його безсмертні «Пенсе» є блискучим, хоча іноді і непослідовним свідченням його чисто фізіологічних дивацтв. Якби тільки людина могла бути достатньо людиною, щоб відпустити себе, коли вся її природа веліла звільнитися, вона могла б прожити все, що було в ній, замість того, щоб душити кращу половину цього під масою безглуздого містицизму та банальних спостережень за нещастям і гідністю людини.

Завжди неспокійно змінюючись, сім'я повернулася до Парижа в 1650 році. На наступний рік батько помер. Паскаль скористався нагодою, щоб написати Жильберту та її чоловікові розлогу проповідь про смерть взагалі. Цей лист викликав велике захоплення. Нам не потрібно відтворювати нічого з цього тут; Читач, який бажає скласти власну думку про неї, може легко знайти її. Чому цей колючий випіт пієтистських і безсердечних моралізаторств про смерть нібито улюбленого батька повинен був коли-небудь викликати захоплення, а не презирство до свого автора, подібно до любові Божої, на якій частково зупиняється лист ad nauseam, таємниця, яка перевершує всяке розуміння. Однак про смаки сперечатися не доводиться, і ті, кому подобається те, чим є часто цитований лист Паскаля, можуть бути залишені на безперешкодне задоволення від того, що, зрештою, є одним із шедеврів самосвідомого саморозкриття у французькій літературі.

Більш практичним результатом смерті Паскаля-старшого стала можливість, яку він запропонував Паскалю, як адміністратору маєтку, повернутися до нормального спілкування зі своїми ближніми. Підбадьорена братом, сестра Жаклін тепер приєдналася до Порт-Рояля, її батько більше не міг заперечувати. Її мила турбота про душу брата тепер була приправлена цілком людською сваркою з приводу поділу маєтку.

Лист попереднього року (1650) розкриває ще одну грань благоговійного характеру Паскаля або, можливо, його заздрість до Декарта. Засліплений трансцендентним блиском шведської Христини, Паскаль смиренно благав покласти свою лічильну машину до ніг «найбільшої принцеси у світі», яка, як він заявляє рідкими фразами, капаючи проціджений мед і розтоплене масло, настільки ж видатна інтелектуально, як і соціально. Що зробила Христина з машиною, невідомо. Вона не запросила Паскаля замінити Декарта, з яким вона вчинила.


Нарешті, 23 листопада 1654 року Паскаль дійсно навернувся. За деякими даними, він жив швидким життям протягом трьох років. Кращі авторитети, здається, сходяться на думці, що в цій традиції не так багато і що його життя все-таки не було таким швидким. Він просто робив свої бідні страждання з усіх сил, щоб жити, як нормальна людина, і отримати від життя щось більше, ніж математику та благочестя. У день свого навернення він їхав за кермом четвірки, коли коні закручувалися. Вожді занурилися через парапет моста в Нейї, але сліди зламалися, і Паскаль залишився на дорозі.

Для людини містичного темпераменту Паскаля ця щаслива втеча від насильницької смерті була прямим попередженням з Небес різко піднятися на межу моральної прірви, над якою він, жертва свого хворобливого самоаналізу, уявляв, що ось-ось зануриться. Він узяв невеликий шматочок пергаменту, написав на ньому якісь незрозумілі почуття містичної відданості і відтепер носив його поруч зі своїм серцем як амулет, щоб захистити його від спокуси і нагадати про доброту Божу, яка вирвала його, нещасного грішника, з самих уст пекла. Лише одного разу після цього він впав з благодаті (на його власну жалюгідну думку), хоча все життя його переслідували галюцинації прірви перед ногами.

Жаклін, нині постулянтка жіночого монастиря в Порт-Роялі, прийшла на допомогу братові. Частково через власні благання, частково завдяки переконливим благанням сестри, Паскаль повернувся спиною до світу і оселився в Порт-Роялі, щоб поховати свій талант у роздумах про «велич і нещастя людини». Це було в 1654 році, коли Паскалю виповнився тридцять один рік. Однак, перш ніж назавжди залишити речі плоті та розуму, він завершив свій найважливіший внесок у математику, спільне створення з Ферма математичної теорії ймовірності. Щоб не переривати історію його життя, ми на даний момент відкладемо розповідь про це.

Його життя в Порт-Роялі було принаймні санітарним, якщо не зовсім таким розсудливим, як хотілося б, а тиха, впорядкована рутина значно пішла на користь його нестабільному здоров'ю. Саме перебуваючи в Порт-Роялі, він склав знамениті «Провінційні листи», які були натхненні бажанням Паскаля допомогти виправдати Арнольда, провідного світла установи, за звинуваченням у єресі. Ці знамениті листи (їх було вісімнадцять, перший з яких був надрукований 23 січня 1656 року) є шедеврами суперечливої майстерності, і, як кажуть, завдали єзуїтам удару, від якого їх Товариство так і не оговталося повністю. Однак, як банальне об'єктивне спостереження, яке може переконатися кожен з очима в голові, Товариство Ісуса все ще процвітає; отже, можна обґрунтовано сумніватися, чи мали в собі Провінційні листи ту смертельну силу, яку приписували їм співчутливі критики.

Незважаючи на свою сильну заклопотаність справами, пов'язаними з його спасінням і стражданнями людини, Паскаль все ще був здатний робити чудову математику, хоча він вважав прагнення до всієї науки марнославством, якого слід уникати через його зневажливий вплив на душу. Тим не менш, він знову впав з благодаті, але лише один раз. Приводом став знаменитий епізод циклоїди.



Ця красиво пропорційна крива (вона простежується по руху нерухомої точки по колу колеса, що котиться по прямій по рівній бруківці), здається, вперше з'явилася в математичній літературі в 1501 році, коли Шарль Бувель описав її в зв'язку з квадратурою кола. Галілей і його учень Вівіані вивчили її і вирішили задачу побудови дотичної до кривої в будь-якій точці (проблему, яку Ферма вирішив відразу, коли вона була йому запропонована), а Галілей запропонував використовувати її в якості арки для мостів. Оскільки залізобетон став поширеним явищем, циклоїдні арки часто можна побачити на шосейних віадуках. З механічних причин (невідомих Галілею) циклоїдальна арка перевершує будь-яку іншу за конструкцією. Серед відомих людей, які досліджували циклоїд, був Крістофер Рен, архітектор собору Святого Павла, який визначив довжину будь-якої дуги кривої і її центр ваги, в той час як Гюйгенс з механічних причин ввів її в конструкцію маятникових годин. Одне з найкрасивіших з усіх відкриттів Гюйгенса (1629-1695) було зроблено в зв'язку з циклоїдою. Він довів, що саме таутохрон, тобто крива (при перевернутому догори дном, як чаша) вниз, намистини, розміщені в будь-якому місці на ній, все це буде ковзати до найнижчої точки під впливом гравітації за один і той же час. Через свою виняткову красу, елегантні властивості і нескінченні суперечки, які він викликав між сварливими математиками, які кидали виклик один одному, щоб вирішити ту чи іншу проблему у зв'язку з цим, циклоїд був названий «Оленою геометрії», на честь греко-троянської дами, чиє обличчя, як кажуть, «спустило на воду тисячу кораблів».

Серед інших нещасть, які вразили нещасного Паскаля, були постійне безсоння і погані зуби - в той день, коли така стоматологія, яку практикував, робилася цирульником за допомогою сильної пари щипців і грубої сили. Прокинувшись однієї ночі (1658) в муках зубного болю, Паскаль почав люто думати про циклоїда, щоб відволіктися від нестерпного болю. На свій подив, він помітив, що біль припинився. Інтерпретуючи це як сигнал з Небес, що він грішить не в думках про циклоїда, а не про свою душу, Паскаль відпустив себе. Протягом восьми днів він віддався геометрії циклоїда і зумів вирішити багато основні проблеми, пов'язані з нею. Деякі речі, які він відкрив, були випущені під псевдонімом Амос Деттонвіль як виклик французьким та англійським математикам. У своєму ставленні до суперників у цьому питанні Паскаль не завжди був таким педантичним, як міг би бути. Це було його останнє мерехтіння математичної діяльності і єдиний внесок в науку після вступу в Порт-Рояль.

У тому ж році (1658) він захворів важче, ніж за все своє змучене життя. Виснажливі і безперервні головні болі тепер позбавляли його всіх, крім самих уривчастих уривків сну. Він страждав чотири роки, живучи все більш аскетично. У червні 1662 року він віддав власний будинок бідній родині, яка страждала віспою, як акт самозречення, і переїхав жити до своєї заміжньої сестри. 19 серпня 1662 року його замучене існування закінчилося конвульсіями. Він помер у віці тридцяти дев'яти років.

Посмертний виявив, що очікувалося щодо шлунка та життєво важливих органів; Це також виявило серйозне ураження головного мозку. Однак, незважаючи на все це, Паскаль зробив велику роботу в математиці та природничих науках і залишив ім'я в літературі, яке все ще поважають через майже три століття.


\* \* \*

Прекрасні речі, які Паскаль робив в геометрії, за винятком, можливо, «містичної гексаграми», були б зроблені іншими людьми, якби він їх не зробив. Це, зокрема, стосується досліджень циклоїда. Після винаходу обчислення всі подібні речі стали незрівнянно легше, ніж були раніше, і з часом увійшли в підручники як просто вправи для молодих студентів. Але в спільному створенні з Ферма математичної теорії ймовірностей Паскаль створив новий світ. Цілком імовірно, що Паскаль запам'ятається своєю участю в цьому великому і все більш важливому винаході ще довго після того, як його слава як письменника буде забута. «Пенсе» і «Провінційні листи», крім своїх літературних досконалостей, звертаються головним чином до типу розуму, який швидко вимирає. Аргументи «за» чи «проти» певного пункту вражають сучасну свідомість як тривіальні або непереконливі, а самі питання, до яких Паскаль звертався з таким палким завзяттям, тепер здаються дивно смішними. Якщо проблеми, про які він говорив про велич і нещастя людини, дійсно настільки ж важливі, як стверджували ентузіасти, а не просто псевдопроблеми, містично сформульовані і нездатні до вирішення, то навряд чи вони коли-небудь будуть вирішені банальним моралізаторством. Але у своїй теорії ймовірностей Паскаль сформулював і розв'язав справжню проблему — підпорядкування поверхневого беззаконня чистої випадковості пануванню закону, порядку і закономірності, і сьогодні ця тонка теорія лежить в самих коренях людського знання не менше, ніж в основі фізичної науки. Його наслідки є скрізь, від квантової теорії до гносеології.

Справжніми засновниками математичної теорії ймовірностей були Паскаль і Ферма, які розробили фундаментальні принципи предмета в надзвичайно цікавій відповідності протягом 1654 року. Ця кореспонденція тепер легко доступна в Oeuvres de Fermat (під редакцією П. Таннері і К. Генрі, т. 2, 1904). Листи показують, що Паскаль і Ферма брали однакову участь у створенні теорії. Їх правильні рішення проблем відрізняються деталями, але не фундаментальними принципами. Через виснажливого перерахування можливих випадків у певній задачі по «пунктах» Паскаль спробував взяти ярлик і помилився. Ферма вказав на помилку, яку визнав Паскаль. Перша буква серії була втрачена, але випадок листування добре засвідчений.

Початкова проблема, з якої почалася вся величезна теорія, була запропонована Паскалю шевальє де Мере, більш-менш професійним гравцем. Проблема полягала в тому, що з «очками»: кожному з двох гравців (скажімо, в кості) потрібна певна кількість очок, щоб виграти гру; Якщо вони вийдуть з гри до її закінчення, як слід розділити ставки між ними? Оцінка (кількість очок) кожного гравця дається в момент виходу, і завдання зводиться до визначення ймовірності перемоги кожного гравця на даному етапі гри. Передбачається, що гравці мають рівні шанси на виграш одного очка. Рішення не вимагає нічого, крім здорового здорового глузду; Математика ймовірності вступає, коли ми шукаємо метод перерахування можливих випадків без фактичного їх відліку. Наприклад, скільки можливих різних рук кожна складається з трьох двійок і трьох інших карт, жодної двійки, чи є в загальній колоді п'ятдесят дві? Або, скількома способами може статися кидок з трьох тузів, п'яти двійок і двох шісток при киданні десяти кубиків? Третя дрібниця того ж роду: скільки різних браслетів можна зробити, нанизавши десять перлин, сім рубінів, шість смарагдів і вісім сапфірів, якщо камені одного виду вважаються невиразними?

Ця деталь пошуку кількості способів, якими можна зробити запропоновану річ або в якій може статися повністю визначена подія, належить до того, що називається комбінаторним аналізом. Його застосування до ймовірності очевидно. Припустимо, наприклад, ми хочемо знати ймовірність кидка двох тузів і однієї двійки за один кидок трьома кубиками. Якщо ми знаємо загальну кількість способів (6 × 6 × 6 або 216), при яких можуть випасти три кубики, а також кількість способів (скажімо n, які читач може знайти для себе), в яких можуть впасти два туза і одна двійка, необхідна ймовірність дорівнює n/216. (Тут n дорівнює трьом, тому ймовірність дорівнює 3/216.) Антуан Гомбо, шевальє де Мере, який спровокував усе це, описується Паскалем як людина з дуже добрим розумом, але без математики, тоді як Лейбніц, який, здається, не любив гея шевальє, називає його людиною проникливого розуму, філософом і азартним гравцем — досить незвичайне поєднання.



У зв'язку з проблемами комбінаторного аналізу і ймовірності Паскаль широко використовував арифметичний трикутник, в якому числа в будь-якому рядку після перших двох отримані з числа в попередньому рядку шляхом копіювання терміналу 1 і складання послідовних пар чисел зліва направо, щоб отримати новий рядок; таким чином, 5 = 1 + 4, 10 = 4 + 6, 10 = 6 + 4 , 5 = 4 + 1. Числа в n-му рядку, після 1, є кількістю різних виділень однієї речі, двох речей, трьох речей, ... що можна вибрати з n різних речей. Наприклад, 10 - це кількість різних пар речей, які можна вибрати з п'яти різних речей. Числа в n-му ряду також є коефіцієнтами в розкладанні (1 + x)n біноміальною теоремою, таким чином, для n = 4, (1 + x)4 = 1 + 4x + 6x2 + 4x3 + x4. Трикутник має безліч інших цікавих властивостей. Хоча він був відомий до часів Паскаля, він зазвичай названий на його честь через геніальне використання, яке він зробив з нього.

Теорія, яка виникла в суперечці азартних гравців, зараз лежить в основі багатьох підприємств, які ми вважаємо більш важливими, ніж азартні ігри, включаючи всі види страхування, математичну статистику та їх застосування до біології та освітніх вимірювань, а також більшу частину сучасної теоретичної фізики. Ми більше не думаємо про те, що електрон знаходиться «в» даному місці в даний момент, але ми обчислюємо його ймовірність знаходження в даній області. Невелике відображення покаже, що навіть найпростіші вимірювання, які ми робимо (коли ми намагаємося виміряти що-небудь точно), мають статистичний характер.

Скромне походження цієї надзвичайно корисної математичної теорії характерно для багатьох: якась, здавалося б, тривіальна проблема, спочатку вирішена, можливо, з пустої цікавості, призводить до глибоких узагальнень, які, як і у випадку з новою статистичною теорією атома в квантовій теорії, можуть змусити нас переглянути всю нашу концепцію фізичного всесвіту або, Як це сталося із застосуванням статистичних методів до тестів інтелекту та дослідження спадковості, може спонукати нас змінити наші традиційні переконання щодо "величі та нещастя людини". Ні Паскаль, ні Ферма, звичайно, не передбачали, що вийде від їхньої неповажної дитини. Вся тканина математики настільки тісно переплетена, що ми не можемо розгадати і усунути якусь конкретну нитку, яка ображає наш індивідуальний смак, без небезпеки зруйнувати весь шаблон.

Паскаль, однак, зробив одне застосування ймовірностей (в Pensées), яке для його часу було строго практичним. Це була його знаменита «парі». «Очікування» в азартній грі - це вартість призу, помножена на ймовірність виграшу призу. На думку Паскаля, цінність вічного щастя безмежна. Він міркував, що навіть якщо ймовірність здобути вічне щастя, ведучи релігійне життя, насправді дуже мала, тим не менш, оскільки очікування нескінченне (будь-яка кінцева частка нескінченності сама по собі нескінченна), вона заплатить будь-кому, щоб вести таке життя. Так чи інакше, він приймав власні ліки. Але так само, ніби щоб показати, що він теж не проковтнув пляшку, він записує в іншому місці в Пенсе це цілком скептичне запитання: «Чи ймовірна ймовірність?» "Прикро, - каже він в іншому місці, - зациклюватися на таких дрібницях; Але є час для дрібниць». Складність Паскаля полягала в тому, що він не завжди чітко бачив, коли він дріб'язковий, як у своїй ставці проти Бога, або коли, як у з'ясуванні азартних труднощів шевальє де Мере для нього, він був глибоким.

[І](#I_6). Влада розходяться у поглядах на вік Паскаля, коли ця робота була виконана, оцінка варіюється від п'ятнадцяти до сімнадцяти. Видання праць Паскаля 1819 року містить коротке резюме висловлювань деяких положень про коники, але це не той завершений нарис, який бачив Лейбніц.

# РОЗДІЛ ШОСТИЙ

На березі моря

НЬЮТОН

Метод флюксій є загальним ключем, за допомогою якого сучасні математики розкривають таємниці геометрії, а отже, і природи.—ЄПИСКОП БЕРКЛІ

Я не висуваю гіпотез.—ІСААК НЬЮТОН

"Я НЕ ЗНАЮ , яким я можу з'явитися світові; але для себе я, здається, був лише хлопчиком, який грався на березі моря і раз у раз відволікався на те, щоб знайти більш гладкий камінчик або красивішу раковину, ніж звичайна, в той час як великий океан істини лежав переді мною невідкритим".

Такою була оцінка Ісааком Ньютоном себе наприкінці свого довгого життя. Однак його наступники, здатні майже без винятку оцінити його роботу, вказували на Ньютона як на вищий інтелект, вироблений людським родом — «того, хто в геніальності перевершив людський рід».

Ісаак Ньютон, народився на Різдво («старий стиль» датування), 1642 рік, рік смерті Галілея, походив з родини невеликих, але незалежних фермерів, які жили в садибному будинку хутора Вулсторп, приблизно в восьми милях на південь від Грентхема в графстві Лінкольн, Англія. Його батько, якого також звали Ісаак, помер у віці тридцяти семи років до народження сина. Ньютон був недоношеною дитиною. При народженні він був настільки кволим і слабким, що дві жінки, які пішли до сусіда, щоб отримати «тонік» для немовляти, очікували, що знайдуть його мертвим після повернення. Його мати сказала, що він був настільки низькорослим при народженні, що квартовий кухоль міг легко вмістити все, що було від нього.

Відомо, що недостатньо родоводу Ньютона, щоб зацікавити студентів спадковістю. Його батька сусіди описували як «дикого, екстравагантного, слабкого чоловіка»; його мати, Ханна Ейскоу, була ощадливою, працьовитою і здібною менеджеркою. Після смерті чоловіка місіс Ньютон рекомендували в якості майбутньої дружини старому холостяку як «надзвичайну хорошу жінку». Обережний холостяк, преподобний Варнава Сміт, з сусідньої парафії Норт-Візам, одружився на вдові за цим свідченням. Місіс Сміт залишила свого трирічного сина на піклування бабусі. Від другого шлюбу у неї було троє дітей, жоден з яких не виявив ніяких видатних здібностей. З майна другого шлюбу матері та маєтку батька Ньютон в кінцевому підсумку придбав дохід близько 80 фунтів стерлінгів на рік, що, звичайно, означало набагато більше в сімнадцятому столітті, ніж зараз. Ньютон не був з тих великих математиків, яким доводилося боротися з бідністю.

У дитинстві Ньютон не був міцним і був змушений уникати грубих ігор хлопчиків свого віку. Замість того, щоб розважатися звичайним способом, Ньютон придумав власні диверсії, в яких вперше проявився його геній. Іноді кажуть, що Ньютон не був скоростиглим. Це може бути вірним для математики, але якщо це так в інших відносинах, то потрібне нове визначення скоростиглості. Неперевершений експериментальний геній, який Ньютон повинен був проявити як дослідник таємниць світла, безумовно, проявляється в винахідливості його хлоп'ячих розваг. Повітряні змії з ліхтарями, щоб налякати легковірних селян ночами, ідеально сконструйовані механічні іграшки, які він робив повністю сам і які працювали: водяні колеса, млин, який перемелював пшеницю в снігове борошно, з жадібною мишкою (яка пожирала більшу частину прибутку) як мірошником і рушійною силою, робочі коробки та іграшки для його численних маленьких подруг, Малюнки, сонячний годинник і дерев'яний годинник (який пішов) для себе — ось деякі речі, за допомогою яких цей «нескоростиглий» хлопчик прагнув відвернути інтереси своїх товаришів по іграх у «більш філософські» канали. На додаток до цих більш помітних доказів таланту, набагато вищого за звичайний, Ньютон багато читав і записував у своєму зошиті всілякі таємничі рецепти і незвичайні спостереження. Оцінювати такого хлопчика як просто нормального, здорового хлопця, яким він з'явився своїм сільським друзям, означає пропустити очевидне.

Найбільш рання частина освіти Ньютона була отримана в звичайних сільських школах його околиць. Дядько по материнській лінії, преподобний Вільям Ейскоу, здається, був першим, хто визнав, що Ньютон був чимось незвичайним. Сам випускник Кембриджа, Ейскоу нарешті переконав матір Ньютона відправити сина в Кембридж замість того, щоб тримати його вдома, як вона планувала, щоб допомогти їй керувати фермою після повернення в Вулсторп після смерті чоловіка, коли Ньютону було п'ятнадцять.

Однак перед цим Ньютон перейшов свій Рубікон за власною ініціативою. За порадою дядька його віддали до гімназії Грентема. Перебуваючи там, у найнижчій формі, крім однієї, його мучить шкільний хуліган, який одного разу вдарив Ньютона ногою в живіт, завдавши йому багато фізичного болю та душевних страждань. Підбадьорений одним зі шкільних учителів, Ньютон викликав хулігана на чесну бійку, розбив його і, як останню ознаку приниження, потер боягузливого носа свого ворога об стіну церкви. До цього часу юний Ньютон не виявляв великого інтересу до своїх уроків. Тепер він вирішив довести, що його голова не гірше кулаків, і швидко піднявся до відзнаки найкращого хлопчика в школі. Директор і дядько Ейскоу погодилися, що Ньютон досить хороший для Кембриджа, але вирішальний жереб був кинутий, коли Ейскоу спіймав свого племінника, який читає під живоплотом, коли той повинен був допомагати фермеру займатися маркетингом.

Під час навчання в гімназії Грентема, а згодом під час підготовки до Кембриджа, Ньютон оселився у містера Кларка, сільського аптекаря. На горищі аптекаря Ньютон знайшов посилку зі старими книгами, які він пожирав, а в будинку взагалі падчерку Кларка, міс Сторі, в яку він закохався і з якою заручився перед від'їздом з Вулсторпа в Кембридж в червні 1661 року, у віці дев'ятнадцяти років. Але хоча Ньютон все життя плекав теплу прихильність до своєї першої і єдиної коханої, відсутність і зростаюче поглинання в його творчості відсунули романтику на другий план, і Ньютон так і не одружився. Міс Сторі стала місіс Вінсент.

\* \* \*

Перш ніж продовжити студентську кар'єру Ньютона в Трініті-коледжі, ми можемо коротко поглянути на Англію його часів і деякі наукові знання, спадкоємцем яких став юнак. Бичачі і фанатичні шотландські Стюарти взяли на себе зобов'язання правити Англією відповідно до божественних прав, які, як вони стверджували, належали їм, в результаті чого прості люди обурювалися прийняттям небесної влади і повставали проти піднесеного зарозумілості, дурості та некомпетентності своїх правителів. Ньютон виріс в атмосфері громадянської війни — політичної та релігійної — в якій як пуритани, так і роялісти неупереджено грабували все, що було потрібно, щоб зберегти свої обірвані армії в боротьбі. Карл I (народився в 1600 році, очолиться в 1649 році) зробив все, що в його силах, щоб придушити парламент; але, незважаючи на його безжальні побори та злодійську підтримку власної Зоряної палати через її блискучі збочення закону та загальної справедливості, він не зрівнявся з сумними пуританами під керівництвом Олівера Кромвеля, який, у свою чергу, мав підтримати свої м'ясні крамниці та грубий марш над парламентом, закликаючи до божественної справедливості своєї святої справи.

Вся ця жорстокість і святе лицемірство мали найбільш рятівний вплив на характер юного Ньютона: він ріс з лютою ненавистю до тиранії, вивертів і гноблення, і коли король Джеймс пізніше спробував репресивно втрутитися в університетські справи, математику і натурфілософу не потрібно було забувати, що рішуча демонстрація хребта і єдиний фронт з боку тих, чиї свободи знаходяться під загрозою, є найефективнішим захистом від коаліція недобросовісних політиків; Він знав це завдяки спостереженню і інстинкту.

Ньютону приписується приказка: «Якщо я бачив трохи далі за інших, то це тому, що стояв на плечах велетнів». Він мав. Серед найвищих з цих велетнів були Декарт, Кеплер і Галілей. Від Декарта Ньютон успадкував аналітичну геометрію, яку він спочатку вважав важкою; від Кеплера, три фундаментальних закони руху планет, відкриті емпіричним шляхом після двадцяти двох років нелюдських розрахунків; тоді як від Галілея він придбав перші два з трьох законів руху, які повинні були стати наріжним каменем його власної динаміки. Але цегла не робить будівлю; Ньютон був архітектором динаміки і небесної механіки.

Оскільки закони Кеплера повинні були зіграти роль героя в розробці Ньютоном свого закону всесвітнього тяжіння, вони можуть бути викладені тут.

Я. Планети рухаються навколо Сонця в еліпсах; Сонце знаходиться в одному фокусі цих еліпсів.


[Якщо S, S' - фокуси, P - будь-яке положення планети по її орбіті, то SP + S'P завжди дорівнює AA', велика вісь еліпса: рис., [стор. 94](#page_94).]

II. Лінія, що з'єднує Сонце і планету, змітає рівні площі за рівний час.

III. Квадрат часу для одного повного обороту кожної планети пропорційний кубу її середнього [або середнього] відстані від Сонця.

Ці закони можуть бути доведені за одну або дві сторінки за допомогою обчислення, застосованого до закону всесвітнього тяжіння Ньютона:

Будь-які дві частинки матерії у Всесвіті притягуються одна до одної силою, яка прямо пропорційна добутку їх мас і обернено пропорційна квадрату відстані між ними. Таким чином, якщо m, M - маси двох частинок і d - відстань між ними (всі вимірюються у відповідних одиницях), то сила тяжіння між ними дорівнює Зображення де k - деяке постійне число (при відповідному виборі одиниць маси і відстані k можна прийняти рівним 1, так що тяжіння просто ). Зображення



Для повноти картини викладемо три закони руху Ньютона.

Я. Кожне тіло буде продовжувати перебувати в стані спокою або рівномірного [неприскореного] руху по прямій лінії, за винятком тих випадків, коли воно змушене змінювати цей стан вражаючою силою.

II. Швидкість зміни імпульсу [«маса на швидкість», маса і швидкість вимірюються у відповідних одиницях] пропорційна враженій силі і відбувається в лінії, в якій діє сила.

III. Дія і реакція [як при зіткненні на безфрикційному столі ідеально еластичних більярдних куль] рівні і протилежні [імпульс, який втрачає одна куля, набирається іншою].

Найголовніше для математики у всьому цьому - фраза, що відкриває твердження другого закону руху, швидкості зміни. Що таке ставка і як її вимірювати? Імпульс, як зазначалося, - це «швидкість маси в рази». Вважалося, що маси, про які говорив Ньютон, залишаються постійними під час свого руху, не подібно до електронів та інших частинок сучасної фізики, маси яких помітно зростають, коли їх швидкість наближається до вимірної частки швидкості світла. Таким чином, щоб дослідити «швидкість зміни імпульсу», Ньютону досить уточнити швидкість, яка є швидкістю зміни положення. Його рішення цієї проблеми — надання дієвого математичного методу для дослідження швидкості будь-якої частинки, що рухається будь-яким безперервним способом, яким би нестабільним воно не було, — дало йому головний ключ до всієї таємниці швидкостей та їх вимірювання, а саме  до диференціального числення.

Подібна проблема, що виростає зі ставок, віддала інтегральне числення в його руки. Як обчислити загальну відстань, пройдену за даний момент часу рухомою частинкою, швидкість якої постійно змінюється від миті до миті? Відповідаючи на цю або подібні задачі, деякі сформульовані геометрично, Ньютон натрапив на інтегральне числення. Нарешті, обмірковуючи два типи задач разом, Ньютон зробив велике відкриття: він побачив, що диференціальне числення та інтегральне числення тісно і взаємно пов'язані тим, що сьогодні називається «фундаментальною теоремою числення», яка буде описана в належному місці.

\* \* \*

Крім того, що Ньютон успадкував від своїх попередників в науці і математиці, він отримав від духу свого віку ще два дари, пристрасть до теології і невгамовну спрагу таємниць алхімії. Засуджувати його за те, що він присвятив цим речам свій неперевершений інтелект, який тепер вважався б негідним його серйозних зусиль, означає осудити себе. Бо за часів Ньютона алхімія була хімією, і не було показано, що в ній немає нічого особливого, крім того, що з неї мало вийти, а саме сучасної хімії; і Ньютон, як людина вродженого наукового духу, взявся дослідним шляхом з'ясувати, в чому саме полягають твердження алхіміків.

Що стосується теології, то Ньютон беззаперечно вірив у всемудрого Творця Всесвіту і в його власну нездатність – як у хлопчика на березі моря – осягнути весь океан істини у всіх його глибинах. Тому він вірив, що на небесах є не тільки багато речей, крім його філософії, але й багато на землі, і він зробив своєю справою зрозуміти для себе те, що більшість розумних людей його часу приймали без заперечень (для них це було так само природно, як здоровий глузд) – традиційну розповідь про творіння.

Тому він докладав те, що вважав своїми справді серйозними зусиллями, на спроби довести, що пророцтва Даниїла та поезія Апокаліпсису мають сенс, а також на хронологічні дослідження, метою яких було узгодження дат Старого Завіту з датами історії. За часів Ньютона богослов'я все ще було царицею наук, і вона іноді керувала своїми нав'язливими підданими за допомогою стрижня з латуні та голови чавуну. Ньютон, однак, дозволив своїй раціональній науці вплинути на його переконання настільки, щоб зробити його тим, що зараз буде називатися унітаріанцем.

\* \* \*

У червні 1661 року Ньютон вступив до Трініті-коледжу в Кембриджі як субсидіар — студент, який (у ті часи) заробляв свої витрати чорною службою. Громадянська війна, реставрація монархії в 1661 році і безнатхненне ставлення до Корони з боку університету - все це привело Кембридж до однієї з найнижчих позначок в його історії як навчального закладу, коли Ньютон зайняв свою резиденцію. Проте юний Ньютон, спочатку самотній, швидко знайшов себе і поглинувся своєю роботою.

У математиці вчителем Ньютона був доктор Ісаак Барроу (16301677), богослов і математик, про якого говорили, що блискучий і оригінальний, яким він, безсумнівно, був у математиці, він мав нещастя бути ранковою зіркою, що сповіщає сонце Ньютона. Барроу з радістю визнав, що настав більший, ніж він сам, і коли (1669) настав стратегічний момент, він подав у відставку з лукасівського професора математики (першим власником якого він був) на користь свого незрівнянного учня. Геометричні лекції Барроу стосувалися, серед іншого, його власних методів знаходження площ і малювання дотичних до кривих — по суті, ключових проблем інтегрального і диференціального числення відповідно, і не може бути сумніву, що ці лекції надихнули Ньютона на його власну атаку.

Літопис студентського життя Ньютона невтішно мізерний. Здається, він не справив великого враження на своїх однокурсників, і його короткі, поверхневі листи додому не розповідають нічого цікавого. Перші два роки були витрачені на освоєння елементарної математики. Якщо є якась достовірна розповідь про раптову зрілість Ньютона як першовідкривача, ніхто з його сучасних біографів, здається, не знайшов її. Крім того, що в три роки 1664-66 (двадцять один - двадцять три) він заклав основу всієї своєї подальшої роботи в галузі науки і математики, і що безперервна праця і пізні години викликали хворобу, ми не знаємо нічого певного. Схильність Ньютона до потайливості щодо своїх відкриттів також зіграла свою роль у поглибленні таємниці.

З чисто людського боку Ньютон був досить нормальним студентом, щоб час від часу відпочивати, і в його обліковій книзі є запис про кілька сесій в таверні і дві поразки в картах. Він отримав ступінь бакалавра в січні 1664 року.

\* \* \*


Велика чума (бубонна чума) 1664-65 років, з її більш м'яким повторенням в наступному році, дала Ньютону його велику, хоча і вимушену можливість. Університет був закритий, і більшу частину двох років Ньютон пішов у відставку, щоб медитувати в Вулсторпі. До цього часу він не робив нічого примітного — хіба що захворів через занадто старанне спостереження за кометою і місячними ореолами — або, якщо і робив, то це було таємницею. У ці два роки він винайшов метод потоків (обчислення), відкрив закон всесвітнього тяжіння і експериментально довів, що біле світло складається зі світла всіх кольорів. Все це до того, як йому виповнилося двадцять п'ять.

Рукопис, датована 20 травня 1665 року, показує, що Ньютон у віці двадцяти трьох років досить розвинув принципи обчислення, щоб мати можливість знайти дотичну і кривизну в будь-якій точці будь-якої безперервної кривої. Він назвав свій метод «потоками» — від ідеї «текучих» або змінних величин і їх темпів «потоку» або «зростання». Цьому передувало його відкриття біноміальної теореми, істотний крок до повністю розвиненого числення.

Біноміальна теорема узагальнює такі прості результати, як

(А + Б)2 = А2 + 2АВ + В2, (А + Б)3 = А3 + 3А2Б + 3Ав2 + В3,

і так далі, які знаходять шляхом прямого розрахунку; Саме



де крапки вказують на те, що серія повинна бути продовжена за тим самим законом, що вказаний для написаних термінів; Наступний термін -

Зображення

Якщо n — одне з натуральних чисел 1, 2, 3. . , ряд автоматично закінчується після точно n + 1 доданків. Це легко доводиться (як і в шкільних алгебрах) математичною індукцією.

Але якщо n не є додатнім цілим числом, ряд не закінчується, і цей метод доведення непридатний. Як доказ біноміальної теореми для дробових і негативних  значень n (також для більш загальних значень), з твердженням необхідних обмежень на a,b, з'явилася лише в дев'ятнадцятому столітті, тут потрібно лише констатувати, що, поширюючи теорему на ці значення n, Ньютон переконався в тому, що теорема була правильною для таких значень a, б, як він мав нагоду розглянути у своїй роботі.

Якщо так само ігнорувати всі сучасні уточнення на манер сімнадцятого століття, легко побачити, як остаточно винайшли обчислення. Основними поняттями є поняття змінної, функції та межі. Останнє зайняло багато часу, щоб уточнити.

Буква, скажімо s, яка може приймати кілька різних значень в ході математичного дослідження, називається змінною; Наприклад, s - змінна, якщо вона позначає висоту падаючого тіла над землею.

Слово функція (або його латинський еквівалент), здається, було введено в математику Лейбніцем в 1694 році; в даний час це поняття домінує в більшій частині математики і незамінне в науці. З часів Лейбніца ця концепція була уточнена. Якщо y і x є двома змінними, настільки пов'язаними, що кожного разу, коли числове значення присвоюється x, визначається числове значення y, тоді y називається (однозначною або однорідною) функцією x, і це символізується записами y =f(x).

Замість того, щоб намагатися дати сучасне визначення межі, ми задовольнимося одним з найпростіших прикладів на кшталт тих, які привели послідовників Ньютона і Лейбніца (особливо першого) до використання обмежень при обговоренні темпів змін. Для ранніх розробників обчислення поняття змінних і меж були інтуїтивно зрозумілими; Для нас це надзвичайно тонкі поняття, захищені заростями напівметафізичних загадок, що стосуються природи чисел, як раціональних, так і ірраціональних.

Нехай y — функція x, скажімо, y = f(x). Швидкість зміни y по відношенню до x, або, як її ще називають, похідної від y по відношенню до x, визначається наступним чином. X дається будь-який приріст, скажімо Δx (читай, «приріст x»), так що x стає x + Δx, а f(x), або y, стає f(x + Δx ). Відповідний приріст, Δy, від y є його новим значенням мінус його початкове значення, а саме, Δy = f(x + Δx) —f(x). Як грубе наближення до швидкості зміни y по відношенню до x ми можемо прийняти, за нашим інтуїтивним уявленням про швидкість як «середнє», результат ділення приросту y на приріст x, тобто Зображення

Але це, очевидно, занадто грубо, оскільки і x, і y різняться, і ми не можемо сказати, що це середнє представляє ставку для будь-якого конкретного значення x. Відповідно, ми зменшуємо приріст Δx нескінченно, доводимо, «в межі» Δx наближається до нуля, і слідуємо «середньому» протягом усього процесу: Δy аналогічно нескінченно зменшується і в кінцевому підсумку наближається до нуля; але Зображення Зображення тим самим не представляє нам безглуздий символ, Зображення а має певне граничне значення, яке є необхідною швидкістю зміни y по відношенню до x.

Щоб побачити, як це працює, нехай f(x) — конкретна функція x2, так що y = x2. Слідуючи наведеному вище контуру, отримуємо спочатку

Зображення

Про обмеження поки нічого не сказано. Спрощуючи алгебру, знаходимо

Зображення

Спростивши алгебру, наскільки це можливо, ми тепер дозволимо Δx наблизитися до нуля і побачимоЗображення, що граничне значення дорівнює 2x. Загалом, так само, якщо y = xn, граничне значення Зображення дорівнює nxn–l, що може бути доведено за допомогою біноміальної теореми.

Такий аргумент не задовольнив би сьогоднішнього студента, але щось не набагато краще було досить добре для винахідників обчислення, і це доведеться зробити для нас тут. Якщо y = f(x), граничне значення ( за умови існування такого значення) називається похідною від y по відношенню до x, і позначається Цей ЗображенняЗображення символізм обумовлений (по суті) Лейбніцем і є загальновживаним сьогодні; Ньютон використовував іншийОбраз, менш зручний.

Найпростішими прикладами швидкостей у фізиці є швидкість і прискорення, два фундаментальних поняття динаміки. Швидкість - це швидкість зміни відстані (або "положення", або "простору") по відношенню до часу; прискорення - це швидкість зміни швидкості по відношенню до часу.

Якщо s позначає відстань, пройдену за час t рухомою часткою (приймається, що відстань є функцією часу), то швидкість в момент часу t дорівнює Зображення Позначаючи цю швидкість v, маємо відповідне прискорення, Зображення

Це вводить ідею ставки ставки або другої похідної. Бо в прискореному русі швидкість не постійна, а змінна, і, отже, вона має швидкість зміни: прискорення - це швидкість зміни швидкості зміни відстані (обидві швидкості по відношенню до часу); і щоб вказати цю другу швидкість, або "швидкість швидкості", ми пишемо Зображення для прискорення. Це саме по собі може мати швидкість зміни щодо часу; цей третій курс пишеться Зображення І так далі для четвертого, п'ятого, ... ставки, а саме за четверту, п'яту, ... Похідні. Найважливішими похідними в застосуванні обчислення в науці є перша і друга.

\* \* \*

Якщо тепер ми озирнемося на сказане щодо другого закону руху Ньютона і порівняємо його з подібним для прискорення, то побачимо, що «сили» пропорційні прискоренням, які вони виробляють. З такою кількістю ми можемо «встановити» диференціальне рівняння для задачі, яка аж ніяк не є тривіальною — задачі «центральних сил»: частинка притягується до фіксованої точки силою, напрямок якої завжди проходить через нерухому точку. Враховуючи, що сила змінюється як деяка функція відстані s, скажімо як F(s), де s - відстань частинки в момент часу t від фіксованої точки O,

Зображення

Потрібно описати рух частинки. Невеликий розгляд покаже, що

Зображення

Знак мінус приймається тому, що тяжіння зменшує швидкість. Це диференціальне рівняння задачі, назване так тому, що в ньому бере участь швидкість (прискорення), а ставки (або похідні) є об'єктом дослідження в диференціальному численні.

Перевівши задачу в диференціальне рівняння від нас тепер потрібно вирішити це рівняння, тобто знайти відношення між s і t,  або, кажучи математичною мовою, вирішити диференціальне рівняння, висловивши s як функцію t. Ось тут і починаються труднощі. Може бути досить легко перевести дану фізичну ситуацію в набір диференціальних рівнянь, які не зможе вирішити жоден математик. Взагалі, кожна принципово нова задача у фізиці призводить до типів диференціальних рівнянь, які вимагають створення нових розділів математики для їх розв'язання. Однак конкретне рівняння, наведене вище, може бути вирішене досить просто в термінах елементарних функцій, якщо, Зображення як у законі гравітаційного тяжіння Ньютона. Замість того, щоб заморочуватися з цим конкретним рівнянням, ми розглянемо набагато простіший, якого буде достатньо, щоб виявити точку важливості:

Зображення

Нам дано, що y є функцією x , похідна якої дорівнює x\, потрібно виразити y як функцію x. Більш загально, розглянемо таким же чином


Зображення

Виникає питання, яка функція y (з x), чия похідна (швидкість зміни) по відношенню до x дорівнює f(x)?За умови, що ми зможемо знайти необхідну функцію (або за умови, що така функція існує), ми назвемо її антипохідною f(x) і позначимо її ∫ f(x)dx — з причини, яка з'явиться зараз. На даний момент слід зазначити лише, що ∫f(x)dx символізує функцію (якщо вона існує), похідна якої дорівнює f(x).

При огляді бачимо, що перше з наведених рівнянь має рішення 1/2x2 + c, де c - константа (число, що не залежить від змінної x); таким чином, ∫x dx = 1/2x2 + c.

Навіть цей простий приклад може вказувати на те, що проблема оцінки ∫f(x)dx для порівняно невинних функцій f(x) може бути поза нашими силами. З цього не випливає, що «відповідь» взагалі існує в термінах відомих функцій, коли f(x) вибирається випадковим чином — шанси проти такого шансу є нескінченністю найгіршого роду («незліченними») до одиниці. Коли фізична проблема призводить до одного з цих кошмарів, застосовуються приблизні методи, які дають результат в межах бажаної точності.

За допомогою двох основних понятьЗображення, і ∫f(x)dx, обчислення ми тепер можемо описати фундаментальну теорему обчислення, що їх з'єднує. Для простоти скористаємося діаграмою, хоча це не обов'язково і небажано в точному обліку.



Розглянемо неперервну, незакільцьовану криву, рівняння якої y = f(x) в декартових координатах. Потрібно знайти площу, включену між кривою, віссю абсцис і двома перпендикулярами AA′ BB′, проведеними до осі абсцис з будь-яких двох точок A, B на кривій. Відстані OA′ OB′ дорівнюють a, b відповідно, а саме координати A′, B′ (a, 0), (b, 0). Ми діємо так, як це робив Архімед, розрізаючи необхідну площу на паралельні смуги рівної ширини, розглядаючи ці смуги як прямокутники, не звертаючи уваги на верхні трикутні біти (одна з яких затінена на малюнку), додаючи площі всіх цих прямокутників і, нарешті, оцінюючи межу цієї суми, оскільки кількість прямокутників збільшується нескінченно. Це все дуже добре, але як нам розрахувати ліміт? Відповідь, безумовно, одна з найдивовижніших речей, які коли-небудь відкривав математик.

Спочатку знайдіть ∫f(x)dx. Скажімо, результат F(x). При цьому підставляють a і 6, отримуючи F(a) і F(b). Потім відніміть перше від другого, F(b)—F(a). Це необхідна площа.

Зверніть увагу на зв'язок між y = f(x), рівнянням заданої кривої; Зображенняяка (як видно з розділу про Ферма) дає нахил дотичної до кривої в точці (x, y); і ∫f(x)dx або F(x), яка є функцією, швидкість зміни якої відносно x дорівнює f(x). Ми щойно заявили, що необхідна площа, яка є граничною сумою виду, описаного у зв'язку з Архімедом, задається F(b)—F(a). Таким чином, ми маємо з'єднані схили, або похідні, з граничними сумами, або, як їх ще називають, певними інтегралами. Символ J - старомодна S, перша буква слова Summa.

Підсумовуючи все це в символах, пишемо для даної області Зображення a - нижня межа суми, b - верхня межа; і в якому F(b), F(a) обчислюються шляхом обчислення «невизначеного інтеграла» f∫(x)dx, а саме, знаходячи цю функцію F(x) такою, що її похідна по відношенню до x, дорівнює fЗображення(x). Це фундаментальна теорема числення, оскільки вона представила себе (у своїй геометричній формі) Ньютону і незалежно також Лейбніцу. Як застереження, повторюємо, що численні уточнення, які вимагаються в сучасному твердженні, були проігноровані.

Зображення

\* \* \*

Дві прості, але важливі справи можуть завершити цей нарис провідних понять обчислення, яким вони з'явилися першопрохідцям. До сих пір розглядалися тільки функції однієї змінної. Але природа представляє нам функції декількох змінних і навіть нескінченності змінних.

Візьмемо дуже простий приклад: об'єм V газу є функцією його температури T і тиску на нього P; скажімо, V = F(T, P) — фактична форма функції F тут вказуватися не потрібно. Оскільки T, P змінюються, V змінюється. Але припустимо, що тільки один з T, P змінюється, а інший залишається постійним. Тоді ми повертаємося по суті з функцією однієї змінної, і похідна F(T, P) може бути обчислена по відношенню до цієї змінної. Якщо T змінюється, а P залишається постійною, похідна F(T, P) по відношенню до T називається частковою похідною (по відношенню до T), і щоб показати, що змінна P утримується постійною, для цієї часткової похідної використовується інший символ, d, Аналогічно, якщо ЗображенняP змінюється при T утримується постійною, ми отримуємо Зображення Точно як у випадку звичайного другого, третього, . . . деривативи, у нас є подібні для часткових похідних; таким чином Зображення , означає часткову похідну від Зображення T.

Переважна більшість важливих рівнянь математичної фізики є рівняннями з частинними похідними. Відомим прикладом є рівняння Лапласа, або «рівняння безперервності», яке з'являється в теорії ньютонівського тяжіння, електрики і магнетизму, руху рідини та інших місцях:

Зображення

У русі рідини це математичне вираження того факту, що «ідеальна» рідина, в якій немає вихорів, непорушна. Виведення цього рівняння тут було б недоречним, але твердження про те, що воно означає, може зробити його менш загадковим. Якщо в рідині немає вихорів, три складові швидкості, паралельні осям x,y,z будь-якої частинки в рідині, обчислюються як часткові похідні

Зображення

тієї ж функції u, яка буде визначатися конкретним типом руху. Поєднуючи цей факт з очевидним зауваженням, що якщо рідина нестислива і неруйнівна, з будь-якого невеликого об'єму за одну секунду має витекти стільки рідини, скільки в неї вливається; і відзначаючи, що величина потоку в одну секунду на будь-якій невеликій ділянці дорівнює швидкості потоку, помноженої на площу; ми бачимо (об'єднавши ці зауваження та розрахувавши загальний приплив та загальний відтік), що рівняння Лапласа є більш-менш банальністю.

Справді дивовижна річ у цьому та деяких інших рівняннях математичної фізики полягає в тому, що фізична банальність, коли вона піддається математичним міркуванням, повинна надавати непередбачену інформацію, яка не є банальною. «Передбачення» фізичних явищ, згаданих у наступних розділах, виникли з таких банальних явищ, що розглядаються математично.

Однак у цьому типі проблем виникають дві цілком реальні труднощі. Перший стосується фізика, який повинен мати відчуття, які ускладнення можна відкинути від його проблеми, не калічивши її до невпізнання, щоб він міг взагалі математично її викласти. Друге стосується математика, і це підводить нас до питання великої важливості — останнє, про що ми згадаємо в цьому нарисі обчислення — про те, що називається крайовими задачами.

Наука не кидає рівняння, подібне до рівняння Лапласа, в голову математика і просить його знайти загальне рішення. Те, що він хоче, - це щось (зазвичай) набагато складніше отримати, конкретне  рішення, яке не тільки задовольнить рівняння, але і яке, крім того, буде задовольняти певним допоміжним умовам залежно від конкретної проблеми, яку потрібно розв'язати.

Суть може бути просто проілюстрована проблемою в провідності тепла. Існує a. загальне рівняння (Фур'є) для «руху» тепла в провіднику, подібне до рівняння Лапласа для руху рідини. Припустимо, потрібно знайти кінцевий розподіл температури в циліндричному стрижні, кінці якого утримуються при одній постійній температурі, а вигнута поверхня якого тримається при іншій; «Остаточний» тут означає, що у всіх точках стрижня існує «стаціонарний стан» — без подальшої зміни температури. Рішення повинно не тільки задовольняти загальному рівнянню, воно також повинно відповідати температурам поверхні або початковим граничним умовам.

Друга - складніша частина. Для циліндричного стрижня завдання досить сильно відрізняється від відповідної проблеми для бруска прямокутного перетину. Теорія крайових задач займається підгонкою розв'язків диференціальних рівнянь до заданих початкових умов. Це значною мірою творіння останніх вісімдесяти років. У певному сенсі математична фізика співвідноситься з теорією крайових задач.

\* \* \*

Другим з великих натхненнь Ньютона, яке прийшло до нього в двадцяти двох або трьох роках в 1666 році в Вулсторпі, був його закон всесвітнього тяжіння (вже викладений). У зв'язку з цим не будемо повторювати історію падаючого яблука. Щоб змінити одноманітність класичної розповіді, ми наведемо версію легенди Гаусса, коли прийдемо до нього.

Більшість авторитетів сходяться на думці, що Ньютон дійсно зробив деякі приблизні розрахунки в 1666 році (йому тоді було двадцять три), щоб побачити, чи буде його закон всесвітнього тяжіння враховувати закони Кеплера. Через багато років (в 1684 році), коли Галлей запитав його, який закон тяжіння буде враховувати еліптичні орбіти планет, Ньютон відразу відповів зворотним квадратом.

"Звідки ти знаєш?" — запитав Галлей — Крістофер Рен та інші спонукали його поставити це питання, оскільки велика суперечка з приводу цієї проблеми тривала вже деякий час у Лондоні.

- Чому, я це розрахував, - відповів Ньютон. Намагаючись відновити свій розрахунок (який він помилився), Ньютон зробив помилку і вважав, що помиляється. Але тепер він виявив свою помилку і перевірив свій початковий висновок.

Багато було зроблено про двадцятирічну затримку Ньютона з публікацією закону всесвітнього тяжіння як про незаслужену невдачу через неточні дані. З трьох пояснень тут слід віддати перевагу менш романтичному, але більш математичному, ніж будь-яке з інших.

Затримка Ньютона коренилася в його нездатності вирішити певну задачу інтегрального числення, яка мала вирішальне значення для всієї теорії всесвітнього тяжіння, вираженої в законі Ньютона. Перш ніж він зміг пояснити рух як яблука, так і Місяця, Ньютон повинен був знайти повне тяжіння твердої однорідної сфери до будь-якої частинки маси за межами сфери. Бо кожна частинка сфери притягує частинку маси поза сферою з силою, що змінюється безпосередньо як добуток мас двох частинок і обернено як квадрат відстані між ними: як всі ці окремі тяжіння, нескінченні за кількістю, бути складені або складені в одне результуюче тяжіння?

Це, очевидно, є проблемою інтегрального числення. Сьогодні вона наводиться в підручниках як приклад, яким молоді студенти розпоряджаються за двадцять хвилин і менше. І все ж це тримало Ньютона протягом двадцяти років. Він остаточно вирішив її, звичайно: тяжіння таке ж, як якщо б вся маса сфери була зосереджена в одній точці в її центрі. Задача, таким чином, зводиться до знаходження тяжіння між двома частинками маси на заданій відстані один від одного, і негайне рішення цього таке, як зазначено в законі Ньютона. Якщо це правильне пояснення двадцятирічної затримки, воно може дати нам деяке уявлення про величезну кількість праці, яку покоління математиків з часів Ньютона витратили на розробку і спрощення обчислення до такої міри, щоб звичайні шістнадцятирічні хлопчики могли ефективно використовувати його.

\* \* \*

Хоча наш основний інтерес до Ньютона зосереджений навколо його величі як математика, ми не можемо залишити його з його нерозвиненим шедевром 1666 року. Зробити це означало б не дати уявлення про його величину, тому ми перейдемо до короткого опису інших його видів діяльності, не вдаючись у подробиці (через брак місця) про жодну з них.

Після повернення в Кембридж Ньютон був обраний членом Трійці в 1667 році, а в 1669 році, у віці двадцяти шести років, змінив Барроу на посаді лукасійського професора математики. Його перші лекції були з оптики. У них він виклав власні відкриття і накидав свою корпускулярну теорію світла, згідно з якою світло полягає у випромінюванні корпускул, а не є хвильовим явищем, як стверджували Гюйгенс і Гук. Хоча ці дві теорії здаються суперечливими, обидві корисні сьогодні для співвіднесення явищ світла і, в чисто математичному сенсі, примирені в сучасній квантовій теорії. Таким чином, зараз неправильно говорити, як це могло бути кілька років тому, що Ньютон був абсолютно неправий у своїй корпускулярній теорії.

У наступному, 1668 році, Ньютон своїми руками сконструював телескоп-рефлектор і використовував його для спостереження за супутниками Юпітера. Його мета, безсумнівно, полягала в тому, щоб побачити, чи дійсно всесвітня гравітація універсальна, спостерігаючи за супутниками Юпітера. Цей рік також пам'ятний в історії обчислення. Обчислення Меркатора за допомогою нескінченних рядів площі, пов'язаної з гіперболою, було доведено до відома Ньютона. Метод був практично ідентичний методу Ньютона, який він не опублікував, але який тепер виписав, передав доктору Барроу і дозволив поширюватися серед кількох кращих математиків.

Після свого обрання до Королівського товариства в 1672 році Ньютон повідомив про свою роботу над телескопами і про свою корпускулярну теорію світла. Комісія з трьох осіб, включаючи скандального Гука, була призначена для доповіді про роботу над оптикою. Перевищивши свої повноваження арбітра, Гук скористався можливістю пропагувати хвилеподібну теорію і себе за рахунок Ньютона. Спочатку Ньютон був холоднокровним і науковим під критикою, але коли математик Лукас і лікар Лінус, обидва з Льєжа, приєдналися до Гука, щоб додати пропозиції та заперечення, які швидко змінилися з законних на карпінг і просто дурних, Ньютон поступово почав втрачати терпіння.

Читання його листування в цій першій з його дратівливих суперечок повинно переконати будь-кого, що Ньютон від природи не був потайливим і ревнивим до своїх відкриттів. Тон його листів поступово змінюється від палкої готовності прояснити труднощі, які виявили інші, до подиву, що вчені люди повинні розглядати науку як поле битви для особистих сварок. Від здивування він швидко переходить до холодного гніву і ображеного, дещо дитячого рішення грати самому в майбутньому. Він просто не міг терпіти злісних дурнів із задоволенням.

Нарешті, в листі від 18 листопада 1676 року він говорить: «Я бачу, що зробив себе рабом філософії, але якщо я звільняюся від справи пана Лукаса, я рішуче попрошу її вічно, за винятком того, що я роблю для свого особистого задоволення, або піду, щоб вийти за мною; бо я бачу, що людина повинна або вирішити не випустити нічого нового, або стати рабом, щоб захистити це". Майже ідентичні настрої висловлював Гаусс у зв'язку з неевклідовою геометрією.

Пестливість Ньютона під критикою і його роздратування марними суперечками спалахнули знову після публікації «Принципів». У листі до Галлея 20 червня 1688 року він говорить: «Філософія [наука] настільки владно судова пані, що чоловік повинен був так само добре займатися судовими позовами, як мати справу з нею. Я знайшов її такою раніше, і тепер я не встигаю знову підійти до неї, але вона попереджає мене». Математика, динаміка і небесна механіка насправді були — ми можемо це визнати — другорядними інтересами у Ньютона. Його серце було в алхімії, його дослідженнях хронології та богословських дослідженнях.

Тільки тому, що внутрішній примус спонукав його, він звернувся як відпочинок до математики. Ще в 1679 році, коли йому було тридцять сім років (але коли і його основні відкриття та винаходи надійно замкнулися в голові або на столі), він пише дошкуляючому Гуку: «Я протягом кількох років намагався так переключитися з філософії на інші дослідження, що довго витрачав час, проведений у цьому дослідженні, хіба що, можливо, в бездіяльні години, іноді для відволікання». Ці «диверсії» іноді коштували йому більш безперервних роздумів, ніж його сповідувана праця, як, наприклад, коли він серйозно захворів, думаючи вдень і вночі про рух Місяця, єдина проблема, за його словами, коли-небудь змушувала його голову боліти.

Інша сторона образливості Ньютона проявилася навесні 1673 року, коли він написав Ольденбургу листа про відмову від членства в Королівському товаристві. Ця дратівлива дія інтерпретувалася по-різному. Ньютон назвав своїми причинами фінансові труднощі і його віддаленість від Лондона. Ольденбург повірив математику на слово і сказав йому, що за правилами він може зберегти своє членство без оплати. Це привело Ньютона до тями і він відкликав свою відставку, тим часом відновивши самовладання. Проте Ньютон думав, що його ось-ось буде важко тиснути. Однак його фінанси тепер випрямлялися, і він відчував себе краще. Тут можна відзначити, що Ньютон не був розсіяним мрійником, коли мова йшла про гроші. Він був надзвичайно проникливим і помер багатою людиною для свого часу. Але якщо він проникливий і ощадливий, він також був дуже ліберальним зі своїми грошима і завжди був готовий допомогти нужденному другові якомога ненав'язливіше. До юнаків він був особливо щедрим.

\* \* \*

1684-86 роки знаменують одну з великих епох в історії всієї людської думки. Вміло вмовляючи Галлея, Ньютон нарешті погодився написати свої астрономічні та динамічні відкриття для публікації. Напевно, жоден смертний ніколи не думав так старанно і безперервно, як Ньютон, складаючи свої Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (Математичні принципи натуральної філософії). Ніколи не піклуючись про своє тілесне здоров'я, Ньютон, здається, забув, що у нього є тіло, яке вимагає їжі і сну, коли він віддався композиції свого шедевра. Прийоми їжі ігнорувалися або забувалися, і, вставаючи з уривка сну, він годинами сидів на краю ліжка напіводягнений, протягуючи лабіринти своєї математики. У 1686 році Principia була подарована Королівському суспільству, а в 1687 році була надрукована на кошти Галлея.

Про опис змісту Principia тут не може бути й мови, але невелика жменька невичерпних скарбів, які вона містить, може бути коротко виставлена. Дух, що оживляє весь твір, — це динаміка Ньютона, його закон всесвітнього тяжіння і застосування обох до Сонячної системи — «системи світу». Хоча обчислення зникло з синтетичних геометричних демонстрацій, Ньютон стверджує (в листі), що він використовував його для виявлення своїх результатів і, зробивши це, приступив до переробки доказів, наданих обчисленням, в геометричну форму, щоб його сучасники могли легше зрозуміти головну тему - динамічну гармонію небес.

По-перше, Ньютон вивів емпіричні закони Кеплера з власного закону тяжіння, і він показав, як можна розрахувати масу Сонця, а також як можна визначити масу будь-якої планети, що має супутник. По-друге, він поклав початок надзвичайно важливій теорії збурень: Місяць, наприклад, притягується не тільки Землею, але і Сонцем; отже, орбіта Місяця буде збурена тяжінням Сонця. Таким чином, на рахунку Ньютона два стародавніх спостереження завдяки Гіппарху і Птолемею. Наше власне покоління бачило нині високорозвинену теорію збурень, застосовану до електронних орбіт, особливо для атома гелію. Крім цих древніх спостережень, із закону всесвітнього тяжіння були виведені сім інших нерівностей руху Місяця, які спостерігали Тихо Браге (1546-1601), Фламстід (1646-1719) та інші.

Ось вам і місячні збурення. Подібне стосується і планет. Ньютон почав теорію планетарних збурень, яка в дев'ятнадцятому столітті повинна була привести до відкриття планети Нептун, а в двадцятому - до Плутона.

«Беззаконні» комети — все ще попередження з розлюченого неба для забобонних очей — були підпорядковані універсальному закону як нешкідливі члени сім'ї Сонця, з такою точністю, що ми тепер розраховуємо і вітаємо їх ефектне повернення (якщо тільки Юпітер або якийсь інший сторонній не турбує їх надмірно), як ми зробили в 1910 році, коли прекрасна комета Галлея повернулася негайно за графіком після відсутності сімдесяти чотирьох років.

Він почав величезне і ще неповне вивчення планетарної еволюції, розрахувавши (з його динаміки і універсального закону) сплощення Землі на її полюсах через добового обертання, і довів, що форма планети визначає тривалість її дня, так що якби ми точно знали, наскільки плоска Венера на полюсах, Можна сказати, скільки часу їй потрібно, щоб повністю обернутися навколо осі, що з'єднує її полюси. Він розрахував варіацію ваги з широтою. Він довів, що порожниста оболонка, обмежена концентричними сферичними поверхнями, і однорідна, не робить ніякої сили на маленьке тіло ніде всередині нього. Останнє має важливі наслідки в електростатиці — також у сфері художньої літератури, де воно використовувалося як мотив для кумедних фантазій.

Прецесія рівнодення прекрасно пояснювалася тяжінням Місяця і Сонця до екваторіальної опуклості Землі, змушуючи нашу планету коливатися, як дзига. Таємничі припливи також природним чином потрапили в грандіозну схему - були розраховані як місячні, так і сонячні припливи, і з спостережуваних висот весняних і припливів була виведена маса Місяця. Перша книга заклала принципи динаміки; По-друге, рух тіл в середовищах, що чинять опір, і рух рідини; Третьою стала знаменита «Система світу».

Напевно, жоден інший закон природи так просто не об'єднав якусь таку масу природних явищ, як закон всесвітнього тяжіння Ньютона в його «Принципі». До честі сучасників Ньютона належить те, що вони принаймні тьмяно усвідомлювали масштаби зробленого, хоча мало хто з них міг слідувати міркуванням, за допомогою яких було досягнуто дивовижне чудо об'єднання і зроблено з автора «Принципу» напівбога. Минуло багато років, ньютонівська система викладалася в Кембриджі (1699) і Оксфорді (1704). Франція дрімала півстоліття, все ще запаморочуючись від виру ангельських вихорів Декарта. Але тепер містика поступилася місцем розуму, і Ньютон знайшов свого найбільшого наступника не в Англії, а у Франції, де Лаплас поставив перед собою завдання продовжити і завершити Principia.

\* \* \*

Після Principia решта - антиклімаксія. Хоча місячна теорія продовжувала мучити і «відволікати» його, Ньютон тимчасово захворів на «філософію» і вітав можливість звернутися до менш небесних справ. Яків II, норовливий шотландець і фанатичний католик, яким він був, вирішив змусити університет надати ступінь магістра бенедиктинцю через протести академічної влади. Ньютон був одним з делегатів, які в 1687 році поїхали до Лондона, щоб представити справу університету перед Судом Вищої комісії під головуванням цього великого і чорногвардійського адвоката, лорда-верховного канцлера Джорджа Джеффріса — «сумнозвісного Джеффріса», як він відомий в історії. Віртуозно образивши лідера делегатів, Джеффріс відмахнувся від решти з наказом більше не грішити. Ньютон, очевидно, тримав спокій. Нічого не можна було отримати, відповівши такій людині, як Джеффріс, у власному розпліднику. Але коли інші підписали б ганебний компроміс, саме Ньютон вклав у них хребет і не дав їм підписати. Він виграв день; Нічого цінного не було втрачено—навіть честі. «Чесна мужність у цих питаннях, — писав він пізніше, — забезпечить усіх, маючи закон на нашому боці».

Кембридж, очевидно, високо оцінив мужність Ньютона, оскільки в січні 1689 року він був обраний представляти університет у парламенті Конвенту після того, як Джеймс II втік з країни, щоб звільнити місце для Вільгельма Оранського та його Марії, а вірний Джеффріс заривався в гнойові пагорби, щоб уникнути готового правосуддя натовпу. Ньютон засідав у парламенті до його розпуску в лютому 1690 року. До його честі, він ніколи не виголошував промови на місці. Але він був вірний своїй посаді і не проти політики; його дипломатія була багато в чому пов'язана з підтриманням бурхливого університету вірним порядним королю і королеві.

Смак Ньютона до «реального життя» в Лондоні довів його наукову відмову. Впливові та офіційні друзі, включаючи філософа Джона Локка (1632-1704) слави «Людського розуміння», переконали Ньютона, що він не отримує своєї частки почестей. Вінцем імбецильності англосаксонської породи є її німа віра в державну посаду або адміністративну посаду як вищу честь для людини розуму. Англійці нарешті (1699) зробили Ньютона майстром монетного двору для реформування та нагляду за карбуванням монет Королівства. Для цілковитого «піднесення» автора «Принципу» перевершує лише радість сера Девіда Брюстера в його житті Ньютона (i860) над «заслуженим визнанням», таким чином наданим англійським народом генію Ньютона. Звичайно, якщо Ньютон дійсно хотів чогось подібного, то сказати нічого; Він мільйони разів заробляв право робити все, що забажає. Але його зайняті друзі не обов'язково повинні були його переслідувати.

Це сталося не все відразу. Чарльз Монтегю, пізніше граф Галіфакс, член Трініті-коледжу і близький друг Ньютона, якому допомагав і підбадьорював вічно зайнятий і пліткарський Семюел Пепіс (1633-1703) щоденникової слави, розбурханий Локком і самим Ньютоном, почав тягнути дроти, щоб отримати Ньютону якесь визнання, «гідне» його.

Переговори, очевидно, не завжди проходили гладко, і дещо підозрілий темперамент Ньютона змусив його повірити, що деякі з його друзів грають з ним швидко і вільно — як, ймовірно, і були. Втрата сну і байдужість до їжі, які дозволили йому скласти Principia за вісімнадцять місяців, помстилися. Восени 1692 року (коли йому було майже п'ятдесят і він повинен був бути на висоті) Ньютон серйозно захворів. Відраза до всієї їжі і майже повна нездатність заснути, посилені тимчасовою манією переслідування, призвели до чогось небезпечно близького до тотального психічного колапсу. Жалюгідний лист Локку від 16 вересня 1693 року, написане після його одужання, показує, наскільки він був хворий.

\* \* \*

ПАН

Вважаючи, що ти намагаєшся посварити мене з жінками та іншими способами, я був настільки вражений цим, що коли хтось сказав мені, що ти хворобливий і не будеш жити, я відповів: «Не краще, якби ти був мертвий. Я бажаю, щоб ти пробачив мені цю немилосердність. Бо тепер я задоволений, що те, що ви зробили, є справедливим, і я прошу вибачення за те, що ви важко думали про вас за це, і за те, що ви представили, що ви вдарили в корінь моралі, в принципі, який ви виклали у своїй книзі ідей і задумали продовжити в іншій книзі, і що я прийняв вас за хобіста. Я прошу вибачення також за те, що ви говорили або думали, що був намір продати мені офіс або посварити мене.

Я твій найскромніший

І нещасний слуга,

Є. НЬЮТОН

\* \* \*

Звістка про хворобу Ньютона поширилася на континент, де, природно, була сильно перебільшена. Його друзі, в тому числі той, хто мав стати його найзапеклішим ворогом, раділи його одужанню. Лейбніц писав знайомому, висловлюючи задоволення тим, що Ньютон знову сам по собі. Але вже в рік свого одужання (1693) Ньютон вперше почув, що обчислення стає добре відомим на континенті і що його зазвичай приписують Лейбніцу.

Десятиліття після публікації Principia було приблизно порівну розділене між алхімією, теологією та занепокоєнням, з більш-менш мимовільними та головними екскурсами в місячну теорію. Ньютон і Лейбніц все ще були в сердечних стосунках. Їхні «друзі», необізнані як кафри з усієї математики і обчислення зокрема, ще не вирішили звинувачувати один одного в плагіаті при винаході обчислення і навіть у грубій нечесності в найганебнішій суперечці за пріоритет в історії математики. Ньютон визнавав заслуги Лейбніца, Лейбніц визнавав Ньютона, і на цьому мирному етапі їхнього знайомства ні на мить не підозрював, що інший вкрав у іншого стільки, скільки єдине уявлення про обчислення.

Пізніше, в 1712 році, коли навіть обиватель - ревний патріот, який нічого не знав про факти, - смутно зрозумів, що Ньютон зробив щось величезне в математиці (більше, напевно, як говорив Лейбніц, ніж було зроблено за всю історію до нього), питання про те, хто винайшов обчислення, стало предметом гострої національної ревнощів, і вся освічена Англія згуртувалася за своїм дещо розгубленим чемпіоном, виючи, що його суперник злодій і брехун.

Ньютон спочатку не був винен. Не був Лейбніц і таким. Але коли британський спортивний інстинкт почав заявляти про себе, Ньютон погодився з ганебною атакою і сам запропонував або погодився на тіньові схеми відвертої нечесності, спрямовані на перемогу в міжнародному чемпіонаті будь-якою ціною, навіть національною честю. Лейбніц і його покровителі вчинили так само. Результатом усього цього стало те, що норовливі британці практично математично гнили протягом усього століття після смерті Ньютона, тоді як більш прогресивні швейцарці та французи, наслідуючи приклад Лейбніца і розвиваючи його незрівнянно кращий спосіб простого написання обчислення, вдосконалили предмет і зробили його простим, легко прикладним втіленням досліджень, які безпосередні наступники Ньютона повинні були мати честь зробити це.

\* \* \*

У 1696 році, у віці п'ятдесяти чотирьох років, Ньютон став наглядачем монетного двору. Його робота полягала в реформуванні карбування. Зробивши це, він був підвищений в 1699 році до гідності магістра. Єдине задоволення, яке математики можуть отримати в цій деградації вищого інтелекту віків, - це спростування, яке вони дали, дурного марновірства про те, що математики не мають практичного сенсу. Ньютон був одним з найкращих майстрів, яких коли-небудь мав монетний двір. Він серйозно ставився до своєї роботи.

У 1701-2 роках Ньютон знову представляв Кембриджський університет в парламенті, а в 1703 році був обраний президентом Королівського товариства, почесної посади, на яку він раз по раз переводився аж до своєї смерті в 1727 році. У 1705 році він був посвячений в лицарі доброю королевою Анною. Ймовірно, ця честь була визнанням його заслуг як міняйла, а не визнанням його першості в храмі мудрості. Це все, як годиться: якщо «стрічка, яку можна встромити в пальто» - нагорода політика-перебіжчика, чому розумній і принциповій людині має бути лестощів, якщо його ім'я фігурує в іменинному списку почестей, присуджених королем? Кесареві може бути надано те, що є його, без жалю; але коли людина науки, як людина науки, розкуповує послід зі столу королівської особи, він приєднується до мангі та голодних собак, які облизують виразки жебраків на святі Занурення. Залишається сподіватися, що Ньютона посвятили в лицарі за його заслуги перед міняйлами, а не за його науку.

Чи був математичний геній Ньютона мертвим? Категорично ні. Він як і раніше був рівним Архімеду. Але мудріший старий грек, природжений аристократ, яким він був, на щастя, нічого не дбав про почесті посади, яка завжди була його; До останньої хвилини свого довгого життя він математизував так само потужно, як і в молодості. Але для нещасних випадків хвороб і бідності, яким можна запобігти, математики інтелектуально є довгоживучою расою; Їхня творчість на десятиліття переживає творчість поетів, художників і навіть учених. Ньютон все ще був таким же мужнім інтелектом, як і будь-коли. Маючи своїх офіційних друзів, але не кажучи вже про нього, Ньютон міг би легко створити варіаційне числення, інструмент фізико-математичного відкриття, що поступається лише обчисленню, замість того, щоб залишити його для ініціювання Бернулліса, Ейлера та Лагранжа. Він уже натякав на це в Principia, коли визначав форму поверхні обертання, яка буде розщеплюватися через рідину з найменшим опором. Він мав це в собі, щоб викласти широкі лінії всього методу. Подібно до Паскаля, коли він покинув цей світ заради туманнішого, хоча й більш задовільного царства небесного, Ньютон все ще був математиком, коли повернувся спиною до свого кембриджського кабінету і увійшов до більш вражаючого святилища на Монетному дворі.

У 1696 році Йоганн Бернуллі і Лейбніц між собою придумали два диявольських виклики математикам Європи. Перше все ще має важливе значення; Другий знаходиться не в тому ж класі. Припустимо, що дві точки закріплюються навмання у вертикальній площині. Яка форма кривої, вниз по якій частинка повинна ковзати (без тертя) під дією сили тяжіння, щоб пройти з верхньої точки в нижню за найменший час? Це проблема брахістохрону ( = "найкоротший час"). Після того, як задача ставила математиків Європи в глухий кут протягом шести місяців, вона була запропонована знову, і Ньютон вперше почув про неї 29 січня 1696 року, коли друг повідомив про неї йому. Він щойно повернувся додому, втомлений, після довгого дня на Монетному дворі. Після вечері він вирішив проблему (і другу також), а наступного дня анонімно повідомив про свої рішення Королівському товариству. Але, незважаючи на всю свою обережність, він не міг приховати свою особистість — перебуваючи на монетному дворі, Ньютон обурювався спробами математиків і вчених залучити його до дискусій, що представляють науковий інтерес. Побачивши рішення, Бернуллі відразу ж вигукнув: «Ах! Лева я впізнаю за лапою». (Це не точний переклад латинської мови B.) Всі вони знали Ньютона, коли бачили його, навіть якщо у нього був мішок з грошима над головою і він не оголошував свого імені.

Другий доказ життєздатності Ньютона повинен був з'явитися в 1716 році, коли йому було сімдесят чотири. Лейбніц необачно запропонував те, що здавалося йому складною проблемою, як виклик математикам Європи і, зокрема, спрямоване на Ньютона.[II](#II_5) Ньютон отримав це о п'ятій годині одного дня, коли повертався виснаженим з благословенного монетного двору. Він вирішив це того вечора. Цього разу Лейбніц дещо оптимістично подумав, що потрапив у пастку Лева. За всю історію математики Ньютон не мав перевершення (і, можливо, рівних) у здатності миттєво зосередити всі сили свого інтелекту на труднощах.

Історія про почесті, які випадають на долю людини за життя, є лише тривіальним читанням для його наступників. Все, що варто було мати, Ньютон отримав живій людині. В цілому Ньютону пощастило жити так само, як і будь-якій великій людині. Його тілесне здоров'я було відмінним до останніх років; Він ніколи не носив окулярів і втратив лише один зуб за все своє життя. Його волосся побіліло в тридцять, але залишалося густим і м'яким до самої смерті.

Літопис його останніх днів більш людяний і більш зворушливий. Навіть Ньютон не зміг уникнути страждань. Його мужність і витривалість під майже постійним болем протягом останніх двох-трьох років його життя додають лише ще один лавр до його корони як людської істоти. Муки «каменя» він переносив, не здригаючись, хоча піт котився з нього, і завжди зі словом співчуття тим, хто чекав на нього. Нарешті і милосердно він був серйозно ослаблений «постійним кашлем» і, нарешті, після полегшення болю протягом декількох днів, мирно помер уві сні між першою і другою годинами ранку 20 березня 1727 року, на вісімдесят п'ятому році життя. Похований у Вестмінстерському абатстві.

[І](#I_8). Ходили чутки, що улюблена племінниця Ньютона використовувала свої чари для подальшого просування Ньютона.

[ІІ.](#II_4) Завдання полягало в тому, щоб знайти ортогональні траєкторії будь-якого однопараметричного сімейства кривих (на сучасній мові).

# РОЗДІЛ СЬОМИЙ

Майстер на всі руки

ЛЕЙБНІЦ

У мене так багато ідей, які, можливо, принесуть якусь користь у часі, якщо колись інші проникнуть глибше, ніж я, і приєднають красу їхнього розуму до моєї праці.—Г. В. ЛЕЙБНІЦ

«МАЙСТЕР НА ВСІ РУКИ, МАЙСТЕР НІКОГО» МАЄ СВОЇ ВРАЖАЮЧІ ВИНЯТКИ, ЯК І БУДЬ-ЯКЕ ІНШЕ НАРОДНЕ ПРИСЛІВ'Я, І Готфрід Вільгельм Лейбніц (16461716) - один з них.

Математика була лише однією з багатьох областей, в яких Лейбніц виявив помітний геній: право, релігія, державне управління, історія, література, логіка, метафізика і спекулятивна філософія зобов'язані йому внеском, кожен з яких забезпечив би йому славу і зберіг пам'ять. «Універсальний геній» може бути застосований до Лейбніца без гіпербол, як не може бути застосований до Ньютона, його суперника в математиці і його нескінченної переваги в натурфілософії.

Навіть у математиці універсальність Лейбніца контрастує з неухильним напрямком Ньютона до унікальної мети — застосування математичних міркувань до явищ фізичного всесвіту: Ньютон уявляв собі одну річ абсолютно першої величини в математиці; Лейбніца, два. Першим з них було числення, другим - комбінаторний аналіз. Числення є природною мовою безперервного; Комбінаторний аналіз робить для дискретного (див. Главу 1) те, що обчислення робить для неперервного. У комбінаторному аналізі ми стикаємося з сукупністю різних речей, кожна з яких має свою індивідуальність, і нас просять у найзагальнішій ситуації стверджувати, які відносини, якщо такі є, існують між цими абсолютно різнорідними індивідами. Тут ми дивимося не на згладжені подібності нашої математичної сукупності, а на те, що індивіди, як індивіди, мають спільне — очевидно, небагато. Насправді здається, ніби врешті-решт все, що ми можемо сказати комбінаторно, зводиться до питання підрахунку індивідів різними способами та порівняння результатів. Те, що ця, здавалося б, абстрактна і, здавалося б, безплідна процедура повинна привести до чогось важливого, за своєю природою є дивом, але це факт. Лейбніц був піонером у цій галузі і одним з перших зрозумів, що анатомія логіки — «закони мислення» — є питанням комбінаторного аналізу. У наші дні весь предмет арифметизується.

У Ньютона математичний дух його епохи прийняв певну форму і зміст. Після робіт Кавальєрі (15981647), Ферма (1601-1665), Уолліса (1616-1703), Барроу (16301677) та інших було неминуче, що обчислення повинно бути організовано як автономна дисципліна. Подібно кристалу, що опускається в насичений розчин в критичний момент, Ньютон затвердів підвішені ідеї свого часу, і обчислення прийняло певну форму. Будь-який розум першого рангу міг би однаково добре служити кристалом. Лейбніц був іншим першокласним розумом епохи, і він теж кристалізував обчислення. Але він був більше, ніж агентом для вираження духу свого часу, яким Ньютон в математиці не був. У своїй мрії про «універсальну характеристику» Лейбніц значно випередив свій вік більш ніж на два століття, знову ж таки, лише в тому, що стосується математики та логіки. Наскільки ще показали історичні дослідження, Лейбніц був один у своєму другому великому математичному сні.

Об'єднання в одному розумі вищих здібностей у двох широких, антитетичних областях математичної думки, аналітичній і комбінаторній, або безперервному і дискретному, було безпрецедентним до Лейбніца і без послідовності після нього. Він єдина людина в історії математики, яка мала обидві якості мислення в найвищому ступені. Його комбінаторна сторона відбилася в роботах його німецьких наступників, багато в чому в дрібницях, і лише в двадцятому столітті, коли робота Уайтхеда і Рассела, слідом за роботою Буля в дев'ятнадцятому, частково реалізувала лейбніціанську мрію про універсальні символічні міркування, вища важливість для всієї математичної та наукової думки комбінаторної сторони математики стала настільки значущою, наскільки передбачав Лейбніц. Сьогодні комбінаторний метод Лейбніца, розроблений в символічній логіці та її розширеннях, так само важливий для аналізу, який він і Ньютон почали в напрямку його нинішньої складності, як і сам аналіз; бо символічний метод пропонує єдину перспективу очищення математичного аналізу парадоксів і антиномій, які кишіли його основами з часів Зенона.

Комбінаторний аналіз вже згадувався в зв'язку з роботами Ферма і Паскаля в математичній теорії ймовірності. Це, однак, лише деталь у «універсальній характеристиці», яку мав на увазі Лейбніц і до якої (як здасться) він зробив значний перший крок. Але розвиток і застосування обчислення пропонували непереборну привабливість для математиків вісімнадцятого століття, і програма Лейбніца не була сприйнята серйозно до 1840-х років. Після цього він знову ігнорувався за винятком кількох нонконформістів математичної моди до 1910 року, коли сучасний рух у символічних міркуваннях зародився в іншій Principia, Whitehead and Russell, Principia Mathematica.

З 1910 року програма стала одним з основних інтересів сучасної математики. Цікавим видом «вічного повторення» є теорія ймовірності, де вперше з'явився комбінаторний аналіз у вузькому сенсі (застосований Паскалем, Ферма та їхніми наступниками), нещодавно потрапила під програму Лейбніца в фундаментальному перегляді основних понять ймовірності, які досвід, частково в новій квантовій механіці, виявився бажаним; і сьогодні теорія ймовірностей знаходиться на шляху до того, щоб стати провінцією в імперії символічної логіки — «комбінаторної» в широкому сенсі Лейбніца.

Роль, яку Лейбніц зіграв у створенні обчислення, була відзначена в попередньому розділі, а також катастрофічні суперечки, до яких ця частина призвела. Довгий час після того, як і Ньютон, і Лейбніц були мертві і поховані (Ньютон у Вестмінстерському абатстві, реліквія, яку шанує вся англомовна раса; Лейбніц, байдуже скинутий власним народом у незрозумілу могилу, де тільки люди з лопатами і його власним секретарем чули, як бруд падав на труну), Ньютон відніс усі почесті — або безчестя, принаймні скрізь, де говорять англійською.

Лейбніц сам не розробив свій великий проект зведення всіх точних міркувань до символічної техніки. Ні, якщо вже на те пішло, цього ще не зроблено. Але він все це собі уявив, і він зробив значний старт. Рабство принценям свого часу, щоб заробити нікчемні почесті та більше грошей, ніж йому було потрібно, універсальність його розуму та виснажливі суперечки в останні роки його життя - все це ополчувалося проти всього створення такого шедевра, якого Ньютон досяг у своїй Principia. У голому підсумку того, чого досяг Лейбніц, його багатогранна діяльність і невгамовна цікавість, ми побачимо знайому трагедію розчарування, яка передчасно засохла не один математичний талант найвищого порядку: Ньютон, який переслідує народну повагу, не гідну його плюватися, і Гаусс, спокушений своєю більшою роботою необхідністю привернути увагу людей, які були його інтелектуальними нижчими. Тільки Архімед з усіх найбільших математиків ніколи не вагався. Він один народився в соціальному класі, до якого інші прагнули піднести себе; Ньютон грубо і прямо; Гаусс побічно і, без сумніву, підсвідомо, домагаючись апробації людей з усталеною репутацією і визнаним соціальним становищем, хоча сам він був найпростішим з простих. Отже, зрештою, можна щось сказати про аристократію: володіння нею за правом народження чи інша соціальна дискримінація – це єдине, що навчить її щасливого володаря її нікчемності.

У випадку з Лейбніцем жадібність до грошей, яку він ловив у своїх аристократичних роботодавців, сприяла його інтелектуальному союзу: він назавжди розплутував родоводи напівкоролівських бастардів, чиї нащадки платили йому щедру платню, і доводив своїм недосконалим знанням закону свої законні претензії на герцогства, якими недбалі предки знехтували їх блудом. Але більш катастрофічно, ніж його свербіж грошей, його універсальний інтелект, здатний на все і на все, якби він прожив тисячу років замість мізерних сімдесяти, знищив його. Оскільки Гаусс звинувачував його в цьому, Лейбніц розтратив свій чудовий талант до математики на різноманітні предмети, у всіх з яких жодна людина не могла сподіватися бути вищою, тоді як, за словами Гаусса, він мав у собі перевагу в математиці. Але навіщо його засуджувати? Він був таким, яким він був, і волею-неволею йому доводилося «терпіти своє дивне». Сама дифузія його генія зробила його здатним до сну, який пропустили Архімед, Ньютон і Гаусс, — «універсальної характеристики». Інші можуть довести це до реалізації; Лейбніц зробив свій внесок, щоб мріяти, щоб це було можливим.

Можна сказати, що Лейбніц прожив не одне життя, а кілька. Як дипломат, історик, філософ і математик він зробив достатньо в кожній галузі, щоб заповнити одне звичайне трудове життя. Молодший за Ньютона приблизно на чотири роки, він народився в Лейпцигу 1 липня 1646 року і, проживши всього сімдесят років проти вісімдесяти п'яти років Ньютона, помер в Ганновері 14 листопада 1716 року. Його батько був професором моральної філософії і походив з хорошої сім'ї, яка служила уряду Саксонії протягом трьох поколінь. Таким чином, ранні роки молодого Лейбніца пройшли в атмосфері науки, сильно зарядженої політикою.

У віці шести років він втратив батька, але не раніше, ніж придбав у нього пристрасть до історії. Хоча він відвідував школу в Лейпцигу, Лейбніц був в основному самоучкою, безперервно читаючи в бібліотеці свого батька. У вісім років він почав вивчати латинь і до дванадцяти років опанував її достатньо, щоб скласти похвальний латинський вірш. З латині він перейшов на грецьку, яку також вивчив значною мірою власними зусиллями.

На цьому етапі його психічний розвиток паралельний з розвитком Декарта: класичні дослідження більше не задовольняли його, і він звернувся до логіки. З його спроб у віці менше п'ятнадцяти років реформувати логіку, представлену класицистами, схоластиками та християнськими отцями, розвинулися перші зародки його Characteristica Universalis або Універсальної математики, яка, як показали Кутура, Рассел та інші, є ключем до його метафізики. Символічна логіка, винайдена Булем у 1847-54 роках (буде розглянута в наступному розділі), є лише тією частиною Характеристики, яку Лейбніц назвав численням raticinator. Його власний опис універсальної характеристики буде процитовано в даний час.

У п'ятнадцятирічному віці Лейбніц вступив до Лейпцизького університету на юридичний факультет. Закон, однак, займав не весь його час. У перші два роки він багато читав філософію і вперше пізнав новий світ, який відкрили сучасні, або «природні» філософи Кеплер, Галілей і Декарт. Побачивши, що цю новішу філософію може зрозуміти лише людина, знайома з математикою, Лейбніц провів літо 1663 року в Єнському університеті, де відвідував математичні лекції Ерхарда Вайгеля, людини зі значною місцевою репутацією, але навряд чи математика.

Після повернення до Лейпцига зосередився на юриспруденції. До 1666 року, у віці двадцяти років, він був грунтовно підготовлений до отримання ступеня доктора права. Ми пам'ятаємо, що це рік, в якому Ньютон почав рустацію в Вулсторпі, яка дала йому обчислення і його закон всесвітнього тяжіння. Лейпцизький факультет, жовчний від ревнощів, відмовив Лейбніцу в його ступені, офіційно через його молодість, фактично тому, що він знав про право більше, ніж вся нудна їх доля.

До цього він отримав ступінь бакалавра в 1663 році у віці сімнадцяти років з блискучим есе, що передвіщає одну з кардинальних доктрин його зрілої філософії. Ми не будемо вдаватися в це, але можна згадати, що однією з можливих інтерпретацій есе Лейбніца є вчення про "організм в цілому", яке одна прогресивна школа біологів, а інша психологів знайшла привабливою в наш час.

Відчувши відразу до дріб'язковості лейпцизького факультету, Лейбніц назавжди покинув рідне місто і вирушив до Нюрнберга, де 5 листопада 1666 року в дочірньому університеті Альтдорфа йому не тільки відразу надали ступінь доктора за його нарис про новий метод (історичний) викладання права, але й благали прийняти університетську професорську юридичну освіту. Але, подібно до того, як Декарт відмовився від пропозиції генерал-лейтенанта, тому що знав, чого хоче від життя, Лейбніц відмовився, заявивши, що у нього зовсім інші амбіції. Що це могло бути, він не розголошував. Здається малоймовірним, що вони могли бути вищими дріб'язковими для принців, в які доля тепер його штовхнула. Трагедія Лейбніца полягала в тому, що він познайомився з юристами раніше вчених.

Його есе про викладання права та його пропоновану рекодифікацію було написано під час подорожі з Лейпцига до Нюрнберга. Це ілюструє довічну характеристику Лейбніца, його здатність працювати де завгодно, в будь-який час, за будь-яких умов. Він читав, писав і думав без упину. Значна частина його математики, не кажучи вже про інші його роздуми про все по цей бік вічності та за її межами, була виписана в тремтливих, протяглих брязкальцях, які натикалися на коров'ячі стежки Європи сімнадцятого століття, коли він поспішав туди-сюди на безладні накази своїх роботодавців. Жнива всієї цієї безперервної діяльності були масою паперів, всіх розмірів і всіх якостей, завбільшки, як молода копиця сіна, яка ніколи ретельно не сортувалася, а тим більше не публікувалася. Сьогодні більша його частина лежить у королівській ганноверській бібліотеці, чекаючи терплячої праці армії вчених, щоб витягнути пшеницю з соломи.

Здається неймовірним, що один голова міг бути відповідальним за всі думки, опубліковані і неопубліковані, які Лейбніц віддав на папері. Як предмет, що представляє інтерес для френологів і анатомів, було заявлено (надійно чи ні, я не знаю), що череп Лейбніца був викопаний, виміряний і виявлений помітно нижче нормального дорослого розміру. У цьому може бути щось, оскільки багато хто з нас бачили ідеальних ідіотів з благородними бровами, що випирають з голів, великих, як горщики з бульйоном.

Чудесний 1666 рік Ньютона також був великим роком для Лейбніца. У тому, що він назвав «шкільним есе», De arte combinatoria, двадцятирічний юнак прагнув створити «загальний метод, при якому всі істини розуму зводилися б до свого роду розрахунку. У той же час це була б свого роду універсальна мова або писемність, але нескінченно відмінна від усіх тих, що проектувалися досі; бо символи і навіть слова в ньому спрямовували б причину; А помилки, за винятком фактів, були б просто помилками в розрахунках. Було б дуже важко сформувати або винайти цю мову або характеристику, але дуже легко зрозуміти її без будь-яких словників». У пізнішому описі він впевнено (і оптимістично) оцінює, скільки часу знадобиться для реалізації його проекту: «Я думаю, що кілька обраних чоловіків могли б змінити трюк протягом п'яти років». Ближче до кінця життя Лейбніц шкодував, що занадто відволікався на інші справи, щоб реалізувати свою ідею. За його словами, якби він сам був молодшим або мав компетентних молодих помічників, він все одно міг би це зробити – загальне алібі для таланту, розтраченого на снобізм, жадібність та інтриги.

Щоб трохи передбачити, можна сказати, що сон Лейбніца вразив його математичних і наукових сучасників як сон і не більше того, його ввічливо ігнорували як фіксовану ідею розсудливого і загальнообдарованого генія. У листі від 8 вересня 1679 року Лейбніц (говорячи про геометрію зокрема, але про всі міркування взагалі) говорить Гюйгенсу про «нову характеристику, зовсім відмінну від алгебри, яка матиме великі переваги для представлення розуму точно і природно, а без фігур - всього, що залежить від уяви».

Такий прямий, символічний спосіб обробки геометрії був винайдений в дев'ятнадцятому столітті Германом Грассманом (чия робота в алгебрі узагальнила роботу Гамільтона). Лейбніц продовжує обговорювати труднощі, властиві проекту, і в даний час підкреслює те, що він вважає його перевагою над декартовою аналітичною геометрією.

Але його головна корисність полягає в наслідках і міркуваннях, які можуть бути виконані діями символів [символів], які не можуть бути виражені діаграмами (або навіть моделями) без занадто великої деталізації або без плутанини їх надмірною кількістю точок і ліній, так що людина була б змушена робити нескінченність марних випробувань: Навпаки, цей метод привів би напевно і просто [до бажаної мети]. Я вважаю, що механіка може бути оброблена цим методом майже як геометрія».

З певних речей, які зробив Лейбніц у тій частині своєї універсальної характеристики, яка тепер називається символічною логікою, ми можемо навести його формулювання головних властивостей логічного додавання та логічного множення, заперечення, тотожності, нульового класу та включення класу. Для пояснення того, що означають деякі з цих термінів і постулатів алгебри логіки, ми повинні звернутися до глави про Буля. Все це відійшло на другий план. Якби її підхопили здібні люди, коли Лейбніц розкидав її трансляцію, а не в 1840-х роках, історія математики могла б бути зовсім іншою історією, ніж вона є. Майже так само ніколи, як занадто рано.

Омріявши у віці двадцяти років про свою універсальну мрію, Лейбніц тепер звернувся до чогось більш практичного, і він став свого роду корпоративним юристом і прославленим комерційним мандрівником для курфюрста Майнца. Зробивши останній загул у світі мрій, перш ніж зануритися до підборіддя в більш-менш брудну політику, Лейбніц присвятив кілька місяців алхімії в компанії розенкрейцерів, що кишать Нюрнберг.

Саме його твір про нову методику викладання права зруйнувало його. Твір привернув увагу правої руки державного діяча курфюрста, який закликав Лейбніца надрукувати його, щоб можна було покласти копію перед найяснішим курфюрстом. Це було зроблено, і Лейбніц після особистої співбесіди був призначений на перегляд кодексу. Невдовзі йому довірили важливі доручення всіх ступенів делікатності та тіньовості. Він став дипломатом першого рангу, завжди приємним, завжди відкритим і надбортним, але ніколи не скрупульозним, навіть коли спить. Його геніальність обумовлена, принаймні частково, тією нестійкою формулою, відомою як «баланс сил». І за чистий цинічний блиск було б важко навіть сьогодні перевершити велику мрію Лейбніца про священну війну за завоювання і цивілізацію Єгипту. Наполеон був дуже засмучений, коли виявив, що Лейбніц передбачив його в цьому піднесеному видінні.

\* \* \*

До 1672 року Лейбніц мало знав про те, що в його час було сучасною математикою. Йому тоді було двадцять шість, коли почалося його справжню математичну освіту від рук Гюйгенса, з яким він познайомився в Парижі в проміжках між однією дипломатичною змовою та іншою. Крістіан Гюйгенс (1629-1695), хоча в першу чергу фізик, деякі з найкращих робіт якого стосувалися хорології та хвилеподібної теорії світла, був досвідченим математиком. Гюйгенс подарував Лейбніцу копію його математичної роботи про маятник. Захоплений силою математичного методу в компетентних руках, Лейбніц благав Гюйгенса дати йому уроки, що Гюйгенс, побачивши, що Лейбніц володіє першокласним розумом, із задоволенням і зробив. Лейбніц уже склав значний список відкриттів, зроблених ним за допомогою власних методів — фаз універсальної характеристики. Серед них була обчислювальна машина, набагато краща за машину Паскаля, яка обробляла лише додавання та віднімання; Машина Лейбніца займалася також розмноженням, ділінням і вилученням коренів. Під керівництвом експертів Гюйгенса Лейбніц швидко знайшов себе. Він був природженим математиком.

Уроки були перервані з січня по березень 1673 року, під час відсутності Лейбніца в Лондоні в якості аташе курфюрста. Перебуваючи в Лондоні, Лейбніц познайомився з англійськими математиками і показав їм деякі свої роботи, тільки щоб дізнатися, що вони вже відомі. Його англійські друзі розповіли йому про квадратуру гіперболи Меркатора — одну з підказок, яким Ньютон пішов до свого винаходу обчислення. Це познайомило Лейбніца з методом нескінченних рядів, який він продовжив. Одне з його відкриттів (іноді приписують шотландському математику Джеймсу Грегорі, 1638-1675) можна відзначити: якщо π - відношення окружності кола до його діаметру,

Зображення

Серіал триває так само нескінченно. Це не практичний спосіб обчислення числового значення π (3, 1415926 . .), але проста зв'язок між π і всіма непарними числами вражає.

Під час перебування в Лондоні Лейбніц відвідував засідання Королівського товариства, де виставляв свою лічильну машину. За цю та іншу свою роботу він був обраний іноземним членом Товариства до повернення в Париж у березні 1673 року. Він і Ньютон згодом (1700) стали першими іноземними членами Французької академії наук.

Дуже задоволений тим, що зробив Лейбніц під час від'їзду, Гюйгенс закликав його продовжувати. Лейбніц присвячував кожну вільну хвилину своїй математиці, і перед від'їздом з Парижа до Ганновера в 1676 році, щоб вступити на службу до герцога Брауншвейг-Люнебурзького, розробив деякі елементарні формули обчислення і відкрив «фундаментальну теорему обчислення» (див. попередній розділ), тобто, якщо ми приймемо його власну дату, 1675. Це було опубліковано лише 11 липня 1677 року, через одинадцять років після неопублікованого відкриття Ньютона, яке не було оприлюднено Ньютоном до появи роботи Лейбніца. Полеміка почалася всерйоз, коли Лейбніц, дипломатично оповитий редакційним всезнанням і анонімністю, написав суворо критичну рецензію на роботу Ньютона в Acta Eruditorum, яку сам Лейбніц заснував в 1682 році і головним редактором якої він був. У проміжку між 1677 і 1704 роками лейбніціанське числення перетворилося на інструмент реальної сили і легкості застосування на континенті, в основному завдяки зусиллям швейцарця Бернулліса, Якоба і його брата Йоганна, в той час як в Англії, через небажання Ньютона вільно ділитися своїми математичними відкриттями, обчислення все ще залишалося відносно невипробуваною цікавістю.

Один зразок речей, які зараз легко для початківців в обчисленні, але які коштували Лейбніцу (і, можливо, також Ньютону) багато роздумів і багатьох випробувань, перш ніж був знайдений правильний шлях, може вказувати на те, як далеко математика просунулася з 1675 року. Замість нескінченно малих Лейбніца ми скористаємося ставками, розглянутими в попередньому розділі. Якщо U, V є функціями X, як швидкість зміни UV по відношенню до X повинна бути виражена через відповідні швидкості зміни U і V по відношенню до X? У символах те, що є Зображення в термінах, Зображення і Зображення Лейбніц колись вважав, що це має бути Зображення , що не схоже на правильне

Зображення

Курфюрст помер в 1673 році, і Лейбніц був більш-менш вільний під час останнього свого перебування в Парижі. Покинувши Париж в 1676 році, щоб вступити на службу до герцога Іоанна Фрідріха Брауншвейг-Люнебурзького, Лейбніц відправився в Ганновер через Лондон і Амстердам. Саме перебуваючи в останньому місті, він організував одну з найтіньовіших угод за всю свою довгу кар'єру філософського дипломата. Історія торгівлі Лейбніца з «богосп'янілим євреєм» Бенедиктом де Спінозою (1632-1677) може бути неповною, але в нинішньому викладі здається, що колись Лейбніц був грубо неетичний у питанні — про всі речі — етики. Лейбніц, здається, вірив у застосування своєї етики в практичних цілях. Він отримав рясні уривки з неопублікованого шедевра Спінози «Етика» (Ordina Geometrica Demonstrata) — трактату з етики, розробленого в манері геометрії Евкліда. Коли Спіноза помер наступного року, Лейбніцу, здається, було зручно спотворити свої сувеніри про візит до Амстердама. Вчені в цій галузі, здається, згодні з тим, що власна філософія Лейбніца, де б вона не торкалася етики, була присвоєна без визнання з боку Спінози.

Було б необачно для будь-кого, хто не є фахівцем з етики, сумніватися в тому, що Лейбніц винен, або припускати, що його власні думки про етику не залежать від думок Спінози. Тим не менш, в математиці є принаймні два подібних випадки (еліптичні функції, неевклідова геометрія), коли всіх доказів свого часу було достатньо, щоб засудити кількох людей у нечесності, грубішій, ніж та, яку приписують Лейбніцу. Коли через роки після смерті всіх обвинувачених з'явилися несподівані щоденники і листування, стало видно, що всі вони абсолютно невинні. Іноді може бути корисно вірити в найкраще з людських істот, а не в найгірше, поки не будуть отримані всі докази, чого ніколи не може бути для людини, яку судять після її смерті.

\* \* \*

Решта сорок років життя Лейбніца пройшли на тривіальній службі сім'ї Брауншвейг. Всього він служив трьом магістрам як бібліотекар, історик і генерал мізків сім'ї. Для такої сім'ї було дуже важливо мати точну історію всіх своїх зв'язків з іншими сім'ями, настільки ж прихильними небесами, як і вона сама. Лейбніц був не просто каталогізатором книг у своїй функції сімейного бібліотекаря, а також експертом-генеалогом і шукачем архівів з цвіллю, чия функція полягала в тому, щоб підтвердити претензії своїх роботодавців на половину престолів Європи або, за відсутності підтвердження, виготовити докази шляхом розсудливого придушення. Його історичні дослідження привели його через всю Німеччину, а звідти до Австрії та Італії в 1687-90 роках.

Під час перебування в Італії Лейбніц відвідав Рим і був закликаний Папою прийняти посаду бібліотекаря у Ватикані. Але передумовою цієї роботи було те, що Лейбніц став католиком, він відмовився — колись скрупульозний. Чи він був? Його небажання підкидати одну хорошу посаду на іншу, можливо, підштовхнуло його до наступного застосування своєї «універсальної характеристики», найбільш фантастично амбітної з усіх його універсальних мрій. Якби він зробив це, він міг би переїхати до Ватикану, не залишаючи обличчя зовні.

Його грандіозний проект був не меншим, ніж возз'єднання протестантської та католицької церков. Минуло тоді не так багато часу, як перший відколовся від другого, тому проект виявився не таким божевільним, як зараз звучить. У своєму дикому оптимізмі Лейбніц пропустив закон, настільки ж фундаментальний для людської природи, як і другий закон термодинаміки для фізичного всесвіту — насправді він одного роду: всі віровчення мають тенденцію розпадатися на два, кожне з яких у свою чергу розпадається ще на два і так далі, поки через певне кінцеве число поколінь (яке можна легко обчислити за логарифмами) людей не стане менше в будь-якому даному Регіон, яким би великим він не був, ніж існують віровчення, і подальше ослаблення первісної догми, втіленої в Першому символі віри, розбавляють її до прозорого газу, занадто тонкого, щоб підтримувати віру в будь-яку людину, якою б маленькою вона не була.

Досить багатообіцяюча конференція в Ганновері в 1683 році не змогла досягти примирення, оскільки жодна зі сторін не могла вирішити, що має проковтнути інша, і обидві вітали кривавий скандал 1688 року в Англії між католиками та протестантами як законну підставу для відкладення конференції sine die.

Нічого не навчившись з цього фарсу, Лейбніц тут же організував інший. Його спроба об'єднати лише дві протестантські секти того часу увінчалася успіхом лише в тому, що велика кількість чудових людей стала більш упертими і жалюгіднішими один до одного, ніж вони були раніше. Протестантська конференція розчинилася у взаємних звинуваченнях і прокльонах.

Приблизно в цей час Лейбніц звернувся до філософії як до своєї головної втіхи. Прагнучи допомогти старому другові Паскаля янсеністу Арнольду, Лейбніц склав напівказуїстичний трактат з метафізики, призначений бути корисним янсеністам та іншим, хто потребував чогось більш тонкого, ніж занадто тонка логіка єзуїтів. Його філософія займала решту життя Лейбніца (коли він не займався нескінченною історією родини Брауншвейгів для своїх роботодавців), загалом близько чверті століття. Те, що такий розум, як Лейбніц, за двадцять п'ять років розвинув величезну хмару філософії, навряд чи потрібно стверджувати. Безперечно, кожен читач чув щось із геніальної теорії монад — мініатюрних копій Всесвіту, з яких складається все у Всесвіті, як свого роду єдине в усьому, все в одному, — за допомогою якої Лейбніц пояснював усе (крім монад) у цьому світі та в наступному.

Силу методу Лейбніца в застосуванні до філософії не можна заперечувати. Як зразок теорем, доведених Лейбніцем у його філософії, можна згадати те, що стосується існування Бога. У своїй спробі довести фундаментальну теорему оптимізму — «все на краще в цьому найкращому з усіх можливих світів» — Лейбніц був менш успішним, і лише в 1759 році, через сорок три роки після смерті Лейбніца, занедбаного і забутого, Вольтер опублікував переконливу демонстрацію свого епохального трактату «Кандид». Можна згадати ще один ізольований результат. Ті, хто знайомий із загальною теорією відносності, згадають, що «порожній простір» — простір, повністю позбавлений матерії — більше не є респектабельним. Лейбніц відкинув її як безглузду.

Список інтересів Лейбніца ще далекий від завершення. Економіка, філологія, міжнародне право (в якому він був піонером), становлення гірничодобувної промисловості як платної галузі в певних частинах Німеччини, богослов'я, заснування академій і освіта молодої курфюрстки Софії Бранденбурзької (родички Єлизавети Декарта) - все це розділяло його увагу, і в кожній з них він зробив щось помітне. Можливо, його найменш успішні починання були в механіці та фізичній науці, де його випадкові помилки яскраво проявляються проти спокійного, стійкого світла таких людей, як Галілей, Ньютон і Гюйгенс або навіть Декарт.

Лише один пункт цього списку вимагає тут додаткової уваги. Отримавши в 1700 році покликання до Берліна в якості наставника молодої курфюрстки, Лейбніц знайшов час для організації Берлінської академії наук. Він став її першим президентом. Академія залишалася однією з трьох-чотирьох провідних наукових установ у світі, поки нацисти не «очистили» її. Подібні підприємства в Дрездені, Відні та Петербурзі за життя Лейбніца зійшли нанівець, але після його смерті плани Петербурзької академії наук, які він склав для Петра Першого, здійснилися. Спроба заснувати віденську академію була зірвана єзуїтами, коли Лейбніц востаннє відвідав Австрію, в 1714 році. Їх опозиції слід було очікувати лише після того, що Лейбніц зробив для Арнольда. Те, що вони взяли верх над майстром-дипломатом у справі дрібної академічної політики, показує, як сильно Лейбніц почав буксувати у віці шістдесяти восьми років. Він уже не був самим собою, і насправді його останні роки були лише марною тінню від колишньої слави.

Прослуживши князям все життя, він тепер отримував звичайну платню за таку службу. Хворий, швидко старіючий і переслідуваний суперечками, його вигнали.

Лейбніц повернувся в Брауншвейг у вересні 1714 року, щоб дізнатися, що його роботодавець, курфюрст Джордж Луї — «чесний блокпост», як його називають в англійській історії, — зібравши свої дуди і нюхальний тютюн, поїхав до Лондона, щоб стати першим німецьким королем Англії. Ніщо не порадувало б Лейбніца краще, ніж слідувати за Джорджем до Лондона, хоча його вороги в Королівському товаристві та інших місцях Англії тепер були досить численними і порочними через полеміку з Ньютоном. Але хамський Джордж, тепер уже соціально джентльмен, більше не використовував дипломатію Лейбніца і коротко наказав мізкам, які допомогли підняти його в цивілізоване суспільство, залишитися в ганноверській бібліотеці і продовжити свою вічну історію прославленої родини Брауншвейгів.

Коли Лейбніц помер через два роки (1716), дипломатично підроблена історія була ще неповною. За всю свою каторжну працю Лейбніц не зміг вивести історію за межі 1005 року, і при цьому охопив менше трьохсот років. Сім'я настільки сильно заплуталася в своїх подружніх пригодах, що навіть універсальний Лейбніц не зміг забезпечити їх усіх бездоганними щитками. Брауншвейги показали свою вдячність за цю величезну працю, забувши про неї до 1843 року, коли вона була опублікована, але чи повна, чи викрадена, не буде відомо, поки інші рукописи Лейбніца не будуть просіяні.

Сьогодні, через триста років після його смерті, репутація Лейбніца як математика вище, ніж була протягом багатьох-багатьох років після того, як секретар пішов за ним в могилу, і вона все ще піднімається.

Як дипломат і державний діяч, Лейбніц був таким же хорошим, як вершки кращих з них у будь-який час і в будь-якому місці, і набагато розумнішим, ніж усі вони разом узяті. У світі є лише одна професія, старша за нього, і поки це не стане респектабельним, було б передчасно судити будь-яку людину за вибір дипломатії як засобу до існування.

# РОЗДІЛ ВОСЬМИЙ

Природа чи виховання?


БЕРНУЛЛІ

Ці чоловіки, безумовно, багато чого досягли і чудово досягли мети, яку поставили перед собою.—ЙОГАНН БЕРНУЛЛІ

З тих пір, як Велика депресія почала здуватися із західної цивілізації, євгеністи, генетики, психологи, політики і диктатори — з зовсім інших причин — знову зацікавилися все ще неврегульованою полемікою між спадковістю і навколишнім середовищем. З одного боку, стоцентристські пролетарі вважають, що будь-хто може бути генієм, якщо випаде така можливість; тоді як з іншого боку, не менш позитивні торі стверджують, що геній вроджений і вийде навіть у лондонських нетрях. Між ними тягнеться цілий спектр віри. Середньостатистична думка стверджує, що природа, а не виховання, є визначальним фактором у виникненні генія, але без навмисної або випадкової допомоги геній гине. Історія математики пропонує багатий матеріал для вивчення цієї цікавої проблеми. Не стаючи ні на чию сторону — робити це в даний час було б передчасно — ми можемо сказати, що докази, надані життєвими історіями математиків, здається, сприяють середньостатистичній думці.

Мабуть, найяскравішою історією хвороби є історія сім'ї Бернуллі, яка за три покоління випустила вісім математиків, кілька з яких видатні, які, у свою чергу, створили рій нащадків, близько половини з яких були обдаровані вище середнього, і майже всі з яких до наших днів були вищими людьми. Не менше 120 нащадків математичного Бернуллі були простежені генеалогічно, і з цього значного потомства більшість досягла відмінностей — іноді досягаючи видатності — в юриспруденції, науці, науці, літературі, наукових професіях, управлінні та мистецтві. Жодної з невдач не було. Найважливіше в більшості математичних членів цієї сім'ї в другому і третьому поколіннях те, що вони свідомо не вибирали математику як професію, а дрейфували в неї, незважаючи на себе, коли дипсоман повертається до алкоголю.

Оскільки сім'я Бернуллі відігравала провідну роль у розробці обчислення та його застосувань у сімнадцятому та вісімнадцятому століттях, їм слід дати більше, ніж побіжну згадку навіть у найкоротшому звіті про еволюцію сучасної математики. Бернулліс і Ейлер насправді були лідерами, перш за все іншими, які вдосконалили обчислення до такої міри, що цілком звичайні люди могли використовувати його для відкриття результатів, яких найбільший з греків ніколи б не знайшов. Але сам обсяг робіт родини Бернуллі занадто великий для детального опису в такому звіті, як теперішній, тому ми коротко розглянемо їх разом.



Бернуллі були однією з багатьох протестантських сімей, які втекли з Антверпена в 1583 році, щоб уникнути різанини католиками (як напередодні святого Варфоломія) під час тривалого переслідування гугенотів. Сім'я шукала притулку спочатку у Франкфорті, а тепер переїхала до Швейцарії, де оселилася в Базелі. Засновник династії Бернуллі одружився в одному з найстаріших базельських родів і став великим купцем. Микола Старший, який очолює генеалогічну таблицю, також був великим купцем, як і його дід і прадід. Всі ці чоловіки одружилися з дочками купців, і за одним винятком, згаданим прадідом, накопичили великі статки. Винятком став перший відхід від сімейної традиції торгівлі шляхом проходження професії лікаря. Математичний талант, ймовірно, був прихований протягом поколінь у цій проникливій меркантильній родині, але його фактична поява була вибухово раптовою.

Звертаючись тепер до генеалогічної таблиці, ми дамо дуже короткий підсумок головної наукової діяльності восьми математиків, що походять від Ніколауса-старшого, перш ніж продовжити спадковість.

Яків I сам освоїв лейбніціанську форму обчислення. З 1687 року і до самої смерті він був професором математики в Базелі. Яків I був одним з перших, хто розробив обчислення значно за межами стану, в якому його залишили Ньютон і Лейбніц, і застосував його до нових проблем складності і важливості. Його внесок в аналітичну геометрію, теорію ймовірності та варіаційне числення мав найбільше значення. Оскільки останнє буде часто повторюватися (у роботах Ейлера, Лагранжа та Гамільтона), ми можемо описати природу деяких проблем, на які нападав Яків I у цій темі. Ми вже бачили зразок типу задачі, що обробляється варіаційним численням у принципі найменшого часу Ферма.

Варіаційне числення має дуже давнє походження. Згідно з однією з легенд, коли був заснований Карфаген, місту було надано стільки землі, скільки людина могла повністю розорати борозну навколо за день. Якої форми повинна бути борозна, враховуючи, що людина може за добу орати пряму борозну певної довжини? Математично сформульована, яка фігура має найбільшу площу з усіх фігур, що мають периметри однакової довжини? Це ізопериметрична задача; відповідь тут - коло. Це здається очевидним, але довести це аж ніяк не просто. (Елементарні «докази», які іноді даються в шкільній геометрії, є помилковими.) Математика задачі зводиться до того, щоб зробити деякий інтеграл максимальним за умови одного обмежувального умови. Яків I вирішив цю проблему і узагальнив її.[ІІ](#II_7)

Відкриття того, що брахістохрон є циклоїдом, було відзначено в попередніх розділах. Цей факт, що циклоїда є кривою найшвидшого спуску, був відкритий братами Яковом I і Йоганном I в 1697 році, і майже одночасно декількома іншими. Але циклоїд - це ще й таутохрон. Це вразило Йоганна I як щось чудове і гідне захоплення: «Справедливості заради ми можемо захоплюватися Гюйгенсом, тому що він вперше виявив, що важка частинка падає на циклоїд в один і той же час завжди, незалежно від того, яка початкова точка. Але ви скам'яните від подиву, коли я скажу, що саме цей циклоїд, таутохрон Гюйгенса, є брахістохроном, якого ми шукаємо». (Блаженство, місце. цит., стор. 54.) Яків також захоплений воском. Це знову ж таки приклади такого роду проблеми, атакованої варіаційним численням. Щоб вони не здавалися тривіальними, ми ще раз повторимо, що ціла область математичної фізики часто зводиться до простого варіаційного принципу — подібно до Ферма найменшого часу в оптиці або Гамільтона в динаміці.

Після смерті Якова його великий трактат з теорії ймовірності, Ars Conjectandi, був опублікований в 1713 році. Це містить багато того, що все ще має найбільшу корисність у теорії ймовірностей та її застосуванні до страхування, статистики та математичного вивчення спадковості.

Інше дослідження Якова показує, наскільки він розвинув диференціальне та інтегральне числення: продовжуючи роботу Лейбніца, Якоб зробив досить вичерпне дослідження контактних контактів - кривих, в яких рівномірний ланцюг висить, підвішений між двома точками, або в яких висять навантажені ланцюги. Це була не просто цікавість. Сьогодні математика, розроблена Яковом I в зв'язку з цим, знаходить своє застосування в додатках до підвісних мостів і високовольтних ліній електропередач. Коли Яків я все це вирішив, це було новим і важким; Сьогодні це вправа в першому курсі з обчислення або механіки.

Яків I і його брат Йоганнес I не завжди добре ладнали разом. Йоганнес, здається, був більш сварливим з двох, і безсумнівно, що він ставився до свого брата чимось досить близьким до нечесності в питанні ізопериметричних проблем. Бернуллі серйозно поставилися до своєї математики. Деякі з їхніх листів про математику рясніють сильною мовою, яка зазвичай призначена для злодіїв коней. Зі свого боку, Йоганн I не тільки намагався вкрасти ідеї брата, але й вигнав власного сина з дому за те, що він отримав премію від Французької академії наук, за яку змагався сам Йоганнес. Зрештою, якщо раціональні люди захоплюються грою в карти, чому б їм не вибухнути над математикою, яка нескінченно захоплююча?

У Якова I був містичний штам, який має певне значення у вивченні спадковості Бернуллісів. Це з'явилося один раз цікавим чином ближче до кінця його життя. Існує певна спіраль (логарифмічна або рівнокутна), яка відтворюється подібною спіраллю після кожного з багатьох геометричних перетворень. Яків був зачарований цим повторенням спіралі, деякі з властивостей якої він виявив, і наказав, щоб спіраль була вигравірувана на його надгробку з написом Eadem mutata resurgo (Хоча змінений я встану тим самим).

Девізом Якова було Invito patre sidera verso (Проти волі мого батька я вивчаю зірки) — в іронічній пам'яті про марну протидію батька тому, що Яків присвятив свої таланти математиці та астрономії. Ця деталь віддає перевагу «природному» погляду на геніальність над «вихованням». Якби його батько переміг, Яків був би богословом.

Йоганн I, брат Якова I, починав не як математик, а як доктор медицини. Про його суперечці з братом, який щедро навчив його математики, вже згадувалося. Йоганн був людиною бурхливих симпатій і антипатій: Лейбніц і Ейлер були його богами; Ньютона він позитивно ненавидів і сильно недооцінював, так як фанатичний поборник Лейбніца був майже зобов'язаний робити це із заздрості або зла. Норовливий батько намагався загнати молодшого сина в сімейний бізнес, але Йоганн I, наслідуючи приклад свого брата Якова I, повстав і зайнявся медициною і гуманітарними науками, не підозрюючи, що бореться проти своєї спадковості. У віці вісімнадцяти років він отримав ступінь магістра. Незабаром він зрозумів свою помилку у виборі медицини і звернувся до математики. Його перше академічне призначення відбулося в Гронінгені в 1695 році в якості професора математики; після смерті Якова I в 1705 році Йоганн I успадкував посаду професора в Базелі.

Йоганн I був ще більш плідним, ніж його брат в математиці, і багато зробив для поширення обчислення в Європі. Його діапазон включав фізику, хімію та астрономію на додаток до математики. Що стосується прикладної сторони, Йоганнес I зробив великий внесок в оптику, писав з теорії припливів і відливів і математичної теорії корабельних вітрил, виклав принцип віртуальних переміщень в механіці. Йоганн I був людиною незвичайної фізичної та інтелектуальної енергії, залишаючись активним до декількох днів після своєї смерті у віці вісімдесяти років.

Микола I, брат Якова I і Йоганна I, також був обдарований в математиці. Як і його брати, він зробив фальстарт. У віці шістнадцяти років він отримав ступінь доктора філософії в Базельському університеті, а в двадцять років отримав найвищий ступінь в галузі права. Спочатку він був професором права в Берні, перш ніж стати одним з математичних факультетів Академії Санкт-Петербурга. На момент смерті про нього так сильно думали, що імператриця Катерина влаштувала йому публічні похорони за державний рахунок.

Спадковість цікаво проявилася в другому поколінні. Йоганн I намагався змусити свого другого сина Данила зайнятися бізнесом. Але Деніел думав, що віддає перевагу медицині і став лікарем, перш ніж приземлитися, незважаючи на себе, в математиці. В одинадцять років Данило почав брати уроки математики у свого старшого брата Миколи III, всього на п'ять років старше себе. Данило і великий Ейлер були близькими друзями і часом дружніми суперниками. Як і Ейлер, Даніель Бернуллі має відзнаку того, що десять разів вигравав приз Французької академії (кілька разів приз ділився з іншими успішними конкурентами). Деякі з кращих робіт Даніеля були присвячені гідродинаміці, яку він розвинув рівномірно з єдиного принципу, який пізніше став називатися збереженням енергії. Всі, хто сьогодні працює в чистому або прикладному русі рідини, знають ім'я Даніеля Бернуллі.

У 1725 році (у віці двадцяти п'яти років) Данило став професором математики в Санкт-Петербурзі, де порівняльне варварство життя настільки дратувало його, що він повернувся при першій же можливості, через вісім років, до Базеля, де став професором анатомії і ботаніки і, нарешті, фізики. Його математичні роботи включали обчислення, диференціальні рівняння, ймовірності, теорію коливальних струн, спробу кінетичної теорії газів і багато інших проблем прикладної математики. Даніеля Бернуллі називають основоположником математичної фізики.

З точки зору спадковості цікаво відзначити, що Данило мав помітну жилку спекулятивної філософії в своїй природі - можливо, витончену сублімацію гугенотської релігії своїх предків. Подібне виникло у численних пізніших нащадків прославлених біженців від релігійної нетерпимості.

Третій математик у другому поколінні, Йоганн II, брат Миколи III і Данила, також зробив фальстарт і був повернутий у відповідність своєю спадковістю або, можливо, своїми братами. Почавши юридичну кар'єру, він став професором красномовства в Базелі, перш ніж змінити свого батька на кафедрі математики. Його роботи були в основному з фізики і були достатньо видатними, щоб тричі отримати Паризьку премію (одного разу, як правило, достатньо, щоб задовольнити хорошого математика - за умови, що він досить хороший).

Йоганн III, син Йоганна II, повторив сімейну традицію робити неправильний старт, і, як і його батько, почав з закону. У віці тринадцяти років він отримав ступінь доктора філософії. У дев'ятнадцять років Йоганн III знайшов своє справжнє покликання і був призначений королівським астрономом в Берліні. Його інтереси охоплювали астрономію, географію та математику.

Яків II, ще один син Йоганна II, продовжив сімейну помилку, почавши з юриспруденції, але в двадцять один рік перейшов на експериментальну фізику. Також він звернувся до математики, ставши членом Петербурзької академії в секції математики і фізики. Його рання смерть (у віці тридцяти років) від випадкового утоплення обірвала дуже перспективну кар'єру, і ми не знаємо, що насправді було в ньому у Якова II. Був одружений на внучці Ейлера.

Список Бернулліса, який проявив математичний талант, ще не вичерпаний, але інші виділялися менше. Іноді стверджують, що штам зносився тонко. Скоріше навпаки, здається, так. Коли математика була найперспективнішою галуззю для вдосконалення вищого таланту, як це було відразу після винаходу обчислення, обдарований Бернулліс культивував математику. Але математика і природничі науки є лише двома з незліченних областей людських зусиль, і для обдарованих чоловіків роїтися в них, коли обидва переповнені високими здібностями, вказує на відсутність практичного сенсу. Талант Бернуллі не був витрачений; він просто витратив себе на речі рівного — або, можливо, більшого — соціального значення, ніж математика, коли ця сфера почала нагадувати Епсома Даунса в День дербі.

Ті, хто цікавиться примхами спадковості, знайдуть масу матеріалу в історії сімей Дарвіна і Гальтона. Особливо цікавий випадок Френсіса Гальтона (двоюрідного брата Чарльза Дарвіна), так як їм було засновано математичне вивчення спадковості. Лаяти нащадків Чарльза Дарвіна за те, що деякі з них досягли видатності в математиці або математичній фізиці, а не в біології, трохи нерозумно. Геній все ще існує, і один його вираз не обов'язково «кращий» або «вищий» за інший, якщо тільки ми не є тими фанатиками, які наполягають на тому, що все повинно бути математикою, біологією, соціологією або бриджем і гольфом. Можливо, відмова Бернуллі від математики як сімейної торгівлі була лише ще одним прикладом їхньої геніальності.

Навколо знаменитого Бернулліса виросло багато легенд та анекдотів, що цілком природно у випадку сім'ї, настільки обдарованої та жорстокої на своїй мові, якою іноді були Бернуллі. Один з цих стиглих старих каштанів може бути знову проданий у роздріб, оскільки це один із порівняно ранніх автентичних прикладів історії, яка повинна бути принаймні такою ж давньою, як Стародавній Єгипет, і з якої ми щодня бачимо варіанти, прикріплені до всіляких видатних персонажів від Ейнштейна вниз. Одного разу, подорожуючи юнаком, Даніель скромно представився цікавому незнайомцю, з яким розмовляв: «Я Даніель Бернуллі». "А я, - саркастично сказав інший, - Ісаак Ньютон". Це радувало Даниїла до кінця його днів як найщирішу данину, яку він коли-небудь отримував.

[І](#I_10). Власне, тут я поєднав дві легенди. Цариці Дідо дали бичачу шкуру, щоб «огородити» найбільшу площу. Вона розрізала його на один стрінг і уклала півколом.

[ІІ.](#II_6) Історичні замітки з цієї та інших проблем варіаційного числення ви знайдете в книзі Г. А. Блісса, Варіаційне числення, Чикаго, 1925. Англізована форма Якова I - Яків.

# РОЗДІЛ ДЕВ'ЯТИЙ

Втілений аналіз

ЕЙЛЕРА

Історія показує, що ті глави імперій, які заохочували розвиток математики, спільного джерела всіх точних наук, також є тими, чиє правління було найблискучішим і чия слава є найтривалішою.

—МІШЕЛЬ ЧЕЙЗЛЗ

«ЕЙЛЕР РОЗРАХУВАВ БЕЗ ВИДИМИХ ЗУСИЛЬ, як люди дихають, або як орли підтримують себе на вітрі» (як сказав Араго), не є перебільшенням неперевершеного математичного об'єкта Леонарда Ейлера (1707-1783), найбільш плідного математика в історії і людини, яку його сучасники називали «втіленим аналізом». Ейлер писав свої великі мемуари так само легко, як вільний письменник пише листа близькому другові. Навіть повна сліпота протягом останніх сімнадцяти років його життя не стримувала його безпрецедентної продуктивності; дійсно, якщо що, втрата зору загострила сприйняття Ейлера у внутрішньому світі його уяви.

Масштаби творчості Ейлера не були точно відомі навіть в 1936 році, але, за оцінками, для публікації його зібрання творів потрібно шістдесят-вісімдесят великих томів кварто. У 1909 році Швейцарська асоціація природознавства взялася за збір і публікацію розрізнених мемуарів Ейлера за фінансової допомоги багатьох осіб і математичних товариств по всьому світу, справедливо стверджуючи, що Ейлер належить всьому цивілізованому світу, а не тільки Швейцарії. Ретельні оцінки ймовірних витрат (близько 80 000 доларів в грошах 1909 року) були сильно засмучені виявленням в Санкт-Петербурзі (Ленінграді) несподіваної маси рукописів Ейлера.

Математична кар'єра Ейлера відкрилася в рік смерті Ньютона. Більш сприятливу епоху для такого генія, як епоха Ейлера, вибрати не вдалося. Аналітична геометрія (оприлюднена в 1637 році) використовувалася дев'яносто років, обчислення - близько п'ятдесяти, а закон всесвітнього тяжіння Ньютона, ключ до фізичної астрономії, був перед математичною публікою протягом сорока років. У кожній з цих областей було вирішено величезну кількість ізольованих проблем, з помітними спробами об'єднання; Але ніякої систематичної атаки ще не було розпочато проти всієї математики, чистої і прикладної, як вона тоді існувала. Зокрема, потужні аналітичні методи Декарта, Ньютона і Лейбніца ще не були використані до межі того, на що вони тоді були здатні, особливо в механіці та геометрії.

На нижчому рівні алгебра та тригонометрія тоді були у формі для систематизації та розширення; Останній, зокрема, був готовий до суттєвого завершення. В області діофантового аналізу Ферма і властивостях загальних цілих чисел така «тимчасова досконалість» була неможлива (це ще навіть не так); але і тут Ейлер проявив себе господарем. Насправді однією з найбільш чудових особливостей універсального генія Ейлера була його однакова сила в обох основних течіях математики, безперервному і дискретному.

Як альгорист Ейлер ніколи не був перевершений і, ймовірно, навіть близько не наближався, хіба що, можливо, Якобі. Альгорист — це математик, який розробляє «алгоритми» (або «алгоризми») для вирішення задач спеціального виду. Як дуже простий приклад, припустимо (або доведемо), що кожне додатнє дійсне число має дійсний квадратний корінь. Як обчислювати корінь? Відомо багато способів; Альгорист розробляє практичні методи. Або, знову ж таки, в діофантовому аналізі, також в інтегральному численні, рішення задачі може не бути зроблене до тих пір, поки не буде зроблена якась геніальна (часто проста) заміна однієї або декількох змінних функціями інших змінних; Альгорист - це математик, до якого такі геніальні трюки приходять природним шляхом. Не існує єдиного режиму процедури — алгористами, як і римами обличчя, народжуються, а не робляться.

Сьогодні модно зневажати «простого алгориста»; проте, коли такий справді великий, як індуїстський Рамануджан, несподівано з'являється з нізвідки, навіть експерти-аналітики вітають його як подарунок з Небес: його майже надприродне розуміння очевидно не пов'язаних між собою формул виявляє приховані стежки, що ведуть з однієї території на іншу, і аналітики мають нові завдання з розчищення стежок. Альгорист - це «формаліст», який любить красиві формули заради себе.

Перш ніж перейти до мирного, але цікавого життя Ейлера, ми повинні згадати дві обставини його часу, які сприяли його чудовій діяльності та допомогли дати їй напрямок.

У вісімнадцятому столітті університети не були головними дослідницькими центрами в Європі. Можливо, вони стали б такими раніше, якби не класична традиція та її зрозуміла ворожість до науки. Математика була досить близька до античності, щоб бути респектабельною, але фізика, будучи більш свіжою, викликала підозру. Крім того, очікувалося, що математик в університеті того часу докладе значну частину своїх зусиль до елементарного викладання; Його дослідження, якщо такі є, були б збитковою розкішшю, точно так само, як і в середньостатистичному американському вищому навчальному закладі сьогодні. Стипендіати британських університетів могли б зробити досить добре, як вони вибрали. Однак мало хто вирішив щось зробити, і те, чого вони досягли (або не досягли), не могло не вплинути на їхній хліб з маслом. При такій розхлябаності або відкритій ворожості не було вагомих причин, чому університети повинні були вести науку, і вони цього не зробили.

Керівництво взяли на себе різні королівські академії, підтримувані щедрими або далекоглядними правителями. Математика зобов'язана невиправним боргом Фрідріху Великому Прусському і Катерині Великій за їх широку кругозору ліберальність. Вони зробили можливим ціле століття математичного прогресу в один з найактивніших періодів наукової історії. У випадку Ейлера Берлін і Санкт-Петербург надали новини математичної творчості. Обидва ці осередки творчості зобов'язані своїм натхненням невгамовним амбіціям Лейбніца. Академії, для яких Лейбніц склав плани, дали Ейлеру шанс стати найбільш плідним математиком усіх часів; отже, в якомусь сенсі Ейлер був онуком Лейбніца.

Берлінська академія повільно вмирала від безмозкості протягом сорока років, коли Ейлер, за намовою Фрідріха Великого, знову потряс її життям; а Санкт-Петербурзька академія, яку Петро Перший не дожив організувати відповідно до програми Лейбніца, була міцно заснована його наступником.

Ці академії не були схожі на деякі з сьогоднішніх, чия головна функція полягає в нагородженні членства на знак визнання добре виконаної роботи; вони були дослідницькими організаціями, які платили своїм провідним членам за проведення наукових досліджень. Більше того, зарплати та пільги були достатніми для того, щоб чоловік міг утримувати себе та свою сім'ю в гідному комфорті. Господарство Ейлера свого часу складалося не менше ніж з вісімнадцяти осіб; Однак йому було дано достатньо, щоб належним чином підтримати їх усіх. Як останній штрих привабливості життя академіка у вісімнадцятому столітті, його діти, якщо взагалі чогось варті, були впевнені у справедливому старті у світі.

Це підводить нас до другого домінуючого впливу на величезні математичні результати Ейлера. Правителі, які оплачували рахунки, природно, хотіли чогось крім абстрактної культури за свої гроші. Але слід підкреслити, що коли одного разу правителі отримували розумну віддачу від своїх інвестицій, вони не наполягали на тому, щоб їх працівники витрачали решту часу на «продуктивну» працю; Ейлер, Лагранж та інші академіки були вільні чинити, як їм заманеться. Також не було здійснено помітного тиску, щоб вичавити ті нечисленні відразу практичні результати, якими могла б скористатися держава. Мудріші у своєму поколінні, ніж багато директорів науково-дослідного інституту сьогодні, правителі вісімнадцятого століття лише час від часу пропонували те, що їм було потрібно, і пускали науку на самоплив. Вони, здається, інстинктивно відчували, що так звані «чисті» дослідження викинуть як побічні продукти миттєво практичні речі, яких вони бажають, якщо час від часу давати натяк на правильний сорт.

З цього загального твердження є один важливий виняток, який не доводить і не спростовує правило. Так сталося, що за часів Ейлера видатна проблема математичних досліджень також збігалася з тим, що, ймовірно, було першою практичною проблемою епохи - контролем морів. Та нація, чия техніка в навігації перевершувала техніку всіх своїх конкурентів, неминуче керувала хвилями. Але навігація, в кінцевому рахунку, полягає в тому, щоб точно визначити своє положення в морі за сотні миль від суші і зробити це набагато краще, ніж свої конкуренти, що вони можуть бути витіснені на місце, несприятливе тільки для них, морської битви. Британія, як всім відомо, править хвилями. Те, що вона це робить, значною мірою пояснюється практичним застосуванням, яке її мореплавці змогли зробити з чисто математичних досліджень небесної механіки протягом вісімнадцятого століття.

Одне з таких застосувань стосувалося безпосередньо Ейлера — якщо можна трохи передбачити. Основоположником сучасної навігації є, звичайно ж, Ньютон, хоча сам він ніколи не морочився головою з цього приводу і ніколи (наскільки здається відомо) не садив свій черевик на палубу корабля. Положення в морі визначається спостереженнями за небесними світилами (іноді включаючи супутників Юпітера в дійсно химерну навігацію); і після того, як універсальний закон Ньютона припустив, що при достатньому терпінні положення планет і фази Місяця можуть бути обчислені на століття вперед при необхідності, ті, хто бажає керувати морями, встановили свої комп'ютери на морському альманасі для шліфування таблиць майбутніх позицій.

У такому практичному підприємстві Місяць пропонує особливо порочну проблему — три тіла притягуються одне до одного відповідно до ньютонівського закону. Ця проблема буде повторюватися багато разів, коли ми перейдемо до ХХ століття; Ейлер був першим, хто розробив обчислювальне рішення проблеми Місяця («місячна теорія»). Три тіла, про які йдеться, - це Місяць, Земля і Сонце. Хоча ми перенесемо те, що мало що можна сказати тут про цю проблему, на наступні розділи, можна зауважити, що ця проблема є однією з найскладніших у всьому діапазоні математики. Ейлер не вирішив її, але його метод наближеного обчислення (замінений сьогодні кращими методами) був досить практичним, щоб дозволити англійському комп'ютеру обчислити місячні таблиці для британського Адміралтейства. За це комп'ютер отримав 5000 фунтів стерлінгів (досить велика сума на той час), а Ейлер отримав бонус у розмірі 300 фунтів стерлінгів за метод.

\* \* \*

Леонард (або Леонард) Ейлер, син Поля Ейлера і його дружини Маргарити Брюкер, ймовірно, найбільша людина науки, яку створила Швейцарія. Він народився в Базелі 15 квітня 1707 року, але наступного року переїхав з батьками до сусіднього села Ріхен, де його батько став кальвіністським пастором. Сам Поль Ейлер був досвідченим математиком, будучи учнем Якоба Бернуллі. Батько хотів, щоб Леонар пішов по його стопах і змінив його в сільській церкві, але, на щастя, зробив помилку, навчивши хлопчика математики.

Молодий Ейлер рано зрозумів, чим хоче займатися. Проте він покірно слухався батька, а після вступу до Базельського університету вивчав теологію і іврит. У математиці він був досить розвинений, щоб привернути увагу Йоганна Бернуллі, який щедро давав юнакові один приватний урок на тиждень. Решту тижня Ейлер провів, готуючись до наступного уроку, щоб мати можливість зустрітися зі своїм учителем якомога меншою кількістю питань. Незабаром його працьовитість і помітні здібності помітили Даніель і Ніколаус Бернуллі, які стали швидкими друзями Ейлера.

Леонару було дозволено насолоджуватися собою, поки він не отримав ступінь магістра в 1724 році у віці сімнадцяти років, коли його батько наполягав на тому, щоб він відмовився від математики і присвятив весь свій час теології. Але батько здався, коли Бернулліс сказав йому, що його синові судилося бути великим математиком, а не пастором Ріхена. Хоча пророцтво здійснилося, рання релігійна освіта Ейлера впливала на нього все життя, і він ніколи не відкидав ні частки своєї кальвіністської віри. Дійсно, коли він підріс, він хитнувся широкою орбітою до покликання батька, проводячи сімейні молитви за всю свою сім'ю і зазвичай закінчуючи проповіддю.

Перша самостійна робота Ейлера була зроблена в дев'ятнадцятирічному віці. Кажуть, що ця перша спроба розкриває як силу, так і слабкість більшої частини подальших робіт Ейлера. Паризька академія запропонувала щоглу кораблів як призову задачу на 1727 рік; Мемуари Ейлера не змогли виграти премію, але отримали почесну згадку. Пізніше він компенсував цю втрату, вигравши приз дванадцять разів. Сила роботи полягала в аналізі - технічній математиці - який вона містила; Його слабкість - віддаленість з'єднання, якщо така є, з практичністю. Останнє не дуже дивує, коли згадуємо традиційні анекдоти про неіснуючий швейцарський флот. Ейлер, можливо, бачив човен або два на швейцарських озерах, але він ще не бачив корабля. Його критикували, іноді справедливо, за те, що він дозволив своїй математиці втекти зі своїм відчуттям реальності. Фізичний всесвіт був приводом для математики для Ейлера, навряд чи річ сама по собі представляла великий інтерес; І якщо Всесвіт не відповідав його аналізу, то це був Всесвіт, який був помилковим.

Знаючи, що він природжений математик, Ейлер подав заявку на професуру в Базелі. Не зумівши отримати посаду, він продовжив навчання, підкріплений надією приєднатися до Даніеля і Ніколауса Бернуллі в Санкт-Петербурзі. Вони щедро запропонували знайти місце для Ейлера в академії і тримали його в курсі.

На цьому етапі своєї кар'єри Ейлер, здається, був дивно байдужий до того, що він повинен робити, за умови, що це було лише щось наукове. Коли Бернулліс писав про перспективне відкриття в медичній секції Петербурзької академії, Ейлер занурився в фізіологію в Базелі і відвідував лекції з медицини. Але навіть у цій галузі він не міг триматися осторонь від математики: фізіологія вуха припускала математичне дослідження звуку, яке, у свою чергу, вело до іншого поширення хвиль тощо — ця рання робота продовжувала розгалужуватися, як дерево, що збожеволіло від кошмару протягом усієї кар'єри Ейлера.

Бернуллі були швидкими робітниками. Ейлер отримав своє покликання в Санкт-Петербург в 1727 році, офіційно в якості ад'юнкта медичної секції Академії. Згідно з мудрим положенням, кожен імпортований член був зобов'язаний взяти з собою двох учнів — фактично підмайстрів для навчання. Радість бідного Ейлера швидко розвіялася. У той самий день, коли він ступив на російську землю, померла ліберальна Катерина I.

Катерина, коханка Петра Великого до того, як стала його дружиною, здається, була ширококругозірною жінкою в багатьох відношеннях, і саме вона за своє правління всього два роки виконала бажання Петра по створенню Академії. Після смерті Катерини влада перейшла в руки надзвичайно жорстокої фракції під час малоліття хлопчика-царя (який, можливо, на щастя для себе, помер, не встигнувши почати своє правління). Нові правителі Росії дивилися на Академію як на незамінну розкіш і протягом декількох тривожних місяців думали придушити її і відправити всіх іноземних членів додому. Таким був стан справ, коли Ейлер прибув до Петербурга. Нічого не було сказано в сум'ятті щодо медичної посади, на яку його було покликано, і він прослизнув до математичного відділу, майже прийнявши військово-морського лейтенанта у відчаї.

Після цього справи пішли краще, і Ейлер влаштувався працювати. Протягом шести років він тримав ніс до жорна, не зовсім тому, що був поглинений своєю математикою, а частково тому, що не наважувався вести нормальне соціальне життя через підступних шпигунів скрізь.

У 1733 році Даніель Бернуллі повернувся до вільної Швейцарії, наситившись святою Росією, а Ейлер у віці двадцяти шести років вступив на провідну математичну посаду в Академії. Відчуваючи, що він застрягне в Санкт-Петербурзі на все життя, Ейлер вирішив одружитися, оселитися і зробити все якнайкраще. Дамою була Катаріна, дочка художника Гселла, якого Петро Перший забрав з собою назад в Росію. Політичні умови погіршилися, і Ейлер як ніколи відчайдушно прагнув втекти. Але з швидким приходом однієї дитини за іншою Ейлер відчував себе більш надійно прив'язаним, ніж раніше, і ховався в безперервній роботі. Деякі біографи простежують неперевершену продуктивність Ейлера до цього першого перебування в Росії; Загальна розсудливість змусила його до непорушної звички до промисловості.

Ейлер був одним з декількох великих математиків, які могли працювати де завгодно при будь-яких умовах. Він дуже любив дітей (у нього було тринадцять своїх, всі, крім п'яти, померли дуже молодими), і часто складав свої мемуари з немовлям на колінах, поки старші діти грали все про нього. Легкість, з якою він писав найскладнішу математику, неймовірна.

Збереглося багато легенд про його постійний відтік ідей. Деякі, без сумніву, є перебільшеннями, але кажуть, що Ейлер кинув би математичну роботу приблизно за півгодини до першого та другого дзвінків на вечерю. Як тільки папір був закінчений, його поклали поверх зростаючої стопки, яка очікувала принтера. Коли потрібен був матеріал для заповнення угод Академії, друкар збирав сніп зверху купи. Таким чином, траплялося, що дати публікації часто йшли врозріз з датами складу. Божевільний ефект посилювався звичкою Ейлера багато разів повертатися до предмета, щоб прояснити або розширити те, що він вже зробив, так що іноді послідовність робіт на задану тему видно в друкованому вигляді через неправильний кінець телескопа.

Коли хлопчик-цар помер, Анна Іванівна (племінниця Петра) стала імператрицею в 1730 році, і що стосується Академії, то справи значно скрасилися. Але під непрямим правлінням парамура Анни, Ернеста Джона де Бірона, Росія пережила одне з найкривавіших панувань терору у своїй історії, і Ейлер влаштувався на заклинання мовчазної роботи, яке мало тривати десять років. На півдорозі його спіткало перше велике нещастя. Він поставив собі за мету виграти Паризьку премію за астрономічну задачу, про яку деякі провідні математики просили кілька місяців. (Оскільки подібна проблема виникає у зв'язку з Гауссом, ми не будемо описувати її тут.) Ейлер вирішив її за три дні. Але тривалі зусилля призвели до хвороби, при якій він втратив зір правого ока.

Слід зазначити, що сучасна вища критика, настільки ефективна для дискредитації всіх цікавих анекдотів в історії математики, показала, що астрономічна проблема жодним чином не була відповідальна за втрату ока Ейлера. Але як наукові критики (або будь-хто інший) дізнаються так багато про так званий закон причини і наслідку, є загадкою для примари Девіда Юма (сучасника Ейлера). З цим застереженням ми ще раз розповімо знамениту історію Ейлера і атеїстичного (або, можливо, тільки пантеїстичного) французького філософа Дені Дідро (1713-1784). Це трохи вибивається з його хронологічного порядку, як це сталося під час другого перебування Ейлера в Росії.

Запрошений Катериною Великою відвідати її двір, Дідро заслужив своє утримання, намагаючись навернути придворних в атеїзм. Набриднувши, Катерина доручила Ейлеру намордити вітряного філософа. Це було легко, тому що вся математика була китайською для Дідро. Де Морган розповідає, що сталося (у своєму класичному  «Бюджеті парадоксів», 1872): «Дідро був проінформований, що вчений математик володіє алгебраїчною демонстрацією існування Бога, і дасть її перед усім Судом, якщо захоче її почути. Дідро радо погодився... Ейлер підійшов до Дідро і сказав серйозно і тоном досконалої переконаності:

Зображення

Для Дідро це звучало як сенс. Принижений нестримним сміхом, який зустрічав його збентежене мовчання, бідолаха попросив у Катерини дозволу негайно повернутися до Франції. Вона люб'язно віддала його.

Не задовольняючись цим шедевром, Ейлер з усією серйозністю намалював свою лілію урочистими доказами, смертельно серйозними, що Бог існує і що душа не є матеріальною субстанцією. Повідомляється, що обидва докази перейшли в трактати з богослов'я його часу. Це, напевно, найдобірніші квіти математично непрактичної сторони його генія.

Одна тільки математика не поглинула всю енергію Ейлера під час його перебування в Росії. Скрізь, де його покликали реалізувати свої математичні таланти способами, недалекими від чистої математики, він давав уряду всі його гроші. Ейлер писав елементарні математичні підручники для російських шкіл, керував урядовим відділом географії, допомагав реформувати міри і ваги, розробив практичні засоби для перевірки ваг. Це були лише деякі його дії. Скільки б сторонньої роботи він не робив, Ейлер продовжував виливати математику.

Одним з найважливіших праць цього періоду став трактат 1736 року про механіку. Зауважимо, що в даті публікації бракує лише року відзначення сторіччя публікації Декарта з аналітичної геометрії. Трактат Ейлера зробив для механіки те, що Декарт зробив для геометрії, звільнив її від кайданів синтетичної демонстрації і зробив аналітичною. «Принцип» Ньютона міг бути написаний Архімедом; Механіку Ейлера не міг написати жоден грек. Вперше вся потужність обчислення була спрямована проти механіки і почалася сучасна епоха в цій фундаментальній науці. Ейлера повинен був перевершити в цьому напрямку його друг Лагранж, але заслуга в тому, що він зробив вирішальний крок, належить Ейлеру.

\* \* \*

Після смерті Анни в 1740 році російський уряд стало більш ліберальним, але Ейлеру набридло і він був радий прийняти запрошення Фрідріха Великого вступити в Берлінську академію. Королева-вдова дуже полюбила Ейлера і спробувала витягнути його. Все, що вона отримувала, - це односкладові.

"Чому ти не хочеш зі мною поговорити?" - запитала вона.

- Мадам, - відповів Ейлер, - я родом з країни, де, якщо ви говорите, вас вішають.

Наступні двадцять чотири роки свого життя пройшли в Берліні, не зовсім щасливо, так як Фрідріх вважав за краще б полірованого придворного замість простого Ейлера. Хоча Фрідріх вважав своїм обов'язком заохочувати математику, він зневажав предмет, сам не вміючи в цьому. Але він достатньо цінував таланти Ейлера, щоб залучити їх до практичних проблем — карбування монет, водоводи, судноплавних каналів та пенсійних систем.

Росія ніколи не відпускала Ейлера повністю і навіть поки він перебував у Берліні, виплачувала частину його зарплати. Незважаючи на своїх численних утриманців, Ейлер був процвітаючим, володіючи фермою поблизу Шарлоттенбурга на додаток до свого будинку в Берліні. Під час російського вторгнення в Бранденбурзький марш в 1760 році ферма Ейлера була розграбована. Російський генерал, заявивши, що він «не веде війну з науками», відшкодував Ейлеру значно більшу, ніж фактичний збиток. Коли імператриця Єлизавета почула про втрату Ейлера, вона надіслала йому гарну суму на додаток до більш ніж достатньої контрибуції.

Однією з причин непопулярності Ейлера при дворі Фрідріха була його нездатність триматися осторонь від суперечок з філософських питань, про які він нічого не знав. Вольтер, який проводив більшу частину свого часу, підлабузнюючись з Фрідріхом, був у захваті від інших блискучих вербалістів, що оточували Фрідріха, зав'язуючи невдалого Ейлера в метафізичні вузли. Ейлер сприйняв все це добродушно і приєднався до інших, ревучи від сміху над власними безглуздими промахами. Але Фрідріх поступово роздратувався і кинувся на те, щоб більш витончений філософ очолив його Академію і розважав його двір.

Д'Аламбера (з яким ми зустрінемося пізніше) запросили до Берліна, щоб оглянути ситуацію. Вони з Ейлером мали легку прохолоду над математикою. Але Д'Аламбер не був тією людиною, яка дозволяла особистим розбіжностям затьмарити його судження, і він прямо сказав Фрідріху, що було б обуренням ставити будь-якого іншого математика над Ейлером. Це тільки зробило Фрідріха більш впертим і злим, ніж будь-коли, і умови стали нестерпними для Ейлера. Його сини, на його думку, не матимуть жодних шансів у Пруссії. У віці п'ятдесяти дев'яти років (в 1766 році) він знову підтягнув свої кілки і мігрував назад до Санкт-Петербурга на сердечне запрошення Катерини Великої.

Катерина прийняла математика як королівську особу, виділивши повністю мебльований будинок для Ейлера та його вісімнадцяти утриманців і пожертвувавши одного зі своїх кухарів для управління кухнею.

Саме в цей час Ейлер почав втрачати зір свого ока, що залишився (через катаракту), і незабаром він був повністю сліпим. За ходом його наближається темряви з тривогою і співчуттям слідують листування Лагранжа, Д'Аламбера та інших провідних математиків того часу. Сам Ейлер спостерігав за наближенням сліпоти з незворушністю. Не може бути жодних сумнівів у тому, що його глибока релігійна віра допомогла йому зіткнутися з тим, що було попереду. Але він не «змирився» з тишею і темрявою. Він негайно взявся за ремонт непоправного. Перш ніж згасло останнє світло, він звик писати свої формули крейдою на великому аркуші. Потім, його сини (особливо Альберт), виступаючи в ролі аммануенсів, диктували слова, що пояснюють формули. Замість того, щоб зменшуватися, його математична продуктивність зростала.

Все своє життя Ейлер був благословенний феноменальною пам'яттю. Він знав напам'ять «Енеїду» Вергілія, і хоча з юності рідко дивився на книгу, завжди міг розповісти перший і останній рядки на будь-якій сторінці свого примірника. Його пам'ять була як зорової, так і слухової. Він також мав величезну силу для розумових обчислень, не тільки арифметичного типу, але й більш складного типу, затребуваного у вищій алгебрі та обчисленні. Всі провідні формули всього спектру математики в тому вигляді, в якому вона існувала в його часи, були точно закарбовані в його пам'яті.

Як один із прикладів своєї майстерності, Кондорсе розповідає, як двоє учнів Ейлера підсумували складний збіжний ряд (для певного значення змінної) до сімнадцяти членів, лише щоб не погодитися на одиницю на п'ятдесятому місці результату. Щоб вирішити, хто правий, Ейлер виконав весь розрахунок подумки; Його відповідь була визнана правильною. Все це тепер прийшло йому на допомогу і він не сильно сумував за світлом. Але навіть при цьому один подвиг з його сімнадцяти сліпих років майже минає віру. Місячна теорія — рух Місяця, єдина проблема, від якої у Ньютона боліла голова — отримала своє перше ретельне тренування від рук Ейлера. Весь складний аналіз був зроблений повністю в його голові.

Через п'ять років після повернення Ейлера в Санкт-Петербург його наздогнала ще одне лихо. Під час великої пожежі 1771 року його будинок і всі його меблі були знищені, і тільки завдяки героїзму свого швейцарського слуги (Пітера Грімма або Гріммона) Ейлер врятувався своїм життям. Ризикуючи власним життям, Грімм провів свого сліпого і хворого господаря крізь полум'я в безпечне місце. Бібліотека згоріла, але завдяки енергії графа Орлоффа всі рукописи Ейлера були врятовані. Імператриця Катерина негайно подолала всі втрати, і незабаром Ейлер знову повернувся до роботи.

У 1776 році (коли йому було шістдесят дев'ять) Ейлер зазнав більшої втрати в результаті смерті дружини. Наступного року він одружився знову. Друга дружина, Саломе Ебігейл Гселл, була зведеною сестрою першої. Найбільшою його трагедією була невдача (можливо, через хірургічну необережність) операції з відновлення зору лівого ока — єдиної, на яку була хоч якась надія. Операція пройшла «успішно» і радість Ейлера перейшла всі межі. Але зараз настала інфекція, і після тривалих страждань, які він описав як огидні, він знову занурився в темряву.

\* \* \*

Озираючись назад на величезні результати Ейлера, ми можемо з першого погляду повірити, що будь-яка обдарована людина могла б зробити значну частину цього майже так само легко, як Ейлер. Але перевірка математики в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні, незабаром позбавляє нас сумнівів. Бо сучасний стан математики з її джунглями теорій відносно не складніше, якщо розглядати силу методів, які зараз є в нашому розпорядженні, ніж те, з чим зіткнувся Ейлер. Математика дозріла на секунду Ейлера. Свого часу він систематизував і уніфікував великі трактати, захаращені частковими результатами і ізольованими теоремами, розчищаючи ґрунт і зв'язуючи цінні речі легкою силою свого аналітичного апарату. Навіть сьогодні багато з того, що вивчається в курсі математики в коледжі, практично таке, як залишив його Ейлер - обговорення конічних перерізів і квадрик в трипросторі з єдиної точки зору, представленої загальним рівнянням другого ступеня, наприклад, є ейлеровим. Знову тема ануїтетів і все, що з неї виростає (страхування, пенсії по старості і так далі) були введені в звичну нині студентам «математичну теорію інвестицій» Ейлера.

As Arago points out, one source of Euler’s great and immediate success as a teacher through his writings was his total lack of false pride. If certain works of comparatively low intrinsic merit were demanded to clarify earlier and more impressive works, Euler did not hesitate to write them. He had no fear of lowering his reputation.

Even on the creative side Euler combined instruction with discovery. His great treatises of 1748, 1755 and 1768-70 on the calculus (Introductio in analysin infinitorum; Institutiones calculi differentialis; Institutiones calculi integralis) instantly became classic and continued for three-quarters of a century to inspire young men who were to become great mathematicians. But it was in his work on the calculus of variations (Methodus inveniendi lineas curvas maximi minimive proprietate gaudentes, 1744) that Euler first revealed himself as a mathematician of the first rank. The importance of this subject has been noted in previous chapters.

Euler’s great step forward when he made mechanics analytical has already been remarked; every student of rigid dynamics is familiar with Euler’s analysis of rotations, to cite but one detail of this advance. Analytical mechanics is a branch of pure mathematics, so that Euler was not tempted here, as in some of his other flights toward the practical, to fly off on the first tangent he saw leading into the infinite blue of pure calculation. The severest criticism which Euler’s contemporaries made of his work was his uncontrollable impulse to calculate merely for the sake of the beautiful analysis. He may occasionally have lacked a sufficient understanding of the physical situations he attempted to reduce to calculation without seeing what they were all about. Nevertheless, the fundamental equations of fluid motion, in use today in hydrodynamics, are Euler’s. He could be practical enough when it was worth his trouble.

One peculiarity of Euler’s analysis must be mentioned in passing, as it was largely responsible for one of the main currents of mathematics in the nineteenth century. This was his recognition that unless an infinite series is convergent it is unsafe to use. For example, by long division we find

Images

the series continuing indefinitely. In this put x = ½. Then

Images

The study of convergence (to be discussed in the chapter on Gauss) shows us how to avoid absurdities like this. (See also the chapter on Cauchy.) The curious thing is that although Euler recognized the necessity for caution in dealing with infinite processes, he failed to observe it in much of his own work. His faith in analysis was so great that he would sometimes seek a preposterous “explanation” to make a patent absurdity respectable.

But when all this is said, we must add that few have equalled or approached Euler in the mass of sound and novel work of the first importance which he put out. Those who love arithmetic—not a very “important” subject, possibly—will vote Euler a palm in Diophantine analysis of the same size and freshness as those worn by Fermat and Diophantus himself. Euler was the first and possibly the greatest of the mathematical universalists.

Nor was he merely a narrow mathematician: in literature and all of the sciences, including the biologic, he was at least well read. But even while he was enjoying his Aeneid Euler could not help seeing a problem for his mathematical genius to attack. The line “The anchor drops, the rushing keel is stay’d” set him to working out the ship’s motion under such circumstances. His omnivorous curiosity even swallowed astrology for a time, but he showed that he had not digested it by politely declining to cast the horoscope of Prince Ivan when ordered to do so in 1740, pointing out that horoscopes belonged in the province of the court astronomer. The poor astronomer had to do it.

One work of the Berlin period revealed Euler as a graceful (if somewhat too pious) writer, the celebrated Letters to a German Princess, composed to give lessons in mechanics, physical optics, astronomy, sound, etc., to Frederick’s niece, the Princess of Anhalt-Dessau. The famous letters became immensely popular and circulated in book form in seven languages. Public interest in science is not the recent development we are sometimes inclined to imagine it is.

Euler remained virile and powerful of mind to the very second of his death, which occurred in his seventy seventh year, on September 18, 1783. After having amused himself one afternoon calculating the laws of ascent of balloons—on his slate, as usual—he dined with Lexell and his family. “Herschel’s Planet” (Uranus) was a recent discovery; Euler outlined the calculation of its orbit. A little later he asked that his grandson be brought in. While playing with the child and drinking tea he suffered a stroke. The pipe dropped from his hand, and with the words “I die,” “Euler ceased to live and calculate.”[I](#I_13)

[I](#I_12). The quotation is from Condorcet’s Eloge.

# CHAPTER TEN

A Lofty Pyramid

LAGRANGE

I do not know.—J. L. LAGRANGE

“LAGRANGE IS THE LOFTY PYRAMID of the mathematical sciences.” This was Napoleon Bonaparte’s considered estimate of the greatest and most modest mathematician of the eighteenth century, Joseph-Louis Lagrange (1736-1813), whom he had made a Senator, a Count of the Empire, and a Grand Officer of the Legion of Honor. The King of Sardinia and Frederick the Great had also honored Lagrange, but less lavishly than the imperial Napoleon.

Lagrange was of mixed French and Italian blood, the French predominating. His grandfather, a French cavalry captain, had entered the service of Charles Emmanuel II, King of Sardinia, and on settling at Turin had married into the illustrious Conti family. Lagrange’s father, once Treasurer of War for Sardinia, married Marie-Thérèse Gros, the only daughter of a wealthy physician of Cambiano, by whom he had eleven children. Of this numerous brood only the youngest, Joseph-Louis, born on January 25, 1736, survived beyond infancy. The father was rich, both in his own right and his wife’s. But he was also an incorrigible speculator, and by the time his son was ready to inherit the family fortune there was nothing worth inheriting. In later life Lagrange looked back on this disaster as the luckiest thing that had ever happened to him: “If I had inherited a fortune I should probably not have cast my lot with mathematics.”

At school Lagrange’s first interests were in the classics, and it was more or less of an accident that he developed a passion for mathematics. In line with his classical studies he early became acquainted with the geometrical works of Euclid and Archimedes. These do not seem to have impressed him greatly. Then an essay by Halley (Newton’s friend) extolling the superiority of the calculus over the synthetic geometrical methods of the Greeks fell into young Lagrange’s hands. He was captivated and converted. In an incredibly short time he had mastered entirely by himself what in his day was modern analysis. At the age of sixteen (according to Delambre there may be a slight inaccuracy here) Lagrange became professor of mathematics at the Royal Artillery School in Turin. Then began one of the most brilliant careers in the history of mathematics.

From the first Lagrange was an analyst, never a geometer. In him we see the first conspicuous example of that specialization which was to become almost a necessity in mathematical research. Lagrange’s analytical preferences came out strongly in his masterpiece, the Mécanique analytique (Analytical Mechanics), which he had projected as a boy of nineteen at Turin, but which was published in Paris only in 1788 when Lagrange was fifty two. “No diagrams will be found in this work,” he says in the preface. But with a half-humorous libation to the gods of geometry he remarks that the science of mechanics may be considered as the geometry of a space of four dimensions—three Cartesian coordinates with one time-coordinate sufficing to locate a moving particle in both space and time, a way of looking at mechanics that has become popular since 1915 when Einstein exploited it in his general relativity.

Lagrange’s analytical attack on mechanics marks the first complete break with the Greek tradition. Newton, his contemporaries, and his immediate successors found diagrams helpful in their study of mechanical problems; Lagrange showed that greater flexibility and incomparably greater power are attained if general analytical methods are employed from the beginning.

At Turin the boyish professor lectured to students all older than himself. Presently he organized the more able into a research society from which the Turin Academy of Sciences developed. The first volume of the Academy’s memoirs was published in 1759, when Lagrange was twenty three. It is usually supposed that the modest and unobtrusive Lagrange was responsible for much of the fine mathematics in these early works published by others. One paper by Foncenex was so good that the King of Sardinia put the supposed author in charge of the Department of the Navy. Historians of mathematics have sometimes wondered why Foncenex never lived up to his first mathematical success.

Lagrange himself contributed a memoir on maxima and minima (the calculus of variations, described in Chapters 4, 8) in which he promises to treat the subject in a work from which he will deduce the whole of mechanics, of both solids and fluids. Thus at twenty three—actually earlier—Lagrange had imagined his masterpiece, the Mécanique analytique, which does for general mechanics what Newton’s law of universal gravitation did for celestial mechanics. Writing ten years later to the French mathematician D’Alembert (1717–1783), Lagrange says he regards his early work, the calculus of variations, thought out when he was nineteen, as his masterpiece. It was by means of this calculus that Lagrange unified mechanics and, as Hamilton said, made of it “a kind of scientific poem.”

When once understood the Lagrangian method is almost a platitude. As some have remarked the Lagrangian equations dominating mechanics are the finest example in all science of the art of getting something out of nothing. But if we reflect a moment we see that any scientific principle which is general to the extent of uniting a whole vast universe of phenomena must be simple: only a principle of the utmost simplicity can dominate a multitude of diverse problems which on even a close inspection appear to be individual and distinct.

In the same volume of Turin memoirs Lagrange took another long step forward: he applied the differential calculus to the theory of probability. As if this were not enough for the young giant of twenty three he advanced beyond Newton with a radical departure in the mathematical theory of sound, bringing that theory under the sway of the mechanics of systems of elastic particles (rather than of the mechanics of fluids), by considering the behavior of all the air particles in one straight line under the action of a shock transmitted along the line from particle to particle. In the same general direction he also settled a vexed controversy that had been going on for years between the leading mathematicians over the correct mathematical formulation of the problem of a vibrating string—a problem of fundamental importance in the whole theory of vibrations. At twenty three Lagrange was acknowledged the equal of the greatest mathematicians of the age—Euler and the Bernoullis.

Euler was always generously appreciative of the work of others. His treatment of his young rival Lagrange is one of the finest pieces of unselfishness in the history of science. When as a boy of nineteen Lagrange sent Euler some of his work the famous mathematician at once recognized its merit and encouraged the brilliant young beginner to continue. When four years later Lagrange communicated to Euler the true method for attacking the isoperimetrical problems (the calculus of variations, described in connection with the Bernoullis), which had baffled Euler with his semi-geometrical methods for many years, Euler wrote to the young man saying that the new method had enabled him to overcome his difficulties. And instead of rushing into print with the long-sought solution, Euler held it back till Lagrange could publish his first, “so as not to deprive you of any part of the glory which is your due.”

Private letters, however flattering, could not have helped Lagrange. Realizing this, Euler went out of his way when he published his work (after Lagrange’s) to say how he had been held up by difficulties which, till Lagrange showed the way over them, were insuperable. Finally, to clinch the matter, Euler got Lagrange elected as a foreign member of the Berlin Academy (October 2, 1759) at the unusually early age of twenty three. This official recognition abroad was a great help to Lagrange at home. Euler and D’Alembert schemed to get Lagrange to Berlin. Partly for personal reasons they were eager to see their brilliant young friend installed as court mathematician at Berlin. After lengthy negotiations they succeeded, and the great Frederick, slightly outwitted in the whole transaction, was childishly (but justifiably) delighted.

Something must be said in passing about D’Alembert, Lagrange’s devoted friend and generous admirer, if only for the grateful contrast one aspect of his character offers to that of the snobbish Laplace, whom we shall meet later.

Jean le Rond d’Alembert took his name from the little chapel of St. Jean le Rond hard by Notre-Dame in Paris. An illegitimate son of the Chevalier Destouches, D’Alembert had been abandoned by his mother on the steps of St. Jean le Rond. The parish authorities turned the foundling over to the wife of a poor glazier, who reared the child as if he were her own. The Chevalier was forced by law to pay for his bastard’s education. D’Alembert’s real mother knew where he was, and when the boy early gave signs of genius, sent for him, hoping to win him over.

“You are only my stepmother,” the boy told her (a good pun in English, but not in French); “the glazier’s wife is my true mother.” And with that he abandoned his own flesh and blood as she had abandoned hers.

When he became famous and a great figure in French science D’Alembert repaid the glazier and his wife by seeing that they did not fall into want (they preferred to keep on living in their humble quarters), and he was always proud to claim them as his parents. Although we shall not have space to consider him apart from Lagrange, it must be mentioned that D’Alembert was the first to give a complete solution of the outstanding problem of the precession of the equinoxes. His most important purely mathematical work was in partial differential equations, particularly in connection with vibrating strings.

D’Alembert encouraged his modest young correspondent to attack difficult and important problems. He also took it upon himself to make Lagrange take reasonable care of his health—his own was not good. Lagrange had in fact seriously impaired his digestion by quite unreasonable application between the ages of sixteen and twenty six, and all his life thereafter he was forced to discipline himself severely, especially in the matter of overwork. In one of his letters D’Alembert lectures the young man for indulging in tea and coffee to keep awake; in another he lugubriously calls Lagrange’s attention to a recent medical book on the diseases of scholars. To all of which Lagrange blithely replies that he is feeling fine and working like mad. But in the end he paid his tax.

In one respect Lagrange’s career is a curious parallel to Newton’s. By middle age prolonged concentration on problems of the first magnitude had dulled Lagrange’s enthusiasm, and although his mind remained as powerful as ever, he came to regard mathematics with indifference. When only forty five he wrote to D’Alembert, “I begin to feel the pull of my inertia increasing little by little, and I cannot say that I shall still be doing mathematics ten years from now. It also seems to me that the mine is already too deep, and that unless new veins are discovered it will have to be abandoned.”

When he wrote this Lagrange was ill and melancholic. Nevertheless it expressed the truth so far as he was concerned. D’Alembert’s last letter (September, 1783), written a month before his death, reverses his early advice and counsels work as the only remedy for Lagrange’s psychic ills: “In God’s name do not renounce work, for you the strongest of all distractions. Goodbye, perhaps for the last time. Keep some memory of the man who of all in the world cherishes and honors you the most.”

Happily for mathematics Lagrange’s blackest depression, with its inescapable corollary that no human knowledge is worth striving for, was twenty glorious years in the future when D’Alembert and Euler were scheming to get Lagrange to Berlin. Among the great problems Lagrange attacked and solved before going to Berlin was that of the libration of the Moon. Why does the Moon always present the same face to the Earth—within certain slight irregularities that can be accounted for? It was required to deduce this fact from the Newtonian law of gravitation. The problem is an instance of the famous “Problem of Three Bodies”—here the Earth, Sun, and Moon—mutually attracting one another according to the law of the inverse square of the distances between their centers of gravity. (More will be said on this problem when we come to Poincaré.)

For his solution of the problem of libration Lagrange was awarded the Grand Prize of the French Academy of Sciences in 1764—he was then only twenty eight.

Encouraged by this brilliant success the Academy proposed a yet more difficult problem, for which Lagrange again won the prize in 1766. In Lagrange’s day only four satellites of Jupiter had been discovered. Jupiter’s system (himself, the Sun, and his satellites) thus made a six-body problem. A complete mathematical solution is beyond our powers even today (1936) in a shape adapted to practical computation. But by using methods of approximation Lagrange made a notable advance in explaining the observed inequalities.

Such applications of the Newtonian theory were one of Lagrange’s major interests all his active life. In 1772 he again captured the Paris prize for his memoir on the three-body problem, and in 1774 and 1778 he had similar successes with the motion of the Moon and cometary perturbations.

The earlier of these spectacular successes induced the King of Sardinia to pay Lagrange’s expenses for a trip to Paris and London in 1766. Lagrange was then thirty. It had been planned that he was to accompany Caraccioli, the Sardinian minister to England, but on reaching Paris Lagrange fell dangerously ill—the result of an over-generous banquet of rich Italian dishes in his honor—and he was forced to remain in Paris. While there he met all the leading intellectuals, including the Abbé Marie, who was later to prove an invaluable friend. The banquet cured Lagrange of his desire to live in Paris and he eagerly returned to Turin as soon as he was able to travel.

At last, on November 6, 1766, Lagrange was welcomed, at the age of thirty, to Berlin by Frederick, “the greatest King in Europe,” as he modestly styled himself, who would be honored to have at his court “the greatest mathematician.” The last, at least, was true. Lagrange became director of the physico-mathematical division of the Berlin Academy, and for twenty years crowded the transactions of the Academy with one great memoir after another. He was not required to lecture.

At first the young director found himself in a somewhat delicate position. Naturally enough the Germans rather resented foreigners being brought in over their heads and were inclined to treat Frederick’s importations with a little less than cool civility. In fact they were frequently quite insulting. But in addition to being a mathematician of the first rank Lagrange was a considerate, gentle soul with the rare gift of knowing when to keep his mouth shut. In letters to trusted friends he could be outspoken enough, even about the Jesuits, whom he and D’Alembert seem to have disliked, and in his official reports to academies on the scientific work of others he could be quite blunt. But in his social contacts he minded his own business and avoided giving even justifiable offense. Until his colleagues got used to his presence he kept out of their way.

Lagrange’s constitutional dislike of all disputes stood him in good stead at Berlin. Euler had blundered from one religious or philosophical controversy to another; Lagrange, if cornered and pressed, would always preface his replies with his sincere formula “I do not know.” Yet when his own convictions were attacked he knew how to put up a spirited, reasoned defense.

On the whole Lagrange was inclined to sympathize with Frederick who had sometimes been irritated by Euler’s tilting at philosophical problems about which he knew nothing. “Our friend Euler,” he wrote to D’Alembert, “is a great mathematician, but a bad enough philosopher.” And on another occasion, referring to Euler’s effusion of pious moralizing in the celebrated Letters to a German Princess, he dubs the classic “Euler’s commentary on the Apocalypse”—incidentally a backhand allusion to the indiscretion which Newton permitted himself when he had lost his taste for natural philosophy. “It is incredible,” Lagrange said of Euler, “that he could have been so flat and childish in metaphysics.” And for himself, “I have a great aversion to disputes.” When he did philosophize in his letters it was with an unexpected touch of cynicism which is wholly absent from the works he published, as when he remarks, “I have always observed that the pretensions of all people are in exact inverse ratio to their merits; this is one of the axioms of morals.” In religious matters Lagrange was, if anything at all, agnostic.

Frederick was delighted with his prize and spent many friendly hours with Lagrange, expounding the advantages of a regular life. The contrast Lagrange offered to Euler was particularly pleasing to Frederick. The King had been irritated by Euler’s too obvious piety and lack of courtly sophistication. He had even gone so far as to call poor Euler a “lumbering cyclops of a mathematician,” because Euler at the time was blind in only one of his eyes. To D’Alembert the grateful Frederick overflowed in both prose and verse. “To your trouble and to your recommendation,” he wrote, “I owe the replacement in my Academy of a mathematician blind in one eye by a mathematician with two eyes, which will be especially pleasing to the anatomical section.” In spite of sallies like this Frederick was not a bad sort.

\* \* \*

Shortly after settling in Berlin Lagrange sent to Turin for one of his young lady relatives and married her. There are two accounts of how this happened. One says that Lagrange had lived in the same house with the girl and her parents and had taken an interest in her shopping. Having an economical streak in his cautious nature, Lagrange was scandalized by what he considered the girl’s extravagance and bought her ribbons himself. From there on he was dragooned into marrying her.

The other version can be inferred from one of Lagrange’s letters—certainly the strangest confession of indifference ever penned by a supposedly doting young husband. D’Alembert had joked his friend: “I understand that you have taken what we philosophers call the fatal plunge. . . . A great mathematician should know above all things how to calculate his happiness. I do not doubt then that after having performed this calculation you found the solution in marriage.”

Lagrange either took this in deadly earnest or set out to beat D’Alembert at his own game—and succeeded. D’Alembert had expressed surprise that Lagrange had not mentioned his marriage in his letters.

“I don’t know whether I calculated ill or well,” Lagrange replied, “or rather, I don’t believe I calculated at all; for I might have done as Leibniz did, who, compelled to reflect, could never make up his mind. I confess to you that I never had a taste for marriage, . . . but circumstances decided me to engage one of my young kinswomen to take care of me and all my affairs. If I neglected to inform you it was because the whole thing seemed to me so inconsequential in itself that it was not worth the trouble of informing you of it.”

The marriage was turning out happily for both when the wife declined in a lingering illness. Lagrange gave up his sleep to nurse her himself and was heartbroken when she died.

He consoled himself in his work. “My occupations are reduced to cultivating mathematics, tranquilly and in silence.” He then tells D’Alembert the secret of the perfection of all his work which has been the despair of his hastier successors. “As I am not pressed and work more for my pleasure than from duty, I am like the great lords who build: I make, unmake, and remake, until I am passably satisfied with my results, which happens only rarely.” And on another occasion, after complaining of illness brought on by overwork, he says it is impossible for him to rest: “My bad habit of rewriting my memoirs several times till I am passably satisfied is impossible for me to break.”

Not all of Lagrange’s main efforts during his twenty years at Berlin went into celestial mechanics and the polishing of his masterpiece. One digression—into Fermat’s domain—is of particular interest as it may suggest the inherent difficulty of simple-looking things in arithmetic. We see even the great Lagrange puzzled over the unexpected effort his arithmetical researches cost him.

“I have been occupied these last few days,” he wrote to D’Alembert on August 15, 1768, “in diversifying my studies a little with certain problems of Arithmetic, and I assure you I found many more difficulties than I had anticipated. Here is one, for example, at whose solution I arrived only with great trouble. Given any positive integer n which is not a square, to find a square integer, x2, such that nx2 + 1 shall be a square. This problem is of great importance in the theory of squares [today, quadratic forms, to be described in connection with Gauss] which [squares] are the principal object in Diophantine analysis. Moreover I found on this occasion some very beautiful theorems of Arithmetic, which I will communicate to you another time if you wish.”

The problem Lagrange describes has a long history going back to Archimedes and the Hindus. Lagrange’s classic memoir on making nx2 + 1 a square is a landmark in the theory of numbers. He was also the first to prove some of Fermat’s theorems and that of John Wilson (1741-1793), who had stated that if p is any prime number, then if all the numbers 1, 2, . . . up to p— 1 are multiplied together and 1 be added to the result, the sum is divisible by p. The like is not true if p is not prime. For example, if p = 5, 1 × 2 × 3 × 4 + 1 = 25. This can be proved by elementary reasoning and is another of those arithmetical super-intelligence tests.[I](#I_15)

In his reply D’Alembert states his belief that Diophantine analysis may be useful in the integral calculus, but does not go into detail. Curiously enough, the prophecy was fulfilled in the 1870’s by the Russian mathematician, G. Zolotareff.

Laplace also became interested in arithmetic for a while and told Lagrange that the existence of Fermat’s unproved theorems, while one of the greatest glories of French mathematics, was also its most conspicuous blemish, and it was the duty of French mathematicians to remove the blemish. But he prophesied tremendous difficulties. The root of the trouble, in his opinion, is that discrete problems (those dealing ultimately with 1, 2, 3, . . .) are not yet attackable by any general weapon such as the calculus provides for the continuous. D’Alembert also remarks of arithmetic that he found it “more difficult than it seems at first.” These experiences of mathematicians like Lagrange and his friends may imply that arithmetic really is hard.

Another letter of Lagrange’s (February 28, 1769) records the conclusion of the matter. “The problem I spoke of has occupied me much more than I anticipated at first; but finally I am happily finished and I believe I have left practically nothing to be desired in the subject of indeterminate equations of the second degree in two unknowns.” He was too optimistic here; Gauss had yet to be heard from—his father and mother had still seven years to go before meeting one another. Two years before the birth of Gauss (in 1777), Lagrange looked back over his work in a pessimistic mood: “The arithmetical researches are those which have cost me most trouble and are perhaps the least valuable.”

When he was feeling well Lagrange seldom lapsed into the error of estimating the “importance” of his work. “I have always regarded mathematics,” he wrote to Laplace in 1777, “as an object of amusement rather than of ambition, and I can assure you that I enjoy the works of others much more than my own, with which I am always dissatisfied. You will see by that, if you are exempt from jealousy by your own success, I am none the less so by my disposition.” This was in reply to a somewhat pompous declaration by Laplace that he worked at mathematics only to appease his own sublime curiosity and did not give a hang for the plaudits of “the multitude”—which, in his case, was partly balderdash.

A letter of September 15, 1782, to Laplace is of great historical interest as it tells of the finishing of the Mécanique analytique: “I have almost completed a Treatise on Analytical Mechanics, founded solely on the principle or formula in the first section of the accompanying memoir; but as I do not know when or where I can get it printed, I am not hurrying with the finishing touches.”

Legendre undertook the editing of the work for the press and Lagrange’s old friend the Abbé Marie finally persuaded a Paris publisher to risk his reputation. This canny individual consented to proceed with the printing only when the Abbé agreed to purchase all stock remaining unsold after a certain date. The book did not appear until 1788, after Lagrange had left Berlin. A copy was delivered into his hands when he had grown so indifferent to all science and all mathematics that he did not even bother to open the book. For all he knew at the time the printer might have got it out in Chinese. He did not care.

\* \* \*

One investigation of Lagrange’s Berlin period is of the highest importance in the development of modern algebra, the memoir of 1767 On the Solution of Numerical Equations and the subsequent additions dealing with the general question of the algebraic solvability of equations. Possibly the greatest importance of Lagrange’s researches in the theory and solution of equations is the inspiration they proved to be to the leading algebraists of the early nineteenth century. Time after time we shall see the men who finally disposed of a problem which had baffled algebraists for three centuries or more returning to Lagrange for ideas and inspiration. Lagrange himself did not resolve the central difficulty—that of stating necessary and sufficient conditions that a given equation shall be solvable algebraically, but the germ of the solution is to be found in his work.

As the problem is one of those major things in all algebra which can be simply described we may glance at it in passing; it will recur many times as a leading motive in the work of some of the great mathematicians of the nineteenth century—Cauchy, Abel, Galois, Hermite, and Kronecker, among others.

First it may be emphasized that there is no difficulty whatever in solving an algebraic equation with numerical coefficients. The labor may be excessive if the equation is of high degree, say

3x101 – 17.3x70 + x – 11 = 0,

but there are many straightforward methods known whereby a root of such a numerical equation can be found to any prescribed degree of accuracy. Some of these are part of the regular school course in algebra. But in Lagrange’s day uniform methods for solving numerical equations to a preassigned degree of accuracy were not commonplace—if known at all. Lagrange provided such a method. Theoretically it did what was required, but it was not practical. No engineer faced with a numerical equation today would dream of using Lagrange’s method.

The really significant problem arises when we seek an algebraic solution of an equation with literal coefficients, say ax2 + bx + c = 0, or ax3 + bx2 + cx + d = 0, and so on for degrees higher than the third. What is required is a set of formulas expressing the unknown x in terms of the given a, b, c, . . . , such that if any one of these expressions for x be put in the lefthand side of the equation, that side shall reduce to zero. For an equation of degree n the unknown x has precisely n values. Thus for the above quadratic (second degree) equation,

Images

are the two values which when substituted for x will reduce ax2 + bx + c to zero. The required values of x in any case are to be expressed in terms of a, b, c, . . . by means of only a finite number of additions, subtractions, multiplications, divisions, and extractions of roots. This is the problem. Is it solvable? The answer to this was not given till about twenty years after Lagrange’s death, but the clue is easily traced to his work.

As a first step toward a comprehensive theory Lagrange made an exhaustive study of all the solutions given by his predecessors for the general equations of the first four degrees, and succeeded in showing that all of the dodges by which solutions had been obtained could be replaced by a uniform procedure. A detail in this general method contains the clue mentioned. Suppose we are given an algebraic expression involving letters a, b, c, . . .: how many different expressions can be derived from the given one if the letters in it are interchanged in all possible ways? For example, from ab + cd we get ad + cb by interchanging b and d. This problem suggests another closely related one, also part of the clue Lagrange was seeking. What interchanges of letters will leave the given expression invariant (unaltered)? Thus ab + cd becomes ba + cd under the interchange of a and b, which is the same as ab + cd since ab = ba. From these questions the theory of finite groups originated. This was found to be the key to the question of algebraic solvability. It will reappear when we consider Cauchy and Galois.

Another significant fact showed up in Lagrange’s investigation. For degrees 2, 3, and 4 the general algebraic equation is solved by making the solution depend upon that of an equation of lower degree than the one under discussion. This works beautifully and uniformly for equations of degrees 2, 3, and 4, but when a precisely similar process is attempted on the general equation of degree 5,

ax5 + bx4 + cx3 + dx2 + ex + f = 0,

the resolvent equation, instead of being of degree less than 5 turns out to be of degree 6. This has the effect of replacing the given equation by a harder one. The method which works for 2, 3, 4 breaks down for 5, and unless there is some way round the awkward 6 the road is blocked. As a matter of fact we shall see that there is no way of avoiding the difficulty. We might as well try to square the circle or trisect an angle by Euclidean methods.

\* \* \*

After the death of Frederick the Great (August 17, 1786) resentment against non-Prussians and indifference to science made Berlin an uncomfortable spot for Lagrange and his foreign associates in the Academy, and he sought his release. This was granted on condition that he continue to send memoirs to the proceedings of the Academy for a period of years, to which Lagrange agreed. He gladly accepted the invitation of Louis XVI to continue his mathematical work in Paris as a member of the French Academy. On his arrival in Paris in 1787 he was received with the greatest respect by the royal family and the Academy. Comfortable quarters were assigned him in the Louvre, where he lived till the Revolution, and he became a special favorite of Marie Antoinette—then less than six years from the guillotine. Marie was about nineteen years younger than Lagrange, but she seemed to understand him and did what she could to lighten his overwhelming depression.

At the age of fifty one Lagrange felt that he was through. It was a clear case of nervous exhaustion from long-continued and excessive overwork. The Parisians found him gentle and agreeable in conversation, but he never took the lead. He spoke but little and appeared distrait and profoundly melancholy. At Lavoisier’s gatherings of scientific men Lagrange would stand staring absently out of a window, his back to the guests who had come to do him honor, a picture of sad indifference. He said himself that his enthusiasm was extinct and that he had lost the taste for mathematics. If he were told that some mathematician was engaged on an important research he would say “So much the better; I began it; I shall not have to finish it.” The Mécanique analytique lay unopened on his desk for two years.

Sick of everything smelling of mathematics Lagrange now turned to what he considered his real interests—as Newton had done after the Principia: metaphysics, the evolution of human thought, the history of religions, the general theory of languages, medicine, and botany. In this strange miscellany he surprised his friends with his extensive knowledge and the penetrating quality of his mind on matters alien to mathematics. Chemistry at the time was fast becoming a science—in distinction to the alchemy which preceded it, largely through the efforts of Lagrange’s close friend Lavoisier (1743-1794). In a sense which any student of elementary chemistry will appreciate Lagrange declared that Lavoisier had made chemistry “as easy as algebra.”

As for mathematics, Lagrange considered that it was finished or at least passing into a period of decadence. Chemistry, physics, and science generally he foresaw as the future fields of greatest interest to first-class minds, and he even predicted that the chairs of mathematics in academies and universities would presently sink to the undistinguished level of those for Arabic. In a sense he was right. Had not Gauss, Abel, Galois, Cauchy, and others injected new ideas into mathematics the surge of the Newtonian impulse would have spent itself by 1850. Happily Lagrange lived long enough to see Gauss well started on his great career and to realize that his own forebodings had been unfounded. We may smile at Lagrange’s pessimism today, thinking of the era before 1800 at its brightest as only the dawn of the modern mathematics in the first hour of whose morning we now stand, wondering what the noon will be like—if there is to be any; and we may learn from his example to avoid prophecy.

The Revolution broke Lagrange’s apathy and galvanized him once more into a living interest in mathematics. As a convenient point of reference we may remember July 14, 1789, the day on which the Bastille fell.

When the French aristocrats and men of science at last realized what they were in for, they urged Lagrange to return to Berlin where a welcome awaited him. No objection would have been raised to his departure. But he refused to leave Paris, saying he would prefer to stay and see the “experiment” through. Neither he nor his friends foresaw the Terror, and when it came Lagrange bitterly regretted having stayed until it was too late to escape. He had no fear for his own life. In the first place as a half-foreigner he was reasonably safe, and in the second he did not greatly value his life. But the revolting cruelties sickened him and all but destroyed what little faith he had left in human nature and common sense. “Tu l‘as voulu” (“You wished it,” or “You would do it”), he would keep reminding himself as one atrocity after another shocked him into a realization of his error in staying to witness the inevitable horrors of a revolution.

The grandiose schemes of the revolutionists for the regeneration of mankind and the reform of human nature left him cold. When Lavoisier went to the guillotine—as he no doubt would have deserved had it been merely a question of social justice—Lagrange expressed his indignation at the stupidity of the execution: “It took them only a moment to cause this head to fall, and a hundred years perhaps will not suffice to produce its like.” But the outraged and oppressed citizens had assured the tax-farmer Lavoisier that “the people have no need of science” when the great chemist’s contributions to science were urged as a common-sense reason that his head be left on his shoulders. They may have been right. Without the science of chemistry soap is impossible.

Although practically the whole of Lagrange’s working life had been spent under the patronage of royalty his sympathies were not with the royalists. Nor were they with the revolutionists. He stood squarely and unequivocally on the middle ground of civilization which both sides had ruthlessly invaded. He could sympathize with the people who had been outraged beyond human endurance and wish them success in their struggle to gain decent living conditions. But his mind was too realistic to be impressed by any of the chimerical schemes put forth by the leaders of the people for the amelioration of human misery, and he refused to believe that the fabrication of such schemes was indubitable evidence of the greatness of the human mind as claimed by the enthusiastic guillotineers. “If you wish to see the human mind truly great,” he said, “enter Newton’s study when he is decomposing white light or unveiling the system of the world.”

They treated him with remarkable tolerance. A special decree granted him his “pension,” and when the inflation by paper money reduced the pension to nothing, they appointed him on the committee of inventions to eke out his pay, and again on the committee for the mint. When the École Normale was established in 1795 (for an ephemeral first existence), Lagrange was appointed professor of mathematics. When the Normale closed and the great École Polytechnique was founded in 1797, Lagrange mapped out the course in mathematics and was the first professor. He had never taught before he was called upon to lecture to ill-prepared students. Adapting himself to his raw material, Lagrange led his pupils through arithmetic and algebra to analysis, seeming more like one of his pupils than their teacher. The greatest mathematician of the age became a great teacher of mathematics—preparing Napoleon’s fierce young brood of military engineers for their part in the conquest of Europe. The sacred superstition that a man who knows anything is incapable of teaching was shattered. Advancing far beyond the elements Lagrange developed new mathematics before his pupils’ eyes and presently they were taking part in the development themselves.

Two works thus developed were to exercise a great influence on the analysis of the first three decades of the nineteenth century. Lagrange’s pupils found difficulty with the concepts of the infinitely small and the infinitely great permeating the traditional form of the calculus. To remove these difficulties Lagrange undertook the development of the calculus without the use of Leibniz’ “infinitesimals” and without Newton’s peculiar conception of a limit. His own theory was published in two works, the Theory of Analytic Functions (1797), and the Lessons on the Calculus of Functions (1801). The importance of these works is not in their mathematics but in the impulse they gave Cauchy and others to construct a satisfactory calculus. Lagrange failed completely. But in saying this we must remember that even in our own day the difficulties with which Lagrange grappled unsuccessfully have not been completely overcome. His was a notable attempt and, for its epoch, satisfactory. If our own lasts as long as his did we shall have done well enough.

Lagrange’s most important work during the period of the Revolution was his leading part in perfecting the metric system of weights and measures. It was due to Lagrange’s irony and common sense that 12 was not chosen as a base instead of 10. The “advantages” of 12 are obvious and continue to the present day to be set forth in impressive treatises by earnest propagandists who escape the circle-squaring fraternity only by a hairsbreadth. A base of 12 superimposed on the 10 of our number-system would be a hexagonal peg in a pentagonal hole. To bring home the absurdity of 12 even to the cranks, Lagrange proposed 11 as better yet—any prime number would have the advantage of giving all fractions in the system the same denominator. The disadvantages are numerous and obvious enough to anyone who understands short division. The committee saw the point and stuck to 10.

Laplace and Lavoisier were members of the committee as first constituted, but after three months they were “purged” out of their seats with some others. Lagrange remained as president. “I do not know why they kept me,” he remarked, modestly unaware that his gift for silence had saved not only his seat but his head.

In spite of all his interesting work Lagrange was still lonely and inclined to despondency. He was rescued from this twilight between life and death at the age of fifty six by a young girl nearly forty years his junior, the daughter of his friend the astronomer Lemonnier. She was touched by Lagrange’s unhappiness and insisted on marrying him. Lagrange gave in, and contrary to all the laws of whatever it may be that governs the way of a man with a maid, the marriage turned out ideal. The young wife proved not only devoted but competent. She made it her life to draw her husband out and reawaken his desire to live. For his part Lagrange gladly made many concessions and accompanied his wife to balls where he would never have thought of going alone. Before long he could not bear to have her out of his sight for long, and during her brief absences—shopping—he was miserable.

Even in his new happiness Lagrange retained his curiously detached attitude to life and his perfect honesty about his own wishes. “I had no children by my first marriage,” he said; “I don’t know whether I shall have any by my second. I scarcely desire any.” Of all his successes the one he prized most highly, he said simply and sincerely, was having found so tender and devoted a companion as his young wife.

Honors were showered on him by the French. The man who had been a favorite of Marie Antoinette now became an idol of the people who had put her to death. In 1796 when France annexed Piedmont, Talleyrand was ordered to wait in state on Lagrange’s father, still living in Turin, to tell him that “Your son, whom Piedmont is proud to have produced and France to possess, has done honor to all mankind by his genius.” When Napoleon turned to civil affairs between his campaigns he often talked with Lagrange on philosophical questions and the function of mathematics in a modern state, and conceived the highest respect for the gently-spoken man who always thought before he spoke and who was never dogmatic.

Beneath his calm reserve Lagrange concealed an ironic wit which flashed out unexpectedly on occasion. Sometimes it was so subtle that coarser men—Laplace, for one—missed the point when it was directed at themselves. Once in defense of experiment and observation against mere woolgathering and vague theorizing Lagrange remarked “These astronomers are queer; they won’t believe in a theory unless it agrees with their observations.” Noticing his rapt forgetfulness at a musicale, someone asked him why he liked music. “I like it because it isolates me,” he replied. “I hear the first three measures; at the fourth I distinguish nothing; I give myself up to my thoughts; nothing interrupts me; and it is thus that I have solved more than one difficult problem.” Even his sincere reverence for Newton has a faint flavor of the same gentle irony. “Newton,” he declared, “was assuredly the man of genius par excellence, but we must agree that he was also the luckiest: one finds only once the system of the world to be established.” And again: “How lucky Newton was that in his time the system of the world still remained to be discovered!”

Lagrange’s last scientific effort was the revision and extension of the Mécanique analytique for a second edition. All his old power returned to him although he was past seventy. Resuming his former habits he worked incessantly, only to discover that his body would no longer obey his mind. Presently he began to have fainting spells, especially on getting out of bed in the morning. One day his wife found him unconscious on the floor, his head badly cut by a fall against the edge of a table. Thereafter he moderated his pace but kept on working. His illness, which he knew to be grave, did not disturb his serenity; all his life Lagrange lived as a philosopher would like to live, indifferent to his fate.

Two days before Lagrange died Monge and other friends called, knowing that he was dying and that he wished to tell them something of his life. They found him temporarily better, except for lapses of memory which obliterated what he had wished to tell them.

“I was very ill yesterday, my friends,” he said. “I felt I was going to die; my body grew weaker little by little; my intellectual and physical faculties were extinguished insensibly; I observed the well-graduated progression of the diminution of my strength, and I came to the end without sorrow, without regrets, and by a very gentle decline. Oh, death is not to be dreaded, and when it comes without pain, it is a last function which is not unpleasant.”

He believed that the seat of life is in all the organs, in the whole of the bodily machine, which, in his case, weakened equally in all its parts.

“In a few moments there will be no more functions anywhere, death will be everywhere; death is only the absolute repose of the body.

“I wish to die; yes, I wish to die, and I find a pleasure in it. But my wife did not wish it. In these moments I should have preferred a wife less good, less eager to revive my strength, who would have let me end gently. I have had my career; I have gained some celebrity in Mathematics. I never hated anyone, I have done nothing bad, and it would be well to end; but my wife did not wish it.”

He soon had his wish. A fainting spell from which he never awoke came on shortly after his friends had left. He died early on the morning of April 10, 1813, in his seventy sixth year.

[I](#I_14). A ridiculous “proof” by a Spanish gentleman is funny enough to be quoted. The customary abbreviation for 1 × 2 × . . . × n is n! Now p −1 + 1 = p which is divisible by p. Put exclamation points throughout: (p −1)! + 1! = p!. The right side is again divisible by p; hence (p −1)! + 1 is divisible by p. Unfortunately this works equally well if p is not prime.

# CHAPTER ELEVEN

From Peasant to Snob

LAPLACE

All the effects of nature are only the mathematical consequences of a small number of immutable laws.—P. S. LAPLACE

THE MARQUIS PIERRE-SIMON DE LAPLACE (1749-1827) was not born a peasant nor did he die a snob. Yet to within small quantities of the second order his illustrious career is comprised within the limits indicated, and it is from this approximate point of view that he is of greatest interest as a specimen of humanity.

As a mathematical astronomer Laplace has justly been called the Newton of France; as a mathematician he may be regarded as the founder of the modern phase of the theory of probability. On the human side he is perhaps the most conspicuous refutation of the pedagogical superstition that noble pursuits necessarily ennoble a man’s character. Yet in spite of all his amusing foibles—his greed for titles, his political suppleness, and his desire to shine in the constantly changing spotlight of public esteem—Laplace had elements of true greatness in his character. We may not believe all that he said about his unselfish devotion to truth for truth’s sake, and we may smile at the care with which he rehearsed his sententious last words—“What we know is not much; what we do not know is immense”—in an endeavor to telescope Newton’s boy playing on the seashore into a neat epigram, but we cannot deny that Laplace in his generosity to unknown beginners was anything but a shifty and ungrateful politician. To give one young man a helping hand up Laplace once cheated himself.

Very little is known of Laplace’s early years. His parents were peasants living in Beaumont-en-Auge, Department of Calvados, France, where Pierre-Simon was born on March 23, 1749. The obscurity surrounding Laplace’s childhood and youth is due to his own snobbishness: he was thoroughly ashamed of his humble parents and did everything in his power to conceal his peasant origin.

Laplace got his chance through the friendly interest of wealthy neighbors on the occasion, presumably, of his having shown remarkable talent in the village school. It is said that his first success was in theological disputations. If this is true it is an interesting prelude to the somewhat aggressive atheism of his maturity. He took to mathematics early. There was a military academy at Beaumont, which Laplace attended as an externe, and in which he is said to have taught mathematics for a time. One dubious legend states that the young man’s prodigious memory attracted more attention than his mathematical ability and was responsible for the cordial recommendations from influential people which he carried with him to Paris when, at the age of eighteen he wiped the mud of Beaumont off his boots forever and set out to seek his fortune. His own estimate of his powers was high, but not too high. With justified self-confidence young Laplace invaded Paris to conquer the mathematical world.

Arriving in Paris, Laplace called on D’Alembert and sent in his recommendations. He was not received. D’Alembert was not interested in young men who came recommended only by prominent people. With remarkable insight for so young a man Laplace sensed what the trouble was. He returned to his lodgings and wrote D’Alembert a wonderful letter on the general principles of mechanics. This did the trick. In his reply inviting Laplace to call, D’Alembert wrote: “Sir, you see that I paid little enough attention to your recommendations; you don’t need any. You have introduced yourself better. That is enough for me; my support is your due.” A few days later, thanks to D’Alembert, Laplace was appointed professor of mathematics at the Military School of Paris.

Laplace now threw himself into his life work—the detailed application of the Newtonian law of gravitation to the entire solar system. If he had done nothing else he would have been greater than he was. The kind of man Laplace would have liked to be is described in a letter of 1777, when he was twenty seven, to D’Alembert. The picture Laplace gives of himself is one of the strangest mixtures of fact and fancy a man ever perpetrated in the way of self-analysis.

“I have always cultivated mathematics by taste rather than from the desire for a vain reputation,” he declares. “My greatest amusement is to study the march of the inventors, to see their genius at grips with the obstacles they have encountered and overcome. I then put myself in their place and ask myself how I should have gone about surmounting these same obstacles, and although this substitution in the great majority of instances has only been humiliating to my self-love, nevertheless the pleasure of rejoicing in their success has amply repaid me for this little humiliation. If I am fortunate enough to add something to their works, I attribute all the merit to their first efforts, well persuaded that in my position they would have gone much farther than I. . . . ”

He may be granted the first sentence. But what about the rest of his smug little essay which might have been handed in by a priggish youngster of ten to his gullible Sunday-school teacher? Notice particularly the generous attribution of his own “modest” successes to the preliminary work of his predecessors. Nothing could be farther from the truth than this frank avowal of indebtedness. To call a spade a spade, Laplace stole outrageously, right and left, wherever he could lay his hands on anything of his contemporaries and predecessors which he could use. From Lagrange, for example, he lifted the fundamental concept of the potential (to be described presently); from Legendre he took whatever he needed in the way of analysis; and finally, in his masterpiece, the Mécanique céleste, he deliberately omits references to the work of others incorporated in his own, with the intention of leaving posterity to infer that he alone created the mathematical theory of the heavens. Newton, of course, he cannot avoid mentioning repeatedly. Laplace need not have been so ungenerous. His own colossal contributions to the dynamics of the solar system easily overshadow the works of others whom he ignores.

\* \* \*

The complications and difficulties of the problem Laplace attacked cannot be conveyed to anyone who has never seen anything similar attempted. In discussing Lagrange we mentioned the problem of three bodies. What Laplace undertook was similar, but on a grander scale. He had to work out from the Newtonian law the combined effects of the perturbations—cross-pulling and hauling—of all the members of the Sun’s family of planets on one another and on the Sun. Would Saturn, in spite of an apparently steady decrease of his mean motion, wander off into space, or would he continue as a member of the Sun’s family? Or would the accelerations of Jupiter and the Moon ultimately cause one to fall into the Sun and the other to smash down on the Earth? Were the effects of these perturbations cumulative and dissipative, or were they periodic and conservative? These and similar riddles were details of the grand problem: is the solar system stable or is it unstable? It is assumed that the Newtonian law of gravitation is indeed universal and the only one controlling the motions of the planets.

Laplace’s first important step toward the general problem was taken in 1773, when he was twenty four, in which he proved that the mean distances of the planets from the Sun are invariable to within certain slight periodic variations.

When Laplace attacked the problem of stability expert opinion was at best neutral. Newton himself believed that divine intervention might be necessary from time to time to put the solar system back in order and prevent it from destruction or dissolution. Others, like Euler, impressed by the difficulties of the lunar theory (motion of the Moon), rather doubted whether the motions of the planets and their satellites could be accounted for on the Newtonian hypothesis. The forces involved were too numerous, and their mutual interactions too complicated, for any reasonably fair guess. Until Laplace proved the stability of the solar system one man’s guess was as good as another’s.

To dispose here of an objection which the reader doubtless has already raised, it may be stated that Laplace’s solution of the problem of stability is good only for the highly idealized solar system which Newton and he imagined. Tidal friction (acting like a brake on diurnal rotation) among other things was ignored. Since the Mécanique céleste was published we have learned a great deal about the solar system and everything in it of which Laplace was ignorant. It is probably not too radical to say that the problem of stability for the actual solar system—as opposed to Laplace’s ideal—is still open. However, the experts on celestial mechanics might disagree, and a competent opinion can be obtained only from them.

As a matter of temperament some find the Laplacian conception of an eternally stable solar system repeating the complicated cycle of its motions time after time for ever and ever as depressing as an endless nightmare. For these there is the recent comfort that the Sun will probably explode some day as a nova. Then stability will cease to trouble us, for we shall all quite suddenly become perfect gases.

For this brilliant start Laplace was rewarded with the first substantial honor of his career when he was barely twenty four, associate membership in the Academy of Sciences. His subsequent scientific life is summarized by Fourier: “Laplace gave to all his works a fixed direction from which he never deviated; the imperturbable constancy of his views was always the principal feature of his genius. He was already £when he began his attack on the solar system] at the extreme of mathematical analysis, knowing all that is most ingenious in this, and no one was more competent than he to extend its domain. He had solved a capital problem of astronomy [that communicated to the Academy in 1773], and he decided to devote all his talents to mathematical astronomy, which he was destined to perfect. He meditated profoundly on his great project and passed his whole life perfecting it with a perseverance unique in the history of science. The vastness of the subject flattered the just pride of his genius. He undertook to compose the Almagest of his age—the Mécanique céleste; and his immortal work carries him as far beyond that of Ptolemy as the analytical science [mathematical analysis] of the moderns surpasses the Elements of Euclid.”

This is no more than just. Whatever Laplace did in mathematics was designed as an aid to the solution of the grand problem. Laplace is the great example of the wisdom—for a man of genius—of directing all of one’s efforts to a single central objective worthy of the best that a man has in him. Occasionally Laplace was tempted to turn aside, but not for long. Once he was strongly attracted by the theory of numbers, but quickly abandoned it on realizing that its puzzles were likely to cost him more time than he could spare from the solar system. Even his epochal work in the theory of probabilities, although at first sight off the main road of his interests, was inspired by his need for it in mathematical astronomy. Once well into the theory he saw that it is indispensable in all exact science and felt justified in developing it to the limit of his powers.

\* \* \*

The Mécanique céleste, which bound all Laplace’s astronomical work into a reasoned whole, was published in parts over a period of twenty six years. Two volumes appeared in 1799, dealing with the motions of the planets, their shapes (as rotating bodies), and the tides; two further volumes in 1802 and 1805 continued the investigation, which was finally completed in the fifth volume, 1823-25. The mathematical exposition is extremely concise and occasionally awkward. Laplace was interested in results, not in how he got them. To avoid condensing a complicated mathematical argument to a brief, intelligible form he frequently omits everything but the conclusion, with the optimistic remark “Il est aisé à voir” (It is easy to see). He himself would often be unable to restore the reasoning by which he had “seen” these easy things without hours—sometimes days—of hard labor. Even gifted readers soon acquired the habit of groaning whenever the famous phrase appeared, knowing that as likely as not they were in for a week’s blind work.

A more readable account of the main results of the Mécanique céleste appeared in 1796, the classic Exposition du système du monde (Exposition of the System of the World), which has been described as Laplace’s masterpiece with all the mathematics left out. In this work, as in the long nonmathematical introduction (153 quarto pages) to the treatise on probabilities (third edition, 1820), Laplace revealed himself as almost as great a writer as he was a mathematician. Anyone wishing to glimpse the scope and fascination of the theory of probability, without being held up by technicalities intelligible only to mathematicians, could not do better than to read Laplace’s introduction. Much has been done since Laplace wrote, especially in recent years and particularly in the foundations of the theory of probability, but his exposition is still classic and a perfect expression of at least one philosophy of the whole subject. The theory, it need scarcely be said, is not yet complete. Indeed it is beginning to seem as if it has not yet been begun—the next generation may have it all to do over again.

One interesting detail of Laplace’s astronomical work may be mentioned in passing, the famous nebular hypothesis of the origin of the solar system. Apparently unaware that Kant had anticipated him, Laplace (only half seriously) proposed the hypothesis in a note. His mathematics was inadequate for a systematic attack, and it was not till Jeans in the present century resumed the discussion that it had any scientific meaning.

Lagrange and Laplace, the two leading French men of science of the eighteenth century, offer an interesting contrast, and one typical of a difference which was to become increasingly sharp with the expansion of mathematics: Laplace belongs to the tribe of mathematical physicists, Lagrange to that of pure mathematicians. Poisson, himself a mathematical physicist, seems to favor Laplace as the more desirable type:

“There is a profound difference between Lagrange and Laplace in all their work, whether in a study of numbers or the libration of the Moon. Lagrange often appeared to see in the questions he treated only mathematics, of which the questions were the occasion—hence the high value he put upon elegance and generality. Laplace saw in mathematics principally a tool, which he modified ingeniously to fit every special problem as it arose. One was a great mathematician; the other a great philosopher who sought to know nature by making higher mathematics serve it.”

Fourier (whom we shall consider later) was also struck by the radical difference between Lagrange and Laplace. Himself rather narrowly “practical” in his mathematical outlook, Fourier was yet capable—at one time—of estimating Lagrange at his true worth:

“Lagrange was no less a philosopher than he was a great mathematician. By his whole life he proved, in the moderation of his desires, his immovable attachment to the general interests of humanity, by the noble simplicity of his manners and the elevation of his character, and finally by the accuracy and the depth of his scientific works.”

Coming from Fourier this statement is remarkable. It may smack of the bland rhetoric we are accustomed to expect in French funeral orations, yet it is true, at least today. Lagrange’s great influence on modern mathematics is due to “the depth and accuracy of his scientific works,” qualities which are sometimes absent from Laplace’s masterpieces.

To the majority of his contemporaries and immediate followers Laplace ranked higher than Lagrange. This was due partly to the magnitude of the problem Laplace attacked—the grandiose project of demonstrating that the solar system is a gigantic perpetual motion machine. A sublime project in itself, no doubt, but essentially illusory: not enough about the actual physical universe was known in Laplace’s day—or even in our own—to give the problem any real significance, and it will probably be many years before mathematics is sufficiently advanced to handle the complicated mass of data we now have. Mathematical astronomers will doubtless continue to play with idealized models of “the universe,” or even of the infinitely less impressive solar system, and will continue to flood us with inspiring or depressing bulletins regarding the destiny of mankind; but in the end the by-products of their investigations—the perfection of the purely mathematical tools they have devised—will be their fairly permanent contribution to the advancement of science (as opposed to the propagation of guessing), precisely as has happened in the case of Laplace.

If the foregoing seems too strong, consider what has happened to the Mécanique céleste. Does anyone but an academic mathematician really believe today that Laplace’s conclusions about the stability of the solar system are a reliable verdict on the infinitely complicated situation which Laplace replaced by an idealized dream? Possibly many do; but no worker in mathematical physics doubts the power and utility of the mathematical methods developed by Laplace to attack his ideal.

To take but one instance, the theory of the potential is more significant today than Laplace ever dreamed it would become. Without the mathematics of this theory we should be halted almost at the beginning of our attempt to understand electromagnetism. Out of this theory grew one vigorous branch of the mathematics of boundary-value problems, today of greater significance for physical science than the whole Newtonian theory of gravitation. The concept of the potential was a mathematical inspiration of the first order—it made possible an attack on physical problems which otherwise would have been unapproachable.

The potential is merely the function u described in connection with fluid motion and Laplace’s equation in the chapter on Newton. The function u is there a “velocity potential”; if it is a question of the force of Newtonian gravitational attraction, u is a “gravitational potential.” The introduction of the potential into the theories of fluid motion, gravitation, electromagnetism, and elsewhere was one of the longest strides ever taken in mathematical physics. It had the effect of replacing partial differential equations in two or three unknowns by equations in one unknown.

\* \* \*

In 1785, at the age of thirty six, Laplace was promoted to full membership in the Academy. Important as this honor was in the career of a man of science, the year 1785 stands out as a landmark of yet greater significance in Laplace’s career as a public character. For in that year Laplace had the unique distinction of examining a singular candidate of sixteen at the Military School. This youth was destined to upset Laplace’s plans and deflect him from his avowed devotion to mathematics into the muddy waters of politics. The young man’s name was Napoleon Bonaparte (1769-1821).

Laplace rode through the Revolution on horseback, as it were, and saw everything in comparative safety. But no man of his prominence and restless ambition could escape danger entirely. If De Pastoret knew what he was talking about in his eulogy, both Lagrange and Laplace escaped the guillotine only because they were requisitioned to calculate trajectories for the artillery and to help in directing the manufacture of saltpetre for gunpowder. Neither was forced to eat grass as some less necessary savants were driven to do, nor was either so careless as to betray himself, as their unfortunate friend Condorcet did, by ordering an aristocrat’s omelet. Not knowing how many eggs go into a normal omelet Cordorcet ordered a dozen. The good cook asked Condorcet his trade. “Carpenter.”—“Let me see your hands. You’re no carpenter.” That was the end of Laplace’s close friend Condorcet. They either poisoned him in prison or let him commit suicide.

After the Revolution Laplace went in heavily for politics, possibly in the hope of beating Newton’s record. The French refer politely to Laplace’s “versatility” as a politician. This is too modest. Laplace’s alleged defects as a politician are his true greatness in the slippery game. He has been criticized for his inability to hold public office under successive regimes without changing his politics. It would seem that a man who is sharp enough to convince opposing parties that he is a loyal supporter of whichever one happens to be in power at the moment is a politician of no mean order. It was his patrons who played the game like amateurs, not Laplace. What would we think of a Republican Postmaster General who gave all the fattest jobs to undeserving Democrats? Or the other way about? Laplace got a better job every time the government flopped. It cost him nothing to switch overnight from rabid republicanism to ardent royalism.

Napoleon shoved everything Laplace’s way, including the portfolio of the interior—about which more later. All the Napoleonic orders of any note adorned the versatile mathematician’s chest—including the Grand Cross of the Legion of Honor and the Order of the Reunion, and he was made a Count of the Empire. Yet what did he do when Napoleon fell? Signed the decree which banished his benefactor.

After the restoration Laplace had no difficulty in transferring his loyalty to Louis XVIII, especially as he now sat in the Chamber of Peers as the Marquis de Laplace. Louis recognized his supporter’s merits and in 1816 appointed Laplace president of the committee to reorganize the École Polytechnique.

Perhaps the most perfect expressions of Laplace’s political genius are those to be found in his scientific writings. It takes real genius to doctor science according to fluctuating political opinion and get away with it. The first edition of the Exposition du système du monde, dedicated to the Council of Five Hundred, closes with these noble words: “The greatest benefit of the astronomical sciences is to have dissipated errors born of ignorance of our true relations with nature, errors all the more fatal since the social order must rest solely on these relations. Truth and justice are its immutable bases. Far from us be the dangerous maxim that it may sometimes be useful to deceive or to enslave men the better to insure their happiness! Fatal experiences have proved in all ages that these sacred laws are never infringed with impunity.” In 1824 this is suppressed and the Marquis de Laplace substitutes: “Let us conserve with care and increase the store of this advanced knowledge, the delight of thinking beings. It has rendered important services to navigation and geography; but its greatest benefit is to have dissipated the fears produced by celestial phenomena and to have destroyed the errors born of ignorance of our true relations with nature, errors which will soon reappear if the torch of the sciences is extinguished.” In loftiness of sentiment there is but little to choose between these two sublime maxima.

This is enough on the debit side of the ledger. The last extract does indeed suggest one trait in which Laplace overtopped all courtiers—his moral courage where his true convictions were questioned. The story of Laplace’s encounter with Napoleon over the Mécanique céleste shows the mathematician as he really was. Laplace had presented Napoleon with a copy of the work. Thinking to get a rise out of Laplace, Napoleon took him to task for an apparent oversight. “You have written this huge book on the system of the world without once mentioning the author of the universe.” “Sire,” Laplace retorted, “I had no need of that hypothesis.” When Napoleon repeated this to Lagrange, the latter remarked “Ah, but that is a fine hypothesis. It explains so many things.”

It took nerve to stand up to Napoleon and tell him the truth. Once at a session of the Institut when Napoleon was in one of his most insultingly bad tempers he caused poor old Lamarck to burst into tears with his deliberate brutality.

Also on the credit side was Laplace’s sincere generosity to beginners. Biot tells how as a young man he read a paper before the Academy when Laplace was present, and was drawn aside afterward by Laplace who showed him the identical discovery in a yellowed old manuscript of his own, still unpublished. Cautioning Biot to secrecy, Laplace told him to go ahead and publish his work. This was but one of several such acts. Beginners in mathematical research were his stepchildren, Laplace liked to say, but he treated them as well as he did his own son.

As it is often quoted as an instance of the unpracticality of mathematicians we shall give Napoleon’s famous estimate of Laplace, of which he is reported to have delivered himself while he was a prisoner at St. Helena.

“A mathematician of the first rank, Laplace quickly revealed himself as only a mediocre administrator; from his first work we saw that we had been deceived. Laplace saw no question from its true point of view; he sought subtleties everywhere, had only doubtful ideas, and finally carried the spirit of the infinitely small into administration.”

This sarcastic testimonial was inspired by Laplace’s short tenure—only six weeks—of the Ministry of the Interior. However, as Lucien Bonaparte needed a job at the moment and succeeded Laplace, Napoleon may have been rationalizing his well-known inclination to nepotism. Laplace’s testimonial for Napoleon has not been preserved. It might have run somewhat as follows.

“A soldier of the first rank, Napoleon quickly revealed himself as only a mediocre politician; from his first exploits we saw that he was deceived. Napoleon saw all questions from the obvious point of view; he suspected treachery everywhere but where it was, had only a childlike faith in his supporters, and finally carried the spirit of infinite generosity into a den of thieves.”

Which, after all, was the more practical administrator? The man who could not hang onto his gains and who died a prisoner of his enemies, or the other who continued to gather wealth and honor to the day of his death?

Laplace spent his last days in comfortable retirement at his country estate at Arcueil, not far from Paris. After a short illness he died on March 5, 1827, in his seventy eighth year. His last words have already been reported.

# CHAPTER TWELVE

Friends of an Emperor

MONGE AND FOURIER

I cannot tell you the efforts to which I was condemned to understand something of the diagrams of Descriptive Geometry, which I detest.

—CHARLES HERMITE

Fourier’s Theorem is not only one of the most beautiful results of modern analysis, but it may be said to furnish an indispensable instrument in the treatment of nearly every recondite question in modern physics.

—WILLIAM THOMSON AND P. G. TAIT

THE CAREERS OF GASPARD MONGE (1746-1818) and Joseph Fourier (1768-1830) are curiously parallel and may be considered together. On the mathematical side each made one fundamental contribution: Monge invented descriptive geometry (not to be confused with the projective geometry of Desargues, Pascal, and others); Fourier started the current phase of mathematical physics with his classic investigations on the theory of heat-conduction.

Without Monge’s geometry—originally invented for use in military engineering—the wholesale spawning of machinery in the nineteenth century would probably have been impossible. Descriptive geometry is the root of all the mechanical drawing and graphical methods that help to make mechanical engineering a fact.

The methods inaugurated by Fourier in his work on the conduction of heat are of a similar importance in boundary-value problems—a trunk nerve of mathematical physics.

Monge and Fourier between them are thus responsible for a considerable part of our own civilization, Monge on the practical and industrial side, Fourier on the purely scientific. But even on the practical side Fourier’s methods are indispensable today; they are in fact a commonplace in all electrical and acoustical engineering (including wireless) beyond the rule of thumb and handbook stages.

A third man must be named with these mathematicians, although we shall not take space to tell his life: the chemist Count Claude-Louis Berthollet, (1748-1822), a close friend of Monge, Laplace, Lavoisier, and Napoleon. With Lavoisier, Berthollet is regarded as one of the founders of modern chemistry. He and Monge became so thick that their admirers gave up trying to distinguish between them in their nonscientific labors and called them simply Monge-Berthollet.

Gaspard Monge, born on May 10, 1746, at Beaune, France, was a son of Jacques Monge, a peddler and knife grinder who had a tremendous respect for education and who sent his three sons through the local college. All the sons had successful careers; Gaspard was the genius of the family. At the college (run by a religious order) Gaspard regularly captured the first prize in everything and earned the unique distinction of having puer aureus inscribed after his name.

At the age of fourteen Monge’s peculiar combination of talents showed up in the construction of a fire engine. “How could you, without a guide or a model, carry through such an undertaking successfully?” he was asked by the astonished citizens. Monge’s reply is a summary of the mathematical part of his career and of much of the rest. “I had two infallible means of success: an invincible tenacity, and fingers which translated my thought with geometric fidelity.” He was in fact a born geometer and engineer with an unsurpassed gift for visualizing complicated space-relations.

At the age of sixteen he made a wonderful map of Beaune entirely on his own initiative, constructing his own surveying instruments for the purpose. This map got him his first great chance.

Impressed by his obvious genius, Monge’s teachers recommended him for the professorship of physics at the college in Lyon run by their order. Monge was appointed at the age of sixteen. His affability, patience, and lack of all affectation, added to his sound knowledge, made him a great teacher. The order begged him to take their vows and cast his lot for life with them. Monge consulted his father. The astute knife grinder advised caution.

Some days later, on a visit home, Monge met an officer of engineers who had seen the famous map. The officer begged Jacques to send his son to the military school at Mézières. Perhaps fortunately for Monge’s future career the officer omitted to state that on account of his humble birth Monge could never get a commission. Not knowing this, Monge eagerly accepted and proceeded to Mézières.

Monge quickly learned where he stood at Mézières. There were only twenty pupils at the school, of whom ten were graduated each year as lieutenants in engineering. The rest were destined for the “practical” work—the dirty jobs. Monge did not complain. He rather enjoyed himself, as the routine work in surveying and drawing left him plenty of time for mathematics. An important part of the regular course was the theory of fortification, in which the problem was to design the works so that no part should be exposed to the direct fire of the enemy. The usual calculations demanded endless arithmetic. One day Monge handed in his solution of a problem of this sort. It was turned over to a superior officer for inspection.

Skeptical that anyone could have solved the problem in the time, the officer declined to check the solution. “Why should I give myself the trouble of subjecting a supposed solution to tedious verifications? The author has not even taken the time to group his figures. I can believe in a great facility in calculation, but not in miracles!” Monge persisted, saying he had not used arithmetic. His tenacity won; the solution was checked and found correct.

This was the beginning of descriptive geometry. Monge was at once given a minor teaching position to instruct the future military engineers in the new method. Problems which had been nightmares before—sometimes solved only by tearing down what had been built and beginning all over again—were now as simple as ABC. Monge was sworn not to divulge his method, and for fifteen years it was a jealously guarded military secret. Only in 1794 was he allowed to teach it publicly, at the École Normale in Paris, where Lagrange was among the auditors. Lagrange’s reaction to descriptive geometry was like M. Jourdain’s when he discovered that he had been talking prose all his life. “Before hearing Monge,” Lagrange said after a lecture, “I did not know that I knew descriptive geometry.”

\* \* \*

The idea behind it all now seems as ridiculously simple to us as it did to Lagrange. Descriptive geometry is a method for representing solids and other figures in ordinary three-dimensional space on one plane. Imagine first two planes at right angles to one another, like two pages of a thin book opened at a ninety degree angle; one plane is horizontal, the other vertical. The figure to be represented is projected onto each of these planes by rays perpendicular to the plane. There are thus two projections of the figure; that on the horizontal plane is called a plan of the figure, that on the vertical plane an elevation. The vertical plane is now turned down (“rabbatted”) till it and the horizontal plane lie in one plane (that of the horizontal plane)—as if the book were now opened out flat on a table.

The solid or other figure in space is now represented by two projections on one plane (that of the drawing board). A plane, for instance, is represented by its traces—the straight lines in which it cut the vertical and horizontal planes before the former was rabbatted; a solid, say a cube, is represented by the projections of its edges and vertices. Curved surfaces cut the vertical and horizontal planes in curves; these curves, or traces of the surface, represent the surface on the one plane.

When these and other equally simple remarks are developed we have a descriptive method which puts on one flat sheet of paper what we ordinarily visualize in space of three dimensions. A short training enables the draughtsman to read such representations as easily as others read good photographs—and to get a great deal more out of them. This was the simple invention that revolutionized military engineering and mechanical design. Like many of the first-rate things in applied mathematics its most conspicuous feature is its simplicity. There are many ways in which descriptive geometry can be developed or modified, but they all go back to Monge. The subject is now so thoroughly worked out that it is not of much interest to professional mathematicians.

To finish with Monge’s contributions to mathematics before continuing with his life, we recall that his name is familiar to every student in the second course in the calculus today in connection with the geometry of surfaces. Monge’s great step forward was a systematic (and brilliant) application of the calculus to the investigation of the curvature of surfaces. In his general theory of curvature Monge prepared the way for Gauss, who in his turn was to inspire Riemann, who again was to develop the geometry known by his name in the theory of relativity.

It seems rather a pity that a born geometer like Monge should have lusted after the fleshpots of Egypt, but so he did. His work in differential equations, closely connected with that in geometry, also showed what he had in him. Years after he left Mézières, where these great things were done, Monge lectured on his discoveries to his colleagues at the Ecole Polytechnique. Lagrange again was an auditor. “My dear colleague,” he told Monge after the lecture, “you have just explained some very elegant things; I should have liked to have done them myself.” And on another occasion: “With his application of analysis to geometry this devil of a man will make himself immortal!” He did; and it is interesting to note that although more urgent calls on his genius distracted him from mathematics, he never lost his talent. Like all the great mathematicians Monge was a mathematician to the last.

\* \* \*

In 1768, at the age of twenty two, Monge was promoted to the professorship of mathematics at Mézières, and three years later, on the death of the professor of physics, stepped into his place also. The double work did not bother him at all. Powerfully built and as strong of body as he was of mind, Monge was always capable of doing three or four men’s work and frequently did.

His marriage had a touch of eighteenth century romance. At a reception Monge heard some noble bounder slandering a young widow to get even with her for having rejected him. Shouldering his way through the cackling crowd, Monge demanded to know whether he had heard aright. “What is it to you?” Monge demonstrated with a punch on the jaw. There was no duel. A few months later at another reception Monge was very much taken by a charming young woman. On being introduced he recognized her name—Madame Horbon—as that of the unknown lady he had tried to fight a duel for. She was the widow, only twenty, and somewhat reluctant to marry before her late husband’s affairs were straightened out. “Never mind all that,” Monge reassured her, “I’ve solved lots of more difficult problems in my time.” Monge and she were married in 1777. She survived him and did what she could to perpetuate his memory—unaware that her husband had raised his own monument long before he ever met her. Monge’s wife was the one human being who stuck to him through everything. Even Napoleon at the very last would have let him down on account of his age.

At about this time Monge began corresponding with D’Alembert and Condorcet. In 1780 these two had induced the Government to found an institute at the Louvre for the study of hydraulics. Monge was called to Paris to take charge, on the understanding that he spend half his time at Mézières. He was then thirty four. Three years later he was relieved of his duties at Mézières and appointed examiner of candidates for commissions in the navy, a position which he held till the outbreak of the Revolution in 1789.

In looking back over the careers of all these mathematicians of the Revolutionary period we cannot help noticing how blind they and everyone else were to what now seems so obvious to us. Not one of them suspected that he was sitting on a mine and that the train was already sputtering. Possibly our successors in 2036 will be saying the same about us.

For the six years he held the naval job Monge proved himself an incorruptible public servant. Disgruntled aristocrats threatened him with dire penalties when he unmercifully disqualified their incompetent sons, but Monge never gave in. “Get someone else to run the job if you don’t like the way I am doing it.” As a consequence the navy was ready for business in 1789.

His birth and his experiences with snobs seeking unmerited favors made Monge a natural revolutionist. By first-hand experience he knew the corruption of the old order and the economic disabilities of the masses, and he believed that the time had come for a new deal. But like the majority of early liberals Monge did not know that a mob which has once tasted blood is not satisfied till no more is forthcoming. The early revolutionists had more faith in Monge than he had in himself. Against his better judgment they forced him into the Ministry of the Navy and the Colonies on August 10, 1792. He was the man for the position, but it was not healthy to be a public official in the Paris of 1792.

The mob was already out of hand; Monge was put on the Provisional Executive Council to attempt some measure of control. A son of the people himself, Monge felt that he understood them better than did some of his friends—Condorcet, for instance, who had wisely declined the naval job to save his head.

But there are people and people, all of whom together comprise “the people.” By February, 1793 Monge found himself suspect of being not quite radical enough, and on the 13th he resigned, only to be re-elected on the 18th to a job which stupid political interference, “liberty, equality, and fraternity” among the sailors, and approaching bankruptcy of the state had made impossible. Any day during this difficult time Monge might have found himself on the scaffold. But he never truckled to ignorance and incompetence, telling his critics to their faces that he knew what was what while they knew nothing. His only anxiety was that dissension at home would lay France open to an attack which would nullify all the gains of the Revolution.

At last, on April 10, 1793, Monge was allowed to resign in order to undertake more urgent work. The anticipated attack was now plainly visible.

With the arsenals almost empty the Convention began raising an army of 900,000 men for defense. Only a tenth of the necessary munitions existed and there was no hope of importing the requisite materials—copper and tin for the manufacture of bronze cannon, saltpetre for gunpowder, and steel for firearms. “Give us saltpetre from the earth and in three days we shall be loading our cannon,” Monge told the Convention. All very well, they retorted, but where were they to get the saltpetre? Monge and Berthollet showed them.

The entire nation was mobilized. Under Monge’s direction bulletins were sent to every town, farmstead, and village in France telling the people what to do. Led by Berthollet the chemists invented new and better methods for refining the raw material and simplified the manufacture of gunpowder. The whole of France became a vast powder factory. The chemists also showed the people where to find tin and copper—in clock metal and church bells. Monge was the soul of it all. With his prodigious capacity for work he spent his days supervising the foundries and arsenals, and his nights writing bulletins for the direction of the workers, and throve on it. His bulletin on The Art of Manufacturing Cannon became the factory handbook.

Monge was not without enemies as the Revolution continued to fester. One day Monge’s wife heard that Berthollet and her husband were to be denounced. Frantic with fear she ran to the Tuileries to learn the truth. She found Berthollet sitting quietly under the chestnut trees. Yes; he had heard the rumor, but believed nothing would happen for a week. “Then,” he added with his habitual composure, “we shall certainly be arrested, tried, condemned, and executed.”

When Monge came home that evening his wife told him Berthollet’s prediction. “My word!” Monge exclaimed; “I know nothing of all that. What I do know is that my cannon factories are going forward marvelouslly!”

Shortly after this Citizen Monge was denounced by the porter at his lodgings. This was too much, even for Monge. He prudently left Paris till the storm blew over.

\* \* \*

The third stage of Monge’s career opened in 1796 with a letter from Napoleon. The two had already met in 1792, but Monge was unaware of the fact. Monge at the time was fifty, Napoleon twenty three years younger.

“Permit me,” Napoleon wrote, “to thank you for the cordial welcome that a young artillery officer, little in favor, received from the Minister of the Navy in 1792; he has preciously preserved its memory. You see this officer in the present general of the Army [of invasion] of Italy; he is happy to extend you a hand of recognition and friendship.”

Thus began the long intimacy between Monge and Napoleon. Commenting on this singular alliance, Arago[I](#I_17) reports Napoleon’s words “Monge loved me as one loves a mistress.” On the other side Monge seems to have been the only man for whom Napoleon ever had an unselfish and abiding friendship. Napoleon knew of course that Monge had helped to make his career possible; but that was not the root of his affection for the older man.

The “recognition” mentioned in Napoleon’s letter was the appointment of Monge and Berthollet by the Directory as commissioners sent to Italy to select the paintings, sculpture, and other works of art “donated” by the Italians (after being bled white of money) as part of their contribution to the expenses of Napoleon’s campaign. In picking over the loot Monge developed a keen appreciation of art and became quite a connoisseur.

The practical implications of the looting, however, disturbed him somewhat, and when enough to furnish the Louvre half a dozen times over had been lifted and shipped to Paris, Monge counselled moderation. It would not do, he said, in governing a people either for their own good or for that of the conquerors to beggar them completely. His advice was heeded, and the goose continued laying its golden eggs.

After the Italian adventure Monge joined Napoleon at his chateau near Udine. The two became great cronies, Napoleon revelling in Monge’s conversation and inexhaustible fund of interesting information, and Monge basking in the commander-in-chief’s genial humor. At public banquets Napoleon always ordered the band to strike up the Marseillaise—“Monge is an enthusiast for it!” Indeed he was, shouting it at the top of his lungs before sitting down to meals,

“Allons, enfants de la patrie,

Le jour de gloire est arrivé!”

It will be our special privilege to see the day of glory arriving in the company of another great Napoleonic mathematician—Poncelet.

In December, 1797, Monge made a second trip to Italy, this time as a member of the commission to investigate the “great crime” of General Duphot’s assassination. The General had been shot down in Rome while standing near Lucien Bonaparte. The commission (rudely anticipated by one of the martyred General’s brothers in arms) somewhat lamely prescribed a republic modelled on the French for the obstreperous Italians. “There must be an end of everything, even of the rights of conquest,” as one of the negotiators remarked when the matter of further extortions came up.

How right this canny diplomat was came out eight months later when the Italians scrapped their republic to the great embarrassment of Napoleon, then in Cairo, and to the greater embarrassment of Monge and Fourier who happened to be with him.

Monge was one of the dozen or so to whom Napoleon in 1798 confided his plan for the invasion, conquest, and civilization of Egypt. As Fourier enters naturally here we shall go back and pick him up.

\* \* \*

Jean-Baptiste-Joseph Fourier, born on March 21, 1768, at Auxerre, France, was the son of a tailor. Orphaned at the age of eight, he was recommended to the Bishop of Auxerre by a charitable lady who had been captivated by the boy’s good manners and serious deportment—little did she dream what he was to become. The Bishop got Fourier into the local military college run by the Benedictines, where the boy soon proved his genius. By the age of twelve he was writing magnificent sermons for the leading church dignitaries of Paris to palm off as their own. At thirteen he was a problem child, wayward, petulant, and full of the devil generally. Then, at his first encounter with mathematics, he changed as if by magic. He knew what had ailed him and cured himself. To provide light for his mathematical studies after he was supposed to be asleep he collected candle-ends in the kitchen and wherever he could find them in the college. His secret study was an inglenook behind a screen.

The good Benedictines prevailed upon the young genius to choose the priesthood as his profession, and he entered the abbey of Saint-Benoît to become a novitiate. But before Fourier could take his vows 1789 arrived. He had always wanted to be a soldier and had chosen the priesthood only because commissions were not given to sons of tailors. The Revolution set him free. His old friends at Auxerre were broadminded enough to see that Fourier would never make a monk. They took him back and made him professor of mathematics. This was the first step—a long one—toward his ambition. Fourier proved his versatility by teaching his colleagues’ classes when they were ill, usually better than they did themselves, in everything from physics to the classics.

In December, 1789, Fourier (then twenty one) went to Paris to present his researches on the solution of numerical equations before the Academy. This work advanced beyond Lagrange, and is still of value, but as it is overshadowed by Fourier’s methods in mathematical physics, we shall not discuss it further; it may be found in elementary texts on the theory of equations. The subject became one of his lifelong interests.

On returning to Auxerre Fourier joined the people’s party and used his natural eloquence, which had enabled him as a small boy to compose stirring sermons, to stir up the people to put an end to mere sermonizers (among others).

From the first Fourier was an enthusiast for the Revolution—till it got out of hand. During the Terror, ignoring the danger to himself, he protested against the needless brutality. If he were living today Fourier would probably belong to the intelligentsia, blissfully unaware that such are among the first to be swept into the gutter when the real revolution begins. He was all for the masses and the renaissance of science and culture which the intellectuals imagined they foresaw. Instead of the generous encouragement of the sciences which he had predicted, Fourier presently saw men of science riding in the tumbrils or fleeing the country, and science itself fighting for its life in a rapidly rising tide of barbarism.

It is to Napoleon’s everlasting credit that he was one of the first to see with cold-blooded clarity that ignorance of itself can do nothing but destroy. His own remedy in the end may not have been much better, but he did recognize that such a thing as civilization might be possible. To check the mere blood-letting Napoleon ordered or encouraged the creation of schools. But there were no teachers. All the brains that might have been pressed into immediate service had long since fallen into the buckets. It became imperative to train a new teaching corps of fifteen hundred, and for this purpose the École Normale was created in 1794. As a reward for his recruiting in Auxerre Fourier was called to the chair of mathematics.

With this appointment a new era in the teaching of French mathematics began. Remembering the deadly lectures of defunct professors, memorized and delivered verbatim the same year after dreary year, the Convention called in creators of mathematics to do the teaching, and forbade them to lecture from any notes at all. The lectures were to be delivered standing (not sitting half asleep behind a desk), and were to be a free interchange of questions and explanations between the professor and his class. It was up to the lecturer to prevent a session from degenerating into a profitless debate.

The success of this scheme even surpassed expectations and led to one of the most brilliant periods in the history of French mathematics and science. Both at the short-lived Normale and the enduring Polytechnique Fourier demonstrated his genius for teaching. At the Polytechnique he enlivened his lectures on mathematics by out-of-the-way historical allusions (many of which he was the first to trace to their sources), and he skilfully tempered abstractions with interesting applications.

Fourier was still turning out engineers and mathematicians at the Polytechnique when Napoleon in 1798 decided to take him along as one of the Legion of Culture to civilize Egypt—“to offer a succouring hand to unhappy peoples, to free them from the brutalizing yoke under which they have groaned for centuries, and finally to endow them without delay with all the benefits of European civilization.”

Incredible as it may seem, the quotation is not from Signor Mussolini in 1935 justifying an invasion of Ethiopia, but from Arago in 1833 setting forth the lofty and humane aims of Napoleon’s assault on Egypt. It will be interesting to see how the unregenerate inhabitants of Egypt received “all the benefits of European civilization” which Messrs. Monge, Berthollet, and Fourier strove to ram down their throats, and what those three musketeers of European culture themselves got out of their unselfish missionary work.

\* \* \*

The French fleet of five hundred ships arrived at Malta on June 9, 1798, and three days later captured the place. As a first step toward civilizing the East, Monge started fifteen elementary schools and a higher school somewhat on the lines of the Polytechnique. A week later the fleet was on its way again, with Monge aboard Napoleon’s flagship, l’Orient. Every morning Napoleon outlined a program for discussion after dinner in the evening. Needless to say, Monge was the star of these soirées. Among the topics solemnly debated were the age of the earth, the possibility of the world coming to an end by fire or water, and “Are the planets inhabited?” The last suggests that even at this comparatively early stage of his career Napoleon’s ambitions outran Alexander’s.

The fleet reached Alexandria on July 1, 1798. Monge was one of the first to leap ashore, and it was only by exercising his authority as Commander in Chief that Napoleon restrained the Marseillaising geometer from participating in the assault on the city. It would never do to have the Legion of Culture annihilated in the first skirmish before the work of civilization could begin; so Napoleon sent Monge and the rest of them up the Nile by boat to Cairo.

While Monge and company lolled like Cleopatra and her court under their sunshade, Napoleon marched resolutely along the bank, civilizing the uncultured (and poorly armed) inhabitants with shot and flame. Presently the intrepid General heard a devil of a cannonade from the direction of the river. Guessing the worst he abandoned the battle in which he was engaged at the moment and galloped to the rescue. The blessed boat was hard aground on a sand bar. There was Monge serving the cannon like a veteran. Napoleon arrived just in the nick of time to chase the attackers up the bank and give Monge his well-merited decoration for conspicuous bravery. So Monge after all had his way and got his sniff of powder. Napoleon was so overjoyed at having saved his friend that he did not regret the decisive victory Monge’s rescue had cost him.

Following the victory of July 20, 1798, at the Battle of the Pyramids, the triumphant army whooped into Cairo. Everything went off like fireworks, precisely as that great idealist Napoleon had dreamed, but for one trifling fizzle. The obtuse Egyptians cared not a single curse for the cultural banquet which Messrs. Monge, Fourier, and Berthollet spread before them at the Egyptian Institute (founded, August 27, 1798, in parody of the Institut de France), but sat like mummies through the great chemist’s scientific legerdemain, the enthusiastic Monge’s concerts, and the historical disquisitions of the scholarly Fourier on the glories of their own mummified civilization. The sweating savants shed their sangfroid, damning their prospective enlightenees as tasteless cattle incapable of relishing the rich hash of French erudition offered for their spiritual nourishment, but to no avail. Once more the wily, “unsophisticated” native made a complete ass of his determined uplifters by holding his peace and waiting for the plague of locusts to be blown away in the scavenging winds. To keep his self-respect till the breezes blew, the uncivilized Egyptian criticized the superior civilization of his conquerors in the one language they could understand. Three hundred of Napoleon’s bravest had their hairy throats cut at one swipe in a street brawl. Monge himself saved his own windpipe and those of his beleaguered companions only by an exhibition of heroism for which any Boy Scout today in the English-speaking world might well receive a medal.

This ingratitude on the part of the unregenerate Egyptians cut Napoleon to the quick. His suspicion that it was his moral duty to desert his companions in arms was strengthened by disturbing news from Paris. During his absence things on the Continent had been going from purgatory to damnation; and now he must hurry back to preserve the honor of France and his own skin. Monge shared the General’s confidence; the less beloved Fourier did not. Fourier, however, had the satisfaction of knowing that he was considerable enough in his commander’s masterful eyes to be left in Cairo to educate Egypt or have his throat cut, when Napoleon, accompanied by the complaisant Monge, took secret passage for France without so much as an adieu to the troops who had suffered hell for him in the desert. Not being a Commander in Chief, Fourier was not entitled to take to his heels in the face of danger. He stayed, perforce. Only in 1801, when the French after Trafalgar finally acknowledged that the British, not they, were to regenerate the Egyptians, did the devoted—but disillusioned—Fourier return to France.

\* \* \*

The return trip of Monge and Napoleon was less amusing for both of them than the voyage out. Instead of speculating about the end of the world Napoleon spent much anxious thought on his own probable end should the British sailors bag him. The reward for desertion in the field, he recalled, was a strictly private interview with a firing squad. Would the British treat him as a deserter for having run away from his army? If he must die he would die theatrically.

“Monge,” he said one day, “if we are attacked by the British, our ship must be blown up the instant they board us. I charge you to carry it out.”

The very next day a sail topped the horizon and all hands stood to their posts to repel the expected attack. But it turned out to be a French ship after all.

“Where’s Monge?” somebody asked when all the excitement was over.

They found him in the powder magazine with a lighted lamp in his hand. If only that had been a British ship—. They always blow in fifteen minutes or fifteen years too late.

Berthollet and Monge arrived home looking like a pair of tramps. Neither had had a change of clothes since he left, and it was only with difficulty that Monge got by his wife’s porter.

The friendship with Napoleon continued unmarred. Probably Monge was the only man in France who dared to stand up to Napoleon and tell him the truth in the days of his greatest arrogance. When Napoleon crowned himself Emperor the young men of the Polytechnique revolted. They were Monge’s pride.

“Well, Monge,” Napoleon remarked one day, “your pupils are nearly all in revolt against me; they have decidedly declared themselves my enemies.”

“Sire,” Monge replied, “we have had trouble enough to make republicans out of them; give them time to become imperialists. Moreover, permit me to say, you have turned rather abruptly!”

Little spats like this meant nothing between old lovers. In 1804 Napoleon showed his appreciation of Monge’s merits by creating him Count of Péluse (Pelusium). For his part Monge accepted the honor gratefully and lived up to the title with all the usual trappings of nobility, forgetting that he had once voted for the abolition of all titles.

And so it went, in an ever more dazzling blaze of splendor till the year 1812, which was to have ushered in the day of glory, but which brought instead the retreat from Moscow. Too old (he was sixty six) to accompany Napoleon into Russia, Monge had stayed behind in France at his country estate, eagerly following the progress of the Grand Army through the official bulletins. When he read the fatal “Bulletin 29,” announcing the disaster to French arms, Monge suffered a stroke of apoplexy. On recovering he said, “A little while ago I did not know something that I know now; I know how I shall die.”

Monge was to be spared for the final curtain; Fourier helped to lower it. On his return from Egypt Fourier was appointed (January 2, 1802) prefect of the Department of Isère, with headquarters at Grenoble. The district was then in political turmoil; Fourier’s first task was to restore order. He was met by a curious opposition which he subdued in a ludicrous fashion. While in Egypt Fourier had taken a leading part in administering the archaeological research of the Institute. The good citizens of Grenoble were much upset by the religious implications of some of the Institute’s discoveries, particularly the great age assigned to the older monuments, which conflicted (they imagined) with the chronology of the Bible. They were quite satisfied however and took Fourier to their bosoms when, as the result of some further archaeological researches nearer home, he dug up a saint in his own family, the blessed Pierre Fourier, his great-uncle, whose memory was hallowed because he had founded a religious order. His respectability established, Fourier accomplished a vast amount of useful work, draining marshlands, stamping out malaria, and otherwise lifting his district out of the Middle Ages.

\* \* \*

It was while at Grenoble that Fourier composed the immortal Theorie analytique de la chaleur (The Mathematical Theory of Heat), a landmark in mathematical physics. His first memoir on the conduction of heat was submitted in 1807. This was so promising that the Academy encouraged Fourier to continue by setting a contribution to the mathematical theory of heat as its problem for the Grand Prize in 1812. Fourier won the prize, but not without some criticism which he resented deeply but which was well taken.

Laplace, Lagrange, and Legendre were the referees. While admitting the novelty and importance of Fourier’s work they pointed out that the mathematical treatment was faulty, leaving much to be desired in the way of rigor. Lagrange himself had discovered special cases of Fourier’s main theorem but had been deterred from proceeding to the general result by the difficulties which he now pointed out. These subtle difficulties were of such a nature that their removal at the time would probably have been impossible. More than a century was to elapse before they were satisfactorily met.


In passing it is interesting to observe that this dispute typifies a radical distinction between pure mathematicians and mathematical physicists. The only weapon at the disposal of pure mathematicians is sharp and rigid proof, and unless an alleged theorem can withstand the severest criticism of which its epoch is capable, pure mathematicians have but little use for it.

The applied mathematician and the mathematical physicist, on the other hand, are seldom so optimistic as to imagine that the infinite complexity of the physical universe can be described fully by any mathematical theory simple enough to be understood by human beings. Nor do they greatly regret that Airy’s beautiful (or absurd) picture of the universe as a sort of interminable, self-solving system of differential equations has turned out to be an illusion born of mathematical bigotry and Newtonian determinism; they have something more real to appeal to at their own back door—the physical universe itself. They can experiment and check the deductions of their purposely imperfect mathematics against the verdict of experience—which, by the very nature of mathematics, is impossible for a pure mathematician. If their mathematical predictions are contradicted by experiment they do not, as a mathematician might, turn their backs on the physical evidence, but throw their mathematical tools away and look for a better kit.

This indifference of scientists to mathematics for its own sake is as enraging to one type of pure mathematician as the omission of a doubtful iota subscript is to another type of pedant. The result is that but few pure mathematicians have ever made a significant contribution to science—apart, of course, from inventing many of the tools which scientists find useful (perhaps indispensable). And the curious part of it all is that the very purists who object to the boldly imaginative attack of the scientists are the loudest in their insistence that mathematics, contrary to a widely diffused belief, is not all an affair of grubbing, meticulous accuracy, but is as creatively imaginative, and sometimes as loose, as great poetry or music can be on occasion. Sometimes the physicists beat the mathematicians at their own game in this respect: ignoring the glaring lack of rigor in Fourier’s classic on the analytical theory of heat, Lord Kelvin called it “a great mathematical poem.”

As has already been stated Fourier’s main advance was in the direction of boundary-value problems (described in the chapter on Newton)—the fitting of solutions of differential equations to prescribed initial conditions, probably the central problem of mathematical physics. Since Fourier applied this method to the mathematical theory of heat conduction a crowded century of splendidly gifted men has gone farther than he would ever have dreamed possible, but his step was decisive. One or two of the things he did are simple enough for description here.


In algebra we learn to plot the graphs of simple algebraic equations and soon notice that the curves we get, if continued sufficiently far, do not break off suddenly and end for good. What sort of an equation would result in a graph like that of the heavy line segment (finite length, terminated at both ends) repeated indefinitely as in the figure?



Such graphs, made up of disjointed fragments of straight or curved lines recur repeatedly in physics, for example in the theories of heat, sound, and fluid motion. It can be proved that it is impossible to represent them by finite, closed, mathematical expressions; an infinity of terms occur in their equations. “Fourier’s Theorem” provides a means for representing and investigating such graphs mathematically: it expresses (within certain limitations) a given function continuous within a certain interval, or with only a finite number of discontinuities in the interval, and having in the interval only a finite number of turning-points, as an infinite sum of sines or cosines, or both. (This is only a rough description.)

Having mentioned sines and cosines we shall recall their most important property, periodicity. Let the radius of the circle in the figure be 1 unit in length. Through the center O draw rectangular axes as in Cartesian geometry, and mark off AB equal to 2π units of length; thus AB is equal in length to the circumference of the circle (since the radius is l). Let the point P start from A and trace out the circle in the direction of the arrow. Drop PN perpendicular to OA. Then, for any position of P, the length of NP is called the sine of the angle AOP, and ON the cosine; NP and ON are to have their signs as in Cartesian geometry (NP is positive above OA, negative below; ON is positive to the right of OC, negative to the left).

For any position of P, the angle AOP will be that fraction of four right angles (360°) that the arc AP is of the whole circumference of the circle. So we may scale off these angles AOP by marking along AB the fractions of 2π which correspond to the arcs AP. Thus, when P is at C, ¼ the whole circumference has been traversed; hence, corresponding to the angle AOC we have the point K at ¼ of AB from A.



At each of these points on AB we erect a perpendicular equal in length to the sine of the corresponding angle, and above or below A B according as the sine is positive or negative. The ends of these perpendiculars not on AB lie on the continuous curve shown, the sine curve. When P returns to A and begins retracing the circle the curve is repeated beyond B, and so on indefinitely. If P revolves in the opposite direction, the curve is repeated to the left. After an interval of 2π the curve repeats: the sine of an angle (here AOP) is aperiodic function, the period being 2π The word “sine” is abbreviated to “sin”; and, if x is any angle, the equation expresses the fact that sin x is a function of x having the period 2π

sin (x + 2π) = sin x

It is easily seen that if the whole curve in the figure is shifted to the left a distance equal to AK, it now graphs the cosine of AOP. As before

cos (x + 2π) = COS X,

“cos” being the short for “cosine”

Inspection of the figure shows that sin 2x will go through its complete period “twice as fast” as sin x, and hence that the graph for a complete period will be one half as long as that for sin x. Similarly sin 3x will require only 2π/3 for its complete period, and so on. The same holds for cos x, cos 2x, cos 3x, . . ..

Fourier’s main mathematical result can now be described roughly. Within the restrictions already mentioned in connection with “broken” graphs, any function having a well-determined graph can be represented by an equation of the type

y = a0 + a1 cos x + a2 cos 2x + a2 cos 3x + . . .

+ b1 sin x + b2 sin 2x + b3 sin 3x + . . .

where the dots indicate that the two series are to continue indefinitely according to the rule shown, and the coefficients a0, a1 a2, . . . , b1, b2, b3, . . . are determinable when y, any given function of x, is known. In other words, any given function of x, say f(x), can be expanded in a series of the type stated above, a trigonometric or Fourier series. To repeat, all this holds only within certain restrictions which, fortunately, are not of much importance in mathematical physics; the exceptions are more or less freak cases of little or no physical significance. Once more, Fourier’s was the first great attack on boundary value problems. The specimens of such problems given in the chapter on Newton are solved by Fourier’s method. In any given problem it is required to find the coefficients a0, a1 . . . , b0, b1 . . . in a form adapted to computation. Fourier’s analysis provides this.

The concept of periodicity (simple periodicity) as described above is of obvious importance for natural phenomena; the tides, the phases of the Moon, the seasons, and a multitude of other familiar things are periodic in character. Sometimes a periodic phenomenon, such for example as the recurrence of sunspots, can be closely approximated by superposition of a certain number of graphs having simple periodicity. The study of such situations can then be simplified by analysing the individual periodic phenomena of which the original is the resultant,

The process is the same mathematically as the analysis of a musical sound into its fundamental and successive harmonics. As a first very crude approximation to the “quality” of the sound only the fundamental is considered; the superposition of only a few harmonics usually suffices to produce a sound indistinguishable from the ideal (in which there is an infinity of harmonics). The like holds for phenomena attacked by “harmonic” or “Fourier” analysis. Attempts have even been made to detect long periods (the fundamentals) in the recurrence of earthquakes and annual rainfall. The notion of simple periodicity is as important in pure mathematics as it is in applied, and we shall see it being generalized to multiple periodicity (in connection with elliptic functions and others), which in its turn reacts on applied mathematics.

Fully aware that he had done something of the first magnitude Fourier paid no attention to his critics. They were right, he wrong, but he had done enough in his own way to entitle him to independence.

When the work begun in 1807 was completed and collected in the treatise on heat-conduction in 1822, it was found that the obstinate Fourier had not changed a single word of his original presentations, thus exemplifying the second part of Francis Galton’s advice to all authors: “Never resent criticism, and never answer it.” Fourier’s resentment was rationalized in attacks on pure mathematicians for minding their own proper business and not blundering about in mathematical physics.

\* \* \*

All was going well with Fourier and France in general when Napoleon, having escaped from Elba, landed on the French coast on March 1, 1815. Veterans and all were just getting comfortably over their headache when the cause of it popped up again to give them a worse one. Fourier was at Grenoble at the time. Fearing that the populace would welcome Napoleon back for another spree, Fourier hastened to Lyons to tell the Bourbons what was about to happen. With their usual stupidity they refused to believe him. On his way back Fourier learned that Grenoble had capitulated. Fourier himself was taken prisoner and brought before Napoleon at Bourgoin. He was confronted by the same old commander he had known so well in Egypt and had learned to distrust with his head but not with his viscera. Napoleon was bending over a map, a pair of compasses in his hand. He looked up.

“Well, Monsieur Prefect! You too; you have declared war against me?”

“Sire,” Fourier stammered, “my oaths made it a duty.”

“A duty, do you say? Don’t you see that nobody in the country is of your opinion? And don’t let yourself imagine that your plan of campaign frightens me much. I suffer only at seeing amongst my adversaries an Egyptian, a man who has eaten the bread of the bivouac with me, an old friend! How, moreover, Monsieur Fourier, have you been able to forget that I made you what you are?”

That Fourier, remembering Napoleon’s callous abandonment of him in Egypt, could swallow such tripe and like it says a great deal for the goodness of his heart and the toughness of his stomach but precious little for the soundness of his head.

Some days later Napoleon asked the now loyal Fourier:

“What do you think of my plan?”

“Sire, I believe you will fail. You will meet a fanatic on your road, and everything will be over.”

“Bah! Nobody is for the Bourbons—not even a fanatic. As for that, you have read in the papers that they have put me outside the law. I myself will be more indulgent: I shall content myself with putting them outside the Tuileries!”

The leopard’s spots and Napoleon’s swellhead should be wedded in one proverb instead of pining apart in two.

The second restoration found Fourier in Paris pawning his effects to keep alive. But before he could starve to death old friends took pity on him and got him appointed director of the Bureau of Statistics for the Seine. The Academy tried to elect him to membership in 1816, but the Bourbon government ordered that no friend of their late kicker was to be honored in any way. The Academy stuck to its guns and elected Fourier the following year. This action of the Bourbons against Fourier may seem petty, but beside what they did to poor old Monge it was princely. Noblesse oblige!

Fourier’s last years evaporated in clouds of talk. As Permanent Secretary of the Academy he was always able to find listeners. To say that he bragged of his achievements under Napoleon is putting it altogether too mildly. He became an insufferable, shouting bore. And instead of continuing with his scientific work he entertained his audience with boastful accounts of what he was going to do. However, he had done far more than his share for the advancement of science, and if any human work merits immortality, Fourier’s does. He did not need to boast or bluff.

Fourier’s experiences in Egypt were responsible for a curious habit which may have hastened his death. Desert heat, he believed, was the ideal condition for health. In addition to swathing himself like a mummy he lived in rooms which his uncooked friends said were hotter than hell and the Sahara desert combined. He died of heart disease (some say an aneurism) on May 16, 1830, in the sixty third year of his life. Fourier belongs to that select company of mathematicians whose work is so fundamental that their names have become adjectives in every civilized language.

\* \* \*

Monge’s decline was slower and more distressing. After the first restoration Napoleon felt embittered and vindictive toward the snobocracy of his own creation which, naturally, had let him down the moment his power waned. Once more in the saddle Napoleon was inclined to use the butt end of his crop on the skulls of the ungrateful. Monge, good old plebeian that he was, counselled mercy and common sense: Napoleon might some day find himself with his back to the wall (after an earthquake had cut off all means of flight), and be grateful for the support of the ingrates. Cooling off, Napoleon wisely tempered injustice with mercy. For this gracious dispensation Monge alone was responsible.

After Napoleon had run away from Waterloo, leaving his troops to get out of the mess as best they could, he returned to Paris. Fourier’s devotion cooled then; Monge’s boiled.

The school histories often tell of Napoleon’s last dream—the conquest of America. The Mongian version differs and is on a much higher—in fact, incredibly high—plane. Hemmed in by enemies and appalled at the thought of enforced idleness for lack of further European conquest, Napoleon turned his eagle eye West, and in one flashing glance surveyed America from Alaska to Cape Horn. But, like the sick devil he was, Bonaparte longed to become a monk. The sciences alone could satisfy him, he declared; he would become a second and infinitely greater Alexander von Humboldt.

“I wish,” he confessed to Monge, “in this new career to leave works, discoveries, worthy of me.”

What, precisely, are the works which could be worthy of a Napoleon? Continuing, the fallen eagle outlined his dream.

“I need a companion,” he admitted, “to first put me abreast of the present state of the sciences. Then you [Monge] and I will traverse the whole continent, from Canada to Cape Horn; and in this immense journey we shall study all those prodigious phenomena of terrestrial physics on which the scientific world has not pronounced its verdict.” Paranoia?

“Sire,” Monge exclaimed—he was nearly sixty seven—“your collaborator is already found; I will go with you!”

His old self once more, Napoleon curtly dismissed the thought of the willing veteran hampering his lightning marches from Baffin Bay to Patagonia.

“You are too old, Monge. I need a younger man.”

Monge tottered off to find “a younger man.” He approached the fiery Arago as the ideal travelling companion for his energetic master. But Arago, in spite of all his eloquent rhetoric on the gloriousness of glory, had learned his lesson. A general who could desert his troops as Napoleon had done at Waterloo, Arago pointed out, was no leader to follow anywhere, even in easy America.

Further negotiations were rudely halted by the British. By the middle of October Napoleon was exploring St. Helena. The hoard of money which had been put aside for the conquest of America found its way into deeper pockets than those of the scientists, and no “American Institute” rose on the banks of the Mississippi or the Amazon to match its fantastic twin overlooking the Nile.

Having enjoyed the bread of imperialism Monge now tasted the salt. His record as a revolutionist and favorite of the upstart Corsican made his head an extremely desirable object to the Bourbons, and Monge dodged from one slum to another in an endeavor to keep his head on his shoulders. For sheer human pettiness the treatment accorded Monge by the sanctified Bourbons would take a lot of beating. Small enough for anything they stripped the old man of his last honor—one with which the generosity of Napoleon had had nothing whatever to do. In 1816 they commanded that Monge be expelled from the Academy. The academicians, tame as rabbits now, obeyed.

The final touch of Bourbon pettiness graced the day of Monge’s funeral. As he had foreseen he died after a prolonged stupor following a stroke. The young men at the Polytechnique, whom he had protected from Napoleon’s domineering interference, were the pride of Monge’s heart, and he was their idol. When Monge died on July 28, 1818, the Polytechnicians asked permission to attend the funeral. The King denied the request.

Well disciplined, the Polytechnicians observed the ban. But they were more resourceful or more courageous than the timid academicians. The King’s order covered only the funeral. The following day they marched in a body to the cemetery and laid a wreath on the grave of their master and friend, Gaspard Monge.

[I](#I_16). F. J. D. Arago, 1786-1853, astronomer, physicist, and scientific biographer.

# CHAPTER THIRTEEN

The Day of Glory

PONCELET

Projective geometry has opened up for us with the greatest facility new territories in our science, and has rightly been called a royal road to its own particular field of knowledge. —FELIX KLEIN

MORE THAN ONCE during the World War when the French troops were hard pressed and reinforcements nonexistent, the high command saved the day by routing some prima donna out of her boudoir, rushing her to the front, draping her from neck to heels in the tricolor, and ordering her to sing the Marseillaise to the exhausted men. Having sung her piece the lady rolled back to Paris in her limousine; the heartened troops advanced, and the following morning a cynically censored press once more unanimously assured a gullible public that “the day of glory has arrived”—with unmentioned casualties.

In 1812 the day of glory was still on its way. Prima donnas did not accompany Napoleon Bonaparte’s half-million troops on their triumphal march into Russia. The men did their own singing as the Russians retreated before the invincible Grand Army, and the endless plains rang to the stirring chant which had swept tyrants from their thrones and elevated Napoleon to their place.

All was going as gloriously as the most enthusiastic singer could have wished: six days before Napoleon crossed the Niemen his brilliant diplomatic strategy had indirectly exasperated President Madison into hurling the United States into a distracting war on England; the Russians were running harder than ever on their race back to Moscow, and the Grand Army was doing its valiant best to keep up with the reluctant enemy. At Borodino the Russians turned, fought, and, retired. Napoleon continued without opposition—except from the erratic weather—to Moscow, whence he notified the Czar of his willingness to consider an unconditional surrender of all the Russian forces. The competent inhabitants of Moscow, led by the Governor, took matters into their own hands, fired their city, burned it to the ground, and smoked Napoleon and all his men out into the void. Chagrined but still master of the situation, Napoleon disregarded this broad hint—the second or third so far vouchsafed to his military obstinacy—that “who killeth with the sword must perish by the sword,” presently ordered his driver to give the horses the lash, and dashed back post-haste over the now frozen plains to prepare for his rendezvous with Blücher at Leipzig, leaving the Grand Army to walk home or freeze as it should see fit.

With the deserted French army was a young officer of engineers, Jean-Victor Poncelet (July 1, 1788-December 23, 1867) who, as a student at the École Polytechnique in Paris, later at the military academy at Metz, had been inspired by the new descriptive geometry of Monge (1746-1818) and the Géométrie de position (published in 1803) of the elder Carnot (Lazare-Nicolas-Marguerite Carnot, May 13, 1753-August 2, 1823), whose revolutionary if somewhat reactionary program was devised “to free geometry from the hieroglyphics of analysis.”

In the preface to his classic Applications d’analyse et de géométrie (second edition 1862, of the work first published in 1822), Poncelet recounts his experiences in the disastrous retreat from Moscow. On November 18, 1812, the exhausted remnant of the French army under Marshal Ney was overwhelmed at Krasnoï. Among those left for dead on the frozen battlefield was young Poncelet. His uniform as an officer of engineers saved his life. A searching party, discovering that he still breathed, took him before the Russian staff for questioning.

As a prisoner of war the young officer was forced to march for nearly five months across the frozen plains in the tatters of his uniform, subsisting on a meagre ration of black bread. In a cold so intense that the mercury of the thermometer frequently froze, many of Poncelet’s companions in misery died in their tracks, but his ruggeder strength pulled him through, and in March, 1813 he entered his prison at Saratoff on the banks of the Volga. At first he was too exhausted to think. But when “the splendid April sun” restored his vitality, he remembered that he had received a good mathematical education, and to soften the rigors of his exile he resolved to reproduce as much as he could of what he had learned. It was thus that he created projective geometry.

Without books and with only the scantiest writing materials at first, he retraced all that he had known of mathematics from arithmetic to higher geometry and the calculus. These first labors were enlivened by Poncelet’s efforts to coach his fellow officers for the examinations they must take should they ever see France again. One legend states that at first Poncelet had only scraps of charcoal, salvaged from the meager brazier which kept him from freezing to death, for drawing his diagrams on the wall of his cell. He makes the interesting observation that practically all details and complicated developments of the mathematics he had been taught had evaporated, while the general, fundamental principles remained as clear as ever in his memory. The same was true of physics and mechanics.


In September, 1814, Poncelet returned to France, carrying with him “the material of seven manuscript notebooks written at Saratoff in the prisons of Russia (1813 to 1814), together with divers other writings, old and new,” in which he, as a young man of twenty four, had given projective geometry its strongest impulse since Desargues and Pascal initiated the subject in the seventeenth century. The first edition of his classic, as already mentioned, was published in 1822. It lacked the intimate “apology for his life” which has been used above, but it started a tremendous nineteenth century surge forward in projective geometry, modern synthetic geometry generally, and the geometric interpretation of the “imaginary” numbers that present themselves in algebraic manipulations, giving to such “imaginaries” geometrical interpretations as “ideal” elements of space. It also proposed the powerful and (for a time) controversial “doctrine of continuity,” to be described presently, which greatly simplified the study of geometric configurations by unifying apparently unrelated properties of figures into uniform, self-contained complete wholes. Exceptions and awkward special cases appeared under Poncelet’s broader point of view as merely different aspects of things already familiar. The classic treatise also made full use of the creative “principle of duality” and introduced the method of “reciprocation” devised by Poncelet himself. In short, a whole arsenal of new weapons was added to geometry by the young military engineer who had been left for dead on the field of Krasnoï, and who might indeed have died before morning had not his officer’s uniform distinguished him as a likely candidate for questioning by the Russian staff.

For the next decade (1815–25) Poncelet’s duties as a military engineer left him only odd moments for his real ambition—the exploitation of his new methods in geometry. Relief was not to come for many years. His high sense of duty and his fatal efficiency made Poncelet an easy prey for short-sighted superiors. Some of the tasks he was set could have been done only by a man of his calibre, for example the creation of the school of practical mechanics at Metz and the reform of mathematical education at the Polytechnique. But the reports on fortifications, his work on the Committee of Defense, and his presidency of the mechanical sections at the international expositions of London and Paris (1851-58), to mention only a few of his numerous routine jobs, could all have been done by lesser men. His high scientific merits, however, were not unappreciated. The Academy of Sciences elected him (1831) as successor to Laplace. For political reasons Poncelet declined the honor till three years later.

Poncelet’s whole mature life was one long internal conflict between that half of him which was born to do lasting work and the other half which accepted all the odd or dirty jobs shortsighted politicians and obtuse militarists shoved in its way. Poncelet himself longed to escape, but a mistaken sense of duty, drilled into his very bones in Napoleon’s armies, impelled him to serve the shadow and turn his back on the substance. That he did not suffer an early and permanent nervous breakdown is a remarkable testimonial to the ruggedness of his physique. And that he retained his creative abilities almost to his death at the age of seventy nine is a shining proof of his unquenchable genius. When they could think of nothing better for this splendidly endowed man to do with his time they sent him traipsing about France to inspect cotton mills, silk mills, and linen mills. They did not need a Poncelet to do that sort of thing, and he knew it. He would have been the last man in France to object had his unique talents been indispensable in such affairs, for he was anything but the sort of intellectual prude who holds that science loses her perennial virginity every time she shakes hands with industry. But he was not the only man available for the work, as possibly Pasteur was in the equally important matters of the respective diseases of beer, silkworms, and human beings.

\* \* \*

We now glance at one or two of the weapons either devised or remodelled by Poncelet for the conquest of projective geometry. First there is his “principle of continuity,” which refers to the permanence of geometrical properties as one figure shades, by projection or otherwise, into another. This no doubt is rather vague, but Poncelet’s own statement of the principle was never very exact and, as a matter of fact, embroiled him in endless controversies with more conservative geometers whom he politely designated as old fossils—always in the dignified diction suitable to an officer and a gentleman, of course. With the caution that the principle is of great heuristic value but does not always of itself provide proofs of the theorems which it suggests, we may see something of its spirit from a few simple examples.



Imagine two intersecting circles. Say they intersect in the points A and B. Join A and B by a straight line. The figure presents ocular evidence of two real points A, B and the common chord AB of the two circles. Now imagine the two circles pulled gradually apart. The common chord presently becomes a common tangent to the two circles at their point of contact. At any stage so far the following theorem (usually set as an exercise in school geometry) is true: if any point P be taken on the common chord, four tangent lines may be drawn from it to the two circles, and if the points in which these tangent lines touch the circles are T1 T2, T3, T4, then the segments PT1, PT2, PT3, PT4, are all equal in length. Conversely, if it is asked where do all the points P lie such that the four tangent-segments to the two circles shall all be equal, the answer is on the common chord. Stating all this briefly in the usual language, we say that the locus (which merely means place) of a point P which moves so that the lengths of the tangent-segments from it to two intersecting circles are equal, is the common chord of the two circles.[I](#I_19) All this is familiar and straightforward; there is no element of mystery or incomprehensibility as some may say there is in the next where the “principle of continuity” enters.


Pull the circles completely apart. Their two intersections (or in the last moment their one point of contact) are no longer visible on the paper and the “common chord” is left suspended between the two circles, cutting neither visibly. But it is known that there is still a locus of equal tangent-segments, and it is easily proved that this locus is a straight line perpendicular to the line joining the centres of the two circles, just as the original locus (the common chord) was. Merely as a manner of speaking, if we object to “imaginaries,” we continue to say that the two circles intersect in two points in the infinite part of the plane, even when they have been pulled apart, and we say also that the new straight-line locus is still the common chord of the circles: the points of intersection are “imaginary” or “ideal,” but the straight line joining them (the new “common chord”) is “real”—we actually draw it on the paper.

If we write the equations of the circles and lines algebraically in the manner of Descartes, all that we do in the algebra of solving the equations for the intersections has its unique correlate in the enlarged geometry, whereas if we do not first expand our geometry—or at least increase its vocabulary, to take account of “ideal” elements—much of the meaningful algebra is geometrically meaningless.

All this of course requires logical justification. Such justification has been given so far as is necessary, that is, up to the stage which includes the applications of the “principle of continuity” useful in geometry.

A more important instance of the principle is furnished by parallel straight lines. Before describing this we may repeat the remark a venerable and distinguished judge relieved himself of a few days ago when the matter was revealed to him. The judge had been under the weather; an amateur mathematician, thinking to cheer the old fellow up, told him something of the geometrical concept of infinity. They were strolling through the judge’s garden at the time. On being informed that “parallel lines meet at infinity,” the judge stopped dead. “Mr. Blank,” he said with great emphasis, “any man who says parallel lines meet at infinity, or anywhere else, simply hasn’t got good sense.” To obviate an argument we may say as before that it is all a way of speaking to avoid irritating exceptions and separations into exasperating distinct cases. But once the language has been agreed upon, logical consistency demands that it be followed to the end without traversing the rules of logical grammar and syntax, and this is what is done.

To see the reasonableness of the language, imagine a fixed straight line l and fixed point P not on l. Through P draw any straight line l’ intersecting l in P’9 and imagine l’ to rotate about P, so that Pf recedes along l. When does P’ stop receding? We say it stops when l, l’ become parallel or, if we prefer, when the point of intersection P’ is at infinity. For reasons already indicated this language is convenient and suggestive—not of a lunatic asylum, as the judge might think, but of interesting and sometimes highly practical things to do in geometry.



In a similar manner the visualizable finite parts of lines, planes and three-dimensional space (also of higher space) are enriched by the adjunction of “ideal” points, lines, planes, or “regions” at infinity. If the judge happens to see this he may enjoy the following shocking example of the behavior of the infinite in geometry: any two circles in a plane intersect in four points, two of which are imaginary and at infinity. If the circles are concentric, they touch one another in two points lying on the line at infinity. Further, all circles in a plane go through the same two points at infinity—they are usually denoted by I and J, and are sometimes called Isaac and Jacob by irreverent students.

In the chapter on Pascal we described what is meant by projective properties in distinction to metrical properties in geometry. At this point we may glance back at Hadamard’s remarks on Descartes’ analytic geometry. Hadamard observed among other things that modern synthetic geometry repaid the debt of geometry in general to algebra by suggesting important researches in algebra and analysis. This modern synthetic geometry was the object of Poncelet’s researches. Although all this may seem rather involved at the moment, we shall close the chain by taking a link from the 1840’s, as the matter really is important, not only for the history of pure mathematics but for that of recent mathematical physics as well.


The link from the 1840’s is the creation by Boole, Cayley, Sylvester and others, of the algebraic theory of invariance which (as will be explained in a later chapter) is of fundamental importance in current theoretical physics. The projective geometry of Poncelet and his school played a very important part in the development of the theory of invariance: the geometers had discovered a whole continent of properties of figures invariant under projection; the algebraists of the 1840’s, notably Cayley, translated the geometrical operations of projection into analytical language, applied this translation to the algebraic, Cartesian mode of expressing geometric relationships, and were thus enabled to make phenomenally rapid progress in the elaboration of the theory of algebraic invariants. If Desargues, the daring pioneer of the seventeenth century, could have foreseen what his ingenious method of projection was to lead to, he might well have been astonished. He knew that he had done something good, but he probably had no conception of just how good it was to prove.

Isaac Newton was a young man of twenty when Desargues died. There is no evidence that Newton ever heard the name of Desargues. If he had, he also might have been astonished could he have foreseen that the humble link forged by his elderly contemporary was to form part of the strong chain which, in the twentieth century, was to pull his law of universal gravitation from its supposedly immortal pedestal. For without the mathematical machinery of the tensor calculus which developed naturally (as we shall see) from the algebraic work of Cayley and Sylvester, it is improbable that Einstein or anyone else could ever have budged the Newtonian theory of gravitation.

\* \* \*

One of the useful ideas in projective geometry is that of cross-ratio or anharmonic ratio. Through a point O draw any four straight lines l, m, n, p. Across these four draw any straight line x, and label the points in which x cuts the others L, M, N, P respectively. We thus have on x the line segments LM, MN, LP, PN. From these form the ratios Images and Images Finally we take the ratio of these two ratios, and get the cross-ratio Images The remarkable thing about this cross-ratio is that it has the same numerical magnitude for all positions of the line x.


Later we shall refer to Felix Klein’s unification of Euclidean geometry and the common non-Euclidean geometries into one comprehensive geometry. This unification was made possible by Cayley’s revision of the usual notions of distance and angle on which metrical geometry is founded. In this revision, cross-ratio played the leading part, and through it, by the introduction of “ideal” elements of his own devising, Cayley was enabled to reduce metrical geometry to a species of projective geometry.



To close this inadequate description of the kind of weapons that Poncelet used we shall mention the extremely fruitful “principle of duality.” For simplicity we consider only how the principle operates in plane geometry.

Note first that any continuous curve may be regarded in either of two ways: either as being generated by the motion of a point, or as being swept out by the turning motion of a straight line. To see the latter, imagine the tangent line drawn at each point of the curve. Thus points and lines are intimately and reciprocally associated with respect to the curve: through every point of the curve there is a line of the curve; on every line of the curve there is a point of the curve. Instead of “through” in the preceding sentence, write “on.” Then the two assertions separated by “;” after the “:” are identical except that the words “point” and “line” are interchanged.

As a matter of terminology we say that a line (straight or curved) is on a point if the line passes through the point, and we note that if a line is on a point, then the point is on the line, and conversely. To make this correspondence universal we “adjoin” to the usual plane in which Euclidean geometry (common school geometry) is valid, a so-called metric plane, “ideal elements” of the kind already described. The result of this adjunction is a projective plane: a projective plane consists of all the ordinary points and straight lines of a metric plane and, in addition, of a set of ideal points all of which are assumed to lie on one ideal line and such that one such ideal point lies on every ordinary line.[II](#II_9)



In Euclidean language we would say that two parallel lines have the same direction; in projective phraseology this becomes “two parallel lines have the same ideal point.” Again, in the old, if two or more lines have the same direction, they are parallel; in the new, if two or more lines have the same ideal point they are parallel. Every straight line in the projective plane is conceived of as having on it one ideal point (“at infinity”); all the ideal points are thought of as making up one ideal line, “the line at infinity.”


The purpose of these conceptions is to avoid the exceptional statements of Euclidean geometry necessitated by the postulated existence of parallels. This has already been commented on in connection with Poncelet’s formulation of the principle of continuity.

With these preliminaries the principle of duality in plane geometry can now be stated: All the propositions of plane projective geometry occur in dual pairs which are such that, from either proposition of a particular pair another can be immediately inferred by interchanging the parts played by the words point and line.

In his projective geometry Poncelet exploited this principle to the limit. Opening almost any book on projective geometry at random we note pages of propositions printed in double columns, a device introduced by Poncelet. Corresponding propositions in the two columns are duals of one another; if either has been proved, a proof of the other is superfluous, as implied by the principle of duality. Thus geometry at one stroke is doubled in extent with no expenditure of extra labor. As a specimen of dual propositions we give the following pair.



Two distinct points are on one, and only one, line.




Two distinct lines are on one, and only one, point.


It may be granted that this is not very exciting. The mountain has labored and brought forth a mouse. Can it do any better?

The proposition in the left-hand column ([page 217](#page_217)) is Pascal’s concerning his Hexagrammum Mysticum which we have already seen; that on the right is Brianchon’s theorem, which was discovered by means of the principle of duality. Brianchon (1785-1864) discovered his theorem while he was a student at the École Polytechnique; it was printed in the Journal of that school in 1806. The figures for the two propositions look nothing alike. This may indicate the power of the methods used by Poncelet.

Brianchon’s discovery was the one which put the principle of duality on the map of geometry. Far more spectacular examples of the power of the principle will be found in any textbook on projective geometry, particularly in the extension of the principle to ordinary three-dimensional space. In this extension the parts played by the words point and plane are interchangeable; straight line stays as it was.



If A, B, C, D, E, F are any points on a conic section, the points of intersection of the pairs of lines AB and DE, BC and EF, CD and FA are on a straight line; and conversely.



If A, B, C, D, E, F are tangent straight lines on a conic section, the lines joining the pairs of intersections of A with B and D with E, B with C and E with F, C with D and F with A, meet in one point; and conversely.

\* \* \*

The conspicuous beauty of projective geometry and the supple elegance of its demonstrations made it a favorite study with the geometers of the nineteenth century. Able men swarmed into the new goldfield and quickly stripped it of its more accessible treasures. Today the majority of experts seem to agree that the subject is worked out so far as it is of interest to professional mathematicians. However, it is conceivable that there may yet be something in it as obvious as the principle of duality which has been overlooked. In any event it is an easy subject to acquire and one of fascinating delight to amateurs and even to professionals at some stage of their careers. Unlike some other fields of mathematics, projective geometry has been blessed with many excellent textbooks and treatises, some of them by master geometers, including Poncelet himself.

[I](#I_18). In what precedes the tangents are real (visible) if the point P lies outside the circles; if P is inside, the tangents are. “imaginary.”

[II](#II_8). This definition, and others of a similar character given presently, is taken from Projective Geometry (Chicago, 19S0) by the late John Wesley Young. This little book is comprehensible to anyone who has had an ordinary school course in common geometry.

# CHAPTER FOURTEEN

The Prince of Mathematicians

GAUSS

The further elaboration and development of systematic arithmetic, like nearly everything else which the mathematics of our [nineteenth] century has produced in the way of original scientific ideas, is knit to Gauss.—LEOPOLD KRONECKER

ARCHIMEDES, NEWTON, AND GAUSS, these three, are in a class by themselves among the great mathematicians, and it is not for ordinary mortals to attempt to range them in order of merit. All three started tidal waves in both pure and applied mathematics: Archimedes esteemed his pure mathematics more highly than its applications; Newton appears to have found the chief justification for his mathematical inventions in the scientific uses to which he put them, while Gauss declared that it was all one to him whether he worked on the pure or the applied side. Nevertheless Gauss crowned the higher arithmetic, in his day the least practical of mathematical studies, the Queen of all.

The lineage of Gauss, Prince of Mathematicians, was anything but royal. The son of poor parents, he was born in a miserable cottage at Brunswick (Braunschweig), Germany, on April 30, 1777. His paternal grandfather was a poor peasant. In 1740 this grandfather settled in Brunswick, where he drudged out a meager existence as a gardener. The second of his three sons, Gerhard Diederich, born in 1744, became the father of Gauss. Beyond that unique honor Gerhard’s life of hard labor as a gardener, canal tender, and bricklayer was without distinction of any kind.

The picture we get of Gauss’ father is that of an upright, scrupulously honest, uncouth man whose harshness to his sons sometimes bordered on brutality. His speech was rough and his hand heavy. Honesty and persistence gradually won him some measure of comfort, but his circumstances were never easy. It is not surprising that such a man did everything in his power to thwart his young son and prevent him from acquiring an education suited to his abilities. Had the father prevailed, the gifted boy would have followed one of the family trades, and it was only by a series of happy accidents that Gauss was saved from becoming a gardener or a bricklayer. As a child he was respectful and obedient, and although he never criticized his poor father in later life, he made it plain that he had never felt any real affection for him. Gerhard died in 1806. By that time the son he had done his best to discourage had accomplished immortal work.

On his mother’s side Gauss was indeed fortunate. Dorothea Benz’s father was a stonecutter who died at the age of thirty of tuberculosis, the result of unsanitary working conditions in his trade, leaving two children, Dorothea and her younger brother Friederich.

Here the line of descent of Gauss’ genius becomes evident. Condemned by economic disabilities to the trade of weaving, Friederich was a highly intelligent, genial man whose keen and restless mind foraged for itself in fields far from his livelihood. In his trade Friederich quickly made a reputation as a weaver of the finest damasks, an art which he mastered wholly by himself. Finding a kindred mind in his sister’s child, the clever uncle Friederich sharpened his wits on those of the young genius and did what he could to rouse the boy’s quick logic by his own quizzical observations and somewhat mocking philosophy of life.

Friederich knew what he was doing; Gauss at the time probably did not. But Gauss had a photographic memory which retained the impressions of his infancy and childhood unblurred to his dying day. Looking back as a grown man on what Friederich had done for him, and remembering the prolific mind which a premature death had robbed of its chance of fruition, Gauss lamented that “a born genius was lost in him.”

Dorothea moved to Brunswick in 1769. At the age of thirty four (in 1776) she married Gauss’ father. The following year her son was born. His full baptismal name was Johann Friederich Carl Gauss. In later life he signed his masterpieces simply Carl Friedrich Gauss. If a great genius was lost in Friederich Benz his name survives in that of his grateful nephew.

Gauss’ mother was a forthright woman of strong character, sharp intellect, and humorous good sense. Her son was her pride from the day of his birth to her own death at the age of ninety seven. When the “wonder child” of two, whose astounding intelligence impressed all who watched his phenomenal development as something not of this earth, maintained and even surpassed the promise of his infancy as he grew to boyhood, Dorothea Gauss took her boy’s part and defeated her obstinate husband in his campaign to keep his son as ignorant as himself.

Dorothea hoped and expected great things of her son. That she may sometimes have doubted whether her dreams were to be realized is shown by her hesitant questioning of those in a position to judge her son’s abilities. Thus, when Gauss was nineteen, she asked his mathematical friend Wolfgang Bolyai whether Gauss would ever amount to anything. When Bolyai exclaimed “The greatest mathematician in Europe!” she burst into tears.

The last twenty two years of her life were spent in her son’s house, and for the last four she was totally blind. Gauss himself cared little if anything for fame; his triumphs were his mother’s life.[I](#I_21) There was always the completest understanding between them, and Gauss repaid her courageous protection of his early years by giving her a serene old age. When she went blind he would allow no one but himself to wait on her, and he nursed her in her long last illness. She died on April 19, 1839.

Of the many accidents which might have robbed Archimedes and Newton of their mathematical peer, Gauss himself recalled one from his earliest childhood. A spring freshet had filled the canal which ran by the family cottage to overflowing. Playing near the water, Gauss was swept in and nearly drowned. But for the lucky chance that a laborer happened to be about his life would have ended then and there.

In all the history of mathematics there is nothing approaching the precocity of Gauss as a child. It is not known when Archimedes first gave evidence of genius. Newton’s earliest manifestations of the highest mathematical talent may well have passed unnoticed. Although it seems incredible, Gauss showed his caliber before he was three years old.

One Saturday Gerhard Gauss was making out the weekly payroll for the laborers under his charge, unaware that his young son was following the proceedings with critical attention. Coming to the end of his long computations, Gerhard was startled to hear the little boy pipe up, “Father, the reckoning is wrong, it should be . . . .” A check of the account showed that the figure named by Gauss was correct.

Before this the boy had teased the pronunciations of the letters of the alphabet out of his parents and their friends and had taught himself to read. Nobody had shown him anything about arithmetic, although presumably he had picked up the meanings of the digits 1, 2, . . . along with the alphabet. In later life he loved to joke that he knew how to reckon before he could talk. A prodigious power for involved mental calculations remained with him all his life.

Shortly after his seventh birthday Gauss entered his first school, a squalid relic of the Middle Ages run by a virile brute, one Büttner, whose idea of teaching the hundred or so boys in his charge was to thrash them into such a state of terrified stupidity that they forgot their own names. More of the good old days for which sentimental reactionaries long. It was in this hell-hole that Gauss found his fortune.

Nothing extraordinary happened during the first two years. Then, in his tenth year, Gauss was admitted to the class in arithmetic. As it was the beginning class none of the boys had ever heard of an arithmetical progression. It was easy then for the heroic Büttner to give out a long problem in addition whose answer he could find by a formula in a few seconds. The problem was of the following sort, 81297 + 81495 + 81693 + . . . + 100899, where the step from one number to the next is the same all along (here 198), and a given number of terms (here 100) are to be added.

It was the custom of the school for the boy who first got the answer to lay his slate on the table; the next laid his slate on top of the first, and so on. Büttner had barely finished stating the problem when Gauss flung his slate on the table: “There it lies,” he said—“Ligget se’ ” in his peasant dialect. Then, for the ensuing hour, while the other boys toiled, he sat with his hands folded, favored now and then by a sarcastic glance from Büttner, who imagined the youngest pupil in the class was just another blockhead. At the end of the period Büttner looked over the slates. On Gauss’ slate there appeared but a single number. To the end of his days Gauss loved to tell how the one number he had written was the correct answer and how all the others were wrong. Gauss had not been shown the trick for doing such problems rapidly. It is very ordinary once it is known, but for a boy of ten to find it instantaneously by himself is not so ordinary.

This opened the door through which Gauss passed on to immortality. Büttner was so astonished at what the boy of ten had done without instruction that he promptly redeemed himself and to at least one of his pupils became a humane teacher. Out of his own pocket he paid for the best textbook on arithmetic obtainable and presented it to Gauss. The boy flashed through the book. “He is beyond me,” Büttner said; “I can teach him nothing more.”

By himself Büttner could probably not have done much for the young genius. But by a lucky chance the schoolmaster had an assistant, Johann Martin Bartels (1769-1836), a young man with a passion for mathematics, whose duty it was to help the beginners in writing and cut their quill pens for them. Between the assistant of seventeen and the pupil of ten there sprang up a warm friendship which lasted out Bartels’ life. They studied together, helping one another over difficulties and amplifying the proofs in their common textbook on algebra and the rudiments of analysis.

\* \* \*

Out of this early work developed one of the dominating interests of Gauss’ career. He quickly mastered the binomial theorem,

Images

in which n is not necessarily a positive integer, but may be any number. If n is not a positive integer, the series on the right is infinite (nonterminating), and in order to state when this series is actually equal to (1 + x)n, it is mandatory to investigate what restrictions must be imposed upon x and n in order that the infinite series shall converge to a definite, finite limit. Thus, if x = −2, and n = −1, we get the absurdity that (1 −2)–1, which is ( −1)–1 or 1/(–1), or finally –1, is equal to 1 + 2 + 22 + 23 + . . . and so on ad infinitum; that is, −1 is equal to the “infinite number” 1 + 2 + 4 + 8 + . . ., which is nonsense.

Before young Gauss asked himself whether infinite series converge and really do enable us to calculate the mathematical expressions (functions) they are used to represent, the older analysts had not seriously troubled themselves to explain the mysteries (and nonsense) arising from an uncritical use of infinite processes. Gauss’ early encounter with the binomial theorem inspired him to some of his greatest work and he became the first of the “rigorists.” A proof of the binomial theorem when n is not an integer greater than zero is even today beyond the range of an elementary textbook. Dissatisfied with what he and Bartels found in their book, Gauss made a proof. This initiated him to mathematical analysis. The very essence of analysis is the correct use of infinite processes.

The work thus well begun was to change the whole aspect of mathematics. Newton, Leibniz, Euler, Lagrange, Laplace—all great analysts for their times—had practically no conception of what is now acceptable as a proof involving infinite processes. The first to see clearly that a “proof” which may lead to absurdities like “minus 1 equals infinity” is no proof at all, was Gauss. Even if in some cases a formula gives consistent results, it has no place in mathematics until the precise conditions under which it will continue to yield consistency have been determined.

The rigor which Gauss imposed on analysis gradually overshadowed the whole of mathematics, both in his own habits and in those of his contemporaries—Abel, Cauchy—and his successors—Weierstrass, Dedekind, and mathematics after Gauss became a totally different thing from the mathematics of Newton, Euler, and Lagrange.

In the constructive sense Gauss was a revolutionist. Before his schooling was over the same critical spirit which left him dissatisfied with the binomial theorem had caused him to question the demonstrations of elementary geometry. At the age of twelve he was already looking askance at the foundations of Euclidean geometry; by sixteen he had caught his first glimpse of a geometry other than Euclid’s. A year later he had begun a searching criticism of the proofs in the theory of numbers which had satisfied his predecessors and had set himself the extraordinarily difficult task of filling up the gaps and completing what had been only half done. Arithmetic, the field of his earliest triumphs, became his favorite study and the locus of his masterpiece. To his sure feeling for what constitutes proof Gauss added a prolific mathematical inventiveness that has never been surpassed. The combination was unbeatable.

\* \* \*

Bartels did more for Gauss than to induct him into the mysteries of algebra. The young teacher was acquainted with some of the influential men of Brunswick. He now made it his business to interest these men in his find. They in turn, favorably impressed by the obvious genius of Gauss, brought him to the attention of Carl Wilhelm Ferdinand, Duke of Brunswick.

The Duke received Gauss for the first time in 1791. Gauss was then fourteen. The boy’s modesty and awkward shyness won the heart of the generous Duke. Gauss left with the assurance that his education would be continued. The following year (February, 1792) Gauss matriculated at the Collegium Carolinum in Brunswick. The Duke paid the bills and he continued to pay them till Gauss’ education was finished.

Before entering the Caroline College at the age of fifteen, Gauss had made great headway in the classical languages by private study and help from older friends, thus precipitating a crisis in his career. To his crassly practical father the study of ancient languages was the height of folly. Dorothea Gauss put up a fight for her boy, won, and the Duke subsidized a two-years’ course at the Gymnasium. There Gauss’ lightning mastery of the classics astonished teachers and students alike.

Gauss himself was strongly attracted to philological studies, but fortunately for science he was presently to find a more compelling attraction in mathematics. On entering college Gauss was already master of the supple Latin in which many of his greatest works are written. It is an ever-to-be-regretted calamity that even the example of Gauss was powerless against the tides of bigoted nationalism which swept over Europe after the French Revolution and the downfall of Napoleon. Instead of the easy Latin which sufficed for Euler and Gauss, and which any student can master in a few weeks, scientific workers must now acquire a reading knowledge of two or three languages in addition to their own. Gauss resisted as long as he could, but even he had to submit when his astronomical friends in Germany pressed him to write some of his astronomical works in German.

Gauss studied at the Caroline College for three years, during which he mastered the more important works of Euler, Lagrange and, above all, Newton’s Principia. The highest praise one great man can get is from another in his own class. Gauss never lowered the estimate which as a boy of seventeen he had formed of Newton. Others—Euler, Laplace, Lagrange, Legendre—appear in the flowing Latin of Gauss with the complimentary clarissimus; Newton is summus.

While still at the college Gauss had begun those researches in the higher arithmetic which were to make him immortal. His prodigious powers of calculation now came into play. Going directly to the numbers themselves he experimented with them, discovering by induction recondite general theorems whose proofs were to cost even him an effort. In this way he rediscovered “the gem of arithmetic,” “theorema aureum,” which Euler also had come upon inductively, which is known as the law of quadratic reciprocity, and which he was to be the first to prove. (Legendre’s attempted proof slurs over a crux.)

The whole investigation originated in a simple question which many beginners in arithmetic ask themselves: How many digits are there in the period of a repeating decimal? To get some light on the problem Gauss calculated the decimal representations of all the fractions 1/n for n = 1 to 1000. He did not find the treasure he was seeking, but something infinitely greater—the law of quadratic reciprocity. As this is quite simply stated we shall describe it, introducing at the same time one of the revolutionary improvements in arithmetical nomenclature and notation which Gauss invented, that of congruence. All numbers in what follows are integers (common whole numbers).

If the difference (a – b or b – a) of two numbers a, b is exactly divisible by the number m, we say that a, b are congruent with respect to the modulus m, or simply congruent modulo my and we symbolize this by writing a ≡ b (mod m). Thus 100 ≡ 2 (mod 7), 35 ≡ 2 (mod 11).

The advantage of this scheme is that it recalls the way we write algebraic equations, traps the somewhat elusive notion of arithmetical divisibility in a compact notation, and suggests that we try to carry over to arithmetic (which is much harder than algebra) some of the manipulations that lead to interesting results in algebra. For example we can “add” equations, and we find that congruences also can be “added,” provided the modulus is the same in all, to give other congruences.

Let x denote an unknown number, r and m given numbers, of which r is not divisible by m. Is there a number x such that

x2 ≡ r (mod m)?

If there is, r is called a quadratic residue of m, if not, a quadratic non-residue of m.

If r is a quadratic residue of m, then it must be possible to find at least one x whose square when divided by m leaves the remainder r; if r is a quadratic non-residue of m, then there is no x whose square when divided by m leaves the remainder r. These are immediate consequences of the preceding definitions.

To illustrate: is 13 a quadratic residue of 17? If so, it must be possible to solve the congruence

x2 ≡ 13 (mod 17)

Trying 1, 2, 3, . . . , we find that x \* 8, 25, 42, 59, . . . are solutions (82 = 64 = 3 × 17 + 13; 252 = 625 = 36 × 17 + 13; etc.,) so that IS is a quadratic residue of 17. But there is no solution of x2 ≡ 5 (mod 17), so 5 is a quadratic non-residue of 17.

It is now natural to ask what are the quadratic residues and non-residues of a given m? Namely, given m in x2 ≡ r (mod m), what numbers r can appear and what numbers r cannot appear as x runs through all the numbers 1, 2, 3, . . .?

Without much difficulty it can be shown that it is sufficient to answer the question when both r and m are restricted to be primes. So we restate the problem: If p is a given prime, what primes q will make the congruence x2 m q (mod p) solvable? This is asking altogether too much in the present state of arithmetic. However, the situation is not utterly hopeless.

There is a beautiful “reciprocity” between the pair of congruences

x2 ≡ q (mod p), x2 ≡ p (mod q),

in which both of p, q are primes: both congruences are solvable, or both are unsolvable, unless both of p, q leave the remainder 3 when divided by 4, in which case one of the congruences is solvable and the other is not. This is the law of quadratic reciprocity.

It was not easy to prove. In fact it baffled Euler and Legendre. Gauss gave the first proof at the age of nineteen. As this reciprocity is of fundamental importance in the higher arithmetic and in many advanced parts of algebra, Gauss turned it over and over in his mind for many years, seeking to find its taproot, until in all he had given six distinct proofs, one of which depends upon the straightedge and compass construction of regular polygons.

A numerical illustration will illuminate the statement of the law. First, take p = 5, q = 13. Since both of 5, 13 leave the remainder 1 on division by 4, both of x2 ≡ 13 (mod 5), x2 ≡ 5 (mod 13) must be solvable, or neither is solvable. The latter is the case for this pair. For p = 13, q = 17, both of which leave the remainder 1 on division by 4, we get x2 ≡ 17 (mod 13), x2 ≡ 13 (mod 17), and both, or neither again must be solvable. The former is the case here: the first congruence has the solutions x = 2, 15, 28, . . .; the second has the solutions x = 8, 25, 42, . . . . There remains to be tested only the case when both of p, q leave the remainder 3 on division by 4. Take p = 11, q = 19. Then, according to the law, precisely one of x2 ≡ 19 (mod 11), x2 ≡ 11 (mod 19) must be solvable. The first congruence has no solution; the second has the solutions 7, 26, 45, . . ..

The mere discovery of such a law was a notable achievement. That it was first proved by a boy of nineteen will suggest to anyone who tries to prove it that Gauss was more than merely competent in mathematics.

When Gauss left the Caroline College in October, 1795 at the age of eighteen to enter the University of Göttingen he was still undecided whether to follow mathematics or philology as his life work. He had already invented (when he was eighteen) the method of “least squares,” which today is indispensable in geodetic surveying, in the reduction of observations and indeed in all work where the “most probable” value of anything that is measured is to be inferred from a large number of measurements. (The most probable value is furnished by making the sum of the squares of the “residuals”—roughly, divergences from assumed exactness—a minimum.) Gauss shares this honor with Legendre who published the method independently in 1806. This work was the beginning of Gauss’ interest in the theory of errors of observation. The Gaussian law of normal distribution of errors and its accompanying bell-shaped curve is familiar today to all who handle statistics, from high-minded intelligence testers to unscrupulous market manipulators.

\* \* \*

March 30, 1796, marks the turning point in Gauss’ career. On that day, exactly a month before his twentieth year opened, Gauss definitely decided in favor of mathematics. The study of languages was to remain a lifelong hobby, but philology lost Gauss forever on that memorable day in March.

As has already been told in the chapter on Fermat the regular polygon of seventeen sides was the die whose lucky fall induced Gauss to cross his Rubicon. The same day Gauss began to keep his scientific diary (Notizenjournal). It is one of the most precious documents in the history of mathematics. The first entry records his great discovery.

The diary came into scientific circulation only in 1898, forty three years after the death of Gauss, when the Royal Society of Göttingen borrowed it from a grandson of Gauss for critical study. It consists of nineteen small octavo pages and contains 146 extremely brief statements of discoveries or results of calculations, the last of which is dated July 9, 1814. A facsimile reproduction was published in 1917 in the tenth volume (part l) of Gauss’ collected works, together with an exhaustive analysis of its contents by several expert editors. Not all of Gauss’ discoveries in the prolific period from 1796 to 1814 by any means are noted. But many of those that are jotted down suffice to establish Gauss’ priority in fields—elliptic functions, for instance—where some of his contemporaries refused to believe he had preceded them. (Recall that Gauss was born in 1777.)

Things were buried for years or decades in this diary that would have made half a dozen great reputations had they been published promptly. Some were never made public during Gauss’ lifetime, and he never claimed in anything he himself printed to have anticipated others when they caught up with him. But the record stands. He did anticipate some who doubted the word of his friends. These anticipations were not mere trivialities. Some of them became major fields of nineteenth century mathematics.

A few of the entries indicate that the diary was a strictly private affair of its author’s. Thus for July 10, 1796, there is the entry

ETPHKA! num = Δ + Δ + Δ.

Translated, this echoes Archimedes’ exultant “Eureka!” and states that every positive integer is the sum of three triangular numbers—such a number is one of the sequence 0, 1, 3, 6, 10, 15, . . . where each (after 0) is of the form ½n(n + l), n being any positive integer. Another way of saying the same thing is that every number of the form 8n + 3 is a sum of three odd squares: 3 = 12 + 12 + 12; 11 = 1 + 1 + 32; 19 = 12 + 32 + 32, etc. It is not easy to prove this from scratch.

Less intelligible is the cryptic entry for October 11, 1796, “Vicimus GEGAN.” What dragon had Gauss conquered this time? Or what giant had he overcome on April 8, 1799, when he boxes REV. GALEN up in a neat rectangle? Although the meaning of these is lost forever the remaining 144 are for the most part clear enough. One in particular is of the first importance, as we shall see when we come to Abel and Jacobi: the entry for March 19, 1797, shows that Gauss had already discovered the double periodicity of certain elliptic functions. He was then not quite twenty. Again, a later entry shows that Gauss had recognized the double periodicity in the general case. This discovery of itself, had he published it, would have made him famous. But he never published it.

Why did Gauss hold back the great things he discovered? This is easier to explain than his genius—if we accept his own simple statements, which will be reported presently. A more romantic version is the story told by W. W. R. Ball in his well-known history of mathematics. According to this, Gauss submitted his first masterpiece, the Disquisitiones Arithmeticae, to the French Academy of Sciences, only to have it rejected with a sneer. The undeserved humiliation hurt Gauss so deeply that he resolved thenceforth to publish only what anyone would admit was above criticism in both matter and form. There is nothing in this defamatory legend. It was disproved once for all in 1935, when the officers of the French Academy ascertained by an exhaustive search of the permanent records that the Disquisitiones was never even submitted to the Academy, much less rejected.

Speaking for himself Gauss said that he undertook his scientific works only in response to the deepest promptings of his nature, and it was a wholly secondary consideration to him whether they were ever published for the instruction of others. Another statement which Gauss once made to a friend explains both his diary and his slowness in publication. He declared that such an overwhelming horde of new ideas stormed his mind before he was twenty that he could hardly control them and had time to record but a small fraction. The diary contains only the final brief statements of the outcome of elaborate investigations, some of which occupied him for weeks. Contemplating as a youth the close, unbreakable chains of synthetic proofs in which Archimedes and Newton had tamed their inspirations, Gauss resolved to follow their great example and leave after him only finished works of art, severely perfect, to which nothing could be added and from which nothing could be taken away without disfiguring the whole. The work itself must stand forth, complete, simple, and convincing, with no trace remaining of the labor by which it had been achieved. A cathedral is not a cathedral, he said, till the last scaffolding is down and out of sight. Working with this ideal before him, Gauss preferred to polish one masterpiece several times rather than to publish the broad outlines of many as he might easily have done. His seal, a tree with but few fruits, bore the motto Pauca sed matura (Few, but ripe).

The fruits of this striving after perfection were indeed ripe but not always easily digestible. All traces of the steps by which the goal had been attained having been obliterated, it was not easy for the followers of Gauss to rediscover the road he had travelled. Consequently some of his works had to wait for highly gifted interpreters before mathematicians in general could understand them, see their significance for unsolved problems, and go ahead. His own contemporaries begged him to relax his frigid perfection so that mathematics might advance more rapidly, but Gauss never relaxed. Not till long after his death was it known how much of nineteenth-century mathematics Gauss had foreseen and anticipated before the year 1800. Had he divulged what he knew it is quite possible that mathematics would now be half a century or more ahead of where it is. Abel and Jacobi could have begun where Gauss left off, instead of expending much of their finest effort rediscovering things Gauss knew before they were born, and the creators of non-Euclidean geometry could have turned their genius to other things.

Of himself Gauss said that he was “all mathematician.” This does him an injustice unless it is remembered that “mathematician” in his day included also what would now be termed a mathematical physicist. Indeed his second motto[II](#II_11)

Thou, nature, art my goddess; to thy laws

My services are bound . . . ,

truly sums up his life of devotion to mathematics and the physical sciences of his time. The “all mathematician” aspect of him is to be understood only in the sense that he did not scatter his magnificent endowment broadcast over all fields where he might have reaped abundantly, as he blamed Leibniz for doing, but cultivated his greatest gift to perfection.

The three years (October, 1795-September, 1798) at the University of Göttingen were the most prolific in Gauss’ life. Owing to the generosity of the Duke Ferdinand the young man did not have to worry about finances. He lost himself in his work, making but few friends. One of these, Wolfgang Bolyai, “the rarest spirit I ever knew,” as Gauss described him, was to become a friend for life. The course of this friendship and its importance in the history of non-Euclidean geometry is too long to be told here; Wolfgang’s son Johann was to retrace practically the same path that Gauss had followed to the creation of a non-Euclidean geometry, in entire ignorance that his father’s old friend had anticipated him. The ideas which had overwhelmed Gauss since his seventeenth year were now caught—partly—and reduced to order. Since 1795 he had been meditating a great work on the theory of numbers. This now took definite shape, and by 1798 the Disquisitiones Arithmeticae (Arithmetical Researches) was practically completed.

To acquaint himself with what had already been done in the higher arithmetic and to make sure that he gave due credit to his predecessors, Gauss went to the University of Helmstedt, where there was a good mathematical library, in September, 1798. There he found that his fame had preceded him. He was cordially welcomed by the librarian and the professor of mathematics, Johann Friedrich Pfaff (1765–1825), in whose house he roomed. Gauss and Pfaff became warm friends, although the Pfaff family saw but little of their guest. Pfaff evidently thought it his duty to see that his hard-working young friend took some exercise, for he and Gauss strolled together in the evenings, talking mathematics. As Gauss was not only modest but reticent about his own work, Pfaff probably did not learn as much as he might have. Gauss admired the professor tremendously (he was then the best-known mathematician in Germany), not only for his excellent mathematics, but for his simple, open character. All his life there was but one type of man for whom Gauss felt aversion and contempt, the pretender to knowledge who will not admit his mistakes when he knows he is wrong.

Gauss spent the autumn of 1798 (he was then twenty one) in Brunswick, with occasional trips to Helmstedt, putting the finishing touches to the Disquisitiones. He had hoped for early publication, but the book was held up in the press owing to a Leipzig publisher’s difficulties till September, 1801. In gratitude for all that Ferdinand had done for him, Gauss dedicated his book to the Duke—“Serenissimo Principi ac Domino Carolo Guilielmo Ferdinando.”

If ever a generous patron deserved the homage of his protégé, Ferdinand deserved that of Gauss. When the young genius was worried ill about his future after leaving Göttingen—he tried unsuccessfully to get pupils—the Duke came to his rescue, paid for the printing of his doctoral dissertation (University of Helmstedt, 1799), and granted him a modest pension which would enable him to continue his scientific work unhampered by poverty. “Your kindness,” Gauss says in his dedication, “freed me from all other responsibilities and enabled me to assume this exclusively.”

\* \* \*


Before describing the Disquisitiones we shall glance at the dissertation for which Gauss was awarded his doctor’s degree in absentia by the University of Helmstedt in 1799: Demonstratio nova theorematis omnem functionem algebraicam rationalem integram unius variabilis in factores reales primi vel secundi gradus revolvi posse (A New Proof that Every Rational Integral Function of One Variable Can Be Resolved into Real Factors of the First or Second Degree).

There is only one thing wrong with this landmark in algebra. The first two words in the title would imply that Gauss had merely added a new proof to others already known. He should have omitted “nova.” His was the first proof. (This assertion will be qualified later.) Some before him had published what they supposed were proofs of this theorem—usually called the fundamental theorem of algebra—but none had attained a proof. With his uncompromising demand for logical and mathematical rigor Gauss insisted upon a proof, and gave the first. Another, equivalent, statement of the theorem says that every algebraic equation in one unknown has a root, an assertion which beginners often take for granted as being true without having the remotest conception of what it means.

If a lunatic scribbles a jumble of mathematical symbols it does not follow that the writing means anything merely because to the inexpert eye it is indistinguishable from higher mathematics. It is just as doubtful whether the assertion that every algebraic equation has a root means anything until we say what sort of a root the equation has. Vaguely, we feel that a number will “satisfy” the equation but that half a pound of butter will not.

Gauss made this feeling precise by proving that all the roots of any algebraic equation are “numbers” of the form a + bi, where a, b are real numbers (the numbers that correspond to the distances, positive, zero, or negative, measured from a fixed point O on a given straight line, as on the x-axis in Descartes’ geometry), and i is the square root of −1. The new sort of “number” a + bi is called complex.

Incidentally, Gauss was one of the first to give a coherent account of complex numbers and to interpret them as labelling the points of a plane, as is done today in elementary textbooks on algebra.



The Cartesian coordinates of P are (a, b); the point P is also labelled a + bi. Thus to every point of the plane corresponds precisely one complex number; the numbers corresponding to the points on XOX’ are “real,” those on YOY’ “pure imaginary” (they are all of the type ic, where c is a real number).

The word “imaginary” is the great algebraical calamity, but it is too well established for mathematicians to eradicate. It should never have been used. Books on elementary algebra give a simple interpretation of imaginary numbers in terms of rotations. Thus if we interpret the multiplication i × c, where c is real, as a rotation about O of the segment Oc through one right angle, Oc is rotated onto 0Y; another multiplication by z, namely i × i X c, rotates Oc through another right angle, and hence the total effect is to rotate Oc through two right angles, so that +Oc becomes —Oc. As an operation, multiplication by i × i has the same effect as multiplication by −1; multiplication by i has the same effect as a rotation through a right angle, and these interpretations (as we have just seen) are consistent. If we like we may now write i × i = −1, in operations, or i2 = −1; so that the operation of rotation through a right angle is symbolized by Images

All this of course proves nothing. It is not meant to prove anything. There is nothing to be proved; we assign to the symbols and operations of algebra any meanings whatever that will lead to consistency. Although the interpretation by means of rotations proves nothing, it may suggest that there is no occasion for anyone to muddle himself into a state of mystic wonderment over nothing about the grossly misnamed “imaginaries.” For further details we must refer to almost any Schoolbook on elementary algebra.

Gauss thought the theorem that every algebraic equation has a root in the sense just explained so important that he gave four distinct proofs, the last when he was seventy years old. Today some would transfer the theorem from algebra (which restricts itself to processes that can be carried through in a finite number of steps) to analysis. Even Gauss assumed that the graph of a polynomial is a continuous curve and that if the polynomial is of odd degree the graph must cross the axis at least once. To any beginner in algebra this is obvious. But today it is not obvious without proof, and attempts to prove it again lead to the difficulties connected with continuity and the infinite. The roots of so simple an equation as x2 −2 = 0 cannot be computed exactly in any finite number of steps. More will be said about this when we come to Kronecker. We proceed now to the Disquisitiones Arithmeticae.

The Disquisitiones was the first of Gauss’ masterpieces and by some considered his greatest. It was his farewell to pure mathematics as an exclusive interest. After its publication in 1801 (Gauss was then twenty four), he broadened his activity to include astronomy, geodesy, and electromagnetism in both their mathematical and practical aspects. But arithmetic was his first love, and he regretted in later life that he had never found the time to write the second volume he had planned as a young man. The book is in seven “sections.” There was to have been an eighth, but this was omitted to keep down the cost of printing.

The opening sentence of the preface describes the general scope of the book. “The researches contained in this work appertain to that part of mathematics which is concerned with integral numbers, also fractions, surds [irrationals] being always excluded.”

The first three sections treat the theory of congruences and give in particular an exhaustive discussion of the binomial congruence xn m A (mod p), where the given integers n, A are arbitrary and p is prime; the unknown integer is x. This beautiful arithmetical theory has many resemblances to the corresponding algebraic theory of the binomial equation xn = A, but in its peculiarly arithmetical parts is incomparably richer and more difficult than the algebra which offers no analogies to the arithmetic.

In the fourth section Gauss develops the theory of quadratic residues. Here is found the first published proof of the law of quadratic reciprocity. The proof is by an amazing application of mathematical induction and is as tough a specimen of that ingenious logic as will be found anywhere.

With the fifth section the theory of binary quadratic forms from the arithmetical point of view enters, to be accompanied presently by a discussion of ternary quadratic forms which are found to be necessary for the completion of the binary theory. The law of quadratic reciprocity plays a fundamental part in these difficult enterprises. For the first forms named the general problem is to discuss the solution in integers x, y of the indeterminate equation

ax2 + 2bxy + cy2 = m,

where a, b, c, m are any given integers; for the second, the integer solutions x, y, z of

ax2 + 2bxy + cy2 + 2dxz + 2eyz +fz2 = m,

where a, 6, c, d, e, f, m, are any given integers, are the subject of investigation. An easy-looking but hard question in this field is to impose necessary and sufficient restrictions upon a, c, f, m which will ensure the existence of a solution in integers x, y, z of the indeterminate equation

ax2 + cy2 + fz2 = m.

The sixth section applies the preceding theory to various special cases, for example the integer solutions x, y of mx2 + ny2 = A, where m, n, A are any given integers.

In the seventh and last section, which many consider the crown of the work, Gauss applies the preceding developments, particularly the theory of binomial congruences, to a wonderful discussion of the algebraic equation xn = 1, where n is any given integer, weaving together arithmetic, algebra, and geometry into one perfect pattern. The equation xn = 1 is the algebraic formulation of the geometric problem to construct a regular polygon of n sides, or to divide the circumference of a circle into n equal parts (consult any secondary text book on algebra or trigonometry); the arithmetical congruence xM ≡ 1 (mod p), where m, p are given integers, and p is prime, is the thread which runs through the algebra and the geometry and gives the pattern its simple meaning. This flawless work of art is accessible to any student who has had the usual algebra offered in school, but the Disquisitiones is not recommended for beginners (Gauss’ concise presentation has been reworked by later writers into a more readily assimilable form).

Many parts of all this had been done otherwise before—by Fermat, Euler, Lagrange, Legendre and others; but Gauss treated the whole from his individual point of view, added much of his own, and deduced the isolated results of his predecessors from his general formulations and solutions of the relevant problems. For example, Fermat’s beautiful result that every prime of the form 4n + 1 is a sum of two squares, and is such a sum in only one way, which Fermat proved by his difficult method of “infinite descent,” falls out naturally from Gauss’ general discussion of binary quadratic forms.

“The Disquisitiones Arithmeticae have passed into history,” Gauss said in his old age, and he was right. A new direction was given to the higher arithmetic with the publication of the Disquisitiones, and the theory of numbers, which in the seventeenth and eighteenth centuries had been a miscellaneous aggregation of disconnected special results, assumed coherence and rose to the dignity of a mathematical science on a par with algebra, analysis, and geometry.

The work itself has been called a “book of seven seals.” It is hard reading, even for experts, but the treasures it contains and (partly conceals) in its concise, synthetic demonstrations are now available to all who wish to share them, largely the result of the labors of Gauss’ friend and disciple Peter Gustav Lejeune Dirichlet (18051859), who first broke the seven seals.

Competent judges recognized the masterpiece for what it was immediately. Legendre[III](#III_3) at first may have been inclined to think that Gauss had done him but scant justice. But in the preface to the second edition of his own treatise on the theory of numbers (1808), which in large part was superseded by the Disquisitiones, he is enthusiastic. Lagrange also praised unstintedly. Writing to Gauss on May 31, 1804 he says “Your Disquisitiones have raised you at once to the rank of the first mathematicians, and I regard the last section as containing the most beautiful analytical discovery that has been made for a long time. . . . Believe, sir, that no one applauds your success more sincerely than I.”

Hampered by the classic perfection of its style the Disquisitiones was somewhat slow of assimilation, and when finally gifted young men began studying the work deeply they were unable to purchase copies, owing to the bankruptcy of a bookseller. Even Eisenstein, Gauss’ favorite disciple, never owned a copy. Dirichlet was more fortunate. His copy accompanied him on all his travels, and he slept with it under his pillow. Before going to bed he would struggle with some tough paragraph in the hope—frequently fulfilled—that he would wake up in the night to find that a re-reading made everything clear. To Dirichlet is due the marvellous theorem, mentioned in connection with Fermat, that every arithmetical progression

a, a + b, a + 2b, a + 3b, a + 4b, . . . ,

in which a, b are integers with no common divisor greater than 1, contains an infinity of primes. This was proved by analysis, in itself a miracle, for the theorem concerns integers, whereas analysis deals with the continuous, the non-integral.

Dirichlet did much more in mathematics than his amplification of the Disquisitiones, but we shall not have space to discuss his life. Neither shall we have space (unfortunately) for Eisenstein, one of the brilliant young men of the early nineteenth century who died before their time and, what is incomprehensible to most mathematicians, as the man of whom Gauss is reported to have said, “There have been but three epoch-making mathematicians, Archimedes, Newton, and Eisenstein.” If Gauss ever did say this (it is impossible to check) it deserves attention merely because he said it, and he was a man who did not speak hastily.

Before leaving this field of Gauss’ activities we may ask why he never tackled Fermat’s Last Theorem. He gives the answer himself. The Paris Academy in 1816 proposed the proof (or disproof) of the theorem as its prize problem for the period 1816-18. Writing from Bremen on March 7, 1816, Olbers tries to entice Gauss into competing: “It seems right to me, dear Gauss, that you should get busy about this.”

But “dear Gauss” resisted the tempter. Replying two weeks later he states his opinion of Fermat’s Last Theorem. “I am very much obliged for your news concerning the Paris prize. But I confess that Fermat’s Theorem as an isolated proposition has very little interest for me, because I could easily lay down a multitude of such propositions, which one could neither prove nor dispose of.”

Gauss goes on to say that the question has induced him to recall some of his old ideas for a great extension of the higher arithmetic. This doubtless refers to the theory of algebraic numbers (described in later chapters) which Kummer, Dedekind, and Kronecker were to develop independently. But the theory Gauss has in mind is one of those things, he declares, where it is impossible to foresee what progress shall be made toward a distant goal that is only dimly seen through the darkness. For success in such a difficult search one’s lucky star must be in the ascendency, and Gauss’ circumstances are now such that, what with his numerous distracting occupations, he is unable to give himself up to such meditations, as he did “in the fortunate years 1796-1798 when I shaped the main points of the Disquisitiones Arithmeticae. Still I am convinced that if I am as lucky as I dare hope, and if I succeed in taking some of the principal steps in that theory, then Fermat’s Theorem will appear as only one of the least interesting corollaries.”

Probably all mathematicians today regret that Gauss was deflected from his march through the darkness by “a couple of clods of dirt which we call planets”—his own words—which shone out unexpectedly in the night sky and led him astray. Lesser mathematicians than Gauss—Laplace for instance—might have done all that Gauss did in computing the orbits of Ceres and Pallas, even if the problem was of a sort which Newton said belonged to the most difficult in mathematical astronomy. But the brilliant success of Gauss in these matters brought him instant recognition as the first mathematician in Europe and thereby won him a comfortable position where he could work in comparative peace; so perhaps those wretched lumps of dirt were after all his lucky stars.

\* \* \*

The second great stage in Gauss’ career began on the first day of the nineteenth century, also a red-letter day in the histories of philosophy and astronomy. Since 1781 when Sir William Herschel (17381822) discovered the planet Uranus, thus bringing the number of planets then known up to the philosophically satisfying seven, astronomers had been diligently searching the heavens for further members of the Sun’s family, whose existence was to be expected, according to Bode’s law, between the orbits of Mars and Jupiter. The search was fruitless till Giuseppe Piazzi (1746-1826) of Palermo, on the opening day of the nineteenth century, observed what he at first mistook for a small comet approaching the Sun, but which was presently recognized as a new planet—later named Ceres, the first of the swarm of minor planets known today.

By one of the most ironic verdicts ever delivered in the agelong litigation of fact versus speculation, the discovery of Ceres coincided with the publication by the famous philosopher Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) of a sarcastic attack on astronomers for presuming to search for an eighth planet. Would they but pay some attention to philosophy, Hegel asserted, they must see immediately that there can be precisely seven planets, no more, no less. Their search therefore was a stupid waste of time. Doubtless this slight lapse on Hegel’s part has been satisfactorily explained by his disciples, but they have not yet talked away the hundreds of minor planets which mock his Jovian ban.

It will be of interest here to quote what Gauss thought of philosophers who busy themselves with scientific matters they have not understood. This holds in particular for philosophers who peck at the foundations of mathematics without having first sharpened their dull beaks on some hard mathematics. Conversely, it suggests why Bertrand A. W. Russell (1872- ), Alfred North Whitehead (1861) and David Hilbert (1862- ) in our own times have made outstanding contributions to the philosophy of mathematics: these men are mathematicians.

Writing to his friend Schumacher on November 1, 1844, Gauss says “You see the same sort of thing [mathematical incompetence] in the contemporary philosophers Schelling, Hegel, Nees von Essenbeck, and their followers; don’t they make your hair stand on end with their definitions? Read in the history of ancient philosophy what the big men of that day—Plato and others (I except Aristotle)—gave in the way of explanations. But even with Kant himself it is often not much better; in my opinion his distinction between analytic and synthetic propositions is one of those things that either run out in a triviality or are false.” When he wrote this (1844) Gauss had long been in full possession of non-Euclidean geometry, itself a sufficient refutation of some of the things Kant said about “space” and geometry, and he may have been unduly scornful.

It must not be inferred from this isolated example concerning purely mathematical technicalities that Gauss had no appreciation of philosophy. He had. All philosophical advances had a great charm for him, although he often disapproved of the means by which they had been attained. “There are problems,” he said once, “to whose solution I would attach an infinitely greater importance than to those of mathematics, for example touching ethics, or our relation to God, or concerning our destiny and our future; but their solution lies wholly beyond us and completely outside the province of science.”

Ceres was a disaster for mathematics. To understand why she was taken with such devastating seriousness by Gauss we must remember that the colossal figure of Newton—dead for more than seventy years—still overshadowed mathematics in 1801. The “great” mathematicians of the time were those who, like Laplace, toiled to complete the Newtonian edifice of celestial mechanics. Mathematics was still confused with mathematical physics—such as it was then—and mathematical astronomy. The vision of mathematics as an autonomous science which Archimedes saw in the third century before Christ had been lost sight of in the blaze of Newton’s splendor, and it was not until the youthful Gauss again caught the vision that mathematics was acknowledged as a science whose first duty is to itself. But that insignificant clod of dirt, the minor planet Ceres, seduced his unparalleled intellect when he was twenty four years of age, just as he was getting well into his stride in those untravelled wildernesses which were to become the empire of modern mathematics.

Ceres was not alone to blame. The magnificent gift for mental arithmetic whose empirical discoveries had given mathematics the Disquisitiones Arithmeticae also played a fatal part in the tragedy. His friends and his father, too, were impatient with the young Gauss for not finding some lucrative position now that the Duke had educated him and, having no conception of the nature of the work which made the young man a silent recluse, thought him deranged. Here now at the dawn of the new century the opportunity which Gauss had lacked was thrust at him.

A new planet had been discovered in a position which made it extraordinarily difficult of observation. To compute an orbit from the meager data available was a task which might have exercised Laplace himself. Newton had declared that such problems are among the most difficult in mathematical astronomy. The mere arithmetic necessary to establish an orbit with accuracy sufficient to ensure that Ceres on her whirl round the sun should not be lost to telescopes might well deter an electrically-driven calculating machine even today; but to the young man whose inhuman memory enabled him to dispense with a table of logarithms when he was hard pressed or too lazy to reach for one, all this endless arithmetic—logistica, not arithmetica—was the sport of an infant.

Why not indulge his dear vice, calculate as he had never calculated before, produce the difficult orbit to the sincere delight and wonderment of the dictators of mathematical fashion and thus make it possible, a year hence, for patient astronomers to rediscover Ceres in the place where the Newtonian law of gravitation decreed that she must be found—if the law were indeed a law of nature? Why not do all this, turn his back on the insubstantial vision of Archimedes and forget his own unsurpassed discoveries which lay waiting for development in his diary? Why not, in short, be popular? The Duke’s generosity, always ungrudged, had nevertheless wounded the young man’s pride in its most secret place; honor, recognition, acceptance as a “great” mathematician in the fashion of the time with its probable sequel of financial independence—all these were now within his easy reach. Gauss, the mathematical god of all time, stretched forth his hand and plucked the Dead Sea fruits of a cheap fame in his own young generation.

For nearly twenty years the sublime dreams whose fugitive glimpses the boyish Gauss had pictured with unrestrained joy in his diary lay cold and all but forgotten. Ceres was rediscovered, precisely where the marvellously ingenious and detailed calculations of the young Gauss had predicted she must be found. Pallas, Vesta, and Juno, insignificant sister planets of the diminutive Ceres were quickly picked up by prying telescopes defying Hegel, and their orbits, too, were found to conform to the inspired calculations of Gauss. Computations which would have taken Euler three days to perform—one such is sometimes said to have blinded him—were now the simple exercises of a few laborious hours. Gauss had prescribed the method, the routine. The major part of his own time for nearly twenty years was devoted to astronomical calculations.

But even such deadening work as this could not sterilize the creative genius of a Gauss. In 1809 he published his second masterpiece, Theoria motus corporum coelestium in sectionibus conicis solem ambientium (Theory of the Motion of the Heavenly Bodies Revolving round the Sun in Conic Sections), in which an exhaustive discussion of the determination of planetary and cometary orbits from observational data, including the difficult analysis of perturbations, lays down the law which for many years is to dominate computational and practical astronomy. It was great work, but not as great as Gauss was easily capable of had he developed the hints lying neglected in his diary. No essentially new discovery was added to mathematics by the Theoria motus.

Recognition came with spectacular promptness after the rediscovery of Ceres. Laplace hailed the young mathematician at once as an equal and presently as a superior. Some time later when the Baron Alexander von Humboldt (1769-1859), the famous traveller and amateur of the sciences, asked Laplace who was the greatest mathematician in Germany, Laplace replied “Pfaff.” “But what about Gauss?” the astonished Von Humboldt asked, as he was backing Gauss for the position of director at the Göttingen observatory. “Oh,” said Laplace, “Gauss is the greatest mathematician in the world.”

The decade following the Ceres episode was rich in both happiness and sorrow for Gauss. He was not without detractors even at that early stage of his career. Eminent men who had the ear of the polite public ridiculed the young man of twenty four for wasting his time on so useless a pastime as the computation of a minor planet’s orbit. Ceres might be the goddess of the fields, but it was obvious to the merry wits that no corn grown on the new planet would ever find its way into the Brunswick market of a Saturday afternoon. No doubt they were right, but they also ridiculed him in the same way thirty years later when he laid the foundations of the mathematical theory of electromagnetism and invented the electric telegraph. Gauss let them enjoy their jests. He never replied publicly, but in private expressed his regret that men of honor and priests of science could stultify themselves by being so petty. In the meantime he went on with his work, grateful for the honors the learned societies of Europe showered on him but not going out of his way to invite them.

The Duke of Brunswick increased the young man’s pension and made it possible for him to marry (October 9, 1805) at the age of twenty eight. The lady was Johanne Osthof of Brunswick. Writing to his old university friend, Wolfgang Bolyai, three days after he became engaged, Gauss expresses his unbelievable happiness. “Life stands still before me like an eternal spring with new and brilliant colors.”

Three children were born of this marriage: Joseph, Minna, and Louis, the first of whom is said to have inherited his father’s gift for mental calculations. Johanne died on October 11, 1809, after the birth of Louis, leaving her young husband desolate. His eternal spring turned to winter. Although he married again the following year (August 4, 1810) for the sake of his young children it was long before Gauss could speak without emotion of his first wife. By the second wife, Minna Waldeck, who had been a close friend of the first, he had two sons and a daughter.

According to gossip Gauss did not get on well with his sons, except possibly the gifted Joseph who never gave his father any trouble. Two are said to have run away from home and gone to the United States. As one of these sons is said to have left numerous descendants still living in America, it is impossible to say anything further here, except that one of the American sons became a prosperous merchant in St. Louis in the days of the river boats; both first were farmers in Missouri. With his daughters Gauss was always happy. An exactly contrary legend (vouched for forty years ago by old people whose memories of the Gauss family might be considered trustworthy) to that about the sons asserts that Gauss was never anything but kind to his boys, some of whom were rather wild and caused their distracted father endless anxiety. One would think that the memory of his own father would have made Gauss sympathetic with his sons.

\* \* \*

In 1808 Gauss lost his father. Two years previously he had suffered an even severer loss in the death of his benefactor under tragic circumstances.

The Duke Ferdinand was not only an enlightened patron of learning and a kindly ruler but a first-rate soldier as well who had won the warm praise of Frederick the Great for his bravery and military brilliance in the Seven Years’ War (1756-1763).

At the age of seventy Ferdinand was put in command of the Prussian forces in a desperate attempt to halt the French under Napoleon, after the Duke’s mission to St. Petersburg in an effort to enlist the aid of Russia for Germany had failed. The battle of Austerlitz (December 2, 1805) was already history and Prussia found itself forsaken in the face of overwhelming odds. Ferdinand faced the French on their march toward the Saale at Auerstedt and Jena, was disastrously defeated and himself mortally wounded. He turned homeward.

Napoleon the Great here steps on the stage in person at his potbellied greatest. At the time of Ferdinand’s defeat Napoleon was quartered at Halle. A deputation from Brunswick waited on the victorious Emperor of all the French to implore his generosity for the brave old man he had defeated. Would the mighty Emperor stretch a point of military etiquette and let his broken enemy die in peace by his own fireside? The Duke, they assured him, was no longer dangerous. He was dying.

It was the wrong time of the month and Napoleon was enjoying one of his womanish tantrums. He not only refused but did so with quite vulgar and unnecessary brutality. Revealing the true measure of himself as a man, Napoleon pointed his refusal with a superfluous vilification of his honorable opponent and a hysterical ridicule of the dying man’s abilities as a soldier. There was nothing for the humiliated deputation to do but to try to save their gentle ruler from the disgrace of a death in prison. It does not seem surprising that these same Germans some nine years later fought like methodical devils at Waterloo and helped to topple the Emperor of the French into the ditch.

Gauss at the time was living in Brunswick. His house was on the main highway. One morning in late autumn he saw a hospital wagon hastening by. In it lay the dying Duke on his flight to Altona. With an emotion too deep for words Gauss saw the man who had been more than his own father to him hurried away to die in hiding like a hounded criminal. He said nothing then and but little afterwards, but his friends noticed that his reserve deepened and his always serious nature became more serious. Like Descartes in his earlier years Gauss had a horror of death, and all his life the passing of a close friend chilled him with a quiet, oppressive dread. Gauss was too vital to die or to witness death. The Duke died in his father’s house in Altona on November 10, 1806.

His generous patron dead, it became necessary for Gauss to find some reliable livelihood to support his family. There was no difficulty about this as the young mathematician’s fame had now spread to the farthest corners of Europe. St. Petersburg had been angling for him as the logical successor of Euler who had never been worthily replaced after his death in 1783. In 1807 a definite and flattering offer was tendered Gauss. Alexander von Humboldt and other influential friends, reluctant to see Germany lose the greatest mathematician in the world, bestirred themselves, and Gauss was appointed director of the Göttingen Observatory with the privilege—and duty, when necessary—of lecturing on mathematics to university students.

Gauss no doubt might have obtained a professorship of mathematics but he preferred the observatory as it offered better prospects for uninterrupted research. Although it may be too strong to say that Gauss hated teaching, the instruction of ordinary students gave him no pleasure, and it was only when a real mathematician sought him out that Gauss, sitting at a table with his students, let himself go and disclosed the secrets of his methods in his perfectly prepared lessons. But such incentives were regrettably rare and for the most part the students who took up Gauss’ priceless time had better have been doing something other than mathematics. Writing in 1810 to his intimate friend the astronomer and mathematician Friedrich Wilhelm Bessel (1784-1846), Gauss says “This winter I am giving two courses of lectures to three students, of whom one is only moderately prepared, the other less than moderately, and the third lacks both preparation and ability. Such are the burdens of a mathematical calling.”

The salary which Göttingen could afford to pay Gauss at the time—the French were then busy pillaging Germany in the interests of good government for the Germans by the French—was modest but sufficient for the simple needs of Gauss and his family. Luxury never attracted the Prince of Mathematicians whose life had been unaffectedly dedicated to science long before he was twenty. As his friend Sartorius von Waltershausen writes, “As he was in his youth, so he remained through his old age to his dying day, the unaffectedly simple Gauss. A small study, a little work table with a green cover, a standing-desk painted white, a narrow sopha and, after his seventieth year, an arm chair, a shaded lamp, an unheated bedroom, plain food, a dressing gown and a velvet cap, these were so becomingly all his needs.”

If Gauss was simple and thrifty the French invaders of Germany in 1807 were simpler and thriftier. To govern Germany according to their ideas the victors of Auerstedt and Jena fined the losers for more than the traffic would bear. As professor and astronomer at Göttingen Gauss was rated by the extortionists to be good for an involuntary contribution of 2,000 francs to the Napoleonic war chest. This exorbitant sum was quite beyond Gauss’ ability to pay.

Presently Gauss got a letter from his astronomical friend Olbers enclosing the amount of the fine and expressing indignation that a scholar should be subjected to such petty extortion. Thanking his generous friend for his sympathy, Gauss declined the money and sent it back at once to the donor.

Not all the French were as thrifty as Napoleon. Shortly after returning Olbers’ money Gauss received a friendly little note from Laplace telling him that the famous French mathematician had paid the 2,000-franc fine for the greatest mathematician in the world and had considered it an honor to be able to lift this unmerited burden from his friend’s shoulders. As Laplace had paid the fine in Paris, Gauss was unable to return him the money. Nevertheless he declined to accept Laplace’s help. An unexpected (and unsolicited) windfall was presently to enable him to repay Laplace with interest at the current market rate. Word must have got about that Gauss disdained charity. The next attempt to help him succeeded. An admirer in Frankfurt sent 1,000 guilders anonymously. As Gauss could not trace the sender he was forced to accept the gift.

The death of his friend Ferdinand, the wretched state of Germany under French looting, financial straits, and the loss of his first wife all did their part toward upsetting Gauss’ health and making his life miserable in his early thirties. Nor did a constitutional predisposition to hypochondria, aggravated by incessant overwork, help matters. His unhappiness was never shared with his friends, to whom he is always the serene correspondent, but is confided—only once—to a private mathematical manuscript. After his appointment to the directorship at Göttingen in 1807 Gauss returned occasionally for three years to one of the great things noted in his diary. In a manuscript on elliptic functions purely scientific matters are suddenly interrupted by the finely pencilled words “Death were dearer to me than such a life.” His work became his drug.

The years 1811-12 (Gauss was thirty four in 1811) were brighter. With a wife again to care for his young children Gauss began to have some peace. Then, almost exactly a year after his second marriage, the great comet of 1811, first observed by Gauss deep in the evening twilight of August 22, blazed up unannounced. Here was a worthy foe to test the weapons Gauss had invented to subjugate the minor planets.

His weapons proved adequate. While the superstitious peoples of Europe, following the blazing spectacle with awestruck eyes as the comet unlimbered its flaming scimitar in its approach to the Sun, saw in the fiery blade a sharp warning from Heaven that the King of Kings was wroth with Napoleon and weary of the ruthless tyrant, Gauss had the satisfaction of seeing the comet follow the path he had quickly calculated for it to the last decimal. The following year the credulous also saw their own prediction verified in the burning of Moscow and the destruction of Napoleon’s Grand Army on the icy plains of Russia.

This is one of those rare instances where the popular explanation fits the facts and leads to more important consequences than the scientific. Napoleon himself had a basely credulous mind—he relied on “hunches,” reconciled his wholesale slaughters with a childlike faith in a beneficent, inscrutable Providence, and believed himself a Man of Destiny. It is not impossible that the celestial spectacle of a harmless comet flaunting its gorgeous tail across the sky left its impress on the subconscious mind of a man like Napoleon and fuddled his judgment. The almost superstitious reverence of such a man for mathematics and mathematicians is no great credit to either, although it has been frequently cited as one of the main justifications for both.

Beyond a rather crass appreciation of the value of mathematics in military affairs, where its utility is obvious even to a blind idiot, Napoleon had no conception of what mathematics as practised by masters like his contemporaries, Lagrange, Laplace, and Gauss, is all about. A quick student of trivial, elementary mathematics at school, Napoleon turned to other things too early to certify his promise and, mathematically, never grew up. Although it seems incredible that a man of Napoleon’s demonstrated capacity could so grossly underestimate the difficulties of matters beyond his comprehension as to patronize Laplace, it is a fact that he had the ludicrous audacity to assure the author of the Mécanique céleste that he would read the book the first free month he could find. Newton and Gauss might have been equal to the task; Napoleon no doubt could have turned the pages in his month without greatly tiring himself.


It is a satisfaction to record that Gauss was too proud to prostitute mathematics to Napoleon the Great by appealing to the Emperor’s vanity and begging him in the name of his notorious respect for all things mathematical to remit the 2,000-franc fine, as some of Gauss’ mistaken friends urged him to do. Napoleon would probably have been flattered to exercise his clemency. But Gauss could not forget Ferdinand’s death, and he felt that both he and the mathematics he worshipped were better off without the condescension of a Napoleon.

No sharper contrast between the mathematician and the military genius can be found than that afforded by their respective attitudes to a broken enemy. We have seen how Napoleon treated Ferdinand. When Napoleon fell Gauss did not exult. Calmly and with a detached interest he read everything he could find about Napoleon’s life and did his best to understand the workings of a mind like Napoleon’s. The effort even gave him considerable amusement. Gauss had a keen sense of humor, and the blunt realism which he had inherited from his hardworking peasant ancestors also made it easy for him to smile at heroics.

\* \* \*

The year 1811 might have been a landmark in mathematics comparable to 1801—the year in which the Disquisitiones Arithmeticae appeared—had Gauss made public a discovery he confided to Bessel. Having thoroughly understood complex numbers and their geometrical representation as points on the plane of analytic geometry, Gauss proposed himself the problem of investigating what are today called analytic functions of such numbers.

The complex number x + iy, where i denotes Images represents the point (x, y). For brevity x + iy will be denoted by the single letter z. As x, y independently take on real values in any prescribed continuous manner, the point z wanders about over the plane, obviously not at random but in a manner determined by that in which x, y assume their values. Any expression containing z, such as z2, or 1/z, etc., which takes on a single definite value when a value is assigned to z, is called a uniform function of z. We shall denote such a function by f(z). Thus iff(z) is the particular function z2, so that here f(z) = (x + iy)2 = x2 + 2ixy + i2y2, = x2 – y2 + 2ixy (because i2 = −1), it is clear that when any value is assigned to z, namely to x + iy, for example x = 2, y = 3, so that z = 2 + 3i, precisely one value of this f(z) is thereby determined; here, for z = 2 + 3i we get z2 = −5 + 12i.



Not all uniform functions f(z) are studied in the theory of functions of a complex variable; the monogenic functions are singled out for exhaustive discussion. The reason for this will be stated after we have described what “monogenic” means.


Let z move to another position, say to z′. The function f(z) takes on another value, f(z′), obtained by substituting z′ for z. The difference f(z′)—f(z) of the new and old values of the function is now divided by the difference of the new and old values of the variable, thus [f(z′) +(zy]/(z′ – z), and, precisely as is done in calculating the slope of a graph to find the derivative of the function the graph represents, we here let z′ approach z indefinitely, so that f(z′) approaches f(z) simultaneously. But here a remarkable new phenomenon appears.

There is not here a unique way in which z′ can move into coincidence with z, for z′ may wander about all over the plane of complex numbers by any of an infinity of different paths before coming into coincidence with z. We should not expect the limiting value of [f(z′)—f(z)]/(z′—z) when z′ coincides with z to be the same for all of these paths, and in general it is not. But iff(z) is such that the limiting value just described is the same for all paths by which z′ moves into coincidence with z, then f(z) is said to be monogenic at z (or at the point representing z). Uniformity (previously described) and monogenicity are distinguishing features of analytic functions of a complex variable.

Some idea of the importance of analytic functions can be inferred from the fact that vast tracts of the theories of fluid motion (also of mathematical electricity and representation by maps which do not distort angles) are naturally handled by the theory of analytic functions of a complex variable. Suppose such a function f(z) is separated into its “real” part (that which does not contain the “imaginary unit” i) and its “imaginary” part, say f(z) = U + iV. For the special analytic function z2 we have U = x2—y2, V = 2xy. Imagine a film of fluid streaming over a plane. If the motion of the fluid is without vortices, a stream line of the motion is obtainable from some analytic function f(z) by plotting the curve U = a, in which a is any real number, and likewise the equipotential lines are obtainable from V = b (b any real number). Letting a, b range, we thus get a complete picture of the motion for as large an area as we wish. For a given situation, say that of a fluid streaming round an obstacle, the hard part of the problem is to find what analytic function to choose, and the whole matter has been gone at largely backwards: the simple analytic functions have been investigated and the physical problems which they fit have been sought. Curiously enough, many of these artificially prepared problems have proven of the greatest service in aerodynamics and other practical applications of the theory of fluid motion.

The theory of analytic functions of a complex variable was one of the greatest fields of mathematical triumphs in the nineteenth century. Gauss in his letter to Bessel states what amounts to the fundamental theorem in this vast theory, but he hid it away to be rediscovered by Cauchy and later Weierstrass. As this is a landmark in the history of mathematical analysis we shall briefly describe it, omitting all refinements that would be demanded in an exact formulation.

Imagine the complex variable z tracing out a closed curve of finite length without loops or kinks. We have an intuitive notion of what we mean by the “length” of a piece of this curve.



Mark n points P1 P2, . . . , Pn on the curve so that each of the pieces P1P2, P2P3, P3P4, . . . , PnP1 is not greater than some preassigned finite length l. On each of these pieces choose a point, not at either end of the piece; form the value off(z) for the value of z corresponding to the point, and multiply this value by the length of the piece in which the point lies. Do the like for all the pieces, and add the results. Finally take the limiting value of this sum as the number of pieces is indefinitely increased. This gives the “line integral” off(z) for the curve.

When will this line integral be zero? In order that the line integral shall be zero it is sufficient that f(z) be analytic (uniform and monogenic) at every point z on the curve and inside the curve.

Such is the great theorem which Gauss communicated to Bessel in 1811 and which, with another theorem of a similar kind, in the hands of Cauchy who rediscovered it independently, was to yield many of the important results of analysis as corollaries.

\* \* \*

Astronomy did not absorb the whole of Gauss’ prodigious energies in his middle thirties. The year 1812, which saw Napoleon’s Grand Army fighting a desperate rear-guard action across the frozen plains, witnessed the publication of another great work by Gauss, that on the hyfergeometric series

Images

the dots meaning that the series continues indefinitely according to the law indicated; the next term is

Images

This memoir is another landmark. As has already been noted Gauss was the first of the modern rigorists. In this work he determined the restrictions that must be imposed on the numbers a, b, c, x in order that the series shall converge (in the sense explained earlier in this chapter). The series itself was no mere textbook exercise that may be investigated to gain skill in analytical manipulations and then be forgotten. It includes as special cases—obtained by assigning specific values to one or more of a, b, c, x—many of the most important series in analysis, for example those by which logarithms, the trigonometric functions, and several of the functions that turn up repeatedly in Newtonian astronomy and mathematical physics are calculated and tabulated; the general binomial theorem also is a special case. By disposing of this series in its general form Gauss slew a multitude at one smash. From this work developed many applications to the differential equations of physics in the nineteenth century.

The choice of such an investigation for a serious effort is characteristic of Gauss. He never published trivialities. When he put out anything it was not only finished in itself but was also so crammed with ideas that his successors were enabled to apply what Gauss had invented to new problems. Although limitations of space forbid discussion of the many instances of this fundamental character of Gauss’ contributions to pure mathematics, one cannot be passed over in even the briefest sketch: the work on the law of biquadratic reciprocity. The importance of this was that it gave a new and totally unforeseen direction to the higher arithmetic.

\* \* \*

Having disposed of quadratic (second degree) reciprocity, it was natural for Gauss to consider the general question of binomial congruences of any degree. If m is a given integer not divisible by the prime p, and if n is a given positive integer, and if further an integer x can be found such that xn ≡ m (mod p), m is called an n-ic residue of p; when n = 4, m is a biquadratic residue of p.

The case of quadratic binomial congruences (n = 2) suggests but little to do when n exceeds 2. One of the matters Gauss was to have included in the discarded eighth section (or possibly, as he told Sophie Germain, in the projected but unachieved second volume) of the Disquisitiones Arithmeticae was a discussion of these higher congruences and a search for the corresponding laws of reciprocity, namely the interconnections (as to solvability or non-solvability) of the pair xn ≡ p (mod q), xn ≡ q (mod p), where p, q are rational primes. In particular the cases n = 3, n = 4 were to have been investigated.

The memoir of 1825 breaks new ground with all the boldness of the great pioneers. After many false starts which led to intolerable complexity Gauss discovered the “natural” way to the heart of his problem. The rational integers 1, 2, 3, . . . are not those appropriate to the statement of the law of biquadratic reciprocity, as they are for quadratic; a totally new species of integers must be invented. These are called the Gaussian complex integers and are all those complex numbers of the form a + bi in which a, b are rational integers and i denotes Images

To state the law of biquadratic reciprocity an exhaustive preliminary discussion of the laws of arithmetical divisibility for such complex integers is necessary. Gauss gave this, thereby inaugurating the theory of algebraic numbers—that which he probably had in mind when he gave his estimate of Fermat’s Last Theorem. For cubic reciprocity (n = 3) he also found the right way in a similar manner. His work on this was found in his posthumous papers.

The significance of this great advance will become clearer when we follow the careers of Kummer and Dedekind. For the moment it is sufficient to say that Gauss’ favorite disciple, Eisenstein, disposed of cubic reciprocity. He further discovered an astonishing connection between the law of biquadratic reciprocity and certain parts of the theory of elliptic functions, in which Gauss had travelled far but had refrained disclosing what he found.

Gaussian complex integers are of course a subclass of all complex numbers, and it might be thought that the algebraic theory of all the numbers would yield the arithmetical theory of the included integers as a trivial detail. Such is by no means the case. Compared to the arithmetical theory the algebraic is childishly easy. Perhaps a reason why this should be so is suggested by the rational numbers (numbers of the form a/b, where a, b are rational integers). We can always divide one rational number by another and get another rational number: a/b divided by c/d yields the rational number ad/bc. But a rational integer divided by another rational integer is not always another rational integer: 7 divided by 8 gives ⅞ Hence if we must restrict ourselves to integers, the case of interest for the theory of numbers, we have tied our hands and hobbled our feet before we start. This is one of the reasons why the higher arithmetic is harder than algebra, higher or elementary.

\* \* \*

Equally significant advances in geometry and the applications of mathematics to geodesy, the Newtonian theory of attraction, and electromagnetism were also to be made by Gauss. How was it possible for one man to accomplish this colossal mass of work of the highest order? With characteristic modesty Gauss declared that “If others would but reflect on mathematical truths as deeply and as continuously as I have, they would make my discoveries.” Possibly. Gauss’ explanation recalls Newton’s. Asked how he had made discoveries in astronomy surpassing those of all his predecessors, Newton replied, “By always thinking about them.” This may have been plain to Newton; it is not to ordinary mortals.

Part of the riddle of Gauss is answered by his involuntary preoccupation with mathematical ideas—which itself of course demands explanation. As a young man Gauss would be “seized” by mathematics. Conversing with friends he would suddenly go silent, overwhelmed by thoughts beyond his control, and stand staring rigidly oblivious of his surroundings. Later he controlled his thoughts—or they lost their control over him—and he consciously directed all his energies to the solution of a difficulty till he succeeded. A problem once grasped was never released till he had conquered it, although several might be in the foreground of his attention simultaneously.

In one such instance (referring to the Disquisitiones, page 636) he relates how for four years scarcely a week passed that he did not spend some time trying to settle whether a certain sign should be plus or minus. The solution finally came of itself in a flash. But to imagine that it would have blazed out of itself like a new star without the “wasted” hours is to miss the point entirely. Often after spending days or weeks fruitlessly over some research Gauss would find on resuming work after a sleepless night that the obscurity had vanished and the whole solution shone clear in his mind. The capacity for intense and prolonged concentration was part of his secret.

In this ability to forget himself in the world of his own thoughts Gauss resembles both Archimedes and Newton. In two further respects he also measures up to them, his gifts for precise observation and a scientific inventiveness which enabled him to devise the instruments necessary for his scientific researches. To Gauss geodesy owes the invention of the heliotrope, an ingenious device by which signals could be transmitted practically instantaneously by means of reflected light. For its time the heliotrope was a long step forward. The astronomical instruments he used also received notable improvements at Gauss’ hands. For use in his fundamental researches in electromagnetism Gauss invented the bifilar magnetometer. And as a final example of his mechanical ingenuity it may be recalled that Gauss in 1833 invented the electric telegraph and that he and his fellow worker Wilhelm Weber (1804-1891) used it as a matter of course in sending messages. The combination of mathematical genius with first-rate experimental ability is one of the rarest in all science.

Gauss himself cared but little for the possible practical uses of his inventions. Like Archimedes he preferred mathematics to all the kingdoms of the earth; others might gather the tangible fruits of his labors. But Weber, his collaborator in electromagnetic researches, saw clearly what the puny little telegraph of Göttingen meant for civilization. The railway, we recall, was just coming into its own in the early 1830’s. “When the globe is covered with a net of railroads and telegraph wires,” Weber prophesied in 1835, “this net will render services comparable to those of the nervous system in the human body, partly as a means of transport, partly as a means for the propagation of ideas and sensations with the speed of lightning.”

The admiration of Gauss for Newton has already been noted. Knowing the tremendous efforts some of his own masterpieces had cost him, Gauss had a true appreciation of the long preparation and incessant meditation that went into Newton’s greatest work. The story of Newton and the falling apple roused Gauss’ indignation. “Silly!” he exclaimed. “Believe the story if you like, but the truth of the matter is this. A stupid, officious man asked Newton how he discovered the law of gravitation. Seeing that he had to deal with a child in intellect, and wanting to get rid of the bore, Newton answered that an apple fell and hit him on the nose. The man went away fully satisfied and completely enlightened.”

The apple story has its echo in our own times. When teased as to what led him to his theory of the gravitational field Einstein replied that he asked a workman who had fallen off a building, to land unhurt on a pile of straw, whether he noticed the tug of the “force” of gravity on the way down. On being told that no force had tugged, Einstein immediately saw that “gravitation” in a sufficiently small region of space-time can be replaced by an acceleration of the observer’s (the falling workman’s) reference system. This story, if true, is also probably all rot. What gave Einstein his idea was the hard labor he expended for several years mastering the tensor calculus of two Italian mathematicians, Ricci and Levi-Civita, themselves disciples of Riemann and Christoffel, both of whom in their turn had been inspired by the geometrical work of Gauss.

Commenting on Archimedes, for whom he also had a boundless admiration, Gauss remarked that he could not understand how Archimedes failed to invent the decimal system of numeration or its equivalent (with some base other than 10). The thoroughly un-Greek work of Archimedes in devising a scheme for writing and dealing with numbers far beyond the capacity of the Greek symbolism had—according to Gauss—put the decimal notation with its all-important principle of place-value (325 = 3 × 102 + 2 × 10 + 5) in Archimedes’ hands. This oversight Gauss regarded as the greatest calamity in the history of science. “To what heights would science now be raised if Archimedes had made that discovery!” he exclaimed, thinking of his own masses of arithmetical and astronomical calculations which would have been impossible, even to him, without the decimal notation. Having a full appreciation of the significance for all science of improved methods of computation, Gauss slaved over his own calculations till pages of figures were reduced to a few lines which could be taken in almost at a glance. He himself did much of his calculating mentally; the improvements were intended for those less gifted than himself.

Unlike Newton in his later years, Gauss was never attracted by the rewards of public office, although his keen interest and sagacity in all matters pertaining to the sciences of statistics, insurance, and “political arithmetic” would have made him a good minister of finance. Till his last illness he found complete satisfaction in his science and his simple recreations. Wide reading in the literatures of Europe and the classics of antiquity, a critical interest in world politics, and the mastery of foreign languages and new sciences (including botany and mineralogy) were his hobbies.

English literature especially attracted him, although its darker aspect as in Shakespeare’s tragedies was too much for the great mathematician’s acute sensitiveness to all forms of suffering, and he tried to pick his way through the happier masterpieces. The novels of Sir Walter Scott (who was a contemporary of Gauss) were read eagerly as they came out, but the unhappy ending of Kenilworth made Gauss wretched for days and he regretted having read the story. One slip of Sir Walter’s tickled the mathematical astronomer into delighted laughter, “the moon rises broad in the northwest,” and he went about for days correcting all the copies he could find. Historical works in English, particularly Gibbon’s Decline and Fall of the Roman Empire and Macaulay’s History of England gave him special pleasure.

For his meteoric young contemporary Lord Byron, Gauss had almost an aversion. Byron’s posturing, his reiterated world-weariness, his affected misanthropy, and his romantic good looks had captivated the sentimental Germans even more completely than they did the stolid British who—at least the older males—thought Byron somewhat of a silly ass. Gauss saw through Byron’s histrionics and disliked him. No man who guzzled good brandy and pretty women as assiduously as Byron did could be so very weary of the world as the naughty young poet with the flashing eye and the shaking hand pretended to be.

In the literature of his own country Gauss’ tastes were somewhat unusual for an intellectual German. Jean Paul was his favorite German poet; Goethe and Schiller, whose lives partly overlapped his own, he did not esteem very highly. Goethe, he said, was unsatisfying. Being completely at variance with Schiller’s philosophical tenets, Gauss disliked his poetry. He called Resignation a blasphemous, corrupt poem and wrote “Mephistopheles!” on the margin of his copy.

The facility with which he mastered languages in his youth stayed with Gauss all his life. Languages were rather more to him than a hobby. To test the plasticity of his mind as he grew older he would deliberately acquire a new language. The exercise, he believed, helped to keep his mind young. At the age of sixty two he began an intensive study of Russian without assistance from anyone. Within two years he was reading Russian prose and poetical works fluently, and carrying on his correspondence with scientific friends in St. Petersburg wholly in Russian. In the opinion of Russians who visited him in Göttingen he also spoke the language perfectly. Russian literature he put on a par with English for the pleasure it gave him. He also tried Sanskrit but disliked it.

His third hobby, world politics, absorbed an hour or so of his time every day. Visiting the literary museum regularly, he kept abreast of events by reading all the newspapers to which the museum subscribed, from the London Times to the Göttingen local news.

In politics the intellectual aristocrat Gauss was conservative through and through, but in no sense reactionary. His times were turbulent, both in his own country and abroad. Mob rule and acts of political violence roused in him—as his friend Von Waltershausen reports—“an indescribable horror.” The Paris revolt of 1848 filled him with dismay.

The son of poor parents himself, familiar from infancy with the intelligence and morality of “the masses,” Gauss remembered what he had observed, and his opinion of the intelligence, morality, and political acumen of “the people”—taken in the mass, as demagogues find and take them—was extremely low. “Mundus vult decepi” he believed a true saying.

This disbelief in the innate morality, integrity, and intelligence of Rousseau’s “natural man” when massed into a mob or when deliberating in cabinets, parliaments, congresses, and senates, was no doubt partly inspired by Gauss’ intimate knowledge, as a man of science, of what “the natural man” did to the scientists of France in the early days of the French Revolution. It may be true, as the revolutionists declared, that “the people have no need of science,” but such a declaration to a man of Gauss’ temperament was a challenge. Accepting the challenge, Gauss in his turn expressed his acid contempt for all “leaders of the people” who lead the people into turmoil for their own profit. As he aged he saw peace and simple contentment as the only good things in any country. Should civil war break out in Germany, he said, he would as soon be dead. Foreign conquest in the grand Napoleonic manner he looked upon as an incomprehensible madness.

These conservative sentiments were not the nostalgia of a reactionary who bids the world defy the laws of celestial mechanics and stand still in the heavens of a dead and unchanging past. Gauss believed in reforms—when they were intelligent. And if brains are not to judge when reforms are intelligent and when they are not, what organ of the human body is? Gauss had brains enough to see where the ambitions of some of the great statesmen of his own reforming generation were taking Europe. The spectacle did not inspire his confidence.

His more progressive friends ascribed Gauss’ conservatism to the closeness with which he stuck to his work. This may have had something to do with it. For the last twenty seven years of his life Gauss slept away from his observatory only once, when he attended a scientific meeting in Berlin to please Alexander von Humboldt who wished to show him off. But a man does not always have to be flying about all over the map to see what is going on. Brains and the ability to read newspapers (even when they lie) and government reports (especially when they lie) are sometimes better than any amount of sightseeing and hotel lobby gossip. Gauss stayed at home, read, disbelieved most of what he read, thought, and arrived at the truth.

Another source of Gauss’ strength was his scientific serenity and his freedom from personal ambition. All his ambition was for the advancement of mathematics. When rivals doubted his assertion that he had anticipated them—not stated boastfully, but as a fact germane to the matter in hand—Gauss did not exhibit his diary to prove his priority but let his statement stand on its own merits.

Legendre was the most outspoken of these doubters. One experience made him Gauss’ enemy for life. In the Theoria motus Gauss had referred to his early discovery of the method of least squares. Legendre published the method in 1806, before Gauss. With great indignation he wrote to Gauss practically accusing him of dishonesty and complaining that Gauss, so rich in discoveries, might have had the decency not to appropriate the method of least squares, which Legendre regarded as his own ewe lamb. Laplace entered the quarrel. Whether he believed the assurances of Gauss that Legendre had indeed been anticipated by ten years or more, he does not say, but he retains his usual suavity. Gauss apparently disdained to argue the matter further. But in a letter to a friend he indicates the evidence which might have ended the dispute then and there had Gauss not been “too proud to fight.” “I communicated the whole matter to Olbers in 1802,” he says, and if Legendre had been inclined to doubt this he could have asked Olbers, who had the manuscript.

The dispute was most unfortunate for the subsequent development of mathematics, as Legendre passed on his unjustified suspicions to Jacobi and so prevented that dazzling young developer of the theory of elliptic functions from coming to cordial terms with Gauss. The misunderstanding was all the more regrettable because Legendre was a man of the highest character and scrupulously fair himself. It was his fate to be surpassed by more imaginative mathematicians than himself in the fields where most of his long and laborious life was spent in toil which younger men—Gauss, Abel, and Jacobi—showed to have been superfluous. At every step Gauss strode far ahead of Legendre. Yet when Legendre accused him of unfair dealing Gauss felt that he himself had been left in the lurch. Writing to Schumacher (July SO, 1806), he complains that “It seems to be my fate to concur in nearly all my theoretical works with Legendre. So it is in the higher arithmetic, in the researches in transcendental functions connected with the rectification [the process for finding the length of an arc of a curve] of the ellipse, in the foundations of geometry and now again here [in the method of least squares, which] . . . is also used in Legendre’s work and indeed right gallantly carried through.”

With the detailed publication of Gauss’ posthumous papers and much of his correspondence in recent years all these old disputes have been settled once for all in favor of Gauss. There remains another score on which he has been criticized, his lack of cordiality in welcoming the great work of others, particularly of younger men. When Cauchy began publishing his brilliant discoveries in the theory of functions of a complex variable, Gauss ignored them. No word of praise or encouragement came from the Prince of Mathematicians to the young Frenchman. Well, why should it have come? Gauss himself (as we have seen) had reached the heart of the matter years before Cauchy started. A memoir on the theory was to have been one of Gauss’ masterpieces. Again, when Hamilton’s work on quaternions (to be considered in a later chapter) came to his attention in 1852, three years before his death, Gauss said nothing. Why should he have said anything? The crux of the matter lay buried in his notes of more than thirty years before. He held his peace and made no claim for priority. As in his anticipations of the theory of functions of a complex variable, elliptic functions, and non-Euclidean geometry, Gauss was content to have done the work.

The gist of quaternions is the algebra which does for rotations in space of three dimensions what the algebra of complex numbers does for rotations in a plane. But in quaternions (Gauss called them mutations) one of the fundamental rules of algebra breaks down: it is no longer true that a × b = b × a, and it is impossible to make an algebra of rotations in three dimensions in which this rule is preserved. Hamilton, one of the great mathematical geniuses of the nineteenth century, records with Irish exuberance how he struggled for fifteen years to invent a consistent algebra to do what was required until a happy inspiration gave him the clue that a × b is not equal to b × a in the algebra he was seeking. Gauss does not state how long it took him to reach the goal; he merely records his success in a few pages of algebra that leave no mathematics to the imagination.

If Gauss was somewhat cool in his printed expressions of appreciation he was cordial enough in his correspondence and in his scientific relations with those who sought him out in a spirit of disinterested inquiry. One of his scientific friendships is of more than mathematical interest as it shows the liberality of Gauss’ views regarding women scientific workers. His broadmindedness in this respect would have been remarkable for any man of his generation; for a German it was almost without precedent.

The lady in question was Mademoiselle Sophie Germain (1776–1831)—just a year older than Gauss. She and Gauss never met, and she died (in Paris) before the University of Göttingen could confer the honorary doctor’s degree which Gauss recommended to the faculty. By a curious coincidence we shall see the most celebrated woman mathematician of the nineteenth century, another Sophie, getting her degree from the same liberal University many years later after Berlin had refused her on account of her sex. Sophie appears to be a lucky name in mathematics for women—provided they affiliate with broadminded teachers. The leading woman mathematician of our own times, Emmy Noether (1882-1935) also came from Göttingen.[IV](#IV_1)

Sophie Germain’s scientific interests embraced acoustics, the mathematical theory of elasticity, and the higher arithmetic, in all of which she did notable work. One contribution in particular to the study of Fermat’s Last Theorem led in 1908 to a considerable advance in this direction by the American mathematician Leonard Eugene Dickson (1874 ←).

Entranced by the Disquisitiones Arithmeticae, Sophie wrote to Gauss some of her own arithmetical observations. Fearing that Gauss might be prejudiced against a woman mathematician, she assumed a man’s name. Gauss formed a high opinion of the talented correspondent whom he addressed in excellent French as “Mr. Leblanc.”

Leblanc dropped her—or his—disguise when she was forced to divulge her true name to Gauss on the occasion of her having done him a good turn with the French infesting Hanover. Writing on April 30, 1807, Gauss thanks his correspondent for her intervention on his behalf with the French General Pernety and deplores the war. Continuing, he pays her a high compliment and expresses something of his own love for the theory of numbers. As the latter is particularly of interest we shall quote from this letter which shows Gauss in one of his cordially human moods.

“But how describe to you my admiration and astonishment at seeing my esteemed correspondent Mr. Leblanc metamorphose himself into this illustrious personage [Sophie Germain] who gives such a brilliant example of what I would find it difficult to believe. A taste for the abstract sciences in general and above all the mysteries of numbers is excessively rare: one is not astonished at it; the enchanting charms of this sublime science reveal themselves only to those who have the courage to go deeply into it. But when a person of the sex which, according to our customs and prejudices, must encounter infinitely more difficulties than men to familiarize herself with these thorny researches, succeeds nevertheless in surmounting these obstacles and penetrating the most obscure parts of them, then without doubt she must have the noblest courage, quite extraordinary talents and a superior genius. Indeed nothing could prove to me in so flattering and less equivocal manner that the attractions of this science, which has enriched my life with so many joys, are not chimerical, as the predilection with which you have honored it.” He then goes on to discuss mathematics with her. A delightful touch is the date at the end of the letter: “Bronsvic ce 30 Avril 1807 jour de ma naissance—Brunswick, this 30th of April, 1807, my birthday.”

That Gauss was not merely being polite to a young woman admirer is shown by a letter of July 21, 1807 to his friend Olbers. “. . . Lagrange is warmly interested in astronomy and the higher arithmetic; the two test-theorems (for what primes 2 is a cubic or a biquadratic residue), which I also communicated to him some time ago, he considers ’among the most beautiful things and the most difficult to prove/ But Sophie Germain has sent me the proofs of these; I have not yet been able to go through them, but I believe they are good; at least she had attacked the matter from the right side, only somewhat more diffusely than would be necessary. . . .” The theorems to which Gauss refers are those stating for what odd primes p each of the congruences x3 ≡ 2 (mod p), x4 ≡ 2 (mod p) is solvable.

\* \* \*


It would take a long book (possibly a longer one than would be required for Newton) to describe all the outstanding contributions of Gauss to mathematics, both pure and applied. Here we can only refer to some of the more important works that have not already been mentioned, and we shall select those which have added new techniques to mathematics or which rounded off outstanding problems. As a rough but convenient table of dates (from that adopted by the editors of Gauss’ works) we summarize the principal fields of Gauss’ interests after 1800 as follows: 1800-1820, astronomy; 1820-1830, geodesy, the theories of surfaces, and conformal mapping; 1830-1840, mathematical physics, particularly electromagnetism, terrestrial magnetism, and the theory of attraction according to the Newtonian law; 18411855, analysis situs, and the geometry associated with functions of a complex variable.

During the period 1821-1848 Gauss was scientific adviser to the Hanoverian (Göttingen was then under the government of Hanover) and Danish governments in an extensive geodetic survey. Gauss threw himself into the work. His method of least squares and his skill in devising schemes for handling masses of numerical data had full scope but, more importantly, the problems arising in the precise survey of a portion of the earth’s surface undoubtedly suggested deeper and more general problems connected with all curved surfaces. These researches were to beget the mathematics of relativity. The subject was not new: several of Gauss’ predecessors, notably Euler, Lagrange, and Monge, had investigated geometry on certain types of curved surfaces, but it remained for Gauss to attack the problem in all its generality, and from his investigations the first great period of differential geometry developed.

Differential geometry may be roughly described as the study of properties of curves, surfaces, etc., in the immediate neighborhood of a point, so that higher powers than the second of distances can be neglected. Inspired by this work, Riemann in 1854 produced his classic dissertation on the hypotheses which lie at the foundations of geometry, which, in its turn, began the second great period in differential geometry, that which is today of use in mathematical physics, particularly in the theory of general relativity.

Three of the problems which Gauss considered in his work on surfaces suggested general theories of mathematical and scientific importance: the measurement of curvature, the theory of conformal representation (or mapping), and the applicability of surfaces.

The unnecessarily mystical motion of a “curved” space-time, which is a purely mathematical extension of familiar, visualizable curvature to a “space” described by four coordinates instead of two, was a natural development of Gauss’ work on curved surfaces. One of his definitions will illustrate the reasonableness of all. The problem is to devise some precise means for describing how the “curvature” of a surface varies from point to point of the surface; the description must satisfy our intuitive feeling for what “more curved” and “less curved” signify.



The total curvature of any part of a surface bounded by an unlooped closed curve C is defined as follows. The normal to a surface at a given point is that straight line passing through the point which is perpendicular to the plane which touches the surface at the given point. At each point of C there is a normal to the surface. Imagine all these normals drawn. Now, from the center of a sphere (which may be anywhere with reference to the surface being considered), whose radius is equal to the unit length, imagine all the radii drawn which are parallel to the normals to C. These radii will cut out a curve, say C, on the sphere of unit radius. The area of that part of the spherical surface which is enclosed by C′ is defined to be the total curvature of the part of the given surface which is enclosed by C. A little visualization will show that this definition accords with common notions as required.

Another fundamental idea exploited by Gauss in his study of surfaces was that of parametric representation.

It requires two coordinates to specify a particular point on a plane. Likewise on the surface of a sphere, or on a spheroid like the Earth: the coordinates in this case may be thought of as latitude and longitude. This illustrates what is meant by a two-dimensional manifold. Generally: if precisely n numbers are both necessary and sufficient to specify (individualize) each particular member of a class of things (points, sounds, colors, lines, etc.,) the class is said to be an n-dimensional manifold. In such specifications it is agreed that only certain characteristics of the members of the class shall be assigned numbers. Thus if we consider only the pitch of sounds, we have a one-dimensional manifold, because one number, the frequency of the vibration corresponding to the sound, suffices to determine the pitch; if we add loudness—measured on some convenient scale—sounds are now a two-dimensional manifold, and so on. If now we regard a surface as being made up of points, we see that it is a two-dimensional manifold (of points). Using the language of geometry we find it convenient to speak of any two-dimensional manifold as a “surface,” and to apply to the manifold the reasoning of geometry—in the hope of finding something interesting.

The foregoing considerations lead to the parametric representation of surfaces. In Descartes’ geometry one equation between three coordinates represents a surface. Say the coordinates (Cartesian) are x, y, z. Instead of using a single equation connecting x, y, z to represent the surface, we now seek three:

x = f(u, v), y = g(u, v), z = h(u, v),

where f(u, v), g(u, v), h(u, v) are such functions (expressions) of the new variables u, v that when these variables are eliminated (got rid of—“put over the threshold,” literally) there results between x, y, z the equation of the surface. The elimination is possible, because two of the equations can be used to solve for the two unknowns u, v; the results can then be substituted in the third. For example, if

x = u + v, y = u—v, z = uv,

we get u = ½(x + y), v = ½(x—y) from the first two, and hence 4z = x2—y2 from the third. Now as the variables u, v independently run through any prescribed set of numbers, the functions f, g, h will take on numerical values and x, y, z will move on the surface whose equations are the three written above. The variables u, v are called the parameters for the surface, and the three equations x = f(u, v), y = g(u, v), z = h(u, v) their parametric equations. This method of representing surfaces has great advantages over the Cartesian when applied to the study of curvature and other properties of surfaces which vary rapidly from point to point.

Notice that the parametric representation is intrinsic; it refers to the surface itself for its coordinates, and not to an extrinsic, or extraneous, set of axes, not connected with the surface, as is the case in Descartes’ method. Observe also that the two parameters u, v immediately show up the two-dimensionality of the surface. Latitude and longitude on the earth are instances of these intrinsic, “natural” coordinates; it would be most awkward to have to do all our navigation with reference to three mutually perpendicular axes drawn through the center of the Earth, as would be required for Cartesian sailing.

Another advantage of the method is its easy generalization to a space of any number of dimensions. It suffices to increase the number of parameters and proceed as before. When we come to Riemann we shall see how these simple ideas led naturally to a generalization of the metric geometry of Pythagoras and Euclid. The foundations of this generalization were laid down by Gauss, but their importance for mathematics and physical science was not fully appreciated till our own century.

Geodetic researches also suggested to Gauss the development of another powerful method in geometry, that of conformal mapping. Before a map can be drawn, say of Greenland, it is necessary to determine what is to be preserved. Are distances to be distorted, as they are on Mercator’s projection, till Greenland assumes an exaggerated importance in comparison with North America? Or are distances to be preserved, so that one inch on the map, measured anywhere along the reference lines (say those for latitude and longitude) shall always correspond to the same distance measured on the surface of the earth? If so, one kind of mapping is demanded, and this kind will not preserve some other feature that we may wish to preserve; for example, if two roads on the earth intersect at a certain angle, the lines representing these roads on the map will intersect at a different angle. That kind of mapping which preserves angles is called conformal. In such mapping the theory of analytic functions of a complex variable, described earlier, is the most useful tool.

The whole subject of conformal mapping is of constant use in mathematical physics and its applications, for example in electrostatics, hydrodynamics and its offspring aerodynamics, in the last of which it plays a part in the theory of the airfoil.

Another field of geometry which Gauss cultivated with his usual thoroughness and success was that of the applicability of surfaces, in which it is required to determine what surfaces can be bent onto a given surface without stretching or tearing. Here again the methods Gauss invented were general and of wide utility.

To other departments of science Gauss contributed fundamental researches, for example in the mathematical theories of electromagnetism, including terrestrial magnetism, capillarity, the attraction of ellipsoids (the planets are special kinds of ellipsoids) where the law of attraction is the Newtonian, and dioptrics, especially concerning systems of lenses. The last gave him an opportunity to apply some of the purely abstract technique (continued fractions) he had developed as a young man to satisfy his curiosity in the theory of numbers.

Gauss not only mathematicized sublimely about all these things; he used his hands and his eyes, and was an extremely accurate observer. Many of the specific theorems he discovered, particularly in his researches on electromagnetism and the theory of attraction, have become part of the indispensable stock in trade of all who work seriously in physical science. For many years Gauss, aided by his friend Weber, sought a satisfying theory for all electromagnetic phenomena. Failing to find one that he considered satisfactory he abandoned his attempt. Had he found Clerk Maxwell’s (1831–1879) equations of the electromagnetic field he might have been satisfied.

To conclude this long but still far from complete list of the great things that earned Gauss the undisputed title of Prince of Mathematicians we must allude to a subject on which he published nothing beyond a passing mention in his dissertation of 1799, but which he predicted would become one of the chief concerns of mathematics—analysis situs. A technical definition of what this means is impossible here (it requires the notion of a continuous group), but some hint of the type of problem with which the subject deals can be gathered from a simple instance. Any sort of a knot is tied in a string, and the ends of the string are then tied together. A “simple” knot is easily distinguishable by eye from a “complicated” one, but how are we to give an exact, mathematical specification of the difference between the two? And how are we to classify knots mathematically? Although he published nothing on this, Gauss had made a beginning, as was discovered in his posthumous papers. Another type of problem in this subject is to determine the least number of cuts on a given surface which will enable us to flatten the surface out on a plane. For a conical surface one cut suffices; for an anchor ring, two; for a sphere, no finite number of cuts suffices if no stretching is permitted.

These examples may suggest that the whole subject is trivial. But if it had been, Gauss would not have attached the extraordinary importance to it that he did. His prediction of its fundamental character has been fulfilled in our own generation. Today a vigorous school (including many Americans—J. W. Alexander, S. Lefschetz, O. Veblen, among others) is finding that analysis situs, or the “geometry of position” as it used sometimes to be called, has far-reaching ramifications in both geometry and analysis. What a pity it seems to us now that Gauss could not have stolen a year or two from Ceres to organize his thoughts on this vast theory which was to become the dream of his old age and a reality of our own young age.

\* \* \*

His last years were full of honor, but he was not as happy as he had earned the right to be. As powerful of mind and as prolifically inventive as he had ever been, Gauss was not eager for rest when the first symptoms of his last illness appeared some months before his death.

A narrow escape from a violent death had made him more reserved than ever, and he could not bring himself to speak of the sudden passing of a friend. For the first time in more than twenty years he had left Göttingen on June 16, 1854, to see the railway under construction between his town and Cassel. Gauss had always taken a keen interest in the construction and operation of railroads; now he would see one being built. The horses bolted; he was thrown from his carriage, unhurt, but badly shocked. He recovered, and had the pleasure of witnessing the opening ceremonies when the railway reached Göttingen on July 31, 1854. It was his last day of comfort.

With the opening of the new year he began to suffer greatly from an enlarged heart and shortness of breath, and symptoms of dropsy appeared. Nevertheless he worked when he could, although his hand cramped and his beautifully clear writing broke at last. The last letter he wrote was to Sir David Brewster on the discovery of the electric telegraph.

Fully conscious almost to the end he died peacefully, after a severe struggle to live, early on the morning of February 23, 1855, in his seventy eighth year. He lives everywhere in mathematics.

[I](#I_20). The legend of Gauss’ relations to his parents has still to be authenticated. Although, as will be seen later, the mother stood by her son, the father opposed him; and, as was customary then (usually, also, now), in a German household, the father had the last word.—I allude later to legends from living persons who had known members of the Gauss family, particularly in respect to Gauss’ treatment of his sons. These allusions refer to first-hand evidence; but I do not vouch for them, as the people were very old.

[II](#II_10). Shakespeare’s King Lear, Act I, Scene II, 1-2, with the essential change of “laws” for “law.”

[III](#III_2). Adrien-Marie Legendre (1752-1833). Considerations of space preclude an account of his life; much of his best work was absorbed or circumvented by younger mathematicians.

[IV](#IV). “Came from” is right. When the sagacious Nazis expelled Fräulein Noether from Germany because she was a Jewess, Bryn Mawr College, Pennsylvania, took her in. She was the most creative abstract algebraist in the world. In less than a week of the new German enlightenment, Göttingen lost the liberality which Gauss cherished and which he strove all his life to maintain.

# CHAPTER FIFTEEN

Mathematics and Windmills

CAUCHY

A man may say even his pater noster out of turn.—SPANISH PROVERB

IN THE FIRST THREE DECADES of the nineteenth century mathematics quite suddenly became something noticeably different from what it had been in the heroic post-Newtonian age of the eighteenth. The change was in the direction of greater rigor in demonstration following an unprecedented generality and freedom of inventiveness. Something of the same sort is plainly visible again today, and he would be a rash prophet who would venture to forecast what mathematics will be like three-quarters of a century hence.

At the beginning of the nineteenth century only Gauss had any inkling of what was so soon to come, but his Newtonian reserve held him back from telling Lagrange, Laplace, and Legendre what he foresaw. Although the great French mathematicians lived well into the first third of the nineteenth century much of their work now appears to have been preparatory. Lagrange in the theory of equations prepared the way for Abel and Galois; Laplace, with his work on the differential equations of Newtonian astronomy—including the theory of gravitation—hinted at the phenomenal development of mathematical physics in the nineteenth century; while Legendre’s researches in the integral calculus suggested to Abel and Jacobi one of the most fertile fields of investigation analysis has ever acquired. Lagrange’s analytical mechanics is still modern; but even it was to receive magnificent additions at the hands of Hamilton and Jacobi and, later, Poincaré. Lagrange’s work in the calculus of variations was also to remain classic and useful, but again the work of Weierstrass gave it a new direction under the rigorous, inventive spirit of the latter half of the nineteenth century, and this in its turn has been amplified and renovated in our own times (American and Italian mathematicians taking a leading part in the development).

\* \* \*

Augustin-Louis Cauchy, the first of the great French mathematcians whose thought belongs definitely to the modern age, was born in Paris on August 21, 1789—a little less than six weeks after the fall of the Bastille. A child of the Revolution, he paid his tax to liberty and equality by growing up with an undernourished body. It was only by the diplomacy and good sense of his father that Cauchy survived at all in the midst of semi-starvation. Having outlived the Terror, he graduated from the Polytechnique into the service of Napoleon. After the downfall of the Napoleonic order Cauchy got his full share of deprivations from revolutions and counter-revolutions, and in a measure his work was affected by the social unrest of his times. If revolutions and the like do affect a scientific man’s work, Cauchy should be the prize laboratory specimen for proving the fact. He had an extraordinary fertility in mathematical inventiveness and a fecundity that has been surpassed only twice—by Euler and Cayley. His work, like his times, was revolutionary.

Modern mathematics is indebted to Cauchy for two of its major interests, each of which marks a sharp break with the mathematics of the eighteenth century. The first was the introduction of rigor into mathematical analysis. It is difficult to find an adequate simile for the magnitude of this advance; perhaps the following will do. Suppose that for centuries an entire people has been worshipping false gods and that suddenly their error is revealed to them. Before the introduction of rigor mathematical analysis was a whole pantheon of false gods. In this Cauchy was one of the great pioneers with Gauss and Abel. Gauss might have taken the lead long before Cauchy entered the field, but did not, and it was Cauchy’s habit of rapid publication and his gift for effective teaching which really got rigor in mathematical analysis accepted.

The second thing of fundamental importance which Cauchy added to mathematics was on the opposite side—the combinatorial. Seizing on the heart of Lagrange’s method in the theory of equations, Cauchy made it abstract and began the systematic creation of the theory of groups. The nature of this will be described later; for the moment we note only the modernity of Cauchy’s outlook.

Without enquiring whether the thing he invented had any application or not, even to other branches of mathematics, Cauchy developed it on its own merits as an abstract system. His predecessors, with the exception of the universal Euler who was as willing to write a memoir on a puzzle in numbers as on hydraulics or the “system of the world.” had found their inspiration growing out of the applications of mathematics. This statement of course has numerous exceptions, notably in arithmetic; but before the time of Cauchy few if any sought profitable discoveries in the mere manipulations of algebra. Cauchy looked deeper, saw the operations and their laws of combination beneath the symmetries of algebraic formulas, isolated them, and was led to the theory of groups. Today this elementary yet intricate theory is of fundamental importance in many fields of pure and applied mathematics, from the theory of algebraic equations to geometry and the theory of atomic structure. It is at the bottom of the geometry of crystals, to mention but one of its applications. Its later developments (on the analytical side) extend far into higher mechanics and the modern theory of differential equations.

\* \* \*

Cauchy’s life and character affect us like poor Don Quixote’s—we sometimes do not know whether to laugh or to cry, and compromise by swearing. His father, Louis-François, was a paragon of virtue and piety, both excellent things in their way, but easily overdone. Heaven only knows how Cauchy senior escaped the guillotine; for he was a parliamentary lawyer, a cultured gentleman, an accomplished classical and biblical scholar, a bigoted Catholic, and a lieutenant of police in Paris when the Bastille fell. Two years before the Revolution broke he had married Marie-Madeleine Desestre, an excellent, not very intelligent woman who, like himself, was also a bigoted Catholic.

Augustin was the eldest of six children (two sons, four daughters). From his parents Cauchy inherited and acquired all the estimable qualities which make their lives read like one of those charming love stories, insipid as stewed cucumbers, concocted for French schoolgirls under sixteen, in which the hero and heroine are as pure and sexless as God’s holy angels. With parents such as his it was perhaps natural that Cauchy should have grown up to be the obstinate Quixote of French Catholicism in the 18S0’s and 1840’s when the Church was on the defensive. He suffered for his religion, and for that he deserves respect (possibly even if he was the smug hypocrite his colleagues accused him of being), but he also richly deserved to suffer on more than one occasion. His everlasting preaching about the beauty of holiness put peoples’ backs up and engendered an opposition to his pious schemes which they did not always deserve. Abel, himself the son of a minister and a decent enough Christian, expressed the general disgust which some of Cauchy’s antics inspired when he wrote home, “Cauchy is a bigoted Catholic—a strange thing for a man of science.” The emphasis of course is on “bigoted,” not on the word it qualifies. Two of the finest characters and greatest mathematicians we shall meet, Weierstrass and Hermite, were Catholics. They were devout but not bigoted.

Cauchy’s childhood fell in the bloodiest period of the Revolution. The schools were closed. Having no need of science or culture at the moment, the Commune either left the cultured and men of science to starve or carted them off to the guillotine. To escape the obvious danger Cauchy senior moved his family to his country place in the village of Arcueil. There he sat out the Terror, half starved himself and feeding his wife and infant son largely from what scanty fruits and vegetables he could raise. As a consequence Cauchy grew up delicate and underdeveloped physically. He was nearly twenty before he began to recover from this early malnutrition, and all his life had to watch his health.

This retreat, gradually becoming less strict, lasted nearly eleven years, during which Cauchy senior undertook the education of his children. He wrote his own textbooks, several of them in the fluent verse of which he was master. Verse, he believed, made grammar, history and, above all, morals less repulsive to the juvenile mind. Young Cauchy thus acquired his own uncontrolled fluency in both French and Latin verse which he indulged all his life. His verse abounds in noble sentiments loftily expressed and admirably reflects the piety of his blameless life but is otherwise undistinguished. A large share of the lessons was devoted to narrow religious instruction, in which the mother assisted ably.

Arcueil adjoined the imposing estates of the Marquis Laplace and Count Claude-Louis Berthollet (1748-1822), the distinguished and eccentric chemist who kept his head in the Terror because he knew all about gunpowder. The two were great friends. Their gardens were separated by a common wall with a gate to which each had a key. In spite of the fact that both the mathematician and the chemist were anything but pious, Cauchy senior scraped an acquaintance with his distinguished and well-fed neighbors.

Berthollet never went anywhere. Laplace was more sociable and presently began dropping in at his friend’s cottage, where he was struck by the spectacle of young Cauchy, too feeble physically to be tearing round like a properly nourished boy, poring over his books and papers like a penitent monk and seeming to enjoy it. Before long Laplace discovered that the boy had a phenomenal mathematical talent and advised him to husband his strength. Within a few years Laplace was to be listening apprehensively to Cauchy’s lectures on infinite series, fearing that the bold young man’s discoveries in convergence might have destroyed the whole vast edifice of his own celestial mechanics. “The system of the world” came within a hairsbreadth of going to smash that time; a slightly greater ellipticity of the Earth’s almost circular orbit, and the infinite series on which Laplace had based his calculations would have diverged. Luckily his astronomical intuition had preserved him from disaster, as he discovered on rising with a sigh of infinite relief after a prolonged testing of the convergence of all his series by Cauchy’s methods.

On January 1, 1800, Cauchy senior, who had kept discreetly in touch with Paris, was elected Secretary of the Senate. His office was in the Luxembourg Palace. Young Cauchy shared the office, using a corner as his study. Thus it came about that he frequently saw Lagrange—then Professor at the Polytechnique—who dropped in frequently to discuss business with Secretary Cauchy. Lagrange soon became interested in the boy and, like Laplace, was struck by his mathematical talent. On one occasion when Laplace and several other notables were present, Lagrange pointed to young Cauchy in his corner and said, “You see that little young man? Well! He will supplant all of us in so far as we are mathematicians.”

To Cauchy senior Lagrange gave some sound advice, believing that the delicate boy might burn himself out: “Don’t let him touch a mathematical book till he is seventeen.” Lagrange meant higher mathematics. And on another occasion: “If you don’t hasten to give Augustin a solid literary education his tastes will carry him away; he will be a great mathematician but he won’t know how to write his own language.” The father took this advice from the greatest mathematician of the age to heart and gave his son a sound literary education before turning him loose on advanced mathematics.

After his father had done all he could for him, Cauchy entered the Central School of the Panthéon, at about the age of thirteen. Napoleon had instituted several prizes in the school and a sort of grand sweepstakes prize for all the schools of France in the same class. From the first Cauchy was the star of the school, carrying off the first prizes in Greek, Latin composition, and Latin verse. On leaving the school in 1804 he won the sweepstakes and a special prize in humanities. The same year Cauchy received his first communion, a solemn and beautiful occasion in the life of any Catholic and trebly so to him.

For the next ten months he studied mathematics intensively with a good tutor, and in 1805 at the age of sixteen passed second into the Polytechnique. There his experiences were not altogether happy among the ribald young skeptics who hazed him unmercifully for making a public exhibition of his religious observances. But Cauchy kept his temper and even tried to convert some of his scorners.

From the Polytechnique Cauchy passed to the civil engineering school (Ponts et Chaussées) in 1807. Although only eighteen he easily beat young men of twenty who had been two years in the school, and was early marked for special service. On completing his training in March, 1810, Cauchy was at once given an important commission. His ability and bold originality had singled him out as a man for whom red tape should be cut, even at the risk of lopping off some older man’s head in the process. Whatever else may be said of Napoleon, he took ability wherever he found it.

In March, 1810, when Cauchy left Paris, “light of baggage, but full of hope,” for Cherbourg on his first commission, the battle of Waterloo (June 18, 1815) was still over five years in the future, and Napoleon still confidently expected to take England by the neck and rub its nose in its own fragrant sod. Before an invasion could be launched an enormous fleet was necessary, and this had yet to be built. Harbors and fortifications to defend the shipyards from the seagoing British were the first detail to be disposed of in the glamorous dream. Cherbourg for many reasons was the logical point to begin all these grandiose operations which were to hasten “the day of glory” the French had been yelling about ever since the fall of the Bastille. Hence the gifted young Cauchy’s assignment to Cherbourg to become a great military engineer.

In his light baggage Cauchy carried only four books, the Mécanique céleste of Laplace, the Traité des fonctions analytiques of Lagrange, Thomas à Kempis’ Imitation of Christ, and a copy of Virgil’s works—an unusual assortment for an ambitious young military engineer. Lagrange’s treatise was to be the very book which caused its author’s prophecy that “this young man will supplant all of us” to come true first, as it inspired Cauchy to seek some theory of functions free from the glaring defects of Lagrange’s.

The third on the list was to occasion Cauchy some distress, for with it and his aggressive piety he rather got on the nerves of his practical associates who were anxious to get on with their job of killing. But Cauchy soon showed them by turning the other cheek that he had at least read the book. “You’ll soon get over all that,” they assured him. To which Cauchy replied by sweetly asking them to point out what was wrong in his conduct and he would gladly correct it. What answer this drew has not survived.

Rumors that her darling boy was fast becoming an infidel or worse reached the ears of his anxious mother. In a letter long enough and full enough of pious sentiments to calm all the mothers who ever sent their sons to the front or anywhere near it Cauchy reassured her, and she was happy once more. The conclusion of the letter shows that the holy Cauchy was quite capable of holding his own against his tormentors, who had hinted he was slightly cracked.

“It is therefore ridiculous to suppose that religion can turn anybody’s head, and if all the insane were sent to insane asylums, more philosophers than Christians would be found there.” Is this a slip on Cauchy’s part, or did he really mean that no Christians are philosophers? He signs off with a flash from the other side of his head: “But enough of this—it is more profitable for me to work at certain Memoirs on Mathematics.” Precisely; but every time he saw a windmill waving its gigantic arms against the sky he was off again full tilt.

Cauchy stayed approximately three years at Cherbourg. Outside of his heavy duties his time was well spent. In a letter of July S, 1811, he describes his crowded life. “I get up at four and am busy from morning to night. My ordinary work is augmented this month by the arrival of the Spanish prisoners. We had only eight days’ warning, and during those eight days we had to build barracks and prepare camp beds for 1200 men. . . . At last our prisoners are lodged and covered—since the last two days. They have camp beds, straw, food, and count themselves very fortunate. . . . Work doesn’t tire me; on the contrary it strengthens me and I am in perfect health.”

On top of all this good work pour la gloire de la belle France Cauchy found time for research. As early as December, 1810, he had begun “to go over again all the branches of Mathematics, beginning with Arithmetic and finishing with Astronomy, clearing up obscurities, applying [my own methods] to the simplification of proofs and the discovery of new propositions.” And still on top of this the amazing young man found time to instruct others who begged for lessons so that they might rise in their profession, and he even assisted the mayor of Cherbourg by conducting school examinations. In this way he learned to teach. He still had time for hobbies.

The Moscow fiasco of 1812, war against Prussia and Austria, and the thorough drubbing he got at the battle of Leipzig in October, 1813, all distracted Napoleon’s attention from the dream of invading England, and the works at Cherbourg languished. Cauchy returned to Paris in 1813, worn out by overwork. He was then only twenty four, but he had already attracted the attention of the leading mathematicians of France by his brilliant researches, particularly the memoir on polyhedra and that on symmetric functions. As the nature of both is easily understood, and each offers suggestions of the very first importance to the mathematics of today, we shall briefly describe them.

\* \* \*

The first is of only minor interest in itself. What is significant regarding it today is the extraordinary acuteness of the criticism which Malus levelled at it. By a curious historical coincidence Malus was exactly one hundred years ahead of his times in objecting to Cauchy’s reasoning in the precise manner in which he did. The Academy had proposed as its prize problem “To perfect in some essential point the theory of polyhedra,” and Lagrange had suggested this as a promising research for young Cauchy to undertake. In February, 1811, Cauchy submitted his first memoir on the theory of polyhedra. This answered negatively a question asked by Poinsot (1777-1859): is it possible that regular polyhedra other than those having 4, 6, 8, 12, or 20 faces exist? In the second part of this memoir Cauchy extended the formula of Euler, given in the school books on solid geometry, connecting the number of edges (E), faces (F), and vertices (V) of a polyhedron, E + 2 = F + V.

This work was printed. Legendre thought highly of it and encouraged Cauchy to continue, which Cauchy did in a second memoir (January, 1812). Legendre and Malus (1775-1812) were the referees. Legendre was enthusiastic and predicted great things for the young author. But Malus was more reserved.

Êtienne-Louis Malus was not a professional mathematician but an ex-officer of engineers in Napoleon’s campaigns in Germany and Egypt, who made himself famous by his accidental discovery of the polarization of light by reflexion. So possibly his objections struck young Cauchy as just the sort of captious criticisms to be expected from an obstinate physicist. In proving his most important theorems Cauchy had used the “indirect method” familiar to all beginners in geometry. It was to this method of proof that Malus objected.

In proving a proposition by the indirect method, a contradiction is deduced from the assumed falsity of the proposition; whence it follows, in Aristotelian logic, that the proposition is true. Cauchy could not meet the objection by supplying direct proofs, and Malus gave in—still unconvinced that Cauchy had proved anything. When we come to the conclusion of the whole story (in the last chapter) we shall see the same objection being raised in other connections by the intuitionists. If Malus failed to make Cauchy see the point in 1812, Malus was avenged by Brouwer in 1912 and thereafter when Brouwer succeeded in making some of Cauchy’s successors in mathematical analysis at least see that there is a point to be seen. Aristotelian logic, as Malus was trying to tell Cauchy, is not always a safe method of reasoning in mathematics.

Passing to the theory of substitutions, begun systematically by Cauchy, and elaborated by him in a long series of papers in the middle 1840’s, which developed into the theory of finite groups, we shall presently illustrate the underlying notions by a simple example. First, however, the leading properties of a group of operations may be described informally.

Operations will be denoted by capital letters, A, B, C, D, . . .; and the performance of two operations in succession, say A first, B second, will be indicated by juxtaposition thus, AB. Note that BA, by what has just been said, means that B is performed first, A second; so that AB and BA are not necessarily the same operation. For example, if A is the operation “add 10 to a given number,” and B is the operation “divide a given number by 10,” AB applied to x gives Images while BA gives Images or Images and the resulting fractions are unequal; hence AB and BA are distinct.

If the effects of two operations X, T are the same, X and T are said to be equal (or equivalent), and this is expressed by writing X = Y.

The next fundamental notion is that of associativity. If for every triple of operations, say U, V, W is any triple, in the set, (UV)W = U(VW), the set is said to satisfy the associative law. By (UV)W is meant that UV is performed first, then, on the result, W is performed; by U(VW) is meant that U is performed first, then, on the result of this VW is performed.

The last fundamental notion is that of an identical operation, or an identity: an operation I which leaves unchanged whatever it operates on is called an identity.

With these notions we can now state the simple postulates which define a group of operations.

A set of operations I, A, B, C, . . . , X, T, . . . is said to form a group if the postulates (1) – (4) are satisfied.

(1) There is a rule of combination applicable to any pair X, Y of operations[I](#I_23) in the set such that the result, denoted by XY, of combining X, Y, in this order, according to the rule of combination, is a uniquely determined operation in the set.

(2) For any three operations X, Y, Z in the set, the rule in (1) is associative, namely (XY)Z = X(YZ).

(3) There is a unique identity I in the set, such that, for every operation X in the set, IX = XI = X.

(4) If X is any operation in the set, there is in the set a unique operation, say X′, such that XX′ = I (it can be easily proved that X′X = i also).

These postulates contain redundancies deducible from other statements in (1) - (4), but in the form given the postulates are easier to grasp. To illustrate a group we shall take a very simple example relating to permutations (arrangements) of letters. This may seem trivial, but such permutation or substitution groups were found to be the long-sought clue to the algebraic solvability of equations.

There are precisely 6 orders in which the 3 letters a, b, c can be written, namely abc, acb, bca, bac, cab, cba. Take any one of these, say the first abc, as the initial order. By what permutations of the letters can we pass from this to the remaining 5 arrangements? To pass from abc to acb it is sufficient to interchange, or permute, b and c. To indicate the operation of permuting b and c, we write (be), which is read, “b into c, and c into b.” From abc to bca we pass by a into b, b into c, and c into a, which is written (abc). The order abc itself is obtained from abc by no change, namely a into a, b into b, c into c, which is the identity substitution and is denoted by I. Proceeding similarly with all 6 orders

abc, acb, bca, bac, cab, cba,

we get the corresponding substitutions,

I, (bc), (abc), (ab), (acb), (ac).

The “rule of combination” in the postulates is here as follows. Take any two of the substitutions, say (be) and (acb), and consider the effect of these applied successively in the order stated, namely (be) first and (acb) second: (be) carries b into c, then (acb) carries c into b. Thus b is left as it was. Take the next letter, c, in (be): by (be), c is carried into b, which, by (acb) is carried into a; thus c is carried into a. Continuing, we see what a is now carried into: (be) leaves a as it was, but (acb) carries a into c. Finally then the total effect of (be) followed by (acb) is seen to be (ca), which we indicate by writing (be)(acb) = (ca) = (ac).

In the same way it is easily verified that

(acb) (abc) = (abc) (acb) = I;

(abc)(ac) = (ab); (bc)(ac) = (acb),

and so on for all possible pairs. Thus postulate (1) is satisfied for these 6 substitutions, and it can be checked that (2), (3), (4) are also satisfied.

All this is summed up in the “multiplication table” of the group, which we shall write out, denoting the substitutions by the letters under them (to save space),

I, (be), (abc), (ab), (acb), (ac)

I, A, B, C, D, E.

In reading the table any letter, say C, is taken from the left-hand column, and any letter, say D, from the top row, and the entry, here A, where the corresponding row and column intersect is the result of CD. Thus CD = A, DC = E, EA = B, and so on.

As an example we may verify the associative law for (AB)C and A(BC), which should be equal. First, AB = C; hence (AB)C = CC = I. Again BC = A; hence A(BC) = AA = I. In the same way A(DB) = AI = A; (AD)B = EB = A; thus (AD)B = A(DB).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | A | B | C | D | E |
| I | I | A | B | C | D | E |
| A | A | I | C | B | E | D |
| B | B | E | D | A | I | C |
| C | C | D | E | I | A | B |
| D | D | C | I | E | B | A |
| E | E | B | A | D | C | I |

The total number of distinct operations in a group is called its order. Here 6 is the order of the group. By inspection of the table we pick out several subgroups, for example, which are of the respective orders 1, 2, 3. This illustrates one of the fundamental theorems proved by Cauchy: the order of any subgroup is a divisor of the order of the group.

|  |  |
| --- | --- |
|  | I |
| I | I |
|  | I | A |
| I | I | A |
| A | A | I |
|  | I | B | D |
| I | I | B | D |
| B | B | D | I |
| D | D | I | B |

The reader may find it amusing to try to construct groups of orders other than 6. For any given order the number of distinct groups (having different multiplication tables) is finite, but what this number may be for any given order (the general order n) is not known —nor likely to be in our lifetime. So at the very beginning of a theory which on its surface is as simple as dominoes we run into unsolved problems.

Having constructed the “multiplication table” of a group, we forget about its derivation from substitutions (if that happens to be the way the table was made), and regard the table as defining an abstract group; that is, the symbols I, A, B, . . . are given no interpretation beyond that implied by the rule of combination, as in CD = A, DC = E, etc. This abstract point of view is that now current. It was not Cauchy’s, but was introduced by Cayley in 1854. Nor were completely satisfactory sets of postulates for groups stated till the first decade of the twentieth century.

When the operations of a group are interpreted as substitutions, or as the rotations of a rigid body, or in any other department of mathematics to which groups are applicable, the interpretation is called a realization of the abstract group defined by the multiplication table. A given abstract group may have many diverse realizations. This is one of the reasons that groups are of fundamental importance in modern mathematics: one abstract, underlying structure (that summarized in the multiplication table) of one and the same group is the essence of several apparently unrelated theories, and by an intensive study of the properties of the abstract group, a knowledge of the theories in question and their mutual relationships is obtained by one investigation instead of several.

To give but one instance, the set of all rotations which twirl a regular icosahedron (twenty-sided regular solid) about its axes of symmetry, so that after any rotation of the set the volume of the solid occupies the same space as before, forms a group, and this group of rotations, when expressed abstractly, is the same group as that which appears, under permutations of the roots, when we attempt to solve the general equation of the fifth degree. Further, this same group turns up (to anticipate slightly) in the theory of elliptic functions. This suggests that although it is impossible to solve the general quintic algebraically, the equation may be—and in fact is—solvable in terms of the functions mentioned. Finally, all this can be pictured geometrically by describing the rotations of an icosahedron already mentioned. This beautiful unification was the work of Felix Klein (1849–1925) in his book on the icosahedron (1884).

Cauchy was one of the great pioneers in the theory of substitution groups. Since his day an immense amount of work has been done in the subject, and the theory itself has been vastly extended by the accession of infinite groups—groups having an infinity of operations which can be counted off 1, 2, 3, . . . , and further, to groups of continuous motions. In the latter an operation of the group shifts a body into another position by infinitesimal (arbitrarily small) displacements—not like the icosahedral group described above, where the rotations shift the whole body round by a finite amount. This is but one category of infinite groups (the terminology here is not exact, but is sufficient to bring out the point of importance—the distinction between discrete and continuous groups). Just as the theory of finite discrete groups is the structure underlying the theory of algebraic equations, so is the theory of infinite, continuous groups of great service in the theory of differential equations—those of the greatest importance in mathematical physics. So in playing with groups Cauchy was not idling.

To close this description of groups we may indicate how the groups of substitutions discussed by Cauchy have entered the modern theory of atomic structure. A substitution, say (xy), containing precisely two letters in its symbol, is called a transposition. It is easily proved that any substitution is a combination of transpositions. For example,

(abcdef) = (ab)(ac)(ad)(ae)(qf),


from which the rule for writing out any substitution in terms of transpositions is evident.

Now, it is an entirely reasonable hypothesis to assume that the electrons in an atom are identical, that is, one electron is indistinguishable from another. Hence, if in an atom two electrons are interchanged, the atom will remain unchanged. Suppose for simplicity that the atom contains precisely three electrons, say a, b, c. To the group of substitutions on a, b, c (the one whose multiplication table we gave) will correspond all interchanges of electrons leaving the atom invariant—as it was. From this to the spectral lines in the light emitted by an excited gas consisting of atoms may seem a long step, but it has been taken, and one school of experts in quantum mechanics finds a satisfactory background for the elucidation of spectra (and other phenomena associated with atomic structure) in the theory of substitution groups. Cauchy of course foresaw no such applications of the theory which he developed for its own fascinations, nor did he foresee its application to the outstanding riddle of algebraic equations. That triumph was reserved for a boy in his teens whom we shall meet later.


\* \* \*

By the age of twenty seven (in 1816) Cauchy had raised himself to the front rank of living mathematicians. His only serious rival was the reticent Gauss, twelve years older than himself. Cauchy’s memoir of 1814 on definite integrals with complex-number limits inaugurated his great career as the independent creator and unequalled developer of the theory of functions of a complex variable. For the technical terms we must refer to the chapter on Gauss—who had reached the fundamental theorem in 1811, three years before Cauchy. Cauchy’s luxuriantly detailed memoir on the subject was published only in 1827. The delay was due possibly to the length of the work—about 180 pages. Cauchy thought nothing of hurling massive works of from 80 to 300 pages at the Academy or the Polytechnique to be printed out of their stinted funds.

The following year (1815) Cauchy created a sensation by proving one of the great theorems which Fermat had bequeathed to a baffled posterity: every positive integer is a sum of three “triangles,” four “squares,” five “pentagons,” six “hexagons,” and so on, zero in each case being counted as a number of the kind concerned. A “triangle” is one of the numbers 0, 1, 3, 6, 10, 15, 21, . . . got by building up regular (equilateral) triangles out of dots,



“squares” are built up similarly,



where the “bordering” by which one square is obtained from its predecessor is evident. Similarly “pentagons” are regular pentagons built up by dots; and so on for “hexagons” and the rest. This was not easy to prove. In fact it had been too much for Euler, Lagrange, and Legendre. Gauss had early proved the case of “triangles.”

As if to show that he was not limited to first-rate work in pure mathematics Cauchy next captured the Grand Prize offered by the Academy in 1816 for a “theory of the propagation of waves on the surface of a heavy fluid of indefinite depth”—ocean waves are close enough to this type for mathematical treatment. This finally (when printed) ran to more than 300 pages. At the age of twenty seven Cauchy found himself being strongly “rushed” for membership in the Academy of Sciences—a most unusual honor for so young a man. The very first vacancy in the mathematical section would fall to him, he was assured on the quiet. So far as popularity is concerned this was the highwater mark of Cauchy’s career.

In 1816, then, Cauchy was ripe for election to the Academy. But there were no vacancies. Two of the seats however might soon be expected to be empty owing to the age of the incumbents: Monge was seventy, L. M. N. Carnot sixty three. Monge we have already met; Carnot was a precursor of Poncelet. Carnot held his seat in the Academy on account of his researches which restored and extended the synthetic geometry of Pascal and Desargues, and for his heroic attempt to put the calculus on a firm logical foundation. Outside of mathematics Carnot made an enviable name for himself in French history, being the genius who in 1793 organized fourteen armies to defeat the half million troops hurled against France by the united antidemocratic reactionaries of Europe. When Napoleon seized the power for himself in 1796, Carnot was banished for opposing the tyrant: “I am an irreconcilable enemy of all kings,” said Carnot. After the Russian campaign of 1812 Carnot offered his services as a soldier, but with one stipulation. He would fight for France, not for the French Empire of Napoleon.

In the reorganization of the Academy of Sciences during the political upheaval after Napoleon’s glorious “Hundred Days” following his escape from Elba, Carnot and Monge were expelled. Carnot’s successor took his seat without much being said, but when young Cauchy calmly sat down in Monge’s chair the storm broke. The expulsion of Monge was sheer political indecency, and whoever profited by it showed at least that he lacked the finer sensibilities. Cauchy of course was well within his rights and his conscience.

The hippopotamus is said to have a tender heart by those who have eaten that delicacy baked, so a thick skin is not necessarily a reliable index to what is inside a man. Worshipping the Bourbons as he did, and believing the dynasty to be the direct representatives of Heaven sent to govern France—even when Heaven sent an incompetent clown like Charles X—Cauchy was merely doing his loyal duty to Heaven and to France when he slipped into Monge’s chair. That he was sincere and not merely self-seeking will appear from his subsequent devotion to the sanctified Charles.

Honorable and important positions now came thick and fast to the greatest mathematician in France—still well under thirty. Since 1815 (when he was twenty six) Cauchy had been lecturing on analysis at the Polytechnique. He was now made Professor, and before long was appointed also at the Collège de France and the Sorbonne. Everything began coming his way. His mathematical activity was incredible; sometimes two full length papers would be laid before the Academy in the same week. In addition to his own research he drew up innumerable reports on the memoirs of others submitted to the Academy, and found time to emit an almost constant stream of short papers on practically all branches of mathematics, pure and applied. He became better known than Gauss to the mathematicians of Europe. Savants as well as students came to hear his beautifully clear expositions of the new theories he was developing, particularly in analysis and mathematical physics. His auditors included well-known mathematicians from Berlin, Madrid, and St. Petersburg.

In the midst of all this work Cauchy found time to do his courting. His fancy, Aloise de Bure, whom he married in 1818 and with whom he lived for nearly forty years, was the daughter of a cultured old family and, like himself, an ardent Catholic. They had two daughters, who were brought up as Cauchy had been.

\* \* \*

One great work of this period may be noted. Encouraged by Laplace and others, Cauchy in 1821 wrote up for publication the course of lectures on analysis he had been giving at the Polytechnique. This is the work which for long set the standard in rigor. Even today Cauchy’s definitions of limit and continuity, and much of what he wrote on the convergence of infinite series in this course of lectures, will be found in any carefully written book on the calculus. An extract from the preface will show what he had in mind and what he accomplished.

“I have sought to give to the methods [of analysis] all the rigor which is demanded in geometry, in such a way as never to refer to reasons drawn from the generality of algebra. [As it would be put today, the formalism of algebra.] Reasons of this kind, although commonly enough admitted, above all in the passage from convergent to divergent series, and from real quantities to imaginary, cannot be considered, it seems to me, as anything more than inductions which occasionally suggest the truth, but which agree but little with the boasted exactitude of mathematics. We must also observe that they tend to cause an indefinite validity to be attributed to algebraical formulas,[II](#II_13) while, in reality, the majority of these formulas subsist only under certain conditions, and for certain values of the quantities which they contain. By determining these conditions and values, and by fixing precisely the meaning of the notations I make use of, I shall dispel all uncertainty.”

Cauchy’s productivity was so prodigious that he had to found a sort of journal of his own, the Exercises de Mathématiques (1826-30), continued in a second series as Exercises d’Analyse Mathématique et de Physique, for the publication of his expository and original work in pure and applied mathematics. These works were eagerly bought and studied, and did much to reform mathematical taste before 1860.

One aspect of Cauchy’s terrific activity is rather amusing. In 1835 the Academy of Sciences began publishing its weekly bulletin (the Comptes rendus). Here was a virgin dumping ground for Cauchy, and he began swamping the new publication with notes and lengthy memoirs—sometimes more than one a week. Dismayed at the rapidly mounting bill for printing, the Academy passed a rule, in force today, prohibiting the publication of an article over four pages long. This cramped Cauchy’s luxuriant style, and his longer memoirs, including a great one of 300 pages on the theory of numbers, were published elsewhere.

\* \* \*

Happily married and as prolific in his research as a spawning salmon, Cauchy was ripe for the jester when the revolution of 1830 unseated his beloved Charles. Fate never enjoyed a heartier laugh than it did when it motioned Cauchy to rise from Monge’s chair in the Academy and follow his anointed King into exile. Cauchy could not refuse; he had sworn a solemn oath of allegiance to Charles, and to Cauchy an oath was an oath, even if sworn to a deaf donkey. To his credit, Cauchy, at the age of forty, gave up all his positions and went into voluntary exile.

He was not sorry to go. The bloodied streets of Paris had turned his sensitive stomach. He firmly believed that good King Charles was in no way responsible for the gory mess.

Leaving his family in Paris, but not resigning his seat in the Academy, Cauchy went first to Switzerland, where he sought distraction in scientific conferences and research. He never asked the slightest favor from Charles and did not even know that the exiled king was aware of his voluntary sacrifice for a matter of principle. Shortly a more enlightened Charles, Charles Albert, King of Sardinia, heard that the renowned Cauchy was out of a job and made one for him as Professor of Mathematical Physics at Turin. Cauchy was perfectly happy. He quickly learned Italian and delivered his lectures in that language.

Presently overwork and excitement made him ill, and to his regret (as he wrote to his wife) he was forced to abandon evening work for a time. A vacation in Italy, with a visit to the Pope for good measure, completely restored him, and he returned to Turin, eagerly anticipating a long life devoted to teaching and research. But presently the obtuse Charles × butted into the retiring mathematician’s life like a brainless goat and, in seeking to reward his loyal follower, did him a singular disservice. In 1833 Cauchy was entrusted with the education of Charles’ heir, the thirteen-year-old Duke of Bordeaux. The job of male nurse and elementary tutor was the last thing on earth that Cauchy desired. Nevertheless he dutifully reported to Charles at Prague and took up the cross of loyalty. The following year he was joined by his family.

The education of the heir to the Bourbons proved no sinecure. From early morning to late evening, with barely time out for meals, Cauchy was pestered by the royal brat. Not only the elementary lessons of an ordinary school course had to be hammered somehow or another into the pampered boy, but Cauchy was detailed to see that his charge did not fall down and skin his knees on his gambols in the park. Needless to say the major part of Cauchy’s instruction consisted in intimate talks on the peculiar brand of moral philosophy to which he was addicted; so perhaps it is as well that France finally decided not to take the Bourbons back to its heart, but to leave them and their innumerable descendants as prizes to be raffled off to the daughters of millionaires in the international marriage bureau.

In spite of almost constant attendance on his pupil Cauchy somehow managed to keep his mathematics going, dashing into his private quarters at odd moments to jot down a formula or scribble a hasty paragraph. The most impressive work of this period was the long memoir on the dispersion of light, in which Cauchy attempted to explain the phenomenon of dispersion (the separation of white light into colors owing to different refrangibilities of the colored lights composing the white) on the hypothesis that light is caused by the vibrations of an elastic solid. This work is of great interest in the history of physics, as it exemplified the tendency of the nineteenth century to try to account for physical phenomena in terms of mechanical models instead of merely constructing an abstract, mathematical theory to correlate observations. This was a departure from the prevailing practice of Newton and his successors—although there had been attempts to “explain” gravitation mechanically.

Today the tendency is in the opposite direction of a purely mathematical correlation and a complete abandonment of ethers, elastic solids, or other mechanical “explanations” more difficult to grasp than the thing explained. Physicists at present seem to have heeded Byron’s query, “Who will then explain the explanation?” The elastic solid theory had a long and brilliant success, and even today some of the formulas Cauchy derived from his false hypothesis are in use. But the theory itself was abandoned when, as not infrequently happens, refined experimental technique and unsuspected phenomena (anomalous dispersion in this case) failed to accord with the predictions of the theory.

Cauchy escaped from his pupil in 1838 (he was then almost fifty). Friends in Paris had been urging him for some time to return, and Cauchy seized the excuse of his parents’ golden wedding to bid adieu to Charles and all his entourage. By a special dispensation members of the Institut (of which the Academy of Sciences was, and is, a part) were not required to take an oath of allegiance to the Government, so Cauchy resumed his seat. His mathematical activity now became greater than ever. During the last nineteen years of his life he produced over 500 papers on all branches of mathematics, including mechanics, physics, and astronomy. Many of these works were long treatises.

His troubles were not yet over. When a vacancy occurred at the Collège de France Cauchy was unanimously elected to fill the place. But here there was no dispensation and before he could step into the position Cauchy would have to take the oath of allegiance. Believing the Government to be usurping the divine rights of his master, Cauchy stiffened his neck and refused to take the oath. Once more he was out of a job. But the Bureau des Longitudes could use a mathematician of his calibre. Again he was unanimously elected.

Then began an amusing tug of war between Baron Cauchy and the Bureau at one end of the rope and the unsanctified Government at the other. Conscious for once that it was making a fool of itself the Government let go and Cauchy was shot backwards into the Bureau without an oath. Defiance of the Government was grossly illegal, not to say treasonable, but Cauchy stuck to his job. His colleagues at the Bureau embarrassed the Government by politely ignoring its request to elect someone legally. For four years Cauchy turned his obstinate back on the Government and went on with his work.

To this period belong some of Cauchy’s most important contributions to mathematical astronomy. Leverrier had unwittingly started Cauchy off with his memoir of 1840 on Pallas. This was a lengthy work packed with numerical calculations which it would take any referee as long to check as it had taken the author to perform them in the first place. When the memoir was presented to the Academy the officers began looking about for someone willing to undertake the inhuman task of verifying the correctness of the conclusions. Cauchy volunteered. Instead of following Leverrier’s footsteps he quickly found shortcuts and invented new methods which enabled him to verify and extend the work in a remarkably short time.

The tussle with the Government reached its crisis in 1843 when Cauchy was fifty four. The Minister declined to be made a public laughing stock any longer and demanded that the Bureau hold r.n election to fill the position Cauchy refused to vacate. On the advice of his friends Cauchy laid his case before the people in an open letter. This letter is one of the finest things Cauchy ever wrote.

Whatever we may think of his quixotic championship of a cause which all but flyblown reactionaries knew had been well lost forever, we cannot help respecting Cauchy’s fearlessness in stating his own case, with dignity and without passion, and in fighting for the freedom of his conscience. It was the old fight for free thought in a guise that was not very familiar then but is common enough now.

In the time of Galileo, Cauchy no doubt would have gone to the stake to maintain the freedom of his beliefs; under Louis Philippe he denied the right of any government to exact an oath of allegiance which traversed his conscience, and he suffered for his courage. His stand earned him the respect even of his enemies, and brought the Government into contempt, even in the eyes of its supporters. Presently the stupidity of repression was brought home to the Government in a way it could understand—street fighting, riots, strikes, civil war, and an unanswerable order to get out and stay out. Louis Philippe and all his gang were ousted in 1848. One of the first acts of the Provisional Government was to abolish the oath of allegiance. With rare good sense the politicians realized that all such oaths are either unnecessary or worthless.

In 1852, when Napoleon III took charge, the oath was restored. But by this time Cauchy had won his battle. Word was quietly passed to him that he might resume his lectures without taking the oath. It was understood on both sides that no fuss was to be made. The Government asked no thanks for its liberality, nor did Cauchy tender any, but went on with his lectures as if nothing had happened. From then to the end of his life he was the chief glory of the Sorbonne.

In the interim between official instability and unofficial stability Cauchy had taken time out to splinter a lance in defence of the Jesuits. The trouble was the old one—the State educational authorities insisting that the Jesuit training incurred a divided allegiance, the Jesuits defending religious instruction as the only sound basis for any education. It was a fight up Cauchy’s own alley and he sailed into it with eloquent gusto. His defence of his friends was touching and sincere but unconvincing. Whenever Cauchy got off mathematics he substituted emotion for reason.

The Crimean War afforded Cauchy his last opportunity for getting himself disliked by his harder-headed colleagues. He became an enthusiastic propagandist for a singular enterprise known as Work of the Schools of the Orient. “Work” here is intended in the sense of a particular “good work.”

“It was necessary,” according to the sponsors of the Work in 1855, “to remedy the disorders of the past and at the same time impose a double check on Muscovite ambition and Mohammedan fanaticism: above all to prepare the regeneration of peoples brutalized by the Koran . . . .” In short the Crimean War had been the customary bayonet preparing the way for the Cross. Deeply impressed by the obvious necessity of replacing the brutalizing Koran by something more humane, Cauchy threw himself into the project, “completing and consolidating . . . the work of emancipation so admirably begun by the arms of France.”

The Jesuit Council, grateful for Cauchy’s expert help, gave him full credit for many of the details (including the collection of subscriptions) which were to accomplish “the moral regeneration of peoples enslaved to the law of the Koran, the triumph of the Gospel round the cradle and the sepulchre of Jesus Christ being the sole acceptable compensation for these billows of blood that have been shed” by the Christian French, English, Russians, Sardinians, and the Mohammedan Turks in the Crimean War.

It was good works of this character that caused some of Cauchy’s friends, out of sympathy with the pious spirit of the orthodox religion of the time, to call him a smug hypocrite. The epithet was wholly undeserved. Cauchy was one of the sincerest bigots that ever lived.

The net result of the Work was the particularly revolting massacre of May, 1860. Cauchy did not live to see his labors crowned.

\* \* \*

Reputations of great mathematicians are subject to the same vicissitudes as those of other great men. For long after his death—and even today—Cauchy was severely criticized for overproduction and hasty composition. His total output is 789 papers (many of them very extensive works) filling twenty four large quarto volumes. Criticism of this sort always seems rather beside the point if a man has put out a mass of first rate work in addition to some that is not of high quality, and is usually indulged in by men who themselves have done comparatively little, and that little not of the highest order of originality. Cauchy’s part in modern mathematics is somewhere not far from the center of the stage. This is now almost universally admitted, if grudgingly in some quarters. Since his death, especially in recent decades, Cauchy’s reputation as a mathematician has risen steadily. The methods he introduced, his whole program inaugurating the first period of modern rigor, and his almost unequalled inventiveness have made a mark on mathematics that is, so far as we can now see, destined to be visible for many years to come.

One apparently unimportant detail out of all the mass of new things Cauchy did may be mentioned as an illustration of his prophetic originality. Instead of using the “imaginary” Images Cauchy proposed to accomplish all that complex numbers do in mathematics by operating with congruences to the modulus i2 + 1. This was done in 1847. The paper—a short one—attracted but little attention. Yet it is the germ of something—Kronecker’s program—that is on its way to revolutionizing some of the fundamental concepts of mathematics. This matter will reappear frequently in later chapters, so we may pass it here with this allusion.

In social contacts Cauchy was extremely polite, not to say oily on occasion as when, for example, he was soliciting subscriptions for one of his jousts. His habits were temperate and in all things except mathematics and religion he was moderate. On the last he lacked ordinary common sense. Everyone who came near him was a prospect for conversion. When William Thomson (Lord Kelvin) as a young man of twenty one called on Cauchy to discuss mathematics, Cauchy spent the time trying to convert his visitor—then a staunch adherent of the Scottish Free Church—to Catholicism.

Cauchy had his share of rows over priority in which his enemies accused him of greed and unfair play. His last year was marred by one such dispute wherein it would seem that Cauchy had no case. But with his usual stubbornness where a matter of principle was involved he braved the outcry and stuck to his point with invincible sweetness and pertinacity.

Another peculiarity added to Cauchy’s unpopularity with his scientific colleagues. In scientific academies and societies a man is supposed to base his vote for a candidate only on the candidate’s scientific merits; any other procedure is considered bad ethics. Whether rightly or wrongly Cauchy was accused of voting in accordance with his religious and political views. His last years were embittered by what he considered a lack of understanding among his colleagues on this and similar foibles. Neither side could get the point of view of the other.

Cauchy died rather unexpectedly in his sixty eighth year on May 23, 1857. Hoping to benefit a bronchial trouble, he retired to the country to recuperate, only to be smitten with a fever which proved fatal. A few hours before his death he was talking animatedly with the Archbishop of Paris of the charitable works he had in view—charity was one of Cauchy’s lifelong interests. His last words were addressed to the Archbishop: “Men pass away but their deeds abide.”

[I](#I_22). The operations in a pair may be the same, thus X, X.

[II](#II_12). For example, Images to infinity, obtained by dividing 1 by 1—x, is nonsense if x is a positive number equal to or greater than 1.

# CHAPTER SIXTEEN

The Copernicus of Geometry

LOBATCHEWSKY

Lobatchewsky’s theory was incomprehensible to his contemporaries, appearing as it did to contradict an axiom whose necessity is based only on a prejudice sanctified by thousands of years.—THE EDITORS OF LOBATCHEWSKY’S WORKS

GRANTING THAT THE COMMONLY ACCEPTED estimate of the importance of what Copernicus did is correct, we shall have to admit that it is either the highest praise or the severest condemnation humanly possible to call another man the “Copernicus” of anything. When we understand what Lobatchewsky did in the creation of non-Euclidean geometry, and consider its significance for all human thought, of which mathematics is only a small if important part, we shall probably agree that Clifford (1845-1879), himself a great geometer and far more than a “mere mathematician,” was not overpraising his hero when he called Lobatchewsky “The Copernicus of Geometry.”

Nikolas Ivanovitch Lobatchewsky, the second son of a minor government official, was born on November 2, 1793 in the district of Makarief, government of Nijni Novgorod, Russia. The father died when Nikolas was seven, leaving his widow, Praskovia Ivanovna, the care of three young sons. As the father’s salary had barely sufficed to keep his family going while he was alive the widow found herself in extreme poverty. She moved to Kazan, where she prepared her boys for school as best she could, and had the satisfaction of seeing them accepted, one after the other, as free scholars at the Gymnasium. Nikolas was admitted in 1802 at the age of eight. His progress was phenomenally rapid in both mathematics and the classics. At the age of fourteen he was ready for the university. In 1807 he entered the University of Kazan (founded in 1805), where he was to spend the next forty years of his life as student, assistant professor, professor, and finally rector.

Hoping to make Kazan ultimately the equal of any university in Europe, the authorities had imported several distinguished professors from Germany. Among these was the astronomer Littrow, who later became director of the Observatory at Vienna, whom Abel mentioned as one of his excuses for seeing something of “the south.” The German professors quickly recognized Lobatchewsky’s genius and gave him every encouragement.

In 1811, at the age of eighteen, Lobatchewsky obtained his master’s degree after a short tussle with the authorities, whose ire he had incurred through his youthful exuberance. His German friends on the faculty took his part and he got his degree with distinction. At this time his elder brother Alexis was in charge of the elementary mathematical courses for the training of minor government officials, and when Alexis presently took a sick-leave, Nikolas stepped into his place as substitute. Two years later, at the age of twenty one, Lobatchewsky received a probationary appointment as “Extraordinary Professor” or, as we should say in America, Assistant Professor.

\* \* \*

Lobatchewsky’s promotion to an ordinary professorship came in 1816 at the unusually early age of twenty three. His duties were heavy. In addition to his mathematical work he was charged with courses in astronomy and physics, the former to substitute for a colleague on leave. The fine balance with which he carried his heavy load made him a conspicuous candidate for yet more work, on the theory that a man who can do much is capable of doing more, and presently Lobatchewsky found himself University Librarian and curator of the chaotically disordered University Museum.

Students are often an unruly lot before life teaches them that generosity of spirit does not pay in the cut-throat business of earning a living. Among Lobatchewsky’s innumerable duties from 1819 till the death of the Czar Alexander in 1825 was that of supervisor of all the students in Kazan, from the elementary schools to the men taking post-graduate courses in the University. The supervision was primarily over the political opinions of his charges. The difficulties of such a thankless job can easily be imagined. That Lobatchewsky contrived to send in his reports day after day and year after year to his suspicious superiors without once being called on the carpet for laxity in espionage, and without losing the sincere respect and affection of all the students, says more for his administrative ability than do all the gaudy orders and medals which a grateful Government showered on him and with which he delighted to adorn himself on state occasions.

The collections in the University Museum to all appearance had been tossed in with a pitchfork. A similar disorder made the extensive library practically unusable. Lobatchewsky was commanded to clean up these messes. In recognition of his signal services the authorities promoted him to the deanship of the Faculty of Mathematics and Physics, but omitted to appropriate any funds for hiring assistance in straightening out the library and the museum. Lobatchewsky did the work with his own hands, cataloguing, dusting and casing, or wielding a mop as the occasion demanded.

With the death of Alexander in 1825 things took a turn for the better. The particular official responsible for the malicious persecution of the University of Kazan was kicked out as being too corrupt for even a government post, and his successor appointed a professional curator to relieve Lobatchewsky of his endless tasks of cataloguing books, dusting mineral specimens, and deverminizing stuffed birds. Needing political and moral support for his work in the University, the new curator did some high politics on his own account and secured the appointment in 1827 of Lobatchewsky as Rector. The mathematician was now head of the University, but the new position was no sinecure. Under his able direction the entire staff was reorganized, better men were brought in, instruction was liberalized in spite of official obstruction, the library was built up to a higher standard of scientific sufficiency, a mechanical workshop was organized for making the scientific instruments required in research and instruction, an observatory was founded and equipped—a pet project of the energetic Rector’s—and the vast mineralogical collection, representative of the whole of Russia, was put in order and constantly enriched.

Even the new dignity of his rectorship did not deter Lobatchewsky from manual labor in the library and museum when he felt that his help was necessary. The University was his life and he loved it. On the slightest provocation he would take off his collar and coat and go to work. Once a distinguished foreigner, taking the coatless Rector for a janitor or workman, asked to be shown through the libraries and museum collections. Lobatchewsky showed him the choicest treasures, explaining as he exhibited. The visitor was charmed and greatly impressed by the superior intelligence and courtesy of this obliging Russian worker. On parting from his guide he tendered a handsome tip. Lobatchewsky, to the foreigner’s bewilderment, froze up in a cold rage and indignantly spurned the proffered coin. Thinking it but just one more eccentricity of the high-minded Russian janitor, the visitor bowed and pocketed his money. That evening he and Lobatchewsky met at the Governor’s dinner table, where apologies were offered and accepted on both sides.

Lobatchewsky was a strong believer in the philosophy that in order to get a thing done to your own liking you must either do it yourself or understand enough about its execution to be able to criticize the work of another intelligently and constructively. As has been said, the University was his life. When the Government decided to modernize the buildings and add new ones, Lobatchewsky made it his business to see that the work was done properly and the appropriation not squandered. To fit himself for this task he learned architecture. So practical was his mastery of the subject that the buildings were not only handsome and suited for their purposes but, what must be almost unique in the history of governmental building, were constructed for less money than had been appropriated. Some years later (in 1842) a disastrous fire destroyed half Kazan and took with it Lobatchewsky’s finest buildings, including the barely completed observatory—the pride of his heart. But due to his energetic cool-headedness the instruments and the library were saved. After the fire he set to work immediately to rebuild. Two years later not a trace of the disaster remained.

We recall that 1842, the year of the fire, was also the year in which, thanks to the good offices of Gauss, Lobatchewsky was elected a foreign correspondent of the Royal Society of Göttingen for his creation of non-Euclidean geometry. Although it seems incredible that any man so excessively burdened with teaching and administration as Lobatchewsky was, could find the time to do even one piece of mediocre scientific work, he had actually, somehow or another, made the opportunity to create one of the great masterpieces of all mathematics and a landmark in human thought. He had worked at it off and on for twenty years or more. His first public communication on the subject, to the Physical-Mathematical Society of Kazan, was made in 1826. He might have been speaking in the middle of the Sahara Desert for all the echo he got. Gauss did not hear of the work till about 1840.

Another episode in Lobatchewsky’s busy life shows that it was not only in mathematics that he was far ahead of his time. The Russia of 1830 was probably no more sanitary than that of a century later, and it may be assumed that the same disregard of personal hygiene which filled the German soldiers in the World War with an amazed disgust for their unfortunate Russian prisoners, and-which today causes the industrious proletariat to use the public parks and playgrounds of Moscow as vast and convenient latrines, distinguished the luckless inhabitants of Kazan in Lobatchewsky’s day when the cholera epidemic found them richly prepared for a prolonged visitation. The germ theory of disease was still in the future in 1830, although progressive minds had long suspected that filthy habits had more to do with the scourge of the pestilence than the anger of the Lord.

On the arrival of the cholera in Kazan the priests did what they could for their smitten people, herding them into the churches for united supplication, absolving the dying and burying the dead, but never once suggesting that a shovel might be useful for any purpose other than digging graves. Realizing that the situation in the town was hopeless, Lobatchewsky induced his faculty to bring their families to the University and prevailed upon—practically ordered—some of the students to join him in a rational, human fight against the cholera. The windows were kept closed, strict sanitary regulations were enforced, and only the most necessary forays for replenishing the food supply were permitted. Of the 660 men, women and children thus sanely protected, only sixteen died, a mortality of less than 2.5 per cent. Compared to the losses under the traditional remedies practised in the town this was negligible.

It might be imagined that after all his distinguished services to the state and his European recognition as a mathematician, Lobatchewsky would be in line for substantial honors from his Government. To imagine anything of the kind would not only be extremely naïve but would also traverse the scriptural injunction “Put not your trust in princes.” As a reward for all his sacrifices and his unswerving loyalty to the best in Russia, Lobatchewsky was brusquely relieved in 1846 of his Professorship and his Rectorship of the university. No explanation of this singular and unmerited double insult was made public. Lobatchewsky was in his fifty fourth year, vigorous of body and mind as ever, and more eager than he had ever been to continue with his mathematical researches. His colleagues to a man protested against the outrage, jeopardizing their own security, but were curtly informed that they as mere professors were constitutionally incapable of comprehending the higher mysteries of the science of government.


The ill-disguised disgrace broke Lobatchewsky. He was still permitted to retain his study at the University. But when his successor, hand-picked by the Government to discipline the disaffected faculty, arrived in 1847 to take up his ungracious task, Lobatchewsky abandoned all hope of ever being anybody ag£Ín in the University which owed its intellectual eminence almost entirely to his efforts, and he appeared thereafter only occasionally to assist at examinations. Although his eyesight was failing rapidly he was still capable of intense mathematical thinking.

He still loved the University. His health broke when his son died, but he lingered on, hoping that he might still be of some use. In 1855 the University celebrated its semicentennial anniversary. To do honor to the occasion, Lobatchewsky attended the exercises in person to present a copy of his Pangeometry, the completed work of his scientific life. This work (in French and Russian) was not written by his own hand, but was dictated, as Lobatchewsky was now blind. A few months later he died, on February 24, 1856, at the age of sixty two.

\* \* \*


To see what Lobatchewsky did we must first glance at Euclid’s outstanding achievement. The name Euclid until quite recently was practically synonymous with elementary school geometry. Of the man himself very little is known beyond his doubtful dates, 330-275. B.C. In addition to a systematic account of elementary geometry his Elements contain all that was known in his time of the theory of numbers. Geometrical teaching was dominated by Euclid for over 2200 years. His part in the Elements appears to have been principally that of a coordinator and logical arranger of the scattered results of his predecessors and contemporaries, and his aim was to give a connected, reasoned account of elementary geometry such that every statement in the whole long book could be referred back to the postulates. Euclid did not attain this ideal or anything even distantly approaching it, although it was assumed for centuries that he had.

Euclid’s title to immortality is based on something quite other than the supposed logical perfection which is still sometimes erroneously ascribed to him. This is his recognition that the fifth of his postulates (his Axiom XI) is a pure assumption. The fifth postulate can be stated in many equivalent forms, each of which is deducible from any one of the others by means of the remaining postulates of Euclid’s geometry. Possibly the simplest of these equivalent statements is the following: Given any straight line l and a point P not on l, then in the plane determined by l and P it is possible to draw precisely one straight line V through P such that V never meets l no matter how far l′ and l are extended (in either direction). Merely as a nominal definition we say that two straight lines lying in one plane which never meet are parallel. Thus the fifth postulate of Euclid asserts that through P there is precisely one straight line parallel to /. Euclid’s penetrating insight into the nature of geometry convinced him that this postulate had not, in his time, been deduced from the others, although there had been many attempts to prove the postulate. Being unable to deduce the postulate himself from his other assumptions, and wishing to use it in the proofs of many of his theorems, Euclid honestly set it out with his other postulates.



There are one or two simple matters to be disposed of before we come to Lobatchewsky’s Copernican part in the extension of geometry. We have alluded to “equivalents” of the parallel postulate. One of these, “the hypothesis of the right angle,” as it is called, will suggest two possibilities, neither equivalent to Euclid’s assumption, one of which introduces Lobatchewsky’s geometry, the other, Riemann’s.

Consider a figure AXTB which “looks like” a rectangle, consisting of four straight lines AX, XT, TB, BA, in which BA (or AB)is the base, AX and TB (or BT) are drawn equal and perpendicular to AB, and on the same side of AB. The essential things to be remembered about this figure are that each of the angles XA B, TBA (at the base) is a right angle, and that the sides AX, BY are equal in length. Without using the parallel postulate, it can be proved that the angles AXT, BTX, are equal, but, without using this postulate, it is impossible to prove that AXT, BTX are right angles, although they look it. If we assume the parallel postulate we can prove that AXT, BTX are right angles and, conversely, if we assume that AXT, BTX are right angles, we can prove the parallel postulate. Thus the assumption that AXT, BTX are right angles is equivalent to the parallel postulate. This assumption is today called the hypothesis of the right angle (since both angles are right angles the singular instead of the plural “angles” is used).




It is known that the hypothesis of the right angle leads to a consistent, practically useful geometry, in fact to Euclid’s geometry refurbished to meet modern standards of logical rigor. But the figure suggests two other possibilities: each of the equal angles AXY, BYX is less than a right angle—the hypothesis of the acute angle; each of the equal angles AXY, BYX is greater than a right angle—the hypothesis of the obtuse angle. Since any angle can satisfy one, and only one, of the requirements that it be equal to, less than, or greater than a right angle, the three hypotheses—of the right angle, acute angle, and obtuse angle respectively—exhaust the possibilities.

Common experience predisposes us in favor of the first hypothesis. To see that each of the others is not as unreasonable as might at first appear we shall consider something closer to actual human experience than the highly idealized “plane” in which Euclid imagined his figures drawn. But first we observe that neither the hypothesis of the acute angle nor that of the obtuse angle will enable us to prove Euclid’s parallel postulate, because, as has been stated above, Euclid’s postulate is equivalent to the hypothesis of the right angle (in the sense of interdeducibility; the hypothesis of the right angle is both necessary and sufficient for the deduction of the parallel postulate). Hence if we succeed in constructing geometries on either of the two new hypotheses, we shall not find in them parallels in Euclid’s sense.

To make the other hypotheses less unreasonable than they may seem at first sight, suppose the Earth were a perfect sphere (without irregularities due to mountains, etc.). A plane drawn through the center of this ideal Earth cuts the surface in a great circle. Suppose we wish to go from one point A to another B on the surface of the Earth, keeping always on the surface in passing from A to B, and suppose further that we wish to make the journey by the shortest way possible. This is the problem of “great circle sailing.” Imagine a plane passed through A, B, and the center of the Earth (there is one, and only one, such plane). This plane cuts the surface in a great circle. To make our shortest journey we go from A to B along the shorter of the two arcs of this great circle joining them. If A, B happen to lie at the extremities of a diameter, we may go by either arc.

The preceding example introduces an important definition, that of a geodesic on a surface, which will now be explained. It has just been seen that the shortest distance joining two points on a sphere, the distance itself being measured on the surface, is an arc of the great circle joining them. We have also seen that the longest distance joining the two points is the other arc of the same great circle, except in the case when the points are ends of a diameter, when shortest and longest are equal. In the chapter on Fermat “greatest” and “least” were subsumed under the common name “extreme,” or “extremum.” We recall now one usual definition of a straight-line segment joining two points in a plane—“the shortest distance between two points.” Transferring this to the sphere, we say that to straight line in the plane corresponds great circle on the sphere. Since the Greek word for the Earth is the first syllable ge Images of geodesic we call all extrema joining any two points on any surface the geodesics of that surface. Thus in a plane the geodesics are Euclid’s straight lines; on a sphere they are great circles. A geodesic can be visualized as the position taken by a string stretched as tight as possible between two points on a surface.


Now, in navigation at least, an ocean is not thought of as a flat surface (Euclidean plane) if even moderate distances are concerned; it is taken for what it very approximately is, namely a part of the surface of a sphere, and the geometry of great circle sailing is not Euclid’s. Thus Euclid’s is not the only geometry of human utility. On the plane two geodesics intersect in exactly one point unless they are parallel, when they do not intersect (in Euclidean geometry); but on the sphere any two geodesics always intersect in precisely two points. Again, on a plane, no two geodesics can enclose a space—as Euclid assumed in one of the postulates for his geometry; on a sphere, any two geodesics always enclose a space.



Imagine now the equator on the sphere and two geodesics drawn through the north pole perpendicular to the equator. In the northern hemisphere this gives a triangle with curved sides, two of which are equal. Each side of this triangle is an arc of a geodesic. Draw any other geodesic cutting the two equal sides so that the intercepted parts between the equator and the cutting line are equal. We now have, on the sphere, the four-sided figure corresponding to the AXTB we had a few moments ago in the plane. The two angles at the base of this figure are right angles and the corresponding sides are equal, as before, but each of the equal angles at X, T is now greater than a right angle. So, in the highly practical geometry of great circle sailing, which is closer to real human experience than the idealized diagrams of elementary geometry ever get, it is not Euclid’s postulate which is true—or its equivalent in the hypothesis of the right angle—but the geometry which follows from the hypothesis of the obtuse angle.




In a similar manner, inspecting a less familiar surface, we can make reasonable the hypothesis of the acute angle. The surface looks like two infinitely long trumpets soldered together at their largest ends. To describe it more accurately we must introduce the plane curve called the tractrix, which is generated as follows. Let two lines XOX′ TOT’ be drawn in a horizontal plane intersecting at right angles in O, as in Cartesian geometry. Imagine an inextensible fiber lying along TOT’, to one end of which is attached a small heavy pellet; the other end of the fiber is at O. Pull this end out along the line OX.



As the pellet follows, it traces out one half of the tractrix; the other half is traced out by drawing the end of the fiber along OX’, and of course is merely the reflection or image in OT of the first half. The drawing out is supposed to continue indefinitely—“to infinity”—in each instance. Now imagine the tractrix to be revolved about the line XOX’. The double-trumpet surface is generated; for reasons we need not go into (it has constant negative curvature) it is called a. pseudosphere. If on this surface we draw the four-sided figure with two equal sides and two right angles as before, using geodesics, we find that the hypothesis of the acute angle is realized.

Thus the hypotheses of the right angle, the obtuse angle, and the acute angle respectively are true on a Euclidean plane, a sphere, and a pseudosphere respectively, and in all cases “straight lines” are geodesics or extrema. Euclidean geometry is a limiting, or degenerate, case of geometry on a sphere, being attained when the radius of the sphere becomes infinite.

Instead of constructing a geometry to fit the Earth as human beings now know it, Euclid apparently proceeded on the assumption that the Earth is flat. If Euclid did not, his predecessors did, and by the time the theory of “space,” or geometry, reached him the bald assumptions which he embodied in his postulates had already taken on the aspect of hoary and immutable necessary truths, revealed to mankind by a higher intelligence as the veritable essence of all material things. It took over two thousand years to knock the eternal truth out of geometry, and Lobatchewsky did it.



To use Einstein’s phrase, Lobatchewsky challenged an axiom. Anyone who challenges an “accepted truth” that has seemed necessary or reasonable to the great majority of sane men for 2000 years or more takes his scientific reputation, if not his life, in his hands. Einstein himself challenged the axiom that two events can happen in different places at the same time, and by analyzing this hoary assumption was led to the invention of the special theory of relativity. Lobatchewsky challenged the assumption that Euclid’s parallel postulate or, what is equivalent, the hypothesis of the right angle, is necessary to a consistent geometry, and he backed his challenge by producing a system of geometry based on the hypothesis of the acute angle in which there is not one parallel through a fixed point to a given straight line but two. Neither of Lobatchewsky’s parallels meets the line to which both are parallel, nor does any straight line drawn through the fixed point and lying within the angle formed by the two parallels. This apparently bizarre situation is “realized” by the geodesics on a pseudosphere.

For any everyday purpose (measurements of distances, etc.), the differences between the geometries of Euclid and Lobatchewsky are too small to count, but this is not the point of importance: each is self-consistent and each is adequate for human experience. Lobatchewsky abolished the necessary “truth” of Euclidean geometry. His geometry was but the first of several constructed by his successors. Some of these substitutes for Euclid’s geometry—for instance the Riemannian geometry of general relativity—are today at least as important in the still living and growing parts of physical science as Euclid’s was, and is, in the comparatively static and classical parts. For some purposes Euclid’s geometry is best or at least sufficient, for others it is inadequate and a non-Euclidean geometry is demanded.

Euclid in some sense was believed for 2200 years to have discovered an absolute truth or a necessary mode of human perception in his system of geometry. Lobatchewsky’s creation was a pragmatic demonstration of the error of this belief. The boldness of his challenge and its successful outcome have inspired mathematicians and scientists in general to challenge other “axioms” or accepted “truths,” for example the “law” of causality, which, for centuries, have seemed as necessary to straight thinking as Euclid’s postulate appeared till Lobatchewsky discarded it.

The full impact of the Lobatchewskian method of challenging axioms has probably yet to be felt. It is no exaggeration to call Lobatchewsky the Copernicus of Geometry, for geometry is only a part of the vaster domain which he renovated; it might even be just to designate him as a Copernicus of all thought.

# CHAPTER SEVENTEEN

Genius and Poverty

ABEL

I have finished a monument more lasting than bronze and loftier than the pyramids reared by kings, that neither corroding rain nor the uncontrolled north wind can dash apart, nor the countless succession of years and the flight of ages. I shall not wholly die; that greater part of me shall escape Death and ever shall I grow, still fresh in the praise of posterity.—HORACE (Odes, 3, xxx)

AN ASTROLOGER IN THE YEAR 1801 might have read in the stars that a new galaxy of mathematical genius was about to blaze forth inaugurating the greatest century of mathematical history. In all that galaxy of talent there was no brighter star than Niels Henrik Abel, the man of whom Hermite said, “He has left mathematicians something to keep them busy for five hundred years.”

Abel’s father was the pastor of the little village of Findö, in the diocese of Kristiansand, Norway, where his second son, Niels Henrik, was born on August 5, 1802. On the father’s side several ancestors had been prominent in the work of the church and all, including Abel’s father, were men of culture. Anne Marie Simonsen, Abel’s mother, was chiefly remarkable for her great beauty, love of pleasure, and general flightiness—quite an exciting combination for a pastor’s helpmeet. From her Abel inherited his striking good looks and a very human desire to get something more than everlasting hard work out of life, a desire he was seldom able to gratify.

The pastor was blessed with seven children in all at a time when Norway was desperately poor as the result of wars with England and Sweden, to say nothing of a famine thrown in for good measure between wars. Nevertheless the family was a happy one. In spite of pinching poverty and occasional empty stomachs they kept their chins up. There is a charming picture of Abel after his mathematical genius had seized him sitting by the fireside with the others chattering and laughing in the room while he researched with one eye on his mathematics and the other on his brothers and sisters. The noise never distracted him and he joined in the badinage as he wrote.

Like several of the first-rank mathematicians Abel discovered his talent early. A brutal schoolmaster unwittingly threw opportunity Abel’s way. Education in the first decades of the nineteenth century was virile, at least in Norway. Corporal punishment, as the simplest method of toughening the pupils’ characters and gratifying the sadistic inclinations of the masterful pedagogues, was generously administered for every trivial offense. Abel was not awakened through his own skin, as Newton is said to have been by that thundering kick donated by a playmate, but by the sacrifice of a fellow student who had been flogged so unmercifully that he died. This was a bit too thick even for the rugged schoolboard and they deprived the teacher of his job. A competent but by no means brilliant mathematician filled the vacancy, Bernt Michael Holmboë (1795-1850), who was later to edit the first edition of Abel’s collected works in 1839.

Abel at the time was about fifteen. Up till now he had shown no marked talent for anything except taking his troubles with a sense of humor. Under the kindly, enlightened Holmboë’s teaching Abel suddenly discovered what he was. At sixteen he began reading privately and thoroughly digesting the great works of his predecessors, including some of those of Newton, Euler, and Lagrange. Thereafter real mathematics was not only his serious occupation but his fascinating delight. Asked some years later how he had managed to forge ahead so rapidly to the front rank he replied, “By studying the masters, not their pupils”—a prescription some popular writers of textbooks might do well to mention in their prefaces as an antidote to the poisonous mediocrity of their uninspired pedagogics.

Holmboë and Abel soon became close friends. Although the teacher was himself no creative mathematician he knew and appreciated the masterpieces of mathematics, and under his eager suggestions Abel was soon mastering the toughest of the classics, including the Disquisitiones Arithmeticae of Gauss.

Today it is a commonplace that many fine things the old masters thought they had proved were not really proved at all. Particularly is this true of some of Euler’s work on infinite series and some of Lagrange’s on analysis. Abel’s keen mind was one of the first to detect the gaps in his predecessors’ reasoning, and he resolved to devote a fair share of his lifework to caulking the cracks and making the reasoning watertight. One of his classics in this direction is the first proof of the general binomial theorem, special cases of which had been stated by Newton and Euler. It is not easy to give a sound proof in the general case, so perhaps it is not astonishing to find alleged proofs still displayed in the schoolbooks as if Abel had never lived. This proof however was only a detail in Abel’s vaster program of cleaning up the theory and application of infinite series.

Abel’s father died in 1820 at the early age of forty eight. At the time Abel was eighteen. The care of his mother and six children fell on his shoulders. Confident of himself Abel assumed his sudden responsibilities cheerfully. Abel was a genial and optimistic soul. With no more than strict justice he foresaw himself as an honored and moderately prosperous mathematician in a university chair. Then he could provide for the lot of them in reasonable security. In the meantime he took private pupils and did what he could. In passing it may be noted that Abel was a very successful teacher. Had he been footloose poverty would never have bothered him. He could have earned enough for his own modest needs, somehow or other, at any time. But with seven on his back he had no chance. He never complained, but took it all in his stride as part of the day’s work and kept at his mathematical researches in every spare moment.

Convinced that he had one of the greatest mathematicians of all time on his hands, Holmboë did what he could by getting subsidies for the young man and digging down generously into his own none too deep pocket. But the country was poor to the point of starvation and not nearly enough could be done. In those years of privation and incessant work Abel immortalized himself and sowed the seeds of the disease which was to kill him before he had half done his work.

\* \* \*

Abel’s first ambitious venture was an attack on the general equation of the fifth degree (the “quintic”). All of his great predecessors in algebra had exhausted their efforts to produce a solution, without success. We can easily imagine Abel’s exultation when he mistakenly imagined he had succeeded. Through Holmboë the supposed solution was sent to the most learned mathematical scholar of the time in Denmark who, fortunately for Abel, asked for further particulars without committing himself to an opinion on the correctness of the solution. Abel in the meantime had found the flaw in his reasoning. The supposed solution was of course no solution at all. This failure gave him a most salutary jolt; it jarred him onto the right track and caused him to doubt whether an algebraic solution was possible. He proved the impossibility. At the time he was about nineteen. But he had been anticipated, at least in part, in the whole project.

As this question of the general quintic played a rôle in algebra similar to that of a crucial experiment to decide the fate of an entire scientific theory, it is worth a moment’s attention. We shall quote presently a few things Abel himself says.

The nature of the problem is easily described. In early school algebra we learn to solve the general equations of the first and second degrees in the unknown x, say

ax + b = 0, ax2 + bx + c = 0,

and a little later those of the third and fourth degrees, say

ax3 + bx2 + cx + d = 0, ax4 + bx3 + cx2 + dx + e = 0.

That is, we produce finite (closed) formulas for each of these general equations of the first four degrees, expressing the unknown x in terms of the given coefficients a, b, c, d, e. A solution such as any one of these four which can be obtained by only a finite number of additions, multiplications, subtractions, divisions, and extractions of roots, all these operations being performed on the given coefficients, is called algebraic. The important qualification in this definition of an algebraic solution is “finite”; there is no difficulty in describing solutions for any algebraic equation which contain no extractions of roots at all, but which do imply an infinity of the other operations named.

After this success with algebraic equations of the first four degrees, algebraists struggled for nearly three centuries to produce a similar algebraic solution for the general quintic

ax5 + bx4 + cx3 + dx2 + ex + f = 0.

They failed. It is here that Abel enters.

The following extracts are given partly to show how a great inventive mathematician thought and partly for their intrinsic interest. They are from Abel’s memoir On the algebraic resolution of equations.

“One of the most interesting problems of algebra is that of the algebraic solution of equations. Thus we find that nearly all mathematicians of distinguished rank have treated this subject. We arrive without difficulty at the general expression of the roots of equations of the first four degrees. A uniform method for solving these equations was discovered and it was believed to be applicable to an equation of any degree; but in spite of all the efforts of Lagrange and other distinguished mathematicians the proposed end was not reached. That led to the presumption that the solution of general equations was impossible algebraically; but this is what could not be decided, since the method followed could lead to decisive conclusions only in the case where the equations were solvable. In effect they proposed to solve equations without knowing whether it was possible. In this way one might indeed arrive at a solution, although that was by no means certain; but if by ill luck the solution was impossible, one might seek it for an eternity, without finding it. To arrive infallibly at something in this matter, we must therefore follow another road. We can give the problem such a form that it shall always be possible to solve it, as we can always do with any problem.[I](#I_25) Instead of asking for a relation of which it is not known whether it exists or not, we must ask whether such a relation is indeed possible. . . . When a problem is posed in this way, the very statement contains the germ of the solution and indicates what road must be taken; and I believe there will be few instances where we shall fail to arrive at propositions of more or less importance, even when the complication of the calculations precludes a complete answer to the problem.”

He goes on to say that this, the true scientific method to be followed, has been but little used owing to the extreme complication of the calculations (algebraic) which it entails; “but,” he adds, “in many instances this complication is only apparent and vanishes after the first attack.” He continues:

“I have treated several branches of analysis in this manner, and although I have often set myself problems beyond my powers, I have nevertheless arrived at a large number of general results which throw a strong light on the nature of those quantities whose elucidation is the object of mathematics. On another occasion I shall give the results at which I have arrived in these researches and the procedure which has led me to them. In the present memoir I shall treat the problem of the algebraic solution of equations in all its generality.”

Presently he states two general inter-related problems which he proposes to discuss:

“1. To find all the equations of any given degree which are solvable algebraically.

2. To determine whether a given equation is or is not solvable algebraically.”

At bottom, he says, these two problems are the same, and although he does not claim a complete solution, he does indicate an infallible method (des moyens sûrs) for disposing of them fully.

Abel’s irrepressible inventiveness hurried him on to vaster problems before he had time to return to these; their complete solution—the explicit statement of necessary and sufficient conditions that an algebraic equation be solvable algebraically—was to be reserved for Galois. When this memoir of Abel’s was published in 1828, Galois was a boy of sixteen, already well started on his career of fundamental discovery. Galois later came to know and admire the work of Abel; it is probable that Abel never heard the name of Galois, although when Abel visited Paris he and his brilliant successor could have been only a few miles apart. But for the stupidity of Galois’ teachers and the loftiness of some of Abel’s mathematical “superiors,” it is quite possible that he and Abel might have met.

Epoch-making as Abel’s work in algebra was, it is overshadowed by his creation of a new branch of analysis. This, as Legendre said, is Abel’s “time-outlasting monument.” If the story of his life adds nothing to the splendor of his accomplishment it at least suggests what the world lost when he died. It is a somewhat discouraging tale. Only Abel’s unconquerable cheerfulness and unyielding courage under the stress of poverty and lack of encouragement from the mathematical princes of his day lighten the story. He did however find one generous friend in addition to Holmboë.

\* \* \*

In June, 1822, when Abel was nineteen, he completed his required work at the University of Kristiania. Holmboë had done everything possible to relieve the young man’s poverty, convincing his colleagues that they too should subscribe to make it possible for Abel to continue his mathematical researches. They were immensely proud of him but they were also poor themselves. Abel quickly outgrew Scandinavia. He longed to visit France, then the mathematical queen of the world, where he could meet his great peers (he was in a class far above some of them, but he did not know it). He dreamed also of touring Germany and meeting Gauss, the undisputed prince of them all.

Abel’s mathematical and astronomical friends persuaded the University to appeal to the Norwegian Government to subsidize the young man for a grand mathematical tour of Europe. To impress the authorities with his worthiness, Abel submitted an extensive memoir which, from its title, was probably connected with the fields of his greatest fame. He himself thought highly enough of it to believe its publication by the University would bring Norway honor, and Abel’s opinion of his own work, never more than just, was probably as good as anyone’s. Unfortunately the University was having a severe financial struggle of its own, and the memoir was finally lost. After undue deliberation the Government compromised—does any Government ever do anything else?—and instead of doing the only sensible thing, namely sending Abel at once to France and Germany, granted him a subsidy to continue his university studies at Kristiania in order that he might brush up his French and German. That is exactly the sort of decision he might have expected from any body of officials conspicuous for their good hearts and common sense. Common sense however has no business dictating to genius.

Abel dallied a year and a half at Kristiania, not wasting his time, but dutifully keeping his part of the contract by wrestling (not too successfully) with German, getting a fair start on French, and working incessantly at his mathematics. With his incurable optimism he had also got himself engaged to a young woman—Crelly Kemp. At last, on August 27, 1825, when Abel was twenty three, his friends overcame the last objection of the Government, and a royal decree granted him sufficient funds for a year’s travel and study in France and Germany. They did not give him much, but the fact that they gave him anything at all in the straitened financial condition of the country says more for the state of civilization in Norway in 1825 than could a whole encyclopaedia of the arts and trades. Abel was grateful. It took him about a month to straighten out his dependents before leaving. But thirteen months before this, innocently believing that all mathematicians were as generous-minded as himself, he had burned one of his ladders before ever setting foot on it.

Out of his own pocket—God only knows how—Abel had paid for the printing of his memoir in which the impossibility of solving the general equation of the fifth degree algebraically is proved. It was a pretty poor job of printing but the best backward Norway could manage. This, Abel naively believed, was to be his scientific passport to the great mathematicians of the Continent. Gauss in particular, he hoped, would recognize the signal merits of the work and grant him more than a formal interview. He could not know that “the prince of mathematicians” sometimes exhibited anything but a princely generosity to young mathematicians struggling for just recognition.

Gauss duly received the paper. Through unimpeachable witnesses Abel heard how Gauss welcomed the offering. Without deigning to read it he tossed it aside with the disgusted exclamation “Here is another of those monstrosities!” Abel decided not to call on Gauss. Thereafter he disliked Gauss intensely and nicked him whenever he could. He said Gauss wrote obscurely and hinted that the Germans thought a little too much of him. It is an open question whether Gauss or Abel lost more by this perfectly understandable dislike.

Gauss has often been censured for his “haughty contempt” in this matter, but those are hardly the right words to describe his conduct. The problem of the general equation of the fifth degree had become notorious. Cranks as well as reputable mathematicians had been burrowing into it. Now, if a mathematician today receives an alleged squaring of the circle, he may or may not write a courteous note of acknowledgement to the author, but he is almost certain to file the author’s manuscript in the wastebasket. For he knows that Lindemann in 1882 proved that it is impossible to square the circle by straightedge and compass alone—the implements to which cranks limit themselves, just as Euclid did. He knows also that Lindemann’s proof is accessible to anyone. In 1824 the probem of the general quintic was almost on a par with that of squaring the circle. Hence Gauss’ impatience. But it was not quite as bad; the impossibility had not yet been proved. Abel’s paper supplied the proof; Gauss might have read something to interest him intensely had be kept his temper. It is a tragedy that he did not. A word from him and Abel would have been made. It is even possible that his life would have been lengthened, as we shall admit when we have his whole story before us.

After leaving home in September, 1825, Abel first visited the notable mathematicians and astronomers of Norway and Denmark and then, instead of hurrying to Göttingen to meet Gauss as he had intended, proceeded to Berlin. There he had the great good fortune to fall in with a man, August Leopold Crelle (1780-1856), who was to be a scientific Holmboë to him and who had far more weight in the mathematical world than the good Holmboë ever had. If Crelle helped to make Abel’s reputation, Abel more than paid for the help by making Crelle’s. Wherever mathematics is cultivated today the name of Crelle is a household word, indeed more; for “Crelle” has become a proper noun signifying the great journal he founded, the first three volumes of which contained twenty two of Abel’s memoirs. The journal made Abel, or at least made him more widely known to Continental mathematicians than he could ever have been without it; Abel’s great work started the journal off with a bang that was heard round the mathematical world; and finally the journal made Crelle. This self-effacing amateur of mathematics deserves more than a passing mention. His business ability and his sure instinct for picking collaborators who had real mathematics in them did more for the progress of mathematics in the nineteenth century than half a dozen learned academies.

Crelle himself was a self-taught lover of mathematics rather than a creative mathematician. By profession he was a civil engineer. He early rose to the top in his work, built the first railroad in Germany, and made a comfortable stake. In his leisure he pursued mathematics as something more than a hobby. He himself contributed to mathematical research before and after the great stimulus to German mathematics which his Journal für die reine und angewandte Mathematik (Journal for pure and applied Mathematics) gave on its foundation in 1826. This is Crelle’s greatest contribution to the advancement of mathematics.

The Journal was the first periodical in the world devoted exclusively to mathematical research. Expositions of old work were not welcomed. Papers (except some of Crelle’s own) were accepted from anyone, provided only the matter was new, true, and of sufficient “importance”—an intangible requirement—to merit publication. Regularly once every three months from 1826 to the present day “Crelle” has appeared with its sheaf of new mathematics. In the chaos after the World War “Crelle” tottered and almost went down, but was sustained by subscribers from all over the world who were unwilling to see this great monument to a more tranquil civilization than our own obliterated. Today hundreds of periodicals are devoted either wholly or in considerable part to the advancement of pure and applied mathematics. How many of them will survive our next outburst of epidemic insanity is anybody’s guess.

When Abel arrived in Berlin in 1825 Crelle had just about made up his mind to start his great venture with his own funds. Abel played a part in clinching the decision. There are two accounts of the first meeting of Abel and Crelle, both interesting. Crelle at the time was holding down a government job for which he had but little aptitude and less liking, that of examiner at the Trade-School (Gewerbe-Institut) in Berlin. At third-hand (Crelle to Weierstrass to Mittag-Leffler) Crelle’s account of that historic meeting is as follows.

“One fine day a fair young man, much embarrassed, with a very youthful and very intelligent face, walked into my room. Believing that I had to do with an examination-candidate for admission to the Trade-School, I explained that several separate examinations would be necessary. At last the young man opened his mouth and explained [in poor German], ’Not examination, only mathematics.’ ”

Crelle saw that Abel was a foreigner and tried him in French, in which Abel could make himself understood with some difficulty. Crelle then questioned him about what he had done in mathematics. Diplomatically enough Abel replied that he had read, among other things, Crelle’s own paper of 1823, then recently published, on “analytical faculties” (now called “factorials” in English). He had found the work most interesting he said, but \_\_\_\_\_\_\_. Then, not so diplomatically, he proceeded to tell Crelle that parts of the work were quite wrong. It was here that Crelle showed his greatness. Instead of freezing or blowing up in a rage at the daring presumption of the young man before him, he pricked up his ears and asked for particulars, which he followed with the closest attention. They had a long mathematical talk, only parts of which were intelligible to Crelle. But whether he understood all that Abel told him or not, Crelle saw clearly what Abel was. Crelle never did understand a tenth of what Abel was up to, but his sure instinct for mathematical genius told him that Abel was a mathematician of the first water and he did everything in his power to gain recognition for his young protégé. Before the interview was ended Crelle had made up his mind that Abel must be one of the first contributors to the projected Journal.

Abel’s account differs, but not essentially. Reading between the lines we may see that the differences are due to Abel’s modesty. At first Abel feared his project of interesting Crelle was fated to go on the rocks. Crelle could not make out what the young man wanted, who he was, or anything about him. But at Crelle’s question as to what Abel had read in mathematics things brightened up considerably. When Abel mentioned the works of the masters he had studied Crelle became instantly alert. They had a long talk on several outstanding unsettled problems, and Abel ventured to spring his proof of the impossibility of solving the general quintic algebraically on the unsuspecting Crelle. Crelle wouldn’t hear of it; there must be something wrong with any such proof. But he accepted a copy of the paper, thumbed through it, admitted the reasoning was beyond him—and finally published Abel’s amplified proof in his Journal. Although he was a limited mathematician with no pretensions to scientific greatness, Crelle was a broadminded man, in fact a great man.

Crelle took Abel everywhere, showing him off as the finest mathematical discovery yet made. The self-taught Swiss Steiner—“the greatest geometer since Apollonius”—sometimes accompanied Crelle and Abel on their rounds. When Crelle’s friends saw him coming with his two geniuses in tow they would exclaim “Here comes Father Adam again with Cain and Abel.”

The generous sociability of Berlin began to distract Abel from his work and he fled to Freiburg where he could concentrate. It was at Freiburg that he hewed his greatest work into shape, the creation of what is now called Abel’s Theorem. But he had to be getting on to Paris to meet the foremost French mathematicians of the day—Legendre, Cauchy, and the rest.

\* \* \*

It can be said at once that Abel’s reception at the hands of the French mathematicians was as civil as one would expect from distinguished representatives of a very civil people in a very civil age. They were all very civil to him—damned civil, in fact, and that was about all that Abel got out of the visit to which he had looked forward with such ardent hopes. Of course they did not know who or what he was. They made only perfunctory efforts to find out. If Abel opened his mouth—when he got within talking distance of them—about his own work, they immediately began lecturing about their own greatness. But for his indifference the venerable Legendre might have learned something about his own lifelong passion (for elliptic integrals) which would have interested him beyond measure. But he was just stepping into his carriage when Abel called and had time for little more than a very civil good-day. Later he made handsome amends.

Late in July, 1826, Abel took up his lodgings in Paris with a poor but grasping family who gave him two bad meals a day and a vile room for a sufficiently outrageous rent. After four months of Paris Abel writes his impressions to Holmboë:

“Paris, 24 October 1826.

“To tell you the truth this noisiest capital of the Continent has for the moment the effect of a desert on me. I know practically nobody; this is the lovely season when everybody is in the country. . . . Up till now I have made the acquaintance of Mr. Legendre, Mr. Cauchy and Mr. Hachette, and some less celebrated but very able mathematicians: Mr. Saigey, editor of the Bulletin des Sciences, and Mr. Lejeune-Dirichlet, a Prussian who came to see me the other day believing me to be a compatriot of his. He is a mathematician of great penetration. With Mr. Legendre he has proved the impossibility of solving x5 + y5 = z5 in whole numbers, and other very fine things. Legendre is extremely polite, but unfortunately very old. Cauchy is mad. . . . What he does is excellent but very muddled. At first I understood practically none of it; now I see some of it more clearly. . . . Cauchy is the only one occupied with pure mathematics. Poisson, Fourier, Ampère, etc., busy themselves exclusively with magnetism and other physical subjects. Mr. Laplace writes nothing now, I believe. His last work was a supplement to his Theory of Probabilities. I have often seen him at the Institut. He is a very jolly little chap. Poisson is a little fellow; he knows how to behave with a great deal of dignity; Mr. Fourier the same. Lacroix is quite old. Mr. Hachette is going to present me to several of these men.

“The French are much more reserved with strangers than the Germans. It is extremely difficult to gain their intimacy, and I do not dare to urge my pretensions as far as that; finally every beginner has a great deal of difficulty in getting noticed here. I have just finished an extensive treatise on a certain class of transcendental functions [his masterpiece] to present it to the Institut [Academy of Sciences], which will be done next Monday. I showed it to Mr. Cauchy, but he scarcely deigned to glance at it. And I dare to say, without bragging, that it is a good piece of work. I am curious to hear the opinion of the Institut on it. I shall not fail to share it with you . . .

\* \* \*

He then tells what he is doing and continues with a rather disturbed forecast of his prospects. “I regret having set two years for my travels, a year and a half would have sufficed”

He has got all there is to be got out of Continental Europe and is anxious to be able to devote his time to working up what he has invented. “So many things remain for me to do, but so long as I am abroad, all that goes badly enough. If I had my professorship as Mr. Kielhau has his! My position is not assured, it is true, but I am not uneasy about it; if fortune deserts me in one quarter perhaps she will smile on me in another.”

\* \* \*

From a letter of earlier date to the astronomer Hansteen we take two extracts, the first relating to Abel’s great project of re-establishing mathematical analysis as it existed in his day on a firm foundation, the second showing something of his human side. (Both are free translations.)

“In the higher analysis too few propositions are proved with conclusive rigor. Everywhere we find the unfortunate procedure of reasoning from the special to the general, and the miracle is that after such a process it is only seldom that we find what are called paradoxes. It is indeed exceedingly interesting to seek the reason for this. This reason, in my opinion, resides in the fact that the functions which have hitherto occurred in analysis can be expressed for the most part as powers. . . . When we proceed by a general method, it is not too difficult [to avoid pitfalls]; but I have had to be very circumspect, because propositions without rigorous proof (i.e. without any proof) have taken root in me to such an extent that I constantly run the risk of using them without further examination. These trifles will appear in the journal published by Mr. Creller.”

\* \* \*

Immediately following this he expresses his gratitude for his treatment in Berlin. “It is true that few persons are interested in me, but these few are infinitely dear to me, because they have shown me so much kindness. Perhaps I can respond in some way to their hopes of me, for it must be hard for a benefactor to see his trouble lost.”

He tells then how Crelle has been begging him to take up his residence permanently in Berlin. Crelle was already using all his human engineering skill to hoist the Norwegian Abel into a professorship in the University of Berlin. Such was the Germany of 1826. Abel of course was already great, and the sure promise of what he had in him indicated him as the likeliest mathematical successor to Gauss. That he was a foreigner made no difference; Berlin in 1826 wanted the best in mathematics. A century later the best in mathematical physics was not good enough, and Berlin quite forcibly got rid of Einstein. Thus do we progress. But to return to the sanguine Abel.

“At first I counted on going directly from Berlin to Paris, happy in the promise that Mr. Crelle would accompany me. But Mr. Crelle was prevented, and I shall have to travel alone. Now I am so constituted that I cannot endure solitude. Alone, I am depressed, I get cantankerous, and I have little inclination for work. So I said to myself it would be much better to go with Mr. Boeck to Vienna, and this trip seems to me to be justified by the fact that at Vienna there are men like Littrow, Burg, and still others, all indeed excellent mathematicians; add to this that I shall make but this one voyage in my life. Could one find anything but reasonableness in this wish of mine to see something of the life of the South? I could work assiduously enough while travelling. Once in Vienna and leaving there for Paris, it is almost a bee-line via Switzerland. Why shouldn’t I see a little of it too? My God! I, even I, have some taste for the beauties of nature, like everybody else. This whole trip would bring me to Paris two months later, that’s all. I could quickly catch up the time lost. Don’t you think such a trip would do me good?”

\* \* \*

So Abel went South, leaving his masterpiece in Cauchy’s care to be presented to the Institut. The prolific Cauchy was so busy laying eggs of his own and cackling about them that he had no time to examine the veritable roc’s egg which the modest Abel had deposited in the nest. Hachette, a mere pot-washer of a mathematician, presented Abel’s Memoir on a general property of a very extensive class of transcendental functions to the Paris Academy of Sciences on the tenth of October, 1826. This is the work which Legendre later described in the words of Horace as “monumentum aere perennius,” and the five hundred years’ work which Hermite said Abel had laid out for future generations of mathematicians. It is one of the crowning achievements of modern mathematics.

What happened to it? Legendre and Cauchy were appointed as referees. Legendre was seventy four, Cauchy thirty nine. The veteran was losing his edge, the captain was in his self-centred prime. Legendre complained (letter to Jacobi, 8 April, 1829) that “we perceived that the memoir was barely legible; it was written in ink almost white, the letters badly formed; it was agreed between us that the author should be asked for a neater copy to be read.” What an alibi! Cauchy took the memoir home, mislaid it, and forgot all about it.

To match this phenomenal feat of forgetfulness we have to imagine an Egyptologist mislaying the Rosetta Stone. Only by a sort of miracle was the memoir unearthed after Abel’s death. Jacobi heard of it from Legendre, with whom Abel corresponded after returning to Norway, and in a letter dated 14 March, 1829, Jacobi exclaims, “What a discovery is this of Mr. Abel’s! . . . Did anyone ever see the like? But how comes it that this discovery, perhaps the most important mathematical discovery that has been made in our Century, having been communicated to your Academy two years ago, has escaped the attention of your colleagues?” The enquiry reached Norway. To make a long story short, the Norwegian consul at Paris raised a diplomatic row about the missing manuscript and Cauchy dug it up in 1830. Finally it was printed, but not till 1841, in the Mémoires présentés par divers savants à l’ Académie royale des sciences de l’ Institut de France, vol. 7, pp. 176-264. To crown this epic in parvo of crass incompetence, the editor, or the printers, or both between them, succeeded in losing the manuscript before the proof-sheets were read.[II](#II_15) The Academy (in 1830) made amends to Abel by awarding him the Grand Prize in Mathematics jointly with Jacobi. Abel, however, was dead.

\* \* \*

The opening paragraphs of the memoir indicate its scope.

“The transcendental functions hitherto considered by mathematicians are very few in number. Practically the entire theory of transcendental functions is reduced to that of logarithmic functions, circular and exponential functions, functions which, at bottom, form but a single species. It is only recently that some other functions have begun to be considered. Among the latter, the elliptic transcendents, several of whose remarkable and elegant properties have been developed by Mr. Legendre, hold the first place. The author [Abel] has considered, in the memoir which he has the honor to present to the Academy, a very extended class of functions, namely: all those whose derivatives are expressible by means of algebraic equations whose coefficients are rational functions of one variable, and he has proved for these functions properties analogous to those of logarithmic and elliptic functions . . . and he has arrived at the following theorem:

“If we have several functions whose derivatives can be roots of one and the same algebraic equation, all of whose coefficients are rational functions of one variable, we can always express the sum of any number of such functions by an algebraic and logarithmic function, provided that we establish a certain number of algebraic relations between the variables of the functions in question.

“The number of these relations does not depend at all upon the number of functions, but only upon the nature of the particular functions considered . . . .”

\* \* \*

The theorem which Abel thus briefly describes is today known as Abel’s Theorem. His proof of it has been described as nothing more than “a marvellous exercise in the integral calculus.” As in his algebra, so in his analysis, Abel attained his proof with a superb parsimony. The proof, it may be said without exaggeration, is well within the purview of any seventeen-year-old who has been through a good first course in the calculus. There is nothing high-falutin’ about the classic simplicity of Abel’s own proof. The like cannot be said for some of the nineteenth century expansions and geometrical reworkings of the original proof. Abel’s proof is like a statue by Phidias; some of the others resemble a Gothic cathedral smothered in Irish lace, Italian confetti, and French pastry.

There is ground for a possible misunderstanding in Abel’s opening paragraph. Abel no doubt was merely being kindly courteous to an old man who had patronized him—in the bad sense—on first acquaintance, but who, nevertheless, had spent most of his long working life on an important problem without seeing what it was all about. It is not true that Legendre had discussed the elliptic functions, as Abel’s words might imply; what Legendre spent most of his life over was elliptic integrals, which are as different from elliptic functions as a horse is from the cart it pulls, and therein precisely is the crux and the germ of one of Abel’s greatest contributions to mathematics. The matter is quite simple to anyone who has had a school course in trigonometry; to obviate tedious explanations of elementary matters this much will be assumed in what follows presently.

For those who have forgotten all about trigonometry, however, the essence, the methodology, of Abel’s epochal advance can be analogized thus. We alluded to the cart and the horse. The frowsy proverb about putting the cart before the horse describes what Legendre did; Abel saw that if the cart was to move forward the horse should precede it. To take another instance: Francis Galton, in his statistical studies of the relation between poverty and chronic drunkenness, was led, by his impartial mind, to a reconsideration of all the self-righteous platitudes by which indignant moralists and economic crusaders with an axe to grind evaluate such social phenomena. Instead of assuming that people are depraved because they drink to excess, Galton inverted this hypothesis and assumed temporarily that people drink to excess because they have inherited no moral guts from their ancestors, in short, because they are depraved. Brushing aside all the vaporous moralizings of the reformers, Galton took a firm grip on a scientific, unemotional, workable hypothesis to which he could apply the impartial machinery of mathematics. His work has not yet registered socially. For the moment we need note only that Galton, like Abel, inverted his problem—turned it upside-down and inside-out, back-end-to and foremost-end-backward. Like Hiawatha and his fabulous mittens, Galton put the skinside inside and the inside outside.

All this is far from being obvious or a triviality. It is one of the most powerful methods of mathematical discovery (or invention) ever devised, and Abel was the first human being to use it consciously as an engine of research. “You must always invert,” as Jacobi said when asked the secret of his mathematical discoveries. He was recalling what Abel and he had done. If the solution of a problem becomes hopelessly involved, try turning the problem backwards, put the quaesita for the data and vice versa. Thus if we find Cardan’s character incomprehensible when we think of him as a son of his father, shift the emphasis, invert it, and see what we get when we analyse Cardan’s father as the begetter and endower of his son. Instead of studying “inheritance” concentrate on “endowing.” To return to those who remember some trigonometry.

Suppose mathematicians had been so blind as not to see that sin x, cos x and the other direct trigonometric functions are simpler to use, in the addition formulas and elsewhere, than the inverse functions sin-1 x, cos-1 x. Recall the formula sin (x + y) in terms of sines and cosines of x and y, and contrast it with the formula for sin-1 (x + y) in terms of x and y. Is not the former incomparably simpler, more elegant, more “natural” than the latter? Now, in the integral calculus, the inverse trigonometric functions present themselves naturally as definite integrals of simple algebraic irrationalities (second degree); such integrals appear when we seek to find the length of an arc of a circle by means of the integral calculus. Suppose the inverse trigonometric functions had first presented themselves this way. Would it not have been “more natural” to consider the inverses of these functions, that is, the familiar trigonometric functions themselves as the given functions to be studied and analyzed? Undoubtedly; but in shoals of more advanced problems, the simplest of which is that of finding the length of the arc of an ellipse by the integral calculus, the awkward inverse “elliptic” (not “circular,” as for the arc of a circle) functions presented themselves first. It took Abel to see that these functions should be “inverted” and studied, precisely as in the case of sin x, cos x instead of sin-1 x, cos-1 x. Simple, was it not? Yet Legendre, a great mathematician, spent more than forty years over his “elliptic integrals” (the awkward “inverse functions” of his problem) without ever once suspecting that he should invert.[III](#III_5) This extremely simple, uncommonsensical way of looking at an apparently simple but profoundly recondite problem was one of the greatest mathematical advances of the nineteenth century.

All this however was but the beginning, although a sufficiently tremendous beginning—like Kipling’s dawn coming up like thunder—of what Abel did in his magnificent theorem and in his work on elliptic functions. The trigonometric or circular functions have a single real period, thus sin (x + 2π) = sin x, etc. Abel discovered that his new functions provided by the inversion of an elliptic integral have precisely two periods, whose ratio is imaginary. After that, Abel’s followers in this direction—Jacobi, Rosenhain, Weierstrass, Riemann, and many more—mined deeply into Abel’s great theorem and by carrying on and extending his ideas discovered functions of n variables having 2n periods. Abel himself carried the exploitation of his discoveries far. His successors have applied all this work to geometry, mechanics, parts of mathematical physics, and other tracts of mathematics, solving important problems which, without this work initiated by Abel, would have been unsolvable.

\* \* \*

While in Paris Abel consulted good physicians for what he thought was merely a persistent cold. He was told that he had tuberculosis of the lungs. He refused to believe it, wiped the mud of Paris off his boots, and returned to Berlin for a short visit. His funds were running low; about seven dollars was the extent of his fortune. An urgent letter brought a loan from Holmboë after some delay. It must not be supposed that Abel was a chronic borrower on no prospects. He had good reason for believing that he should have a paying job when he got home. Moreover, money was still owed to him. On Holmboë’s loan of about sixty dollars Abel existed and researched from March till May, 1827. Then, all his resources exhausted, he turned homeward and arrived in Kristiania completely destitute.

But all was soon to be rosy, he hoped. Surely the University job would be forthcoming now. His genius had begun to be recognized. There was a vacancy. Abel did not get it. Holmboë reluctantly took the vacant chair which he had intended Abel to fill only after the governing board threatened to import a foreigner if Holmboë did not take it. Holmboë was in no way to blame. It was assumed that Holmboë would be a better teacher than Abel, although Abel had amply demonstrated his ability to teach. Anyone familiar with the current American pedagogical theory, fostered by professional Schools of Education, that the less a man knows about what he is to teach the better he will teach it, will understand the situation perfectly.

Nevertheless things did brighten up. The University paid Abel the balance of what it owed on his travel money and Holmboë sent pupils his way. The professor of astronomy took a leave of absence and suggested that Abel be employed to carry part of his work. A well-to-do couple, the Schjeldrups, took him in and treated him as if he were their own son. But with all this he could not free himself of the burden of his dependents. To the last they clung to him, leaving him practically nothing for himself, and to the last he never uttered an impatient word.

By the middle of January, 1829, Abel knew that he had not long to live. The evidence of a hemorrhage is not to be denied. “I will fight for my life!” he shouted in his delirium. But in more tranquil moments, exhausted and trying to work, he drooped “like a sick eagle looking at the sun,” knowing that his weeks were numbered.

Abel spent his last days at Froland, in the home of an English family where his fiancée (Crelly Kemp) was governess. His last thoughts were for her future, and he wrote to his friend Kielhau, “She is not beautiful; she has red hair and freckles, but she is an admirable woman.” It was Abel’s wish that Crelly and Kielhau should marry after his death; and although the two had never met, they did as Abel had half-jokingly proposed. Toward the last Crelly insisted on taking care of Abel without help, “to possess these last moments alone.” Early in the morning of the sixth of April, 1829, he died, aged twenty six years, eight months.

Two days after Abel’s death Crelle wrote to say that his negotiations had at last proved successful and that Abel would be appointed to the professorship of mathematics in the University of Berlin.

[I](#I_24). “ . . . ce qu’on peut toujours faire d’un problème quelconque” is what Abel says. This seems a trifle too optimistic; at least for ordinary mortals. How would the method be applied to Fermat’s Last Theorem?

[II](#II_14). Libri, a soi-disant mathematician, who saw the work through the press adds, “by permission of the Academy,” a smug footnote acknowledging the genius of the lamented Abel. This is the last straw; the Academy might have come out with all the facts or have held its official tongue. But at all costs the honor and dignity of a stuffed shirt must be upheld. Finally it may be recalled that valuable manuscripts and books had an unaccountable trick of vanishing when Libri was round.

[III](#III_4). In ascribing priority to Abel, rather than “joint discovery” to Abel and Jacobi, in this matter, I have followed Mittag-Leffler. From a thorough acquaintance with all the published evidence, I am convinced that Abel’s claim is indisputable, although Jacobi’s compatriots argue otherwise.

# CHAPTER EIGHTEEN

The Great Algorist

JACOBI

It is the increasingly pronounced tendency of modern analysis to substitute ideas for calculation; nevertheless there are certain branches of mathematics where calculation conserves its rights.—P. G. LEJEUNE DIRICHLET

THE NAME JACOBI appears frequently in the sciences, not always meaning the same man. In the 1840’s one very notorious Jacobi—M. H.—had a comparatively obscure brother, C. G. J., whose reputation then was but a tithe of M. H.’s. Today the situation is reversed: C. G. J. is immortal—or seemingly so, while M. H. is rapidly receding into the obscurity of limbo. M. H. achieved fame as the founder of the fashionable quackery of galvanoplastics; C. G. J.’s much narrower but also much higher reputation is based on mathematics. During his lifetime the mathematician was always being confused with his more famous brother, or worse, being congratulated for his involuntary kinship to the sincerely deluded quack. At last C. G. J. could stand it no longer. “Pardon me, beautiful lady,’ he retorted to an enthusiastic admirer of M. H. who had complimented him on having so distinguished a brother, “but / am my brother.” On other occasions C. G. J. would blurt out, “I am not his brother, he is mine.’ 1 There is where fame has left the relationship today.

Carl Gustav Jacob Jacobi, born at Potsdam, Prussia, Germany, on December 10, 1804, was the second son of a prosperous banker, Simon Jacobi, and his wife (family name Lehmann). There were in all four children, three boys, Moritz, Carl, and Eduard, and a girl, Therese. Carl’s first teacher was one of his maternal uncles, who taught the boy classics and mathematics, preparing him to enter the Potsdam Gymnasium in 1816 in his twelfth year. From the first Jacobi gave evidence of the “universal mind” which the rector of the Gymnasium declared him to be on his leaving the school in 1821 to enter the University of Berlin. Like Gauss, Jacobi could easily have made a high reputation in philology had not mathematics attracted him more strongly. Having seen that the boy had mathematical genius, the teacher (Heinrich Bauer) let Jacobi work by himself—after a prolonged tussle in which Jacobi rebelled at learning mathematics by rote and by rule.

Young Jacobi’s mathematical development was in some respects curiously parallel to that of his greater rival Abel. Jacobi also went to the masters; the works of Euler and Lagrange taught him algebra and the calculus, and introduced him to the theory of numbers. This earliest self-instruction was to give Jacobi’s first outstanding work—in elliptic functions—its definite direction, for Euler, the master of ingenious devices, found in Jacobi his brilliant successor. For sheer manipulative ability in tangled algebra Euler and Jacobi have had no rival, unless it be the Indian mathematical genius, Srinivasa Ramanujan, in our own century. Abel also could handle formulas like a master when he wished, but his genius was more philosophical, less formal than Jacobi’s. Abel is closer to Gauss in his insistence upon rigor than Jacobi was by nature—not that Jacobi’s work lacked rigor, for it did not, but its inspiration appears to have been formalistic rather than rigoristic.

Abel was two years older than Jacobi. Unaware that Abel had attacked the general quintic in 1820, Jacobi in the same year attempted a solution, reducing the general quintic to the form x5 −10q2x = p and showing that the solution of this equation would follow from that of a certain equation of the tenth degree. Although the attempt was abortive it taught Jacobi a great deal of algebra and he ascribed considerable importance to it as a step in his mathematical education. But it does not seem to have occurred to him, as it did to Abel, that the general quintic might be unsolvable algebraically. This oversight, or lack of imagination, or whatever we wish to call it, on Jacobi’s part is typical of the difference between him and Abel. Jacobi, who had a magnificently objective mind and not a particle of envy or jealousy in his generous nature, himself said of one of Abel’s masterpieces, “It is above my praises as it is above my own works.”

Jacobi’s student days at Berlin lasted from April, 1821, to May, 1825. During the first two years he spent his time about equally between philosophy, philology, and mathematics. In the philological seminar Jacobi attracted the favorable attention of P. A. Boeckh, a renowned classical scholar who brought out (among other works) a fine edition of Pindar. Boeckh, luckily for mathematics, failed to convert his most promising pupil to classical studies as a life interest. In mathematics not much was offered for an ambitious student and Jacobi continued his private study of the masters. The university lectures in mathematics he characterized briefly and sufficiently as twaddle. Jacobi was usually blunt and to the point, although he knew how to be as subservient as any courtier when trying to insinuate some deserving mathematical friend into a worthy position.

While Jacobi was diligently making a mathematician of himself Abel was already well started on the very road which was to lead Jacobi to fame. Abel had written to Holmboë on August 4, 1823, that he was busy with elliptic functions: “This little work, you will recall, deals with the inverses of the elliptic transcendents, and I proved something [that seemed] impossible; I begged Degen to read it as soon as he could from one end to the other, but he could find no false conclusion, nor understand where the mistake was; God knows how I shall get myself out of it.” By a curious coincidence Jacobi at last made up his mind to put his all on mathematics almost exactly when Abel wrote this. Two years’ difference in the ages of young men around twenty (Abel was twenty one, Jacobi nineteen) count for more than two decades of maturity. Abel got a tremendous start but Jacobi, unaware that he had a competitor in the race, soon caught up. Jacobi’s first great work was in Abel’s field of elliptic functions. Before considering this we shall outline his busy life.

Having decided to go into mathematics for all he was worth, Jacobi wrote to his uncle Lehmann his estimate of the labor he had undertaken. “The huge colossus which the works of Euler, Lagrange, and Laplace have raised demands the most prodigious force and exertion of thought if one is to penetrate into its inner nature and not merely rummage about on its surface. To dominate this colossus and not to fear being crushed by it demands a strain which permits neither rest nor peace till one stands on top of it and surveys the work in its entirety. Then only, when one has comprehended its spirit, is it possible to work justly and in peace at the completion of its details.”

With this declaration of willing servitude Jacobi forthwith became one of the most terrific workers in the history of mathematics. To a timid friend who complained that scientific research is exacting and likely to impair bodily health, Jacobi retorted:

“Of course! Certainly I have sometimes endangered my health by overwork, but what of it? Only cabbages have no nerves, no worries. And what do they get out of their perfect wellbeing?”

In August, 1825, Jacobi received his Ph.D. degree for a dissertation on partial fractions and allied topics. There is no need to explain the nature of this—it is not of any great interest and is now a detail in the second course of algebra or the integral calculus. Although Jacobi handled the general case of his problem and showed considerable ingenuity in manipulating formulas, it cannot be said that the dissertation exhibited any marked originality or gave any definite hint of the author’s superb talent. Concurrently with his examination for the Ph.D. degree, Jacobi rounded off his training for the teaching profession.

After his degree Jacobi lectured at the University of Berlin on the applications of the calculus to curved surfaces and twisted curves (roughly, curves determined by the intersections of surfaces). From the very first lectures it was evident that Jacobi was a born teacher. Later, when he began developing his own ideas at an amazing speed, he became the most inspiring mathematical teacher of his time.

Jacobi seems to have been the first regular mathematical instructor in a university to train students in research by lecturing on his own latest discoveries and letting the students see the creation of a new subject taking place before them. He believed in pitching young men into the icy water to learn to swim or drown by themselves. Many students put off attempting anything on their own account till they have mastered everything relating to their problem that has been done by others. The result is that but few ever acquire the knack of independent work. Jacobi combated this dilatory erudition. To drive home the point to a gifted but diffident young man who was always putting off doing anything until he had learned something more, Jacobi delivered himself of the following parable. “Your father would never have married, and you wouldn’t be here now, if he had insisted on knowing all the girls in the world before marrying one.”

Jacobi’s entire life was spent in teaching and research except for one ghastly interlude, to be related, and occasional trips to attend scientific meetings in England and on the Continent, or forced vacations to recuperate after too intensive work. The chronology of his life is not very exciting—a professional scientist’s seldom is except to himself.

Jacobi’s talents as a teacher secured him the position of lecturer at the University of Königsberg in 1826 after only half a year in a similar position at Berlin. A year later some results which Jacobi had published in the theory of numbers (relating to cubic reciprocity; see chapter on Gauss) excited Gauss’ admiration. As Gauss was not an easy man to stir up, the Ministry of Education took prompt notice and promoted Jacobi over the heads of his colleagues to an assistant professorship—quite a step for a young man of twenty three. Naturally the men he had stepped over resented the promotion; but two years later (1829) when Jacobi published his first masterpiece, Fundamenta Nova Theoriae Functionum Ellipticarum (New Foundations of the Theory of Elliptic Functions) they were the first to say that no more than justice had been done and to congratulate their brilliant young colleague.

\* \* \*

In 1832 Jacobi’s father died. Up till this he need not have worked for a living. His prosperity continued about eight years longer, when the family fortune went to smash in 1840. Jacobi was cleaned out himself at the age of thirty six and in addition had to provide for his mother, also ruined.

Gauss all this time had been watching Jacobi’s phenomenal activity with more than a mere scientific interest, as many of Jacobi’s discoveries overlapped some of those of his own youth which he had never published. He had also (it is said) met the young man personally: Jacobi called on Gauss (no account of the visit has survived) in September, 1839, on his return trip to Königsberg after a vacation in Marienbad to recuperate from overwork. Gauss appears to have feared that Jacobi’s financial collapse would have a disastrous effect on his mathematics, but Bessel reassured him: “Fortunately such a talent cannot be destroyed, but I should have liked him to have the sense of freedom which money assures.”

The loss of his fortune had no effect whatever on Jacobi’s mathematics. He never alluded to his reverses but kept on working as assiduously as ever. In 1842 Jacobi and Bessel attended the meeting of the British Association at Manchester, where the German Jacobi and the Irish Hamilton met in the flesh. It was to be one of Jacobi’s greatest glories to continue the work of Hamilton in dynamics and, in a sense, to complete what the Irishman had abandoned in favor of a will-o-the-wisp (which will be followed when we come to it).

At this point in his career Jacobi suddenly attempted to blossom out into something showier than a mere mathematician. Not to interrupt the story of his scientific life when we take it up, we shall dispose here of the illustrious mathematician’s singular misadventures in politics.

The year following his return from the trip of 1842, Jacobi had a complete breakdown from overwork. The advancement of science in the 1840’s in Germany was in the hands of the benevolent princes and kings of the petty states which were later to coalesce into the German Empire. Jacobi’s good angel was the King of Prussia, who seems to have appreciated fully the honor which Jacobi’s researches conferred on the Kingdom. Accordingly, when Jacobi fell ill, the benevolent King urged him to take as long a vacation as he liked in the mild climate of Italy. After five months at Rome and Naples with Borchardt (whom we shall meet later in the company of Weierstrass) and Dirichlet, Jacobi returned to Berlin in June, 1844. He was now permitted to stay on in Berlin until his health should be completely restored but, owing to jealousies, was not given a professorship in the University, although as a member of the Academy he was permitted to lecture on anything he chose. Further, out of his own pocket, practically, the King granted Jacobi a substantial allowance.

After all this generosity on the part of the King one might think that Jacobi would have stuck to his mathematics. But on the utterly imbecilic advice of his physician he began meddling in politics “to benefit his nervous system.” If ever a more idiotic prescription was handed out by a doctor to a patient whose complaint he could not diagnose it has yet to be exhumed. Jacobi swallowed the dose. When the democratic upheaval of 1848 began to erupt Jacobi was ripe for office. On the advice of a friend—who, by the way, happened to be one of the men over whose head Jacobi had been promoted some twenty years before—the guileless mathematician stepped into the arena of politics with all the innocence of an enticingly plump missionary setting foot on a cannibal island. They got him.

The mildly liberal club to which his slick friend had introduced him ran Jacobi as their candidate for the May election of 1848. But he never saw the inside of parliament. His eloquence before the club convinced the wiser members that Jacobi was no candidate for them. Quite properly, it would seem, they pointed out that Jacobi, the King’s pensioner, might possibly be the liberal he now professed to be, but that it was more probable he was a trimmer, a turncoat, and a stoolpigeon for the royalists. Jacobi refuted these base insinuations in a magnificent speech packed with irrefutable logic—oblivious of the axiom that logic is the last thing on earth for which a practical politician has any use. They let him hang himself in his own noose. He was not elected. Nor was his nervous system benefited by the uproar over his candidacy which rocked the beer halls of Berlin to their cellars.

Worse was to come. Who can blame the Minister of Education for enquiring the following May whether Jacobi’s health had recovered sufficiently for him to return safely to Königsberg? Or who can wonder that his allowance from the King was stopped a few days later? After all even a King may be permitted a show of petulance when the mouth he tries to feed bites him. Nevertheless Jacobi’s desperate plight was enough to excite anybody’s sympathy. Married and practically penniless he had seven small children to support in addition to his wife. A friend in Gotha took in the wife and children, while Jacobi retired to a dingy hotel room to continue his researches.

He was now (1849) in his forty fifth year and, except for Gauss, the most famous mathematician in Europe. Hearing of his plight, the University of Vienna began angling for him. As an item of interest here, Littrow, Abel’s Viennese friend, took a leading part in the negotiations. At last, when a definite and generous offer was tendered, Alexander von Humboldt talked the sulky King round; the allowance was restored, and Jacobi was not permitted to rob Germany of her second greatest man. He remained in Berlin, once more in favor but definitely out of politics.

\* \* \*

The subject, elliptic functions, in which Jacobi did his first great work, has already been given what may seem like its share of space; for after all it is today more or less of a detail in the vaster theory of functions of a complex variable which, in its turn, is fading from the ever changing scene as a thing of living interest. As the theory of elliptic functions will be mentioned several times in succeeding chapters we shall attempt a brief justification of its apparently unmerited prominence.

No mathematician would dispute the claim of the theory of functions of a complex variable to have been one of the major fields of nineteenth century mathematics. One of the reasons why this theory was of such importance may be repeated here. Gauss had shown that complex numbers are both necessary and sufficient to provide every algebraic equation with a root. Are any further, more general, kinds of “numbers” possible? How might such “numbers” arise?

Instead of regarding complex numbers as having first presented themselves in the attempt to solve certain simple equations, say x2 + 1 = 0, we may also see their origin in another problem of elementary algebra, that of factorization. To resolve x2—y2 into factors of the first degree we need nothing more mysterious than the positive and negative integers: (x2 —y2) = (x + y)(x—y). But the same problem for x2 + y2 demands “imaginaries”: Images. Carrying this up a step in one of many possible ways open, we might seek to resolve x2 + y2 + z2 into two factors of the first degree. Are the positives, negatives, and imaginaries sufficient? Or must some new kind of “number” be invented to solve the problem? The latter is the case. It was found that for the new “numbers” necessary the rules of common algebra break down in one important particular: it is no longer true that the order in which “numbers” are multiplied together is indifferent; that is, for the new numbers it is not true that a × b is equal to b × a. More will be said on this when we come to Hamilton. For the moment we note that the elementary algebraic problem of factorization quickly leads us into regions where complex numbers are inadequate.

How far can we go, what are the most general numbers possible, if we insist that for these numbers all the familiar laws of common algebra are to hold? It was proved in the latter part of the nineteenth century that the complex numbers x + iy, where x, y are real numbers and Images are the most general for which common algebra is true. The real numbers, we recall, correspond to the distances measured along a fixed straight line in either direction (positive, negative) from a fixed point, and the graph of a function f(x), plotted as y = f(x), in Cartesian geometry, gives us a picture of a function y of a real variable x. The mathematicians of the seventeenth and eighteenth centuries imagined their functions as being of this kind. But if the common algebra and its extensions into the calculus which they applied to their functions are equally applicable to complex numbers, which include the real numbers as a very degenerate case, it was but natural that many of the things the early analysts found were less than half the whole story possible. In particular the integral calculus presented many inexplicable anomalies which were cleared up only when the field of operations was enlarged to its fullest possible extent and functions of complex variables were introduced by Gauss and Cauchy.

The importance of elliptic functions in all this vast and fundamental development cannot be overestimated. Gauss, Abel, and Jacobi, by their extensive and detailed elaboration of the theory of elliptic functions, in which complex numbers appear inevitably, provided a testing ground for the discovery and improvement of general theorems in the theory of functions of a complex variable. The two theories seemed to have been designed by fate to complement and supplement one another—there is a reason for this, also for the deep connection of elliptic functions with the Gaussian theory of quadratic forms, which considerations of space force us to forego. Without the innumerable clues for a general theory provided by the special instances of more inclusive theorems occurring in elliptic functions, the theory of functions of a complex variable would have developed much more slowly than it did—Liouville’s theorem, the entire subject of multiple periodicity with its impact on the theory of algebraic functions and their integrals, may be recalled to mathematical readers. If some of these great monuments of nineteenth century mathematics are already receding into the mists of yesterday, we need only remind ourselves that Picard’s theorem on exceptional values in the neighborhood of an essential singularity, one of the most suggestive in current analysis, was first proved by devices originating in the theory of elliptic functions. With this partial summary of the reason why elliptic functions were important in the mathematics of the nineteenth century we may pass on to Jacobi’s cardinal part in the development of the theory.

\* \* \*

The history of elliptic functions is quite involved, and although of considerable interest to specialists, is not likely to appeal to the general reader. Accordingly we shall omit the evidence (letters of Gauss, Abel, Jacobi, Legendre, and others) on which the following bare summary is based.

First, it is established that Gauss anticipated both Abel and Jacobi by as much as twenty seven years in some of their most striking work. Indeed Gauss says that “Abel has followed exactly the same road that I did in 1798.” That this claim is just will be admitted by anyone who will study the evidence published only after Gauss’ death. Second, it seems to be agreed that Abel anticipated Jacobi in certain important details, but-that Jacobi made his great start in entire ignorance of his rival’s work.

A capital property of the elliptic functions is their double periodicity (discovered in 1825 by Abel): if E(x) is an elliptic function, then there are two distinct numbers, say p1, p2, such that

E(x + p1) = E(x), and E(x + p2) = E(x)

for all values of the variable x.

Finally, on the historical side, is the somewhat tragic part played by Legendre. For forty years he had slaved over elliptic integrals (not elliptic functions) without noticing what both Abel and Jacobi saw almost at once, namely that by inverting his point of view the whole subject would become infinitely simpler. Elliptic integrals first present themselves in the problem of finding the length of an arc of an ellipse. To what was said about inversion in connection with Abel the following statement in symbols may be added. This will bring out more clearly the point which Legendre missed.

If R(t) denotes a polynomial in t, an integral of the type

Images

is called an elliptic integral if R(t) is of either the third or the fourth degree; if R(t) is of degree higher than the fourth, the integral is called Abelian (after Abel, some of whose greatest work concerned such integrals). If R(t) is of only the second degree, the integral can be calculated out in terms of elementary functions. In particular

Images

(sin-1x is read, “an angle whose sine is x”). That is, if

Images

we consider the upper limit, x, of the integral, as a function of the integral itself, namely of y. This inversion of the problem removed most of the difficulties which Legendre had grappled with for forty years. The true theory of these important integrals rushed forth almost of itself after this obstruction had been removed—like a log-jam going down the river after the king log has been snaked out.

When Legendre grasped what Abel and Jacobi had done he encouraged them most cordially, although he realized that their simpler approach (that of inversion) nullified what was to have been his own masterpiece of forty years’ labor. For Abel, alas, Legendre’s praise came too late, but for Jacobi it was an inspiration to surpass himself. In one of the finest correspondences in the whole of scientific literature the young man in his early twenties and the veteran in his late seventies strive to outdo one another in sincere praise and gratitude. The only jarring note is Legendre’s outspoken disparagement of Gauss, whom Jacobi vigorously defends. But as Gauss never condescended to publish his researches—he had planned a major work on elliptic functions when Abel and Jacobi anticipated him in publication—Legendre can hardly be blamed for holding a totally mistaken opinion. For lack of space we must omit extracts from this beautiful correspondence (the letters are given in full in vol. 1 of Jacobi’s Werke—in French).

\* \* \*

The joint creation with Abel of the theory of elliptic functions was only a small if highly important part of Jacobi’s huge output. Only to enumerate all the fields he enriched in his brief working life of less than a quarter of a century would take more space than can be devoted to one man in an account like the present, so we shall merely mention a few of the other great things he did.

Jacobi was the first to apply elliptic functions to the theory of numbers. This was to become a favorite diversion with some of the greatest mathematicians who followed Jacobi. It is a curiously recondite subject, where arabesques of ingenious algebra unexpectedly reveal hitherto unsuspected relations between the common whole numbers. It was by this means that Jacobi proved the famous assertion of Fermat that every integer 1, 2, 3, . . . is a sum of four integer squares (zero being counted as an integer) and, moreover, his beautiful analysis told him in how many ways any given integer may be expressed as such a sum.[I](#I_27)

For those whose tastes are more practical we may cite Jacobi’s work in dynamics. In this subject, of fundamental importance in both applied science and mathematical physics, Jacobi made the first significant advance beyond Lagrange and Hamilton. Readers acquainted with quantum mechanics will recall the important part played in some presentations of that revolutionary theory by the Hamilton-Jacobi equation. His work in differential equations began a new era.

In algebra, to mention only one thing of many, Jacobi cast the theory of determinants into the simple form now familiar to every student in a second course of school algebra.

To the Newton-Laplace-Lagrange theory of attraction Jacobi made substantial contributions by his beautiful investigations on the functions which recur repeatedly in that theory and by applications of elliptic and Abelian functions to the attraction of ellipsoids.

Of a far higher order of originality is his great discovery in Abelian functions. Such functions arise in the inversion of an Abelian integral, in the same way that the elliptic functions arise from the inversion of an elliptic integral. (The technical terms were noted earlier in this chapter.) Here he had nothing to guide him, and for long he wandered lost in a maze that had no clue. The appropriate inverse functions in the simplest case are functions of two variables having four periods; in the general case the functions have n variables and 2n periods; the elliptic functions correspond to n = 1. This discovery was to nineteenth century analysis what Columbus’ discovery of America was to fifteenth century geography.

\* \* \*

Jacobi did not suffer an early death from overwork, as his lazier friends predicted that he should, but from smallpox (February 18, 1851) in his forty seventh year. In taking leave of this large-minded man we may quote his retort to the great French mathematical physicist Fourier, who had reproached both Abel and Jacobi for “wasting” their time on elliptic functions while there were still problems in heat-conduction to be solved.

“It is true,” Jacobi says, “that M. Fourier had the opinion that the principal aim of mathematics was public utility and the explanation of natural phenomena; but a philosopher like him should have known that the sole end of science is the honor of the human mind, and that under this title a question about numbers is worth as much as a question about the system of the world.”

If Fourier could revisit the glimpses of the moon he might be disgusted at what has happened to the analysis he invented for “public utility and the explanation of natural phenomena.” So far as mathematical physics is concerned Fourier analysis today is but a detail in the infinitely vaster theory of boundary-value problems, and it is in the purest of pure mathematics that the analysis which Fourier invented finds its interest and its justification. Whether “the human mind” is honored by these modern researches may be put up to the experts—provided the behaviorists have left anything of the human mind to be honored.

[I](#I_26). If n is odd, the number of ways is 8 times the sum of all the divisors of n (l and n included); if n is even, the number of ways is 24 times the sum of all the odd divisors of n.

# CHAPTER NINETEEN

An Irish Tragedy

HAMILTON

In mathematics he was greater

Than Tycho Brahe or Erra Pater;

For he by geometric scale

Could take the size of pots of ale.

—SAMUEL BUTLER

WILLIAM ROWAN HAMILTON is by long odds the greatest man of science that Ireland has produced. His nationality is emphasized because one of the driving impulses behind Hamilton’s incessant activity was his avowed desire to put his superb genius to such uses as would bring glory to his native land. Some have claimed that he was of Scotch descent. Hamilton himself insisted that he was Irish, and it is certainly difficult for a Scot to see anything Scotch in Ireland’s greatest and most eloquent mathematician.

Hamilton’s father was a solicitor in Dublin, Ireland, where William, the youngest of three brothers and one sister, was born on August 3, 1805.[I](#I_29) The father was a first-rate business man with an “exuberant eloquence,” a religious zealot, and last, but unfortunately not least, a very convivial man, all of which traits he passed on to his gifted son. Hamilton’s extraordinary intellectual brilliance was probably inherited from his mother, Sarah Hutton, who came of a family well known for its brains.

However, on the father’s side, the swirling clouds of eloquence, “both of lips and pen,” which made the jolly toper the life of every party he graced with his reeling presence, condensed into something less gaseous in William’s uncle, the Reverend James Hamilton, curate of the village of Trim (about twenty miles from Dublin). Uncle James was in fact an inhumanly accomplished linguist—Greek, Latin, Hebrew, Sanskrit, Chaldee, Pali, and heaven knows what other heathen dialects, came to the tip of his tongue as readily as the more civilized languages of Continental Europe and Ireland. This polyglot fluency played no inconsiderable part in the early and extremely extensive miseducation of the hapless but eager William, for at the age of three, having already given signs of genius, he was relieved of his doting mother’s affection and packed off by his somewhat stupid father to glut himself with languages under the expert tutelage of the supervoluble Uncle James.

Hamilton’s parents had very little to do with his upbringing; his mother died when he was twelve, his father two years later. To James Hamilton belongs whatever credit there may be for having wasted young William’s abilities in the acquisition of utterly useless languages and turning him out, at the age of thirteen, as one of the most shocking examples of a linguistic monstrosity in history. That Hamilton did not become an insufferable prig under his misguided parson-uncle’s instruction testifies to the essential soundness of his Irish common sense. The education he suffered might well have made a permanent ass of even a humorous boy, and Hamilton had no humor.

The tale of Hamilton’s infantile accomplishments reads like a bad romance, but it is true: at three he was a superior reader of English and was considerably advanced in arithmetic; at four he was a good geographer; at five he read and translated Latin, Greek, and Hebrew, and loved to recite yards of Dryden, Collins, Milton, and Homer—the last in Greek; at eight he added a mastery of Italian and French to his collection and extemporized fluently in Latin, expressing his unaffected delight at the beauty of the Irish scene in Latin hexameters when plain English prose offered too plebeian a vent for his nobly exalted sentiments; and finally, before he was ten he had laid a firm foundation for his extraordinary scholarship in oriental languages by beginning Arabic and Sanskrit.

The tally of Hamilton’s languages is not yet complete. When William was three months under ten years old his uncle reports that “His thirst for the Oriental languages is unabated. He is now master of most, indeed of all except the minor and comparatively provincial ones. The Hebrew, Persian, and Arabic are about to be confirmed by the superior and intimate acquaintance with the Sanskrit, in which he is already a proficient. The Chaldee and Syriac he is grounded in, also the Hindoostanee, Malay, Mahratta, Bengali, and others. He is about to commence the Chinese, but the difficulty of procuring books is very great. It cost me a large sum to supply him from London, but I hope the money was well expended.” To which we can only throw up our hands and ejaculate Good God! What was the sense of it all?

By thirteen William was able to brag that he had mastered one language for each year he had lived. At fourteen he composed a flowery welcome in Persian to the Persian Ambassador, then visiting Dublin, and had it transmitted to the astonished potentate. Wishing to follow up his advantage and slay the already slain, young Hamilton called on the Ambassador, but that wily oriental, forewarned by his faithful secretary, “much regretted that on account of a bad headache he was unable to receive me [Hamilton] personally.” Perhaps the Ambassador had not yet recovered from the official banquet, or he may have read the letter. In translation at least it is pretty awful—just the sort of thing a boy of fourteen, taking himself with devastating seriousness and acquainted with all the stickiest and most bombastic passages of the Persian poets, might imagine a sophisticated oriental out on a wild Irish spree would relish as a pick-me-up the morning after. Had young Hamilton really wished to view the Ambassador he should have sent in a salt herring, not a Persian poem.

Except for his amazing ability, the maturity of his conversation and his poetical love of nature in all her moods, Hamilton was like any other healthy boy. He delighted in swimming and had none of the grind’s interesting if somewhat repulsive pallor. His disposition was genial and his temper—rather unusually so for a sturdy Irish boy—invariably even. In later life however Hamilton showed his Irish by challenging a detractor—who had called him a liar—to mortal combat. But the affair was amicably arranged by Hamilton’s second, and Sir William cannot be legitimately counted as one of the great mathematical duellists. In other respects young Hamilton was not a normal boy. The infliction of pain or suffering on beast or man he would not tolerate. All his life Hamilton loved animals and, what is regrettably rarer, respected them as equals.

Hamilton’s redemption from senseless devotion to useless languages began when he was twelve and was completed before he was fourteen. The humble instrument selected by Providence to turn Hamilton from the path of error was the American calculating boy, Zerah Colburn (1804-1839), who at the time had been attending Westminster School in London. Colburn and Hamilton were brought together in the expectation that the young Irish genius would be able to penetrate the secret of the American’s methods, which Colburn himself did not fully understand (as was seen in the chapter on Fermat). Colburn was entirely frank in exposing his tricks to Hamilton, who in his turn improved upon what he had been shown. There was but little abstruse or remarkable about Colburn’s methods. His feats were largely a matter of memory. Hamilton’s acknowledgment of Colburn’s influence occurs in a letter written when he was seventeen (August, 1822) to his cousin Arthur.

By the age of seventeen Hamilton had mastered mathematics through the integral calculus and had acquired enough mathematical astronomy to be able to calculate eclipses. He read Newton and Lagrange. All this was his recreation; the classics were still his serious study, although only a second love. What is more important, he had already made “some curious discoveries,” as he wrote to his sister Eliza.

The discoveries to which Hamilton refers are probably the germs of his first great work, that on systems of rays in optics. Thus in his seventeenth year Hamilton had already begun his career of fundamental discovery. Before this he had brought himself to the attention of Dr. Brinkley, Professor of Astronomy at Dublin, by the detection of an error in Laplace’s attempted proof of the parallelogram of forces.

\* \* \*

Hamilton never attended any school before going to the University but received all his preliminary training from his uncle and by private study. His forced devotion to the classics in preparation for the entrance examinations to Trinity College, Dublin, did not absorb all of his time, for on May 31, 1823, he writes to his cousin Arthur, “In Optics I have made a very curious discovery—at least it seems so to me . . . .”

If, as has been supposed, this refers to the “characteristic function,” which Hamilton will presently describe for us, the discovery marks its author as the equal of any mathematician in history for genuine precocity. On July 7, 1823, young Hamilton passed, easily first out of one hundred candidates, into Trinity College. His fame had preceded him, and as was only to be expected, he quickly became a celebrity; indeed his classical and mathematical prowess, while he was yet an undergraduate, excited the curiosity of academic circles in England and Scotland as well as in Ireland, and it was even declared by some that a second Newton had arrived. The tale of his undergraduate triumphs can be imagined—he carried off practically all the available prizes and obtained the highest honors in both classics and mathematics. But more important than all these triumphs, he completed the first draft of Part I of his epoch-making memoir on systems of rays. “This young man,” Dr. Brinkley remarked, when Hamilton presented his memoir to the Royal Irish Academy, “I do not say will be, but is, the first mathematician of his age.”

Even his laborious drudgeries to sustain his brilliant academic record and the hours spent more profitably on research did not absorb all of young Hamilton’s superabundant energies. At nineteen he experienced the first of his three serious love affairs. Being conscious of his own “unworthiness”—especially as concerned his material prospects—William contented himself with writing poems to the young lady, with the usual result: a solider, more prosaic man married the girl. Early in May, 1825, Hamilton learned from his sweetheart’s mother that his love had married his rival. Some idea of the shock he experienced can be inferred from the fact that Hamilton, a deeply religious man to whom suicide was a deadly sin, was tempted to drown himself. Fortunately for science he solaced himself with another poem. All his life Hamilton was a prolific versifier. But his true poetry, as he told his friend and ardent admirer, William Wordsworth, was his mathematics. From this no mathematician will dissent.

We may dispose here of Hamilton’s lifelong friendships with some of the shining literary lights of his day—the poets Wordsworth, Southey, and Coleridge, of the so-called Lake School, Aubrey de Vere, and the didactic novelist Maria Edgeworth—a litteratrice after Hamilton’s own pious heart. Wordsworth and Hamilton first met on the latter’s trip of September, 1827, to the English Lake District. Having “waited on Wordsworth at tea,” Hamilton oscillated back and forth with the poet all night, each desperately trying to see the other home. The following day Hamilton sent Wordsworth a poem of ninety iron lines which the poet himself might have warbled in one of his heavier flights. Naturally Wordsworth did not relish the eager young mathematician’s unconscious plagiarism, and after damning it with faint praise, proceeded to tell the hopeful author—at great length—that “the workmanship (what else could be expected from so young a writer?) is not what it ought to be.” Two years later, when Hamilton was already installed as astronomer at the Dunsink Observatory, Wordsworth returned the visit. Hamilton’s sister Eliza, on being introduced to the poet, felt herself “involuntarily parodying the first lines of his own poem Yarrow Visited—

And this is Wordsworth! this the man

Of whom my fancy cherished

So faithfully a waking dream,

An image that hath perished!”

\* \* \*

One great benefit accrued from Wordsworth’s visit: Hamilton realized at last that “his path must be the path of Science, and not that of Poetry; that he must renounce the hope of habitually cultivating both, and that, therefore, he must brace himself up to bid a painful farewell to Poetry.” In short, Hamilton grasped the obvious truth that there was not a spark of poetry in him, in the literary sense. Nevertheless he continued to versify all his life. Wordsworth’s opinion of Hamilton’s intellect was high. In fact he graciously said (in effect) that only two men he had ever known gave him a feeling of inferiority, Coleridge and Hamilton.

Hamilton did not meet Coleridge till 1832, when the poet had practically ceased to be anything but a spurious copy of a mediocre German metaphysician. Nevertheless each formed a high estimate of the other’s capacity, as Hamilton had for long been a devoted student of Kant in the original. Indeed philosophical speculation always fascinated Hamilton, and at one time he declared himself a wholehearted believer—intellectually, but not intestinally—in Berkeley’s devitalized idealism. Another bond between the two was their preoccupation with the theological side of philosophy (if there is such a side), and Coleridge favored Hamilton with his half-digested ruminations on the Holy Trinity, by which the devout mathematician set considerable store.

\* \* \*

The close of Hamilton’s undergraduate career at Trinity College was even more spectacular than its beginning; in fact it was unique in university annals. Dr. Brinkley resigned his professorship of astronomy to become Bishop of Cloyne. According to the usual British custom the vacancy was advertized, and several distinguished astronomers, including George Biddell Airy (1801-1892), later Astronomer Royal of England, sent in their credentials. After some discussion the Governing Board passed over all the applicants and unanimously elected Hamilton, then (1827) an undergraduate of twenty two, to the professorship. Hamilton had not applied. “Straight for him was the path of gold” now, and Hamilton resolved not to disappoint the hopes of his enthusiastic electors. Since the age of fourteen he had had a passion for astronomy, and once as a boy he had pointed out the Observatory on its hill at Dunsink, commanding a beautiful view, as the place of all others where he would like to live were he free to choose. He now, at the age of twenty two, had his ambition by the bit; all he had to do was to ride straight ahead.

He started brilliantly. Although Hamilton was no practical astronomer, and although his assistant observer was incompetent, these drawbacks were not serious. From its situation the Dunsink Observatory could never have cut any important figure in modern astronomy, and Hamilton did wisely in putting his major efforts on his mathematics. At the age of twenty three he published the completion of the “curious discoveries” he had made as a boy of seventeen, Part I of A Theory of Systems of Rays, the great classic which does for optics what Lagrange’s Mécanique analytique does for mechanics and which, in Hamilton’s own hands, was to be extended to dynamics, putting that fundamental science in what is perhaps its ultimate, perfect form.

The techniques which Hamilton introduced into applied mathematics in this, his first masterpiece, are today indispensable in mathematical physics, and it is the aim of many workers in particular branches of theoretical physics to sum up the whole of a theory in a Hamiltonian principle. This magnificent work is that which caused Jacobi, fourteen years later at the British Association meeting at Manchester in 1842, to assert that “Hamilton is the Lagrange of your country”—(meaning of the English-speaking race). As Hamilton himself took great pains to describe the essence of his new methods in terms comprehensible to non-specialists, we shall quote from his own abstract presented to the Royal Irish Academy on April 23, 1827.

“A Ray, in Optics, is to be considered here as a straight or bent or curved line, along which light is propagated; and a System of Rays as a collection or aggregate of such lines, connected by some common bond, some similarity of origin or production, in short some optical unity. Thus the rays which diverge from a luminous point compose one optical system, and, after they have been reflected at a mirror, they compose another. To investigate the geometrical relations of the rays of a system of which we know (as in these simple cases) the optical origin and history, to inquire how they are disposed among themselves, how they diverge or converge, or are parallel, what surfaces or curves they touch or cut, and at what angles of section, how they can be combined in partial pencils, and how each ray in particular can be determined and distinguished from every other, is to study that System of Rays. And to generalize this study of one system so as to become able to pass, without change of plan, to the study of other systems, to assign general rules and a general method whereby these separate optical arrangements may be connected and harmonised together, is to form a Theory of Systems of Rays. Finally, to do this in such a manner as to make available the powers of the modern mathesis, replacing figures by functions and diagrams by formulas, is to construct an Algebraic Theory of such Systems, or an Application of Algebra to Optics.

“Towards constructing such an application it is natural, or rather necessary, to employ the method introduced by Descartes for the application of Algebra to Geometry. That great and philosophical mathematician conceived the possibility, and employed the plan, of representing or expressing algebraically the position of any point in space by three co-ordinate numbers which answer respectively how far the point is in three rectangular directions (such as north, east, and west), from some fixed point or origin selected or assumed for the purpose; the three dimensions of space thus receiving their three algebraical equivalents, their appropriate conceptions and symbols in the general science of progression [order]. A plane or curved surface became thus algebraically defined by assigning as its equation the relation connecting the three co-ordinates of any point upon it, and common to all those points: and a line, straight or curved, was expressed according to the same method, by the assigning two such relations, correspondent to two surfaces of which the line might be regarded as the intersection. In this manner it became possible to conduct general investigations respecting surfaces and curves, and to discover properties common to all, through the medium of general investigations respecting equations between three variable numbers: every geometrical problem could be at least algebraically expressed, if not at once resolved, and every improvement or discovery in Algebra became susceptible of application or interpretation in Geometry? The sciences of Space and Time (to adopt here a view of Algebra which I have elsewhere ventured to propose) became intimately intertwined and indissolubly connected with each other. Henceforth it was almost impossible to improve either science without improving the other also. The problem of drawing tangents to curves led to the discovery of Fluxions or Differentials: those of rectification and quadrature to the inversion of Fluents or Integrals: the investigation of curvatures of surfaces required the Calculus of Partial Differentials: the isoperimetrical problems resulted in the formation of the Calculus of Variations. And reciprocally, all these great steps in Algebraic Science had immediately their applications to Geometry, and led to the discovery of new relations between points or lines or surfaces. But even if the applications of the method had not been so manifold and important, there would still have been derivable a high intellectual pleasure from the contemplation of it as a method.

“The first important application of this algebraical method of coordinates to the study of optical systems was made by Malus, a French officer of engineers in Napoleon’s army in Egypt, and who has acquired celebrity in the history of Physical Optics as the discoverer of polarization of light by reflexion. Malus presented to the Institute of France, in 1807, a profound mathematical work which is of the kind above alluded to, and is entitled Traité d’Optique. The method employed in that treatise may be thus described:—The direction of a straight ray of any final optical system being considered as dependent on the position of some assigned point on the ray, according to some law which characterizes the particular system and distinguishes it from others; this law may be algebraically expressed by assigning three expressions for the three co-ordinates of some other point of the ray, as functions of the three co-ordinates of the point proposed. Malus accordingly introduces general symbols denoting three such functions (or at least three functions equivalent to these), and proceeds to draw several important general conclusions, by very complicated yet symmetric calculations; many of which conclusions, along with many others, were also obtained afterwards by myself, when, by a method nearly similar, without knowing what Malus had done, I began my own attempt to apply Algebra to Optics. But my researches soon conducted me to substitute, for this method of Malus, a very different, and (as I conceive that I have proved) a much more appropriate one, for the study of optical systems; by which, instead of employing the three functions above mentioned, or at least their two ratios, it becomes sufficient to employ one function, which I call characteristic or principal. And thus, whereas he made his deductions by setting out with the two equations of a ray, I on the other hand establish and employ the one equation of a system.

“The function which I have introduced for this purpose, and made the basis of my method of deduction in mathematical Optics, had, in another connexion, presented itself to former writers as expressing the result of a very high and extensive induction in that science. This known result is usually called the law of least action, but sometimes also the principle of least time [see chapter on Fermat], and includes all that has hitherto been discovered respecting the rules which determine the forms and positions of the lines along which light is propagated, and the changes of direction of those lines produced by reflexion or refraction, ordinary or extraordinary [the latter as in a doubly refracting crystal, say Iceland spar, in which a single ray is split into two, both refracted, on entering the crystal]. A certain quantity which in one physical theory is the action, and in another the time, expended by light in going from any first to any second point, is found to be less than if the light had gone in any other than its actual path, or at least to have what is technically called its variation null, the extremities of the path being unvaried. The mathematical novelty of my method consists in considering this quantity as a function of the co-ordinates of these extremities, which varies when they vary, according to a law which I have called the law of varying action; and in reducing all researches respecting optical systems of rays to the study of this single function: a reduction which presents mathematical Optics under an entirely novel view, and one analogous (as it appears to me) to the aspect under which Descartes presented the application of Algebra to Geometry.”

Nothing need be added to this account of Hamilton’s, except possibly the remark that no science, no matter how ably expounded, is understood as readily as any novel, no matter how badly written. The whole extract will repay a second reading.

In this great work on systems of rays Hamilton had builded better than even he knew. Almost exactly one hundred years after the above abstract was written the methods which Hamilton introduced into optics were found to be just what was required in the wave mechanics associated with the modern quantum theory and the theory of atomic structure. It may be recalled that Newton had favored an emission, or corpuscular, theory of light, while Huygens and his successors up to almost our own time sought to explain the phenomena of light wholly by means of a wave theory. Both points of view were united and, in a purely mathematical sense, reconciled in the modern quantum theory, which came into being in 1925-6. In 1834, when he was twenty eight, Hamilton realized his ambition of extending the principles which he had introduced into optics to the whole of dynamics.

Hamilton’s theory of rays, shortly after its publication when its author was but twenty seven, had one of the promptest and most spectacular successes of any of the classics of mathematics. The theory purported to deal with phenomena of the actual physical universe as it is observed in everyday life and in scientific laboratories. Unless any such mathematical theory is capable of predictions which experiments later verify, it is no better than a concise dictionary of the subject it systematizes, and it is almost certain to be superseded shortly by a more imaginative picture which does not reveal its whole meaning at the first glance. Of the famous predictions which have certified the value of truly mathematical theories in physical science, we may recall three: the mathematical discovery by John Couch Adams (18191892) and Urbain-Jean-Joseph Leverrier (1811-1877) of the planet Neptune, independently and almost simultaneously in 1845, from an analysis of the perturbations of the planet Uranus according to the Newtonian theory of gravitation; the mathematical prediction of wireless waves by James Clerk Maxwell (1831-1879) in 1864, as a consequence of his own electromagnetic theory of light; and finally, Einstein’s prediction in 1915-16, from his theory of general relativity, of the deflection of a ray of light in a gravitational field, first confirmed by observations of the solar eclipse on the historic May 29, 1919, and his prediction, also from his theory, that the spectral lines in light issuing from a massive body would be shifted by an amount, which Einstein stated, toward the red end of the spectrum—also confirmed. The last two of these instances—Maxwell’s and Einstein’s—are of a different order from the first: in both, totally unknown and unforeseen phenomena were predicted mathematically; that is, these predictions were qualitative. Both Maxwell and Einstein amplified their qualitative foresight by precise quantitative predictions which precluded any charge of mere guessing when their prophecies were finally verified experimentally.

Hamilton’s prediction of what is called conical refraction in optics was of this same qualitative plus quantitative order. From his theory of systems of rays he predicted mathematically that a wholly unexpected phenomenon would be found in connection with the refraction of light in biaxal crystals. While polishing the Third Supplement to his memoir on rays he surprised himself by a discovery which he thus describes:

“The law of the reflexion of light at ordinary mirrors appears to have been known to Euclid; that of ordinary refraction at a surface of water, glass, or other uncrystallized medium, was discovered at a much later date by Snellius; Huygens discovered, and Malus confirmed, the law of extraordinary refraction produced by uniaxal crystals, such as Iceland spar; and finally the law of the extraordinary double refraction at the faces of biaxal crystals, such as topaz or arragonite, was found in our own time by Fresnel. But even in these cases of extraordinary or crystalline refraction, no more than two refracted rays had ever been observed or even suspected to exist, if we except a theory of Cauchy, that there might possibly be a third ray, though probably imperceptible to our senses. Professor Hamilton, however, in investigating by his general method the consequences of the law of Fresnel, was led to conclude that there ought to be in certain cases, which he assigned, not merely two, nor three, nor any finite number, but an infinite number, or a cone of refracted rays within a biaxal crystal, corresponding to and resulting from a single incident ray; and that in certain other cases, a single ray within such a crystal should give rise to an infinite number of emergent rays, arranged in a certain other cone. He was led, therefore, to anticipate from theory two new laws of light, to which he gave the names of Internal and External Conical Refraction.”

The prediction and its experimental verification by Humphrey Lloyd evoked unbounded admiration for young Hamilton from those who could appreciate what he had done. Airy, his former rival for the professorship of astronomy, estimated Hamilton’s achievement thus: “Perhaps the most remarkable prediction that has ever been made is that lately made by Professor Hamilton.” Hamilton himself considered this, like any similar prediction, “a subordinate and secondary result” compared to the grand object which he had in view, “to introduce harmony and unity into the contemplations and reasonings of optics, regarded as a branch of pure science.”

\* \* \*

According to some this spectacular success was the high-water mark in Hamilton’s career; after the great work on optics and dynamics his tide ebbed. Others, particularly members of what has been styled the High Church of Quaternions, hold that Hamilton’s greatest work was still to come—the creation of what Hamilton himself considered his masterpiece and his title to immortality, his theory of quaternions. Leaving quaternions out of the indictment for the moment, we may simply state that, from his twenty seventh year till his death at sixty, two disasters raised havoc with Hamilton’s scientific career, marriage and alcohol. The second was partly, but not wholly, a consequence of the unfortunate first.

After a second unhappy love affair, which ended with a thoughtless remark that meant nothing but which the hypersensitive suitor took to heart, Hamilton married his third fancy, Helen Maria Bayley, in the spring of 1833. He was then in his twenty eighth year. The bride was the daughter of a country parson’s widow. Helen was “of pleasing ladylike appearance, and early made a favourable impression upon him [Hamilton] by her truthful nature and by the religious principles which he knew her to possess, although to these recommendations was not added any striking beauty of face or force of intellect.” Now, any fool can tell the truth, and if truthfulness is all a fool has to recommend her, whoever commits matrimony with her will get the short end of the indiscretion. In the summer of 1832 Miss Bayley “passed through a dangerous illness, . . . , and this event doubtless drew his [the lovelorn Hamilton’s] thoughts especially toward her, in the form of anxiety for her recovery, and, coming at a time [when he had just broken with the girl he really wanted] when he felt obliged to suppress his former passion, prepared the way for tenderer and warmer feelings.” Hamilton in short was properly hooked by an ailing female who was to become a semi-invalid for the rest of her life and who, either through incompetence or ill-health, let her husband’s slovenly servants run his house as they chose, which at least in some quarters—especially his study—came to resemble a pigsty. Hamilton needed a sympathetic woman with backbone to keep him and his domestic affairs in some semblance of order; instead he got a weakling.

Ten years after his marriage Hamilton tried to pull himself up short on the slippery trail he realized with a brutal shock he was treading. As a young man, feted and toasted at dinners, he had rather let himself go, especially as his great gifts for eloquence and conviviality were naturally enough heightened by a drink or two. After his marriage, irregular meals or no meals at all, and his habit of working twelve or fourteen hours at a stretch, were compensated for by taking nourishment from a bottle.

It is a moot question whether mathematical inventiveness is accelerated or retarded by moderate indulgence in alcohol, and until an exhaustive set of controlled experiments is carried out to settle the matter, the doubt must remain a doubt, precisely as in any other biological research. If, as some maintain, poetic and mathematical inventiveness are akin, it is by no means obvious that reasonable alcoholic indulgence (if there is such a thing) is destructive of mathematical inventiveness; in fact numerous well-attested instances would seem to indicate the contrary. In the case of poets, of course, “wine and song” have often gone together, and in at least one instance—Swinburne—without the first the second dried up almost completely. Mathematicians have frequently remarked on the terrific strain induced by prolonged concentration on a difficulty, and some have found the let-down occasioned by a drink a decided relief. But poor Hamilton quickly passed beyond this stage and became careless, not only in the untidy privacy of his study, but also in the glaring publicity of a banquet hall. He got drunk at a scientific dinner. Realizing what had overtaken him, he resolved never to touch alcohol again, and for two years he kept his resolution. Then, during a scientific meeting at the estate of Lord Rosse (owner of the largest and most useless telescope then in existence), his old rival, Airy, jeered at him for drinking nothing but water. Hamilton gave in, and thereafter took all he wanted—which was more than enough. Still, even this handicap could not put him out of the race, although without it he probably would have gone farther and have reached a greater height than he did. However, he got high enough, and moralizing may be left to moralists.

\* \* \*

Before considering what Hamilton regarded as his masterpiece, we may briefly summarize the principal honors which came his way. At thirty he held an influential office in the British Association for the Advancement of Science at its Dublin meeting, and at the same time the Lord Lieutenant bade him to “Kneel down, Professor Hamilton,” and then, having dubbed him on both shoulders with the sword of State, to “Rise up, Sir William Rowan Hamilton.” This was one of the few occasions in his life on which Hamilton had nothing whatever to say. At thirty two he became President of the Royal Irish Academy, and at thirty eight was awarded a Civil List life pension of two hundred pounds a year from the British Government, Sir Robert Peel, Ireland’s reluctant friend, being then Premier. Shortly before this Hamilton had made his capital invention—quaternions.

An honor which pleased him more than any he had ever received was the last, as he lay on his deathbed: he was elected the first foreign member of the National Academy of Sciences of the United States, which was founded during the Civil War. This honor was in recognition of his work in quaternions, principally, which for some unfathomable reason stirred American mathematicians of the time (there were only one or two in existence, Benjamin Peirce of Harvard being the chief) more profoundly than had any other British mathematics since Newton’s Principia. The early popularity of quaternions in the United States is somewhat of a mystery. Possibly the turgid eloquence of the Lectures on Quaternions captivated the taste of a young and vigorous nation which had yet to outgrow its morbid addiction to senatorial oratory and Fourth of July verbal fireworks.

\* \* \*

Quaternions has too long a history for the whole story to be told here. Even Gauss with his anticipation of 1817 was not the first in the field; Euler preceded him with an isolated result which is most simply interpreted in terms of quaternions. The origin of quaternions may go back even farther than this, for Augustus de Morgan once half-jokingly offered to trace their history for Hamilton from the ancient Hindus to Queen Victoria. However, we need glance here only at the lion’s share in the invention and consider briefly what inspired Hamilton.

The British school of algebraists, as will be seen in the chapter on Boole, put common algebra on its own feet during the first half of the nineteenth century. Anticipating the currently accepted procedure in developing any branch of mathematics carefully and rigorously they founded algebra postulationally. Before this, the various kinds of “numbers”—fractions, negatives, irrationals—which enter mathematics when it is assumed that all algebraic equations have roots, had been allowed to function on precisely the same footing as the common positive integers which were so staled by custom that all mathematicians believed them to be “natural” and in some vague sense completely understood—they are not, even today, as will be seen when the work of Georg Cantor is discussed. This naîve faith in the self-consistency of a system founded on the blind, formal juggling of mathematical symbols may have been sublime but it was also slightly idiotic. The climax of this credulity was reached in the notorious principle of permanence of form, which stated in effect that a set of rules which yield consistent results for one kind of numbers—say the positive integers—will continue to yield consistency when applied to any other kind—say the imaginaries—even when no interpretation of the results is evident. It does not seem surprising that this faith in the integrity of meaningless symbols frequently led to absurdity.

The British school changed all this, although they were unable to take the final step and prove that their postulates for common algebra will never lead to a contradiction. That step was taken only in our own generation by the German workers in the foundations of mathematics. In this connection it must be kept in mind that algebra deals only with finite processes; when infinite processes enter, as for example in summing an infinite series, we are thrust out of algebra into another domain. This is emphasized because the usual elementary text labelled “Algebra” contains a great deal—infinite geometric progressions, for instance—that is not algebra in the modern meaning of the word.

The nature of what Hamilton did in his creation of quaternions will show up more clearly against the background of a set of postulates (taken from L. E. Dickson’s Algebras and Their Arithmetics, Chicago, 1923) for common algebra or, as it is technically called, a field (English writers sometimes use corpus as the equivalent of the German Körper or French corps).

“A field F is a system consisting of a set S of elements a, b, c, . . . and two operations, called addition and multiplication which may be performed upon any two (equal or distinct) elements a and b of S, taken in that order, to produce uniquely determined elements a ⊕ b and a ⊙ b of S, such that postulates I-V are satisfied. For simplicity we shall write a + b for a ⊕ b, and ab for a ⊙ b, and call them the sum and product, respectively, of a and b. Moreover, elements of S will be called elements of F.

“I. If a and b are any two elements of F, a + b and ab are uniquely determined elements of F, and

b + a = a + b, ba = ab.

“II. If a, b, c are any three elements of F,

(a + b) + c = a + (b + c), (ab)c = a(bc), a(b + c) = ab + ac.

“III. There exist in F two distinct elements, denoted by 0, 1, such that if a is any element of F, a + 0 = a, a1 = a (whence 0 + a = a, 1a = a, by I).

“IV. Whatever be the element a of F, there exists in Fan element x such that a + x = 0 (whence x + a = 0 by I).

“V. Whatever be the element a (distinct from 0) of F, there exists in F an element y such that ay = 1 (whence = ya, by I).”

From these simple postulates the whole of common algebra follows. A word or two about some of the statements may be helpful to those who have not seen algebra for years. In II, the statement (a + b) + c = a + (b + c), called the associative law of addition, says that if a and b are added, and to this sum is added c, the result is the same as if a and the sum of b and c are added. Similarly, with respect to multiplication, for the second statement in II. The third statement in II is called the distributive law. In III a “zero” and “unity” are postulated; in IV, the postulated x gives the negative of a; and the first parenthetical remark in V forbids “division by zero.” The demands in Postulate I are called the commutative laws of addition and multiplication respectively.


Such a set of postulates may be regarded as a distillation of experience. Centuries of working with numbers and getting useful results according to the rules of arithmetic—empirically arrived at—suggested most of the rules embodied in these precise postulates, but once the suggestions of experience are understood, the interpretation (here common arithmetic) furnished by experience is deliberately suppressed or forgotten, and the system defined by the postulates is developed abstractly, on its own merits, by common logic plus mathematical tact.

Notice in particular IV, which postulates the existence of negatives. We do not attempt to deduce the existence of negatives from the behavior of positives. When negative numbers first appeared in experience, as in debits instead of credits, they, as numbers, were held in the same abhorrence as “unnatural” monstrosities as were later the “imaginary” numbers Images etc., arising from the formal solution of equations such as x2 + 1 = 0, x2 + 2 = 0, etc. If the reader will glance back at what Gauss did for complex numbers he will appreciate more fully the complete simplicity of the following partial statement of Hamilton’s original way of stripping “imaginaries” of their silly, purely imaginary mystery. This simple thing was one of the steps which led Hamilton to his quaternions, although strictly it has nothing to do with them. It is the method and the point of view behind this ingenious recasting of the algebra of complex numbers which are of importance for the sequel.

If as usual i denotes Images, a “complex number” is a number of the type a + bi, where a, b are “real numbers” or, if preferred, and more generally, elements of the field F defined by the above postulates. Instead of regarding a + bi as one “number,” Hamilton conceived it as an ordered couple of “numbers,” and he designated this couple by writing it (a, b). He then proceeded to impose definitions of sum and product on these couples, as suggested by the formal rules of combination sublimated from the experience of algebraists in manipulating complex numbers as if the laws of common algebra did in fact hold for them. One advantage of this new way of approaching complex numbers was this: the definitions for sum and product of couples were seen to be instances of the general, abstract definitions of sum and product as in a field. Hence, if the consistency of the system defined by the postulates for a field is proved, the like follows, without further proof, for complex numbers and the usual rules by which they are combined. It will be sufficient to state the definitions of sum and product in Hamilton’s theory of complex numbers considered as couples (a, b) (c, d), etc.

The sum of (a, b) and (c, d) is (a + b, c + d); their product is (ac – bd, ad + be). In the last, the minus sign is as in a field; namely, the element x postulated in IV is denoted by – a. To the 0, 1 of a field correspond here the couples (0, 0), (1, 0). With these definitions it is easily verified that Hamilton’s couples satisfy all the stated postulates for a field. But they also accord with the formal rules for manipulating complex numbers. Thus, to (a, b), (c, d) -correspond respectively a + bi, c + di, and the formal “sum” of these two is (a + c) + i(b + d), to which corresponds the couple (a + c, b + d). Again, formal multiplication of a + bi, c + id gives (ac – bd) + i(ad + be), to which corresponds the couple (ac – bd, ad + be). If this sort of thing is new to any reader, it will repay a second inspection, as it is an example of the way in which modern mathematics eliminates mystery. So long as there is a shred of mystery attached to any concept that concept is not mathematical.

Having disposed of complex numbers by couples, Hamilton sought to extend his device to ordered triples and quadruples. Without some idea of what is sought to be accomplished such an undertaking is of course so vague as to be meaningless. Hamilton’s object was to invent an algebra which would do for rotations in space of three dimensions what complex numbers, or his couples, do for rotations in space of two dimensions, both spaces being Euclidean as in elementary geometry. Now, a complex number a + bi can be thought of as representing a vector, that is, a line segment having both length and direction, as is evident from the diagram, in which the directed segment (indicated by the arrow) represents the vector OP.



But on attempting to symbolize the behavior of vectors in three dimensional space so as to preserve those properties of vectors which are of use in physics, particularly in the combination of rotations, Hamilton was held up for years by an unforeseen difficulty whose very nature he for long did not even suspect. We may glance in passing at one of the clues he followed. That this led him anywhere—as he insisted it did—is all the more remarkable as it is now almost universally regarded as an absurdity, or at best a metaphysical speculation without foundation in history or in mathematical experience.

Objecting to the purely abstract, postulational formulation of algebra advocated by his British contemporaries, Hamilton sought to found algebra on something “more real,” and for this strictly meaningless enterprise he drew on his knowledge of Kant’s mistaken notions—exploded by the creation of non-Euclidean geometry—of space as “a pure form of sensuous intuition.” Indeed Hamilton, who seems to have been unacquainted with non-Euclidean geometry, followed Kant in believing that “Time and space are two sources of knowledge from which various a priori synthetical cognitions can be derived. Of this, pure mathematics gives a splendid example in the case of our cognition of space and its various relations. As they are both pure forms of sensuous intuition, they render synthetic propositions a priori possible.” Of course any not utterly illiterate mathematician today knows that Kant was mistaken in this conception of mathematics, but in the 1840’s, when Hamilton was on his way to quaternions, the Kantian philosophy of mathematics still made sense to those—and they were nearly all—who had never heard of Lobatchewsky. By what looks like a bad mathematical pun, Hamilton applied the Kantian doctrine to algebra and drew the remarkable conclusion that, since geometry is the science of space, and since time and space are “pure sensuous forms of intuition,” therefore the rest of mathematics must belong to time, and he wasted much of his own time in elaborating the bizarre doctrine that algebra is the science of pure time.

This queer crotchet has attracted many philosophers, and quite recently it has been exhumed and solemnly dissected by owlish metaphysicians seeking the philosopher’s stone in the gall bladder of mathematics. Just because “algebra as the science of pure time” is of no earthly mathematical significance, it will continue to be discussed with animation till time itself ends. The opinion of a great mathematician on the “pure time” aspect of algebra may be of interest. “I cannot myself recognize the connection of algebra with the notion of time,” Cayley confessed; “granting that the notion of continuous progression presents itself and is of importance, I do not see that it is in anywise the fundamental notion of the science.”

Hamilton’s difficulties in trying to construct an algebra of vectors and rotations for three-dimensional space were rooted in his subconscious conviction that the most important laws of common algebra must persist in the algebra he was seeking. How were vectors in three-dimensional space to be multiplied together?

To sense the difficulty of the problem it is essential to bear in mind (see Chapter on Gauss) that ordinary complex numbers a + bi (i = Images) had been given a simple interpretation in terms of rotations in a plane, and further that complex numbers obey all the rules of common algebra, in particular the commutative law of multiplication: if A, B are any complex numbers, then A × B = B × A, whether A, B are interpreted algebraically, or in terms of rotations in a plane. It was but human then to anticipate that the same commutative law would hold for the generalizations of complex numbers which represent rotations in space of three dimensions.

Hamilton’s great discovery—or invention—was an algebra, one of the “natural” algebras of rotations in space of three dimensions, in which the commutative law of multiplication does not hold. In this Hamiltonian algebra of quaternions (as he called his invention), a multiplication appears in which A × B is not equal to B × A but to minus B × A, that is, A × B = -B × A.

That a consistent, practically useful system of algebra could be constructed in defiance of the commutative law of multiplication was a discovery of the first order, comparable, perhaps, to the conception of non-Euclidean geometry. Hamilton himself was so impressed by the magnitude of what suddenly dawned on his mind (after fifteen years of fruitless thought) one day (October 16, 1843) when he was out walking with his wife that he carved the fundamental formulas of the new algebra in the stone of the bridge on which he found himself at the moment. His great invention showed algebraists the way to other algebras until today, following Hamilton’s lead, mathematicians manufacture algebras practically at will by negating one or more of the postulates for a field and developing the consequences. Some of these “algebras” are extremely useful; the general theories embracing swarms of them include Hamilton’s great invention as a mere detail, although a highly important one.

In line with Hamilton’s quaternions the numerous brands of vector analysis favored by physicists of the past two generations sprang into being. Today all of these, including quaternions, so far as physical applications are concerned, are being swept aside by the incomparably simpler and more general tensor analysis which came into vogue with general relativity in 1915. Something will be said about this later.

In the meantime it is sufficient to remark that Hamilton’s deepest tragedy was neither alcohol nor marriage but his obstinate belief that quaternions held the key to the mathematics of the physical universe. History has shown that Hamilton tragically deceived himself when he insisted “. . . I still must assert that this discovery appears to me to be as important for the middle of the nineteenth century as the discovery of fluxions [the calculus] was for the close of the seventeenth.” Never was a great mathematician so hopelessly wrong.

\* \* \*

The last twenty two years of Hamilton’s life were devoted almost exclusively to the elaboration of quaternions, including their application to dynamics, astronomy, and the wave theory of light, and his voluminous correspondence. The style of the overdeveloped Elements of Quaternions, published the year after Hamilton’s death, shows plainly the effects of the author’s mode of life. After his death from gout on September 2, 1865 in the sixty first year of his age, it was found that Hamilton had left behind a mass of papers in indescribable confusion and about sixty huge manuscript books full of mathematics. An adequate edition of his works is now in progress. The state of his papers testified to the domestic difficulties under which the last third of his life had been lived: innumerable dinner plates with the remains of desiccated, unviolated chops were found buried in the mountainous piles of papers, and dishes enough to supply a large household were dug out from the confusion. During his last period Hamilton lived as a recluse, ignoring the meals shoved at him as he worked, obsessed by the dream that the last tremendous effort of his magnificent genius would immortalize both himself and his beloved Ireland, and stand forever unshaken as the greatest mathematical contribution to science since the Principia of Newton.

His early work, on which his imperishable glory rests, he came to regard as a thing of but little moment in the shadow of what he believed was his masterpiece. To the end he was humble and devout, and wholly without anxiety for his scientific reputation. “I have very long admired Ptolemy’s description of his great astronomical master, Hipparchus, as Images a labor-loving and truth-loving man. Be such my epitaph.”

[I](#I_28). The date on his tombstone is August 4, 1805. Actually he was born at midnight; hence the confusion in dates. Hamilton, who had a passion for accuracy in such trifles, chose August 3rd until in later life he shifted to August 4th for sentimental reasons.

# CHAPTER TWENTY

Genius and Stupidity

GALOIS

Against stupidity the gods themselves fight unvictorious.—SCHILLER

ABEL WAS DONE TO DEATH by poverty, Galois by stupidity. In all the history of science there is no completer example of the triumph of crass stupidity over untamable genius than is afforded by the all too brief life of Évariste Galois. The record of his misfortunes might well stand as a sinister monument to all self-assured pedagogues, unscrupulous politicians, and conceited academicians. Galois was no “ineffectual angel,” but even his magnificent powers were shattered before the massed stupidity aligned against him, and he beat his life out fighting one unconquerable fool after another.

The first eleven years of Galois’ life were happy. His parents lived in the little village of Bourg-la-Reine, just outside Paris, where Évariste was born on October 25, 1811. Nicolas-Gabriel Galois, the father of Évariste, was a relic of the eighteenth century, cultivated, intellectual, saturated with philosophy, a passionate hater of royalty and an ardent lover of liberty. During the Hundred Days after Napoleon’s escape from Elba, Galois was elected mayor of the village. After Waterloo he retained his office and served faithfully under the King, backing the villagers against the priest and delighting social gatherings with the old-fashioned rhymes which he composed himself. These harmless activities were later to prove the amiable man’s undoing. From his father, Évariste acquired the trick of rhyming and a hatred of tyranny and baseness.

Until the age of twelve Galois had no teacher but his mother, Adélaïde-Marie Demante. Several of the traits of Galois’ character were inherited from his mother, who came from a long line of distinguished jurists. Her father appears to have been somewhat of a Tartar. He gave his daughter a thorough classical and religious education, which she in turn passed on to her eldest son, not as she had received it, but fused into a virile stoicism in her own independent mind. She had not rejected Christianity, nor had she accepted it without question; she had merely contrasted its teachings with those of Seneca and Cicero, reducing all to their basic morality. Her friends remembered her as a woman of strong character with a mind of her own, generous, with a marked vein of originality, quizzical, and, at times, inclined to be paradoxical. She died in 1872 at the age of eighty four. To the last she retained the full vigor of her mind. She, like her husband, hated tyranny.

There is no record of mathematical talent on either side of Galois’ family. His own mathematical genius came on him like an explosion, probably at early adolescence. As a child he was affectionate and rather serious, although he entered readily enough into the gaiety of the recurrent celebrations in his father’s honor, even composing rhymes and dialogues to entertain the guests. All this changed under the first stings of petty persecution and stupid misunderstanding, not by his parents, but by his teachers.

In 1823, at the age of twelve, Galois entered the lycée of Louis-le-Grand in Paris. It was his first school. The place was a dismal horror. Barred and grilled, and dominated by a provisor who was more of a political gaoler than a teacher, the place looked like a prison, and it was. The France of 1823 still remembered the Revolution. It was a time of plots and counterplots, of riots and rumors of revolution. All this was echoed in the school. Suspecting the provisor of scheming to bring back the Jesuits, the students struck, refusing to chant in chapel. Without even notifying their parents the provisor expelled those whom he thought most guilty. They found themselves in the street. Galois was not among them, but it would have been better for him if he had been.

Till now tyranny had been a mere word to the boy of twelve. Now he saw it in action, and the experience warped one side of his character for life. He was shocked into unappeasable rage. His studies, owing to his mother’s excellent instruction in the classics, went very well and he won prizes. But he had also gained something more lasting than any prize, the stubborn conviction, right or wrong, that neither fear nor the utmost severity of discipline can extinguish the sense of justice and fair dealing in young minds experiencing their first unselfish devotion. This his fellow students had taught him by their courage. Galois never forgot their example. He was too young not to be embittered.

The following year marked another crisis in the young boy’s life. Docile interest in literature and the classics gave way to boredom; his mathematical genius was already stirring. His teachers advised that he be demoted. Évariste’s father objected, and the boy continued with his interminable exercises in rhetoric, Latin, and Greek. His work was reported as mediocre, his conduct “dissipated,” and the teachers had their way. Galois was demoted. He was forced to lick up the stale leavings which his genius had rejected. Bored and disgusted he gave his work perfunctory attention and passed it without effort or interest. Mathematics was taught more or less as an aside to the serious business of digesting the classics, and the pupils of various grades and assorted ages took the elementary mathematical course at the convenience of their other studies.

It was during this year of acute boredom that Galois began mathematics in the regular school course. The splendid geometry of Legendre came his way. It is said that two years was the usual time required by even the better mathematicians among the boys to master Legendre. Galois read the geometry from cover to cover as easily as other boys read a pirate yarn. The book aroused his enthusiasm; it was no textbook written by a hack, but a work of art composed by a creative mathematician. A single reading sufficed to reveal the whole structure of elementary geometry in crystal clarity to the fascinated boy. He had mastered it.

His reaction to algebra is illuminating. It disgusted him, and for a very good reason when we consider what sort of mind Galois had. Here was no master like Legendre to inspire him. The text in algebra was a schoolbook and nothing more. Galois contemptuously tossed it aside. It lacked, he said, the creator’s touch that only a creative mathematician can give. Having made the acquaintance of one great mathematician through his work, Galois took matters into his own hands. Ignoring the meticulous pettifogging of his teacher, Galois went directly for his algebra to the greatest master of the age, Lagrange. Later he read Abel. The boy of fourteen or fifteen absorbed masterpieces of algebraical analysis addressed to mature professional mathematicians—the memoirs on the numerical solution of equations, the theory of analytical functions, and the calculus of functions. His class work in mathematics was mediocre: the traditional course was trivial to a mathematical genius and not necessary for the mastering of real mathematics.

Galois’ peculiar gift of being able to carry on the most difficult mathematical investigations almost entirely in his head helped him with neither teachers nor examiners. Their insistence upon details which to him were obvious or trivial exasperated him beyond endurance, and he frequently lost his temper. Nevertheless he carried off the prize in the general examination. To the amazement of teachers and students alike Galois had taken his own kingdom by assault while their backs were turned.

With this first realization of his tremendous power, Galois’ character underwent a profound change. Knowing his kinship to the great masters of algebraical analysis he felt an immense pride and longed to rush on to the front rank to match his strength with theirs. His family—even his unconventional mother—found him strange. At school he seems to have inspired a curious mixture of fear and anger in the minds of his teachers and fellow students. His teachers were good men and patient, but they were stupid, and to Galois stupidity was the unpardonable sin. At the beginning of the year they had reported him as “very gentle, full of innocence and good qualities, but—” And they went on to say that “there is something strange about him.” No doubt there was. The boy had unusual brains. A little later they admit that he is not “wicked,” but merely “original and queer,” “argumentative,” and they complain that he delights to tease his comrades. All very reprehensible, no doubt, but they might have used their eyes. The boy had discovered mathematics and he was already being driven by his daemon. By the end of the year of awakening we learn that “his queerness has alienated him from all his companions,” and his teachers observe “something secret in his character.” Worse, they accuse him of “affecting ambition and originality.” But it is admitted by some that Galois is good in mathematics. His rhetoric teachers indulge in a little classical sarcasm: “His cleverness is now a legend that we cannot credit.” They rail that there is only slovenliness and eccentricity in his assigned tasks—when he deigns to pay any attention to them—and that he goes out of his way to weary his teachers by incessant “dissipation.” The last does not refer to vice, because Galois had no viciousness in him. It is merely a strong word to describe the heinous inability of a mathematical genius of the first rank to squander his intellect on the futilities of rhetoric as expounded by pedants.

One man, to the everlasting credit of his pedagogical insight, declared that Galois was as able in literary studies as he was in mathematics. Galois appears to have been touched by this man’s kindness. He promised to give rhetoric a chance. But his mathematical devil was now fully aroused and raging to get out, and poor Galois fell from grace. In a short time the dissenting teacher joined the majority and made the vote unanimous. Galois, he sadly admitted, was beyond salvation, “conceited, with an insufferable affectation of originality.” But the pedagogue redeemed himself by one excellent, exasperated suggestion. Had it been followed, Galois might have lived to eighty. “The mathematical madness dominates this boy. I think his parents had better let him take only mathematics. He is wasting his time here, and all he does is to torment his teachers and get into trouble.”

At the age of sixteen Galois made a curious mistake. Unaware that Abel at the beginning of his career had convinced himself that he had done the impossible and had solved the general equation of the fifth degree, Galois repeated the error. For a time—a very short time, however—he believed that he had done what cannot be done. This is merely one of several extraordinary similarities in the careers of Abel and Galois.

While Galois at the age of sixteen was already well started on his career of fundamental discovery, his mathematical teacher—Vernier—kept fussing over him like a hen that has hatched an eaglet and does not know how to keep the unruly creature’s feet on the good dirt of the barnyard. Vernier implored Galois to work systematically. The advice was ignored and Galois, without preparation, took the competitive examinations for entrance to the École Polytechnique. This great school, the mother of French mathematicians, founded during the French Revolution (some say by Monge), to give civil and military engineers the best scientific and mathematical education available anywhere in the world, made a double appeal to the ambitious Galois. At the Polytechnique his mathematical talent would be recognized and encouraged to the utmost. And his craving for liberty and freedom of utterance would be gratified; for were not the virile, audacious young Polytechnicians, among them the future leaders of the army, always a thorn in the side of reactionary schemers who would undo the glorious work of the Revolution and bring back the corrupt priesthood and the divine right of kings? The fearless Polytechnicians, at least in Galois’ boyish eyes, were no race of puling rhetoricians like the browbeaten nonentities at Louis-le-Grand, but a consecrated band of young patriots. Events were presently to prove him at least partly right in his estimate.

Galois failed in the examinations. He was not alone in believing his failure the result of a stupid injustice. The comrades he had teased unmercifully were stunned. They believed that Galois had mathematical genius of the highest order and they suspected his examiners of incompetence in their office. Nearly a quarter of a century later Terquem, editor of the Nouvelles Annales de Mathématiques, the mathematical journal devoted to the interests of candidates for the Polytechnique and Normale schools, reminded his readers that the controversy was not yet dead. Commenting on the failure of Galois and on the inscrutable decrees of the examiners in another instance, Terquem remarks, “A candidate of superior intelligence is lost with an examiner of inferior intelligence. Hic ego barbarus sum quia non intelligor illis [Because they don’t understand me, I am a barbarian.] . . . Examinations are mysteries before which I bow. Like the mysteries of theology, the reason must admit them with humility, without seeking to understand them.” As for Galois, the failure was almost the finishing touch. It drove him in upon himself and embittered him for life.

In 1828 Galois was seventeen. It was his great year. For the first time he met a man who had the capacity to understand his genius, Louis-Paul-Émile Richard (1795-1849), teacher of advanced mathematics (mathématiques spéciales) at Louis-le-Grand. Richard was no conventional pedagogue, but a man of talent who followed the advanced lectures on geometry at the Sorbonne in his spare time and kept himself abreast of the progress of living mathematicians to pass it on to his pupils. Timid and unambitious on his own account, he threw all his talent on the side of his pupils. The man who would not go a step out of his way to advance his own interests counted no sacrifice too great where the future of one of his students was at stake. In his zeal to advance mathematics through the work of abler men he forgot himself completely, although his scientific friends urged him to write, and to his inspired teaching more than one outstanding French mathematician of the nineteenth century has paid grateful tribute: Leverrier, codiscoverer with Adams by pure mathematical analysis of the planet Neptune; Serret, a geometer of repute and author of a classic on higher algebra in which he gave the first systematic exposition of Galois’ theory of equations; Hermite, master algebraist and arithmetician of the first rank; and last, Galois.

Richard recognized instantly what had fallen into his hands—“the Abel of France.” The original solutions to difficult problems which Galois handed in were proudly explained to the class, with just praise for the young author, and Richard shouted from the housetops that this extraordinary pupil should be admitted to the Polytechnique without examination. He gave Galois the first prize and wrote in his term report, “This pupil has a marked superiority above all his fellow students; he works only at the most advanced parts of mathematics.” All of which was the literal truth. Galois at seventeen was making discoveries of epochal significance in the theory of equations, discoveries whose consequences are not yet exhausted after more than a century. On the first of March, 1829, Galois published his first paper, on continued fractions. This contains no hint of the great things he had done, but it served to announce him to his fellow students as no mere scholar but an inventive mathematician.

The leading French mathematician of the time was Cauchy. In fertility of invention Cauchy has been equalled by but few; and as we have seen, the mass of his collected works is exceeded in bulk only by the outputs of Euler and Cayley,[I](#I_31) the most prolific mathematicians of history. Whenever the Academy of Sciences wished an authoritative opinion on the merits of a mathematical work submitted for its consideration it called upon Cauchy. As a rule he was a prompt and just referee. But occasionally he lapsed. Unfortunately the occasions of his lapses were the most important of all. To Cauchy’s carelessness mathematics is indebted for two of the major disasters in its history: the neglect of Galois and the shabby treatment of Abel. For the latter Cauchy was only partly to blame, but for the inexcusable laxity in Galois’ case Cauchy alone is responsible.

Galois had saved the fundamental discoveries he had made up to the age of seventeen for a memoir to be submitted to the Academy. Cauchy promised to present this, but he forgot. To put the finishing touch to his ineptitude he lost the author’s abstract. That was the last Galois ever heard of Cauchy’s generous promise. This was only the first of a series of similar disasters which fanned the thwarted boy’s sullen contempt of academies and academicians into a fierce hate against the whole of the stupid society in which he was condemned to live.

In spite of his demonstrated genius the harassed boy was not even now left to himself at school. The authorities gave him no peace to harvest the rich field of his discoveries, but pestered him to distraction with petty tasks and goaded him to open revolt by their everlasting preachings and punishments. Still they could find nothing in him but conceit and an iron determination to be a mathematician. He already was one, but they did not know it.

Two further disasters in his eighteenth year put the last touches to Galois’ character. He presented himself a second time for the entrance examinations at the Polytechnique. Men who were not worthy to sharpen his pencils sat in judgment on him. The result was what might have been anticipated. Galois failed. It was his last chance; the doors of the Polytechnique were closed forever against him.

That examination has become a legend. Galois’ habit of working almost entirely in his head put him at a serious disadvantage before a blackboard. Chalk and erasers embarrassed him—till he found a proper use for one of them. During the oral part of the examination one of the inquisitors ventured to argue a mathematical difficulty with Galois. The man was both wrong and obstinate. Seeing all his hopes and his whole life as a mathematician and polytechnic champion of democratic liberty slipping away from him, Galois lost all patience. He knew that he had officially failed. In a fit of rage and despair he hurled the eraser at his tormentor’s face. It was a hit.

The final touch was the tragic death of Galois’ father. As the mayor of Bourg-la-Reine the elder Galois was a target for the clerical intrigues of the times, especially as he had always championed the villagers against the priest. After the stormy elections of 1827 a resourceful young priest organized a scurrilous campaign against the mayor. Capitalizing the mayor’s well-known gift for versifying, the ingenious priest composed a set of filthy and stupid verses against a member of the mayor’s family, signed them with Mayor Galois’ name, and circulated them freely among the citizens. The thoroughly decent mayor developed a persecution mania. During his wife’s absence one day he slipped off to Paris and, in an apartment but a stone’s throw from the school where his son sat at his studies, committed suicide. At the funeral serious disorder broke out. Stones were hurled by the enraged citizens; a priest was gashed on the forehead. Galois saw his father’s coffin lowered into the grave in the midst of an unseemly riot. Thereafter, suspecting everywhere the injustice which he hated, he could see no good in anything.

After his second failure at the Polytechnique, Galois returned to school to prepare for a teaching career. The school now had a new director, a timeserving, somewhat cowardly stoolpigeon for the royalists and clerics. This man’s shilly-shally temporizing in the political upheaval which was presently to shake France to its foundations had a tragic influence on Galois’ last years.

Still persecuted and maliciously misunderstood by his preceptors, Galois prepared himself for the final examinations. The comments of his examiners are interesting. In mathematics and physics he got “very good.” The final oral examination drew the following comments: “This pupil is sometimes obscure in expressing his ideas, but he is intelligent and shows a remarkable spirit of research. He has communicated to me some new results in applied analysis.” In literature: “This is the only student who has answered me poorly; he knows absolutely nothing. I was told that this student has an extraordinary capacity for mathematics. This astonishes me greatly; for, after his examination, I believed him to have but little intelligence. He succeeded in hiding such as he had from me. If this pupil is really what he has seemed to me to be, I seriously doubt whether he will ever make a good teacher.” To which Galois, remembering some of his own good teachers, might have replied, “God forbid.”

In February, 1830, at the age of nineteen, Galois was definitely admitted to university standing. Again his sure knowledge of his own transcendent ability was reflected in a withering contempt for his plodding teachers and he continued to work in solitude on his own ideas. During this year he composed three papers in which he broke new ground. These papers contain some of his great work on the theory of algebraic equations. It was far in advance of anything that had been done, and Galois had hopefully submitted it all (with further results) in a memoir to the Academy of Sciences, in competition for the Grand Prize in Mathematics. This prize was still the blue ribbon in mathematical research; only the foremost mathematicians of the day could sensibly compete. Experts agree that Galois’ memoir was more than worthy of the prize. It was work of the highest originality. As Galois said with perfect justice, “I have carried out researches which will halt many savants in theirs.”

The manuscript reached the Secretary safely. The Secretary took it home with him for examination, but died before he had time to look at it. When his papers were searched after his death no trace of the manuscript was found, and that was the last Galois ever heard of it. He can scarcely be blamed for ascribing his misfortunes to something less uncertain than blind chance. After Cauchy’s lapse a repetition of the same sort of thing looked too providential to be a mere accident. “Genius,” he said, “is condemned by a malicious social organization to an eternal denial of justice in favor of fawning mediocrity.” His hatred grew, and he flung himself into politics on the side of republicanism, then a forbidden radicalism.

\* \* \*

The first shots of the revolution of 1830 filled Galois with joy. He tried to lead his fellow students into the fray, but they hung back, and the temporizing director put them on their honor not to quit the school. Galois refused to pledge his word, and the director begged him to stay in till the following day. In his speech the director displayed a singular lack of tact and a total absence of common sense. Enraged, Galois tried to escape during the night, but the wall was too high for him. Thereafter, all through “the glorious three days” while the heroic young Polytechnicians were out in the streets making history, the director prudently kept his charges under lock and key. Whichever way the cat should jump the director was prepared to jump with it. The revolt successfully accomplished, the astute director very generously placed his pupils at the disposal of the temporary government. This put the finishing touch to Galois’ political creed. During the vacation he shocked his family and boyhood friends with his fierce championship of the rights of the masses.

The last months of 1830 were as turbulent as is usual after a thorough political stir-up. The dregs sank to the bottom, the scum rose to the top, and suspended between the two the moderate element of the population hung in indecision. Galois, back at college, contrasted the timeserving vacillations of the director and the wishy-washy loyalty of the students with their exact opposites at the Polytechnique. Unable to endure the humiliation of inaction longer he wrote a blistering letter to the Gazette des Écoles in which he let both students and director have what he thought was their due. The students could have saved him. But they lacked backbone, and Galois was expelled. Incensed, Galois wrote a second letter to the Gazette, addressed to the students. “I ask nothing of you for myself,” he wrote; “but speak out for your honor and according to your conscience.” The letter was unanswered, for the apparent reason that those to whom Galois appealed had neither honor nor conscience.

Footloose now, Galois announced a private class in higher algebra, to meet once a week. Here he was at nineteen, a creative mathematician of the very first rank, peddling lessons to no takers. The course was to have included “a new theory of imaginaries [what is now known as the theory of ’Galois Imaginaries/ of great importance in algebra and the theory of numbers]; the theory of the solution of equations by radicals, and the theory of numbers and elliptic functions treated by pure algebra”—all his own work.

Finding no students, Galois temporarily abandoned mathematics and joined the artillery of the National Guard, two of whose four battalions were composed almost wholly of the liberal group calling themselves “Friends of the People.” He had not yet given up mathematics entirely. In one last desperate effort to gain recognition, encouraged by Poisson, he had sent a memoir on the general solution of equations—now called the “Galois theory”—to the Academy of Sciences. Poisson, whose name is remembered wherever the mathematical theories of gravitation, electricity, and magnetism are studied, was the referee. He submitted a perfunctory report. The memoir, he said was “incomprehensible,” but he did not state how long it had taken him to reach his remarkable conclusion. This was the last straw. Galois devoted all his energies to revolutionary politics. “If a carcase is needed to stir up the people,” he wrote, “I will donate mine.”

The ninth of May, 1831, marked the beginning of the end. About two hundred young republicans held a banquet to protest against the royal order disbanding the artillery which Galois had joined. Toasts were drunk to the Revolutions of 1789 and 1793, to Robespierre, and to the Revolution of 1830. The whole atmosphere of the gathering was revolutionary and defiant. Galois rose to propose a toast, his glass in one hand, his open pocket knife in the other: “To Louis Philippe”—the King. His companions misunderstood the purpose of the toast and whistled him down. Then they saw the open knife. Interpreting this as a threat against the life of the King they howled their approval. A friend of Galois, seeing the great Alexander Dumas and other notables passing by the open windows, implored Galois to sit down, but the uproar continued. Galois was the hero of the moment, and the artillerists adjourned to the street to celebrate their exuberance by dancing all night. The following day Galois was arrested at his mother’s house and thrown into the prison of Sainte-Pélagie.

A clever lawyer, with the help of Galois’ loyal friends, devised an ingenious defence, to the effect that Galois had really said: “To Louis Philippe, if he turns traitor.” The open knife was easily explained; Galois had been using it to cut his chicken. This was the fact. The saving clause in his toast, according to his friends who swore they had heard it, was drowned by the whistling, and only those close to the speaker caught what was said. Galois would not claim the saving clause.

During the trial Galois’ demeanor was one of haughty contempt for the court and his accusers. Caring nothing for the outcome, he launched into an impassioned tirade against all the forces of political injustice. The judge was a human being with children of his own. He warned the accused that he was not helping his own case and sharply silenced him. The prosecution quibbled over the point whether the restaurant where the incident occurred was or was not a “public place” when used for a semiprivate banquet. On this nice point of law hung the liberty of Galois. But it was evident that both court and jury were moved by the youth of the accused. After only ten minutes’ deliberation the jury returned a verdict of not guilty. Galois picked up his knife from the evidence table, closed it, slipped it in his pocket, and left the courtroom without a word.

He did not keep his freedom long. In less than a month, on July 14, 1831, he was arrested again, this time as a precautionary measure. The republicans were about to hold a celebration, and Galois, being a “dangerous radical” in the eyes of the authorities, was locked up on no charge whatever. The government papers of all France played up this brilliant coup of the police. They now had “the dangerous republican, Évariste Galois,” where he could not possibly start a revolution. But they were hard put to it to find a legal accusation under which he could be brought to trial. True, he had been armed to the teeth when arrested, but he had not resisted arrest. Galois was no fool. Should they accuse him of plotting against the government? Too strong; it wouldn’t go; no jury would convict. Ah! After two months of incessant thought they succeeded in trumping up a charge. When arrested Galois had been wearing his artillery uniform. But the artillery had been disbanded. Therefore Galois was guilty of illegally wearing a uniform. This time they convicted him. A friend, arrested with him, got three months; Galois got six. He was to be incarcerated in Sainte-Pélagie till April 29, 1832. His sister said he looked about fifty years old at the prospect of the sunless days ahead of him. Why not? “Let justice prevail though the heavens fall.”

\* \* \*

Discipline in the jail for political prisoners was light, and they were treated with reasonable humanity. The majority spent their waking hours promenading in the courtyard reserved for their use, or boozing in the canteen—the private graft of the governor of the prison. Soon Galois, with his somber visage, abstemious habits, and perpetual air of intense concentration, became the butt of the jovial swillers. He was concentrating on his mathematics, but he could not help hearing the taunts hurled at him.

“What! You drink only water? Quit the Republican Party and go back to your mathematics.”—“Without wine and women you’ll never be a man.” Goaded beyond endurance Galois seized a bottle of brandy, not knowing or caring what it was, and drank it down. A decent fellow prisoner took care of him till he recovered. His humiliation when he realized what he had done devastated him.

At last he escaped from what one French writer of the time calls the foulest sewer in Paris. The cholera epidemic of 1832 caused the solicitous authorities to transfer Galois to a hospital on the sixteenth of March. The “important political prisoner” who had threatened the life of Louis Philippe was too precious to be exposed to the epidemic.

Galois was put on parole, so he had only too many occasions to see outsiders. Thus it happened that he experienced his one and only love affair. In this, as in everything else, he was unfortunate. Some worthless girl (“quelque coquette de bas étage”) initiated him. Galois took it violently and was disgusted with love, with himself, and with his girl. To his devoted friend Auguste Chevalier he wrote, “Your letter, full of apostolic unction, has brought me a little peace. But how obliterate the mark of emotions as violent as those which I have experienced? . . . On re-reading your letter, I note a phrase in which you accuse me of being inebriated by the putrefied slime of a rotten world which has defiled my heart, my head, and my hands. . . . Inebriation! I am disillusioned of everything, even love and fame. How can a world which I detest defile me?” This is dated May 25, 1832. Four days later he was at liberty. He had planned to go into the country to rest and meditate.

\* \* \*

What happened on May 29th is not definitely known. Extracts from two letters suggest what is usually accepted as the truth: Galois had run foul of political enemies immediately after his release. These “patriots” were always spoiling for a fight, and it fell to the unfortunate Galois’ lot to accommodate them in an affair of “honor.” In a “Letter to All Republicans,” dated 29 May, 1832, Galois writes:

“I beg patriots and my friends not to reproach me for dying otherwise than for my country. I die the victim of an infamous coquette. It is in a miserable brawl that my life is extinguished. Oh! why die for so trivial a thing, die for something so despicable! . . . Pardon for those who have killed me, they are of good faith.” In another letter to two unnamed friends: “I have been challenged by two patriots—it was impossible for me to refuse. I beg your pardon for having advised neither of you. But my opponents had put me on my honor not to warn any patriot. Your task is very simple: prove that I fought in spite of myself, that is to say after having exhausted every means of accommodation. . . . Preserve my memory since fate has not given me life enough for my country to know my name. I die your friend

E. GALOIS.”

\* \* \*

These were the last words he wrote. All night, before writing these letters, he had spent the fleeting hours feverishly dashing off his scientific last will and testament, writing against time to glean a few of the great things in his teeming mind before the death which he foresaw could overtake him. Time after time he broke off to scribble in the margin “I have not time; I have not time,” and passed on to the next frantically scrawled outline. What he wrote in those desperate last hours before the dawn will keep generations of mathematicians busy for hundreds of years. He had found, once and for all, the true solution of a riddle which had tormented mathematicians for centuries: under what conditions can an equation be solved? But this was only one thing of many. In this great work, Galois used the theory of groups (see chapter on Cauchy) with brilliant success. Galois was indeed one of the great pioneers in this abstract theory, today of fundamental importance in all mathematics.

\* \* \*

In addition to this distracted letter Galois entrusted his scientific executor with some of the manuscripts which had been intended for the Academy of Sciences. Fourteen years later, in 1846, Joseph Liouville edited some of the manuscripts for the Journal de Mathématiques pures et appliquées. Liouville, himself a distinguished and original mathematician, and editor of the great Journal, writes as follows in his introduction:

“The principal work of Évariste Galois has as its object the conditions of solvability of equations by radicals. The author lays the foundations of a general theory which he applies in detail to equations whose degree is a prime number. At the age of sixteen, and while a student at the college of Louis-le-Grand . . . Galois occupied himself with this difficult subject.” Liouville then states that the referees at the Academy had rejected Galois’ memoirs on account of their obscurity. He continues: “An exaggerated desire for conciseness was the cause of this defect which one should strive above all else to avoid when treating the abstract and mysterious matters of pure Algebra. Clarity is, indeed, all the more necessary when one essays to lead the reader farther from the beaten path and into wilder territory. As Descartes said, ’When transcendental questions are under discussion be transcendentally clear.’ Too often Galois neglected this precept; and we can understand how illustrious mathematicians may have judged it proper to try, by the harshness of their sage advice, to turn a beginner, full of genius but inexperienced, back on the right road. The author they censured was before them, ardent, active; he could profit by their advice.

“But now everything is changed. Galois is no more! Let us not indulge in useless criticisms; let us leave the defects there and look at the merits.” Continuing, Liouville tells how he studied the manuscripts, and singles out one perfect gem for special mention.

“My zeal was well rewarded, and I experienced an intense pleasure at the moment when, having filled in some slight gaps, I saw the complete correctness of the method by which Galois proves, in particular, this beautiful theorem: In order that an irreducible equation of prime degree be solvable by radicals it is necessary and sufficient that all its roots be rational functions of any two of them”[II](#II_17)

\* \* \*

Galois addressed his will to his faithful friend Auguste Chevalier, to whom the world owes its preservation. “My dear friend,” he began, “I have made some new discoveries in analysis.” He then proceeds to outline such as he has time for. They were epoch-making. He concludes: “Ask Jacobi or Gauss publicly to give their opinion, not as to the truth, but as to the importance of these theorems. Later there will be, I hope, some people who will find it to their advantage to decipher all this mess. Je t’embrasse avec effusion. E. Galois.”

Confiding Galois! Jacobi was generous; what would Gauss have said? What did he say of Abel? What did he omit to say of Cauchy, or of Lobatchewsky? For all his bitter experience Galois was still a hopeful boy.

At a very early hour on the thirtieth of May, 1832, Galois confronted his adversary on the “field of honor.” The duel was with pistols at twenty five paces. Galois fell, shot through the intestines. No surgeon was present. He was left lying where he had fallen. At nine o’clock a passing peasant took him to the Cochin Hospital. Galois knew he was about to die. Before the inevitable peritonitis set in, and while still in the full possession of his faculties, he refused the offices of a priest. Perhaps he remembered his father. His young brother, the only one of his family who had been warned, arrived in tears. Galois tried to comfort him with a show of stoicism. “Don’t cry,” he said, “I need all my courage to die at twenty.”

Early in the morning of May 31, 1832, Galois died, being then in the twenty first year of his age. He was buried in the common ditch of the South Cemetery, so that today there remains no trace of the grave of Évariste Galois. His enduring monument is his collected works. They fill sixty pages.

[I](#I_30). That is, so far as actually published work is concerned up to the present (1936). Euler undoubtedly will surpass Cayley in bulk when the full edition of his works is finally printed.

[II](#II_16). The significance of this theorem will be clear if the reader will glance through the extracts from Abel in Chapter 17.

# CHAPTER TWENTY ONE

Invariant Twins

CAYLEY AND SYLVESTER

The theory of Invariants sprang into existence under the strong hand of Cayley, but that it emerged finally a complete work of art, for the admiration of future generations of mathematicians, was largely owing to the flashes of inspiration with which Sylvester’s intellect illuminated it.—P. A. MACMAHON

“IT IS DIFFICULT to give an idea of the vast extent of modern mathematics. The word ’extent’ is not the right one: I mean extent crowded with beautiful detail—not an extent of mere uniformity such as an objectless plain, but of a tract of beautiful country seen at first in the distance, but which will bear to be rambled through and studied in every detail of hillside and valley, stream, rock, wood, and flower. But, as for every thing else, so for a mathematical theory—beauty can be perceived but not explained.”

These words from Cayley’s presidential address in 1883 to the British Association for the Advancement of Science might well be applied to his own colossal output. For prolific inventiveness Euler, Cauchy, and Cayley are in a class by themselves, with Poincaré (who died younger than any of the others) a far second. This applies only to the bulk of these men’s work; its quality is another matter, to be judged partly by the frequency with which the ideas originated by these giants recur in mathematical research, partly by mere personal opinion, and partly by national prejudice.

Cayley’s remarks about the vast extent of modern mathematics suggest that we confine our attention to some of those features of his own work which introduced distinctly new and far-reaching ideas. The work on which his greatest fame rests is in the theory of invariants and what grew naturally out of that vast theory of which he, brilliantly sustained by his friend Sylvester, was the originator and unsurpassed developer. The concept of invariance is of great importance for modern physics, particularly in the theory of relativity, but this is not its chief claim to attention. Physical theories are notoriously subject to revision and rejection; the theory of invariance as a permanent addition to pure mathematical thought appears to rest on firmer ground.

Another of the ideas originated by Cayley, that of the geometry of “higher space” (space of n dimensions) is likewise of present scientific significance but of incomparably greater importance as pure mathematics. Similarly for the theory of matrices, again an invention of Cayley’s. In non-Euclidean geometry Cayley prepared the way for Klein’s splendid discovery that the geometry of Euclid and the non-Euclidean geometries of Lobatchewsky and Riemann are, all three, merely different aspects of a more general kind of geometry which includes them as special cases. The nature of these contributions of Cayley’s will be briefly indicated after we have sketched his life and that of his friend Sylvester.

The lives of Cayley and Sylvester should be written simultaneously, if that were possible. Each is a perfect foil to the other, and the life of each, in large measure, supplies what is lacking in that of the other. Cayley’s life was serene; Sylvester, as he himself bitterly remarks, spent much of his spirit and energy “fighting the world.” Sylvester’s thought was at times as turbulent as a millrace; Cayley’s was always strong, steady, and unruffled. Only rarely did Cayley permit himself the printed expression of anything less severe than a precise mathematical statement—the simile quoted at the beginning of this chapter is one of the rare exceptions; Sylvester could hardly talk about mathematics without at once becoming almost orientally poetic, and his unquenchable enthusiasm frequently caused him to go off half-cocked. Yet these two became close friends and inspired one another to some of the best work that either of them did, for example in the theories of invariants and matrices (described later).

With two such temperaments it is not surprising that the course of friendship did not always run smoothly. Sylvester was frequently on the point of exploding; Cayley sat serenely on the safety valve, confident that his excitable friend would presently cool down, when he would calmly resume whatever they had been discussing as if Sylvester had never blown off, while Sylvester for his part ignored his hotheaded indiscretion—till he got himself all steamed up for another. In many ways this strangely congenial pair were like a honeymoon couple, except that one party to the friendship never lost his temper. Although Sylvester was Cayley’s senior by seven years, we shall begin with Cayley. Sylvester’s life breaks naturally into the calm stream of Cayley’s like a jagged rock in the middle of a deep river.

\* \* \*

Arthur Cayley was born on August 16, 1821, at Richmond, Surrey, the second son of his parents, then residing temporarily in England. On his father’s side Cayley traced his descent back to the days of the Norman Conquest (1066) and even before, to a baronial estate in Normandy. The family was a talented one which, like the Darwin family, should provide much suggestive material for students of heredity. His mother was Maria Antonia Doughty, by some said to have been of Russian origin. Cayley’s father was an English merchant engaged in the Russian trade; Arthur was born during one of the periodical visits of his parents to England.

In 1829, when Arthur was eight, the merchant retired, to live thenceforth in England. Arthur was sent to a private school at Black-heath and later, at the age of fourteen, to King’s College School in London. His mathematical genius showed itself very early. The first manifestations of superior talent were like those of Gauss; young Cayley developed an amazing skill in long numerical calculations which he undertook for amusement. On beginning the formal study of mathematics he quickly outstripped the rest of the school. Presently he was in a class by himself, as he was later when he went up to the University, and his teachers agreed that the boy was a born mathematician who should make mathematics his career. In grateful contrast to Galois’ teachers, Cayley’s recognized his ability from the beginning and gave him every encouragement. At first the retired merchant objected strongly to his son’s becoming a mathematician but finally, won over by the Principal of the school, gave his consent, his blessing, and his money. He decided to send his son to Cambridge.

Cayley began his university career at the age of seventeen at Trinity College, Cambridge. Among his fellow students he passed as “a mere mathematician” with a queer passion for novel-reading. Cayley was indeed a lifelong devotee of the somewhat stilted fiction, now considered classical, which charmed readers of the 1840’s and ’50’s. Scott appears to have been his favorite, with Jane Austen a close second. Later he read Thackeray and disliked him; Dickens he could never bring himself to read. Byron’s tales in verse excited his admiration, although his somewhat puritanical Victorian taste rebelled at the best of the lot and he never made the acquaintance of that diverting scapegrace Don Juan. Shakespeare’s plays, especially the comedies were a perpetual delight to him. On the more solid—or stodgier—side he read and reread Grote’s interminable History of Greece and Macaulay’s rhetorical History of England. Classical Greek, acquired at school, remained a reading-language for him all his life; French he read and wrote as easily as English, and his knowledge of German and Italian gave him plenty to read after he had exhausted the Victorian classics (or they had exhausted him). The enjoyment of solid fiction was only one of his diversions; others will be noted as we go.

By the end of his third year at Cambridge Cayley was so far in front of the rest in mathematics that the head examiner drew a line under his name, putting the young man in a class by himself “above the first.” In 1842, at the age of twenty one, Cayley was senior wrangler in the mathematical tripos, and in the same year he was placed first in the yet more difficult test for the Smith’s prize.

Under an excellent plan Cayley was now in line for a fellowship which would enable him to do as he pleased for a few years. He was elected Fellow of Trinity and assistant tutor for a period of three years. His appointment might have been renewed had he cared to take holy orders, but although Cayley was an orthodox Church of England Christian he could not quite stomach the thought of becoming a parson to hang onto his job or to obtain a better one—as many did, without disturbing either their faith or their conscience.

His duties were light almost to the point of nonexistence. He took a few pupils, but not enough to hurt either himself or his work. Making the best possible use of his liberty he continued the mathematical researches which he had begun as an undergraduate. Like Abel, Galois, and many others who have risen high in mathematics, Cayley went to the masters for his inspiration. His first work, published in 1841 when he was an undergraduate of twenty, grew out of his study of Lagrange and Laplace.

With nothing to do but what he wanted to do after taking his degree Cayley published eight papers the first year, four the second, and thirteen the third. These early papers by the young man who was not yet twenty five when the last of them appeared map out much of the work that is to occupy him for the next fifty years. Already he has begun the study of geometry of n dimensions (which he originated), the theory of invariants, the enumerative geometry of plane curves, and his distinctive contributions to the theory of elliptic functions.

During this extremely fruitful period he was no mere grind. In 1843, when he was twenty two, and occasionally thereafter till he left Cambridge at the age of twenty five, he escaped to the Continent for delightful vacations of tramping, mountaineering, and water-color sketching. Although he was slight and frail in appearance he was tough and wiry, and often after a long night spent in tramping over hilly country, would turn up as fresh as the dew for breakfast and ready to put in a few hours at his mathematics. During his first trip he visited Switzerland and did a lot of mountaineering. Thus began another lifelong passion. His description of the “extent of modern mathematics” is no mere academic exercise by a professor who had never climbed a mountain or rambled lovingly over a tract of beautiful country, but the accurate simile of a man who had known nature intimately at first hand.

During the last four months of his first vacation abroad he became acquainted with northern Italy. There began two further interests which were to solace him for the rest of his life: an understanding appreciation of architecture and a love of good painting. He himself delighted in water-colors, in which he showed marked talent. With his love of good literature, travel, painting, and architecture, and with his deep understanding of natural beauty, he had plenty to keep him from degenerating into the “mere mathematician” of conventional literature—written, for the most part, by people who may indeed have known some pedantic college professor of mathematics, but who never in their lives saw a real mathematician in the flesh.

In 1846, when he was twenty five, Cayley left Cambridge. No position as a mathematician was open to him unless possibly he could square his conscience to the formality of “holy orders.” As a mathematician Cayley felt no doubt that it would be easier to square the circle. Anyhow, he left. The law, which with the India Civil Service has absorbed much of England’s most promising intellectual capital at one time or another, now attracted Cayley. It is somewhat astonishing to see how many of England’s leading barristers and judges in the nineteenth century were high wranglers in the Cambridge tripos, but it does not follow, as some have claimed, that a mathematical training is a good preparation for the law. What seems less doubtful is that it may be a social imbecility to put a young man of Cayley’s demonstrated mathematical genius to drawing up wills, transfers, and leases.

Following the usual custom of those looking toward an English legal career of the more gentlemanly grade (that is, above the trade of solicitor), Cayley entered Lincoln’s Inn to prepare himself for the Bar. After three years as a pupil of a Mr. Christie, Cayley was called to the Bar in 1849. He was then twenty eight. On being admitted to the Bar, Cayley made a wise resolve not to let the law run off with his brains. Determined not to rot, he rejected more business than he accepted. For fourteen mortal years he stuck it, making an ample living and deliberately turning away the opportunity to smother himself in money and the somewhat blathery sort of renown that comes to prominent barristers, in order that he might earn enough, but no more than enough, to enable him to get on with his work.

His patience under the deadening routine of dreary legal business was exemplary, almost saintly, and his reputation in his branch of the profession (conveyancing) rose steadily. It is even recorded that his name has passed into one of the law books in connection with an exemplary piece of legal work he did. But it is extremely gratifying to record also that Cayley was no milk-and-water saint but a normal human being who could, when the occasion called for it, lose his temper. Once he and his friend Sylvester were animatedly discussing some point in the theory of invariants in Cayley’s office when the boy entered and handed Cayley a large batch of legal papers for his perusal. A glance at what was in his hands brought him down to earth with a jolt. The prospect of spending days straightening out some petty muddle to save a few pounds to some comfortable client’s already plethoric income was too much for the man with real brains in his head. With an exclamation of disgust and a contemptuous reference to the “wretched rubbish” in his hands, he hurled the stuff to the floor and went on talking mathematics. This, apparently, is the only instance on record when Cayley lost his temper. Cayley got out of the law at the first opportunity—after fourteen years of it. But during his period of servitude he had published between two and three hundred mathematical papers, many of which are now classic.

\* \* \*

As Sylvester entered Cayley’s life during the legal phase we shall introduce him here.

James Joseph—to give him first the name with which he was born—was the youngest of several brothers and sisters, and was born of Jewish parents on September 3, 1814, in London. Very little is known of his childhood, as Sylvester appears to have been reticent about his early years. His eldest brother emigrated to the United States, where he took the name of Sylvester, an example followed by the rest of the family. But why an orthodox Jew should have decorated himself with a name favored by Christian popes hostile to Jews is a mystery. Possibly that eldest brother had a sense of humor; anyhow, plain James Joseph, son of Abraham Joseph, became henceforth and for-evermore James Joseph Sylvester.

Like Cayley’s, Sylvester’s mathematical genius showed itself early. Between the ages of six and fourteen he attended private schools. The last five months of his fourteenth year were spent at the University of London, where he studied under De Morgan. In a paper written in 1840 with the somewhat mystical title On the Derivation of Coexistence, Sylvester says “I am indebted for this term [recurrents] to Professor De Morgan, whose pupil I may boast to have been.”

In 1829, at the age of fifteen, Sylvester entered the Royal Institution at Liverpool, where he stayed less than two years. At the end of his first year he won the prize in mathematics. By this time he was so far ahead of his fellow students in mathematics that he was placed in a special class by himself. While at the Royal Institution he also won another prize. This is of particular interest as it establishes the first contact of Sylvester with the United States of America where some of the happiest—also some of the most wretched—days of his life were to be spent. The American brother, by profession an actuary, had suggested to the Directors of the Lotteries Contractors of the United States that they submit a difficult problem in arrangements to young Sylvester. The budding mathematician’s solution was complete and practically most satisfying to the Directors, who gave Sylvester a prize of five hundred dollars for his efforts.

The years at Liverpool were far from happy. Always courageous and open, Sylvester made no bones about his Jewish faith, but proudly proclaimed it in the face of more than petty persecution at the hands of the sturdy young barbarians at the Institution who humorously called themselves Christians. But there is a limit to what one lone peacock can stand from a pack of dull jays, and Sylvester finally fled to Dublin with only a few shillings in his pocket. Luckily he was recognized on the street by a distant relative who took him in, straightened him out, and paid his way back to Liverpool.

Here we note another curious coincidence: Dublin, or at least one of its citizens, accorded the religious refugee from Liverpool decent human treatment on his first visit; on his second, some eleven years later, Trinity College, Dublin granted him the academic degrees (B.A. and M.A.) which his own alma mater, Cambridge University, had refused him because he could not, being a Jew, subscribe to that remarkable compost of nonsensical statements known as the Thirty-Nine Articles prescribed by the Church of England as the minimum of religious belief permissible to a rational mind. It may be added here however that when English higher education finally unclutched itself from the stranglehold of the dead hand of the Church in 1871 Sylvester was promptly given his degrees honoris causa. And it should be remarked that in this as in other difficulties Sylvester was no meek, long-suffering martyr. He was full of strength and courage, both physical and moral, and he knew how to put up a devil of a fight to get justice for himself—and frequently did. He was in fact a born fighter with the untamed courage of a lion.

In 1831, when he was just over seventeen, Sylvester entered St. John’s College, Cambridge. Owing to severe illnesses his university career was interrupted, and he did not take the mathematical tripos till 1837. He was placed second. The man who beat him was never heard of again as a mathematician. Not being a Christian, Sylvester was ineligible to compete for the Smith’s prizes.

In the breadth of his intellectual interests Sylvester resembles Cayley. Physically the two men were nothing alike. Cayley, though wiry and full of physical endurance as we have seen, was frail in appearance and shy and retiring in manner. Sylvester, short and stocky, with a magnificent head set firmly above broad shoulders, gave the impression of tremendous strength and vitality, and indeed he had both. One of his students said he might have posed for the portrait of Here-ward the Wake in Charles Kingsley’s novel of the same name. As to interests outside of mathematics, Sylvester was much less restricted and far more liberal than Cayley. His knowledge of the Greek and Latin classics in the originals was broad and exact, and he retained his love of them right up to his last illness. Many of his papers are enlivened by quotations from these classics. The quotations are always singularly apt and really do illuminate the matter in hand.

The same may be said for his allusions from other literatures. It might amuse some literary scholar to go through the four volumes of the collected Mathematical Papers and reconstruct Sylvester’s wide range of reading from the credited quotations and the curious hints thrown out without explicit reference. In addition to the English and classical literatures he was well acquainted with the French, German, and Italian in the originals. His interest in language and literary form was keen and penetrating. To him is due most of the graphic terminology of the theory of invariants. Commenting on his extensive coinage of new mathematical terms from the mint of Greek and Latin, Sylvester referred to himself as the “mathematical Adam.”

On the literary side it is quite possible that had he not been a very great mathematician he might have been something a little better than a merely passable poet. Verse, and the “laws” of its construction, fascinated him all his life. On his own account he left much verse (some of which has been published), a sheaf of it in the form of sonnets. The subject matter of his verse is sometimes rather apt to raise a smile, but he frequently showed that he understood what poetry is. Another interest on the artistic side was music, in which he was an accomplished amateur. It is said that he once took singing lessons from Gounod and that he used to entertain workingmen’s gatherings with his songs. He was prouder of his “high C” than he was of his invariants.

One of the many marked differences between Cayley and Sylvester may be noted here: Cayley was an omnivorous reader of other mathematicians’ work; Sylvester found it intolerably irksome to attempt to master what others had done. Once, in later life, he engaged a young man to teach him something about elliptic functions as he wished to apply them to the theory of numbers (in particular to the theory of partitions, which deals with the number of ways a given number can be made up by adding together numbers of a given kind, say all odd, or some odd and some even). After about the third lesson Sylvester had abandoned his attempt to learn and was lecturing to the young man on his own latest discoveries in algebra. But Cayley seemed to know everything, even about subjects in which he seldom worked, and his advice as a referee was sought by authors and editors from all over Europe. Cayley never forgot anything he had seen; Sylvester had difficulty in remembering his own inventions and once even disputed that a certain theorem of his own could possibly be true. Even comparatively trivial things that every working mathematician knows were sources of perpetual wonder and delight to Sylvester. As a consequence almost any field of mathematics offered an enchanting world for discovery to Sylvester, while Cayley glanced serenely over it all, saw what he wanted, took it, and went on to something fresh.

In 1838, at the age of twenty four, Sylvester got his first regular job, that of Professor of Natural Philosophy (science in general, physics in particular) at University College, London, where his old teacher De Morgan was one of his colleagues. Although he had studied chemistry at Cambridge, and retained a lifelong interest in it, Sylvester found the teaching of science thoroughly uncongenial and, after about two years, abandoned it. In the meantime he had been elected a Fellow of the Royal Society at the unusually early age of twenty five. Sylvester’s mathematical merits were so conspicuous that they could not escape recognition, but they did not help him into a suitable position.

At this point in his career Sylvester set out on one of the most singular misadventures of his life. Depending upon how we look at it, this mishap is silly, ludicrous, or tragic. Sanguine and filled with his usual enthusiasm, he crossed the Atlantic to become Professor of Mathematics at the University of Virginia in 1841—the year in which Boole published his discovery of invariants.

Sylvester endured the University only about three months. The refusal of the University authorities to discipline a young gentleman who had insulted him caused the professor to resign. For over a year after this disastrous experience Sylvester tried vainly to secure a suitable position, soliciting—unsuccessfully—both Harvard and Columbia Universities. Failing, he returned to England.

Sylvester’s experiences in America gave him his fill of teaching for the next ten years. On returning to London he became an energetic actuary for a life insurance company. Such work for a creative mathematician is poisonous drudgery, and Sylvester almost ceased to be a mathematician. However, he kept alive by taking a few private pupils, one of whom was to leave a name that is known and revered in every country of the world today. This was in the early 1850’s, the “potatoes, prunes, and prisms” era of female propriety when young women were not supposed to think of much beyond dabbling in paints and piety. So it is rather surprising to find that Sylvester’s most distinguished pupil was a young woman, Florence Nightingale, the first human being to get some decency and cleanliness into military hospitals—over the outraged protests of bull-headed military officialdom. Sylvester at the time was in his late thirties, Miss Nightingale six years younger than her teacher. Sylvester escaped from his makeshift ways of earning a living in the same year (1854) that. Miss Nightingale went out to the Crimean War.

Before this however he had taken another false step that landed him nowhere. In 1846, at the age of thirty two, he entered the Inner Temple (where he coyly refers to himself as “a dove nestling among hawks”) to prepare for a legal career, and in 1850 was called to the Bar. Thus he and Cayley came together at last.

Cayley was twenty nine, Sylvester thirty six at the time; both were out of the real jobs to which nature had called them. Lecturing at Oxford thirty five years later Sylvester paid grateful tribute to “Cayley, who, though younger than myself is my spiritual progenitor—who first opened my eyes and purged them of dross so that they could see and accept the higher mysteries of our common Mathematical faith.” In 1852, shortly after their acquaintance began, Sylvester refers to “Mr. Cayley, who habitually discourses pearls and rubies.” Mr. Cayley for his part frequently mentions Mr. Sylvester, but always in cold blood, as it were. Sylvester’s earliest outburst of gratitude in print occurs in a paper of 1851 where he says, “The theorem above enunciated [it is his relation between the minor determinants of linearly equivalent quadratic forms] was in part suggested in the course of a conversation with Mr. Cayley (to whom I am indebted for my restoration to the enjoyment of mathematical life) . . ..”

Perhaps Sylvester overstated the case, but there was a lot in what he said. If he did not exactly rise from the dead he at least got a new pair of lungs: from the hour of his meeting with Cayley he breathed and lived mathematics to the end of his days. The two friends used to tramp round the Courts of Lincoln’s Inn discussing the theory of invariants which both of them were creating and later, when Sylvester moved away, they continued their mathematical rambles, meeting about halfway between their respective lodgings. Both were bachelors at the time.

\* \* \*

The theory of algebraic invariants from which the various extensions of the concept of invariance have grown naturally originated in an extremely simple observation. As will be noted in the chapter on Boole, the earliest instance of the idea appears in Lagrange, from whom it passed into the arithmetical works of Gauss. But neither of these men noticed that the simple but remarkable algebraical phenomenon before them was the germ of a vast theory. Nor does Boole seem to have fully realized what he had found when he carried on and greatly extended the work of Lagrange. Except for one slight tiff, Sylvester was always just and generous to Boole in the matter of priority, and Cayley, of course, was always fair.

The simple observation mentioned above can be understood by anyone who has ever seen a quadratic equation solved, and is merely this. A necessary and sufficient condition that the equation ax2 + 2bx + c = 0 shall have two equal roots is that b2 – ac shall be zero. Let us replace the variable x by its value in terms of y obtained by the transformation y = (px + q)/(rx + s). Thus x is to be replaced by the result of solving this for x, namely x = (q – sy)/(ry – p). This transforms the given equation into another in y; say the new equation is Ay2 + 2By + C = 0. Carrying out the algebra we find that the new coefficients A, B, C are expressed in terms of the old a, b, c as follows,

A = as2 – 2bsr + cr2,

B = –aqs + b(qr -f sp) – cpr,

C = aq2 - 2bpq + cp2.

From these it is easy to show (by brute-force reductions, if necessary, although there is a simpler way of reasoning the result out, without actually calculating A, B, C) that

B2 - AC = (ps - qr)2 (b2 - ac).

Now b2 – ac is called the discriminant of the quadratic equation in x; hence the discriminant of the quadratic in y is B2 – AC, and it has been shown that the discriminant of the transformed equation is equal to the discriminant of the original equation, times the factor (ps – qr)2 which depends only upon the coefficients p, q, r, s in the transformation y = (px + q)/(rx + s) by means of which x was expressed in terms of y.

Boole was the first (in 1841) to observe something worth looking at in this particular trifle. Every algebraic equation has a discriminant, that is, a certain expression (such as b2—ac for the quadratic) which is equal to zero if, and only if, two or more roots of the equation are equal. Boole first asked, does the discriminant of every equation when its x is replaced by the related y (as was done for the quadratic) come back unchanged except for a factor depending only on the coefficients of the transformation? He found that this was true. Next he asked whether there might not be expressions other than discriminants constructed from the coefficients having this same property of invariance under transformation. He found two such for the general equation of the fourth degree. Then another man, the brilliant young German mathematician, F. M. G. Eisenstein (1823-1852) following up a result of Boole’s, in 1844, discovered that certain expressions involving both the coefficients and the x of the original equations exhibit the same sort of invariance: the original coefficients and the original x pass into the transformed coefficients and y (as for the quadratic), and the expressions in question constructed from the originals differ from those constructed from the transforms only by a factor which depends solely on the coefficients of the transformation.

Neither Boole nor Eisenstein had any general method for finding such invariant expressions. At this point Cayley entered the field in 1845 with his pathbreaking memoir, On the Theory of Linear Transformations. At the time he was twenty four. He set himself the problem of finding uniform methods which would give him all the invariant expressions of the kind described. To avoid lengthy explanations the problem has been stated in terms of equations; actually it was attacked otherwise, but this is of no importance here.

As this question of invariance is fundamental in modern scientific thought we shall give three further illustrations of what it means, none of which involves any symbols or algebra. Imagine any figure consisting of intersecting straight lines and curves drawn on a sheet of paper. Crumple the paper in any way you please without tearing it, and try to think what is the most obvious property of the figure that is the same before and after crumpling. Do the same for any figure drawn on a sheet of rubber, stretching but not tearing the rubber in any complicated manner dictated by whim. In this case it is obvious that sizes of areas and angles, and lengths of lines, have not remained “invariant.” By suitably stretching the rubber the straight lines may be distorted into curves of almost any tortuosity you like, and at the same time the original curves—or at least some of them—may be transformed into straight lines. Yet something about the whole figure has remained unchanged; its very simplicity and obviousness might well cause it to be overlooked. This is the order of the points on any one of the lines of the figure which mark the places where other lines intersect the given one. Thus, if moving the pencil along a given line from A to C, we had to pass over the point B on the line before the figure was distorted, we shall have to pass over B in going from A to C after distortion. The order (as described) is an invariant under the particular transformations which crumpled the sheet of paper into a crinkly ball, say, or which stretched the sheet of rubber.

This illustration may seem trivial, but anyone who has read a non-mathematical description of the intersections of “world-lines” in general relativity, and who recalls that an intersection of two such lines marks a physical “point-event” will see that what we have been discussing is of the same stuff as one of our pictures of the physical universe. The mathematical machinery powerful enough to handle such complicated “transformations” and actually to produce the invariants was the creation of many workers, including Riemann, Christoffel, Ricci, Levi-Civita, Lie, and Einstein—all names well known to readers of popular accounts of relativity; the whole vast program was originated by the early workers in the theory of algebraic invariants, of which Cayley and Sylvester were the true founders.

As a second example, imagine a knot to be looped in a string whose ends are then tied together. Pulling at the knot, and running it along the string, we distort it into any number of “shapes.” What remains “invariant,” what is “conserved,” under all these distortions which, in this case, are our transformations? Obviously neither the shape nor the size of the knot is invariant. But the “style” of the knot itself is invariant; in a sense that need not be elaborated, it is the same sort of a knot whatever we do to the string provided we do not untie its ends. Again, in the older physics, energy was “conserved”; the total amount of energy in the universe was assumed to be an invariant, the same under all transformations from one form, such as electrical energy, into others, such as heat and light.

Our third illustration of invariance need be little more than an allusion to physical science. An observer fixes his “position” in space and time with reference to three mutually perpendicular axes and a standard timepiece. Another observer, moving relatively to the first, wishes to describe the same physical event that the first describes. He also has his space-time reference system; his movement relatively to the first-observer can be expressed as a transformation of his own coordinates (or of the other observer’s). The descriptions given by the two may or may not differ in mathematical form, according to the particular kind of transformation concerned. If their descriptions do differ, the difference is not, obviously, inherent in the physical event they are both observing, but in their reference systems and the transformation. The problem then arises to formulate only those mathematical expressions of natural phenomena which shall be independent, mathematically, of any particular reference system and therefore be expressed by all observers in the same form. This is equivalent to finding the invariants of the transformation which expresses the most general shift in “space-time” of one reference system with respect to any other. Thus the problem of finding the mathematical expressions for the intrinsic laws of nature is replaced by an attackable one in the theory of invariants. More will be said on this when we come to Riemann.

\* \* \*

In 1863 Cambridge University established a new professorship of mathematics (the Sadlerian) and offered the post to Cayley, who promptly accepted. The same year, at the age of forty two, he married Susan Moline. Although he made less money as a professor of mathematics than he had at the law, Cayley did not regret the change. Some years later the affairs of the University were reorganized and Cayley’s salary was raised. His duties also were increased from one course of lectures during one term to two. His life was now devoted almost entirely to mathematical research and university administration. In the latter his sound business training, even temper, impersonal judgment, and legal experience proved invaluable. He never had a great deal to say, but what he said was usually accepted as final, for he never gave an opinion without having reasoned the matter through. His marriage and home life were happy; he had two children, a son and a daughter. As he gradually aged his mind remained as vigorous as ever and his nature became, if anything, gentler. No harsh judgment uttered in his presence was allowed to pass without a quiet protest. To younger men and beginners in mathematical careers he was always generous with his help, encouragement, and sound advice.

During his professorship the higher education of women was a hotly contested issue. Cayley threw all his quiet, persuasive influence on the side of civilization and largely through his efforts women were at last admitted as students (in their own nunneries of course)to the monkish seclusion of medieval Cambridge.

While Cayley was serenely mathematicizing at Cambridge his friend Sylvester was still fighting the world. Sylvester never married. In 1854, at the age of forty, he applied for the professorship of mathematics at the Royal Military Academy, Woolwich. He did not get it. Nor did he get another position for which he applied at Gresham College, London. His trial lecture was too good for the governing board. However, the successful Woolwich candidate died the following year and Sylvester was appointed. Among his not too generous emoluments was the right of pasturage on the common. As Sylvester kept neither horse, cow, nor goat, and did not eat grass himself, it is difficult to see what particular benefit he got out of this inestimable boon.

Sylvester held the position at Woolwich for sixteen years, till he was forcibly retired as “superannuated” in 1870 at the age of fifty six. He was still full of vigor but could do nothing against the hidebound officialdom against him. Much of his great work was still in the future, but his superiors took it for granted that a man of his age must be through.

Another aspect of his forced retirement roused all his fighting instincts. To put the matter plainly, the authorities attempted to swindle Sylvester out of part of the pension which was legitimately his. Sylvester did not take it lying down. To their chagrin the would-be gyppers learned that they were not browbeating some meek old professor but a man who could give them a little better than he took. They came through with the full pension.

While all these disagreeable things were happening in his material affairs Sylvester had no cause to complain on the scientific side. Honors frequently came his way, among them one of those most highly prized by scientific men, foreign correspondent of the French Academy of Sciences. Sylvester was elected in 1863 to the vacancy in the section of geometry caused by the death of Steiner.

After his retirement from Woolwich Sylvester lived in London, versifying, reading the classics, playing chess, and enjoying himself generally, but not doing much mathematics. In 1870 he published his pamphlet, The Laws of Verse, by which he set great store. Then, in 1876, he suddenly came to mathematical life again at the age of sixty two. The “old” man was simple inextinguishable.

The Johns Hopkins University had been founded at Baltimore in 1875 under the brilliant leadership of President Gilman. Gilman had been advised to start off with an outstanding classicist and the best mathematician he could afford as the nucleus of his faculty. All the rest would follow, he was told, and it did. Sylvester at last got a job where he might do practically as he pleased and in which he could do himself justice. In 1876 he again crossed the Atlantic and took up his professorship at Johns Hopkins. His salary was generous for those days, five thousand dollars a year. In accepting the call Sylvester made one curious stipulation; his salary was “to be paid in gold.” Perhaps he was thinking of Woolwich, which gave him the equivalent of $2750.00 (plus pasturage), and wished to be sure that this time he really got what was coming to him, pension or no pension.

The years from 1876 to 1883 spent at Johns Hopkins were probably the happiest and most tranquil Sylvester had thus far known. Although he did not have to “fight the world” any longer he did not recline on his honors and go to sleep. Forty years seemed to fall from his shoulders and he became a vigorous young man again, blazing with enthusiasm and scintillating with new ideas. He was deeply grateful for the opportunity Johns Hopkins gave him to begin his second mathematical career at the age of sixty three, and he was not backward in expressing his gratitude publicly, in his address at the Commemoration Day Exercises of 1877.

In this Address he outlined what he hoped to do (he did it) in his lectures and researches.

“There are things called Algebraical Forms. Professor Cayley calls them Quantics. [Examples: ax2 + 2bxy + cy2, ax3 + 3bx2y + 3cxy2 + dy3; the numerical coefficients 1, 2, 1 in the first, 1, 3, 3, 1 in the second, are binomial coefficients, as in the third and fourth lines of Pascal’s triangle (Chapter 5); the next in order would be x4 + 4x3y + 6x2y2 + 4xy3 + y4]. They are not, properly speaking, Geometrical Forms, although capable, to some extent, of being embodied in them, but rather schemes of process, or of operations for forming, for calling into existence, as it were, Algebraic quantities.

“To every such Quantic is associated an infinite variety of other forms that may be regarded as engendered from and floating, like an atmosphere, around it—but infinite as were these derived existences, these emanations from the parent form, it is found that they admit of being obtained by composition, by mixture, so to say, of a certain limited number of fundamental forms, standard rays, as they might be termed in the Algebraic Spectrum of the Quantic to which they belong. And, as it is a leading pursuit of the Physicists of the present day [1877, and even today] to ascertain the fixed lines in the spectrum of every chemical substance, so it is the aim and object of a great school of mathematicians to make out the fundamental derived forms, the Covariants [that kind of ’invariant’ expression, already described, which involves both the variables and the coefficients of the form or quantic] and Invariants, as they are called, of these Quantics.”

To mathematical readers it will be evident that Sylvester is here giving a very beautiful analogy for the fundamental system and the syzygies for a given form; the nonmathematical reader may be recommended to reread the passage to catch the spirit of the algebra Sylvester is talking about, as the analogy is really a close one and as fine an example of “popularized” mathematics as one is likely to find in a year’s marching.

In a footnote Sylvester presently remarks “I have at present a class of from eight to ten students attending my lectures on the Modern Higher Algebra. One of them, a young engineer, engaged from eight in the morning to six at night in the duties of his office, with an interval of an hour and a half for his dinner or lectures, has furnished me with the best proof, and the best expressed, I have ever seen of what I call [a certain theorem]. . . .” Sylvester’s enthusiasm—he was past sixty—was that of a prophet inspiring others to see the promised land which he had discovered or was about to discover. Here was teaching at its best, at the only level, in fact, which justifies advanced teaching at all.

He had complimentary things to say (in footnotes) about the country of his adoption: “. . . I believe there is no nation in the world where ability with character counts for so much, and the mere possession of wealth (in spite of all that we hear about the Almighty dollar), for so little as in America. . . .”

He also tells how his dormant mathematical instincts were again aroused to full creative power. “But for the persistence of a student of this University [Johns Hopkins] in urging upon me his desire to study with me the modern Algebra, I should never have been led into this investigation. . . . He stuck with perfect respectfulness, but with invincible pertinacity, to his point. He would have the New Algebra (Heaven knows where he had heard about it, for it is almost unknown on this continent), that or nothing. I was obliged to yield, and what was the consequence? In trying to throw light on an obscure explanation in our text-book, my brain took fire, I plunged with re-quickened zeal into a subject which I had for years abandoned, and found food for thoughts which have engaged my attention for a considerable time past, and will probably occupy all my powers of contemplation advantageously for several months to come.”

Almost any public speech or longer paper of Sylvester’s contains much that is quotable about mathematics in addition to technicalities. A refreshing anthology for beginners and even for seasoned mathematicians could be gathered from the pages of his collected works. Probably no other mathematician has so transparently revealed his personality through his writings as has Sylvester. He liked meeting people and infecting them with his own contagious enthusiasm for mathematics. Thus he says, truly in his own case, “So long as a man remains a gregarious and sociable being, he cannot cut himself off from the gratification of the instinct of imparting what he is learning, of propagating through others the ideas and impressions seething in his own brain, without stunting and atrophying his moral nature and drying up the surest sources of his future intellectual replenishment.”

As a pendant to Cayley’s description of the extent of modern mathematics, we may hang Sylvester’s beside it. “I should be sorry to suppose that I was to be left for long in sole possession of so vast a field as is occupied by modern mathematics. Mathematics is not a book confined within a cover and bound between brazen clasps, whose contents it needs only patience to ransack; it is not a mine, whose treasures may take long to reduce into possession, but which fill only a limited number of veins and lodes; it is not a soil, whose fertility can be exhausted by the yield of successive harvests; it is not a continent or an ocean, whose area can be mapped out and its contour defined: it is limitless as that space which it finds too narrow for its aspirations; its possibilities are as infinite as the worlds which are forever crowding in and multiplying upon the astronomer’s gaze; it is as incapable of being restricted within assigned boundaries or being reduced to definitions of permanent validity, as the consciousness, the life, which seems to slumber in each monad, in every atom of matter, in each leaf and bud and cell, and is forever ready to burst forth into new forms of vegetable and animal existence.”

In 1878 the American Journal of Mathematics was founded by Sylvester and placed under his editorship by Johns Hopkins University.

The Journal gave mathematics in the United States a tremendous urge in the right direction—research. Today it is still flourishing mathematically but hard pressed financially.

Two years later occurred one of the classic incidents in Sylvester’s career. We tell it in the words of Dr. Fabian Franklin, Sylvester’s successor in the chair of mathematics at Johns Hopkins for a few years and later editor of the Baltimore American, who was an eye (and ear) witness.

“He [Sylvester] made some excellent translations from Horace and from German poets, besides writing a number of pieces of original verse. The tours de force in the way of rhyming, which he performed while in Baltimore, were designed to illustrate the theories of versification of which he gives illustrations in his little book called ’The Laws of Verse.’ The reading of the Rosalind poem at the Peabody Institute was the occasion of an amusing exhibition of absence of mind. The poem consisted of no less than four hundred lines, all rhyming with the name Rosalind (the long and short sound of the i both being allowed). The audience quite filled the hall, and expected to find much interest or amusement in listening to this unique experiment in verse. But Professor Sylvester had found it necessary to write a large number of explanatory footnotes, and he announced that in order not to interrupt the poem he would read the footnotes in a body first. Nearly every footnote suggested some additional extempore remark, and the reader was so interested in each one that he was not in the least aware of the flight of time, or of the amusement of the audience. When he had dispatched the last of the notes, he looked up at the clock, and was horrified to find that he had kept the audience an hour and a half before beginning to read the poem they had come to hear. The astonishment on his face was answered by a burst of good-humored laughter from the audience; and then, after begging all his hearers to feel at perfect liberty to leave if they had engagements, he read the Rosalind poem.”

Doctor Franklin’s estimate of his teacher sums the man up admirably: “Sylvester was quick-tempered and impatient, but generous, charitable and tender-hearted. He was always extremely appreciative of the work of others and gave the warmest recognition to any talent or ability displayed by his pupils. He was capable of flying into a passion on slight provocation, but he did not harbor resentment, and was always glad to forget the cause of quarrel at the earliest opportunity.”

Before taking up the thread of Cayley’s life where it crossed Sylvester’s again, we shall let the author of Rosalind describe how he made one of his most beautiful discoveries, that of what are called “canonical forms.” [This means merely the reduction of a given “quantic” to a “standard” form. For example ax2 + 2bxy + cy2 can be expressed as the sum of two squares, say X2 + Y2; ax5 + 5bx4y + 10cx3y2 + 10dx2y3 + 5exy4 + fy5 can be expressed as a sum of three fifth powers, X5 + Y5 + Z5.]

“I discovered and developed the whole theory of canonical binary forms for odd degrees, and, so far as yet made out, for even degrees[I](#I_33) too, at one sitting, with a decanter of port wine to sustain nature’s flagging energies, in a back office in Lincoln’s Inn Fields. The work was done, and well done, but at the usual cost of racking thought—a brain on fire, and feet feeling, or feelingless, as if plunged in an ice-pail. That night we slept no more.” Experts agree that the symptoms are unmistakable. But it must have been ripe port, to judge by what Sylvester got out of the decanter.

\* \* \*

Cayley and Sylvester came together again professionally when Cayley accepted an invitation to lecture at Johns Hopkins for half a year in 1881-82. He chose Abelian functions, in which he was researching at the time, as his topic, and the 67-year-old Sylvester faithfully attended every lecture of his famous friend. Sylvester had still several prolific years ahead of him, Cayley not quite so many.

We shall now briefly describe three of Cayley’s outstanding contributions to mathematics in addition to his work on the theory of algebraic invariants. It has already been mentioned that he invented the theory of matrices, the geometry of space of n dimensions, and that one of his ideas in geometry threw a new light (in Klein’s hands) on non-Euclidean geometry. We shall begin with the last because it is the hardest.

Desargues, Pascal, Poncelet, and others had created projective geometry (see chapters 5, 13) in which the object is to discover those properties of figures which are invariant under projection. Measurements—sizes of angles, lengths of lines—and theorems which depend upon measurement, as for example the Pythagorean proposition that the square on the longest side of a right triangle is equal to the sum of the squares on the other two sides, are not projective but metrical, and are not handled by ordinary projective geometry. It was one of Cayley’s greatest achievements in geometry to transcend the barrier which, before he leapt it, had separated projective from metrical properties of figures. From his higher point of view metrical geometry also became projective, and the great power and flexibility of projective methods were shown to be applicable, by the introduction of “imaginary” elements (for instance points whose coordinates involve Images) to metrical properties. Anyone who has done any analytic geometry will recall that two circles intersect in four points, two of which are always “imaginary.” (There are cases of apparent exception, for example concentric circles, but this is close enough for our purpose.) The fundamental notions in metrical geometry are the distance between two points and the angle between two lines. Replacing the concept of distance by another, also involving “imaginary” elements, Cayley provided the means for unifying Euclidean geometry and the common non-Euclidean geometries into one comprehensive theory. Without the use of some algebra it is not feasible to give an intelligible account of how this may be done; it is sufficient for our purpose to have noted Cayley’s main advance of uniting projective and metrical geometry with its cognate unification of the other geometries just mentioned.

The matter of n-dimensional geometry when Cayley first put it out was much more mysterious than it seems to us today, accustomed as we are to the special case of four dimensions (space-time) in relativity. It is still sometimes said that a four-dimensional geometry is inconceivable to human beings. This is a superstition which was exploded long ago by Plücker; it is easy to put four-dimensional figures on a flat sheet of paper, and so far as geometry is concerned the whole of a four-dimensional “space” can be easily imagined. Consider first a rather unconventional three-dimensional space: all the circles that may be drawn in a plane. This “all” is a three-dimensional “space” for the simple reason that it takes precisely three numbers, or three coordinates, to individualize any one of the swarm of circles, namely two to fix the position of the center with reference to any arbitrarily given pair of axes, and one to give the length of the radius.

If the reader now wishes to visualize a four-dimensional space he may think of straight lines, instead of points, as the elements out of which our common “solid” space is built. Instead of our familiar solid space looking like an agglomeration of infinitely fine birdshot it now resembles a cosmic haystack of infinitely thin, infinitely long straight straws. That it is indeed four-dimensional in straight lines can be seen easily if we convince ourselves (as we may do) that precisely four numbers are necessary and sufficient to individualize a particular straw in our haystack. The “dimensionality” of a “space” can be anything we choose to make it, provided we suitably select the elements (points, circles, lines, etc.) out of which we build it. Of course if we take points as the elements out of which our space is to be constructed, nobody outside of a lunatic asylum has yet succeeded in visualizing a space of more than three dimensions.

Modern physics is fast teaching some to shed their belief in a mysterious “absolute space” over and above the mathematical “spaces”—like Euclid’s, for example—that were constructed by geometers to correlate their physical experiences. Geometry today is largely a matter of analysis, but the old terminology of “points,” “lines,” “distances,” and so on, is helpful in suggesting interesting things to do with our sets of coordinates. But it does not follow that these particular things are the most useful that might be done in analysis; it may turn out some day that all of them are comparative trivialities by more significant things which we, hidebound in outworn traditions, continue to do merely because we lack imagination.

If there is any mysterious virtue in talking about situations which arise in analysis as if we were back with Archimedes drawing diagrams in the dust, it has yet to be revealed. Pictures after all may be suitable only for very young children; Lagrange dispensed entirely with such infantile aids when he composed his analytical mechanics. Our propensity to “geometrize” our analysis may only be evidence that we have not yet grown up. Newton himself, it is known, first got his marvellous results analytically and re-clothed them in the demonstrations of an Apollonius partly because he knew that the multitude—mathematicians less gifted than himself—would believe a theorem true only if it were accompanied by a pretty picture and a stilted Euclidean demonstration, partly because he himself still lingered by preference in the pre-Cartesian twilight of geometry.

The last of Cayley’s great inventions which we have selected for mention is that of matrices and their algebra in its broad outline. The subject originated in a memoir of 1858 and grew directly out of simple observations on the way in which the transformations (linear) of the theory of algebraic invariants are combined. Glancing back at what was said on discriminants and their invariance we note the transformation (the arrow is here read “is replaced by”) Images Suppose we have two such transformations,

Images

the second of which is to be applied to the x in the first. We get

Images

Attending only to the coefficients in the three transformations we write them in square arrays, thus

Images

and see that the result of performing the first two transformations successively could have been written down by the following rule of “multiplication,”

Images

where the rows of the array on the right are obtained, in an obvious way, by applying the rows of the first array on the left onto the columns of the second. Such arrays (of any number of rows and columns) are called matrices. Their algebra follows from a few simple postulates, of which we need cite only the following. The matrices Images and Images are equal (by definition) when, and only when, a = A, b = B, c = C, d = D. The sum of the two matrices just written is the matrix Images The result of multiplying Images by m (any number) is the matrix Images The rule for “multiplying,” X, (or “compounding”) matrices is as exemplified for Images Images above.

A distinctive feature of these rules is that multiplication is not commutative, except for special kinds of matrices. For example, by the rule we get

Images

and the matrix on the right is not equal to that which arises from the multiplication

Images

All this detail, particularly the last, has been given to illustrate a phenomenon of frequent occurrence in the history of mathematics: the necessary mathematical tools for scientific applications have often been invented decades before the science to which the mathematics is the key was imagined. The bizarre rule of “multiplication” for matrices, by which we get different results according to the order in which we do the multiplication (unlike common algebra where x × y is always equal to y × x), seems about as far from anything of scientific or practical use as anything could possibly be. Yet sixty seven years after Cayley invented it, Heisenberg in 1925 recognized in the algebra of matrices exactly the tool which he needed for his revolutionary work in quantum mechanics.

Cayley continued in creative activity up to the week of his death, which occurred after a long and painful illness, borne with resignation and unflinching courage, on January 26, 1895. To quote the closing sentences of Forsyth’s biography: “But he was more than a mathematician. With a singleness of aim, which Wordsworth would have chosen for his ’Happy Warrior,’ he persevered to the last in his nobly lived ideal. His life had a significant influence on those who knew him [Forsyth was a pupil of Cayley and became his successor at Cambridge]: they admired his character as much as they respected his genius: and they felt that, at his death, a great man had passed from the world.”

Much of what Cayley did has passed into the main current of mathematics, and it is probable that much more in his massive Collected Mathematical Papers (thirteen large quarto volumes of about 600 pages each, comprising 966 papers) will suggest profitable forays to adventurous mathematicians for generations to come. At present the fashion is away from the fields of Cayley’s greatest interest, and the same may be said for Sylvester; but mathematics has a habit of returning to its old problems to sweep them up into more inclusive syntheses.

\* \* \*

In 1883 Henry John Stephen Smith, the brilliant Irish specialist in the theory of numbers and Savilian Professor of Geometry in Oxford University, died in his scientific prime at the age of fifty seven. Oxford invited the aged Sylvester, then in his seventieth year, to take the vacant chair. Sylvester accepted, much to the regret of his innumerable friends in America. But he felt homesick for his native land which had treated him none too generously; possibly also it gave him a certain satisfaction to feel that “the stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner.”

The amazing old man arrived in Oxford to take up his duties with a brand-new mathematical theory (“Reciprocants”—differential invariants) to spring on his advanced students. Any praise or just recognition always seemed to inspire Sylvester to outdo himself. Although he had been partly anticipated in his latest work by the French mathematician Georges Halphen, he stamped it with his peculiar genius and enlivened it with his ineffaceable individuality.

The inaugural lecture, delivered on December 12, 1885, at Oxford when Sylvester was seventy one, has all the fire and enthusiasm of his early years, perhaps more, because he now felt secure and knew that he was recognized at last by that snobbish world which had fought him. Two extracts will give some idea of the style of the whole.

“The theory I am about to expound, or whose birth I am about to announce, stands to this [’the great theory of Invariants’] in the relation not of a younger sister, but of a brother, who, though of later birth, on the principle that the masculine is more worthy than the feminine, or at all events, according to the regulations of the Salic law, is entitled to take precedence over his elder sister, and exercise supreme sway over their united realms.”

Commenting on the unaccountable absence of a term in a certain algebraic expression he waxes lyric.

“Still, in the case before us, this unexpected absence of a member of the family, whose appearance might have been looked for, made an impression on my mind, and even went to the extent of acting on my emotions. I began to think of it as a sort of lost Pleiad in an Algebraical Constellation, and in the end, brooding over the subject, my feelings found vent, or sought relief, in a rhymed effusion, a jeu de sottise, which, not without some apprehension of appearing singular or extravagant, I will venture to rehearse. It will at least serve as an interlude, and give some relief to the strain upon your attention before I proceed to make my final remarks on the general theory.

TO A MISSING MEMBER

OF A FAMILY OF TERMS IN AN ALGEBRAICAL FORMULA.

Lone and discarded one! divorced by fate,

From thy wished-for fellows—whither art flown?

Where lingerest thou in thy bereaved estate,

Like some lost star or buried meteor stone?

Thou mindst me much of that presumptuous one

Who loth, aught less than greatest, to be great,

From Heaven s immensity fell headlong down

To live forlorn, self-centred, desolate:

Or who, new Heraklid, hard exile bore,

Now buoyed by hope, now stretched on rack of fear,

Till throned Astraea, wafting to his ear

Words of dim portent through the Atlantic roar,

Bade him ’the sanctuary of the Muse revere

And strew with flame the dust of Isis’ shore’.

Having refreshed ourselves and bathed the tips of our fingers in the Pierian spring, let us turn back for a few brief moments to a light banquet of the reason, and entertain ourselves as a sort of after-course with some general reflections arising naturally out of the previous matter of my discourse.”

If the Pierian spring was the old boy’s finger bowl at this astonishing feast of reason, it is a safe bet that the faithful decanter of port was never very far from his elbow.

Sylvester’s sense of the kinship of mathematics to the finer arts found frequent expression in his writings. Thus, in a paper on Newton’s rule for the discovery of imaginary roots of algebraic equations, he asks in a footnote “May not Music be described as the Mathematic of sense, Mathematic as Music of the reason? Thus the musician feels Mathematic, the mathematician thinks Music—Music the dream, Mathematic the working life—each to receive its consummation from the other when the human intelligence, elevated to its perfect type, shall shine forth glorified in some future Mozart-Dirichlet or Beethoven-Gauss—a union already not indistinctly foreshadowed in the genius and labors of a Helmholtz!”

Sylvester loved life, even when he was forced to fight it, and if ever a man got the best that is in life out of it, he did. He gloried in the fact that the great mathematicians, except for what may be classed as avoidable or accidental deaths, have been long-lived and vigorous of mind to their dying days. In his presidential address to the British Association in 1869 he called the honor roll of some of the greatest mathematicians of the past and gave their ages at death to bear out his thesis that “. . . there is no study in the world which brings into more harmonious action all the faculties of the mind than [mathematics], . . . or, like this, seems to raise them, by successive steps of initiation, to higher and higher states of conscious intellectual being. . . . The mathematician lives long and lives young; the wings of the soul do not early drop off, nor do its pores become clogged with the earthy particles blown from the dusty highways of vulgar life.”

Sylvester was a living example of his own philosophy. But even he at last began to bow to time. In 1893—he was then seventy nine—his eyesight began to fail, and he became sad and discouraged because he could no longer lecture with his old enthusiasm. The following year he asked to be relieved of the more onerous duties of his professorship, and retired to live, lonely and dejected, in London or at Tunbridge Wells. All his brothers and sisters had long since died, and he had outlived most of his dearest friends.

But even now he was not through. His mind was still vigorous, although he himself felt that the keen edge of his inventiveness was dulled forever. Late in 1896, in the eighty second year of his age, he found a new enthusiasm in a field which had always fascinated him, and he blazed up again over the theory of compound partitions and Goldbach’s conjecture that every even number is the sum of two primes.

He had not much longer. While working at his mathematics in his London rooms early in March, 1897, he suffered a paralytic stroke which destroyed his power of speech. He died on March 15, 1897, at the age of eighty three. His life can be summed up in his own words, “I really love my subject.”

[I](#I_32). This part of the theory was developed many years later by E. K. Wakeford (1894-1916), who lost his life in the World War. “Now thanked be God who matched us with this hour.” (Rupert Brooke.)

# CHAPTER TWENTY TWO

Master and Pupil

WEIERSTRASS AND SONJA KOWALEWSKI

The theory that has had the greatest development in recent times is without any doubt the theory of functions.—VITO VOLTERRA

YOUNG DOCTORS IN MATHEMATICS, anxiously seeking positions in which their training and talents may have some play, often ask whether it is possible for a man to do elementary teaching for long and keep alive mathematically. It is. The life of Boole is a partial answer; the career of Weierstrass, the prince of analysts, “the father of modern analysis,” is conclusive.

Before considering Weierstrass in some detail, we place him chronologically with respect to those of his German contemporaries, each of whom, like him, gave at least one vast empire of mathematics a new outlook during the second half of the nineteenth century and the first three decades of the twentieth. The year 1855, which marks the death of Gauss and the breaking of the last link with the outstanding mathematicians of the preceding century, may be taken as a convenient point of reference. In 1855 Weierstrass (1815-1897) was forty; Kronecker (1823-1891), thirty two; Riemann (1826-1866), twenty nine; Dedekind (1831-1916), twenty four; while Cantor (1845-1918) was a small boy of ten. Thus German mathematics did not lack recruits to carry on the great tradition of Gauss. Weierstrass was just gaining recognition; Kronecker was well started; some of Riemann’s greatest work was already behind him, and Dedekind was entering the field (the theory of numbers) in which he was to gain his greatest fame. Cantor, of course, had not yet been heard from.

We have juxtaposed these names and dates because four of the men mentioned, dissimilar and totally unrelated as much of their finest work was, came together on one of the central problems of all mathematics, that of irrational numbers: Weierstrass and Dedekind resumed the discussion of irrationals and continuity practically where Eudoxus had left it in the fourth century B.C.; Kronecker, a modern echo of Zeno, made Weierstrass’ last years miserable by skeptical criticism of the latter’s revision of Eudoxus; while Cantor, striking out on a new road of his own, sought to compass the actual infinite itself which is implicit—according to some—in the very concept of continuity. Out of the work of Weierstrass and Dedekind developed the modern epoch of analysis, that of critical logical precision in analysis (the calculus, the theory of functions of a complex variable, and the theory of functions of real variables) in distinction to the looser intuitive methods of some of the older writers—invaluable as heuristic guides to discovery but quite worthless from the standpoint of the Pythagorean ideal of mathematical proof. As has already been noted, Gauss, Abel, and Cauchy inaugurated the first period of rigor; the movement started by Weierstrass and Dedekind was on a higher plane, suitable to the more exacting demands of analysis in the second half of the century, for which the earlier precautions were inadequate.

One discovery by Weierstrass in particular shocked the intuitive school of analysts into a decent regard for caution: he produced a continuous curve which has no tangent at any point. Gauss once called mathematics “the science of the eye”; it takes more than a good pair of eyes to “see” the curve which Weierstrass presented to the advocates of sensual intuition.

Since to every action there is an equal and opposite reaction it was but natural that all this revamped rigor should engender its own opposition. Kronecker attacked it vigorously, even viciously, and quite exasperatingly. He denied that it meant anything. Although he succeeded in hurting the venerable and kindly Weierstrass, he made but little impression on his conservative contemporaries and practically none on mathematical analysis. Kronecker was a generation ahead of his time. Not till the second decade of the twentieth century did his strictures on the currently accepted doctrines of continuity and irrational numbers receive serious consideration. Today it is true that not all mathematicians regard Kronecker’s attack as merely the release of his pent-up envy of the more famous Weierstrass which some of his contemporaries imagined it to be, and it is admitted that there may be something—not much, perhaps—in his disturbing objections. Whether there is or not, Kronecker’s attack was partly responsible for the third period of rigor in modern mathematical reasoning, that which we ourselves are attempting to enjoy. Weierstrass was not the only fellow-mathematician whom Kronecker harried; Cantor also suffered deeply under what he considered his influential colleague’s malicious persecution. All these men will speak for themselves in the proper place; here we are only attempting to indicate that their lives and work were closely interwoven in at least one corner of the gorgeous pattern.

To complete the picture we must indicate other points of contact between Weierstrass, Kronecker, and Riemann on one side and Kronecker and Dedekind on the other. Abel, we recall, died in 1829, Galois in 1832, and Jacobi in 1851. In the epoch under discussion one of the outstanding problems in mathematical analysis was the completion of the work of Abel and Jacobi on multiply periodic functions—elliptic functions, Abelian functions (see chapters 17, 18). From totally different points of view Weierstrass and Riemann accomplished what was to be done—Weierstrass indeed considered himself in some degree a successor of Abel; Kronecker opened up new vistas in elliptic functions but he did not compete with the other two in the field of Abelian functions. Kronecker was primarily an arithmetician and an algebraist; some of his best work went into the elaboration and extension of the work of Galois in the theory of equations. Thus Galois found a worthy successor not too long after his death.

Apart from his forays into the domain of continuity and irrational numbers, Dedekind’s most original work was in the higher arithmetic, which he revolutionized and renovated. In this Kronecker was his able and sagacious rival, but again their whole approaches were entirely different and characteristic of the two men: Dedekind overcame his difficulties in the theory of algebraic numbers by taking refuge in the infinite (in his theory of “ideals,” as will be indicated in the proper place); Kronecker sought to solve his problems in the finite.

\* \* \*

Karl Wilhelm Theodor Weierstrass, the eldest son of Wilhelm Weierstrass (1790-1869) and his wife Theodora Forst, was born on October 31, 1815, at Ostenfelde in the district of Münster, Germany. The father was then a customs officer in the pay of the French. It may be recalled that 1815 was the year of Waterloo; the French were still dominating Europe. That year also saw the birth of Bismarck, and it is interesting to observe that whereas the more famous statesman’s life work was shot to pieces in the World War, if not earlier, the contributions of his comparatively obscure contemporary to science and the advancement of civilization in general are even more highly esteemed today than they were during his lifetime.

The Weierstrass family were devout liberal Catholics all their lives; the father had been converted from Protestantism, probably at the time of his marriage. Karl had a brother, Peter (died in 1904), and two sisters, Klara (1823-1896), and Elise (1826-1898) who looked after his comfort all their lives. The mother died in 1826, shortly after Elise’s birth, and the father married again the following year. Little is known of Karl’s mother, except that she appears to have regarded her husband with a restrained aversion and to have looked on her marriage with moderated disgust. The stepmother was a typical German housewife; her influence on the intellectual development of her stepchildren was probably nil. The father, on the other hand, was a practical idealist, and a man of culture who at one time had been a teacher. The last ten years of his life were spent in peaceful old age in the house of his famous son in Berlin, where the two daughters also lived. None of the children ever married, although poor Peter once showed an inclination toward matrimony which was promptly squelched by his father and sisters.

One possible discord in the natural sociability of the children was the father’s uncompromising righteousness, domineering authority, and Prussian pigheadedness. He nearly wrecked Peter’s life with his everlasting lecturing and came perilously close to doing the same by Karl, whom he attempted to force into an uncongenial career without ascertaining where his brilliant young son’s abilities lay. Old Weierstrass had the audacity to preach at his younger son and meddle in his affairs till the “boy” was nearly forty. Luckily Karl was made of more resistant stuff. As we shall see his fight against his father—although he himself was probably quite unaware that he was fighting the tyrant—took the not unusual form of making a mess of the life his father had chosen for him. It was as neat a defense as he could possibly have devised, and the best of it was that neither he nor his father ever dreamed what was happening, although a letter of Karl’s when he was sixty shows that he had at last realized the cause of his early difficulties. Karl at last got his way, but it was a long, roundabout way, beset with trials and errors. Only a shaggy man like himself, huge and rugged of body and mind, could have won through to the end.

Shortly after Karl’s birth the family moved to Westernkotten, Westphalia, where the father became a customs officer at the salt works. Westernkotten, like other dismal holes in which Weierstrass spent the best years of his life, is known in Germany today only because Weierstrass once was condemned to rot there—only he did not rust; his first published work is dated as having been written in 1841 (he was then 26) at Westernkotten. There being no school in the village, Karl was sent to the adjacent town of Münster whence, at fourteen, he entered the Catholic Gymnasium at Paderborn. Like Descartes under somewhat similar conditions, Weierstrass thoroughly enjoyed his school and made friends of his expert, civilized instructors. He traversed the set course in considerably less than the standard time, making a uniformly brilliant record in all his studies. He left in 1834 at the age of nineteen. Prizes fell his way with unfailing regularity; one year he carried off seven; he was usually first in German and in two of the three, Latin, Greek, and mathematics. By a beautiful freak of irony he never won a prize for calligraphy, although he was destined to teach penmanship to little boys but recently emancipated from their mothers’ apron strings.

As mathematicians often have a liking for music it is of interest to note here that Weierstrass, broad as he was, could not tolerate music in any form. It meant nothing to him and he did not pretend that it did. When he had become a success his solicitous sisters tried to get him to take music lessons to make him more conventional socially, but after a halfhearted lesson or two he abandoned the distasteful project. Concerts bored him and grand opera put him to sleep—when they could drag him out to either.

Like his good father, Karl was not only an idealist but was also extremely practical—for a time. In addition to capturing most of the prizes in purely impractical studies he secured a paying job, at the age of fifteen, as accountant for a prosperous female merchant in the ham and butter business.

All of these successes had a disastrous effect on Karl’s future. Old Weierstrass, like many parents, drew the wrong conclusion from his son’s triumphs. He “reasoned” as follows. Because the boy has won a cartload of prizes, therefore he must have a good mind—this much may be admitted; and because he has kept himself in pocket money by posting the honored female butter and ham merchant’s books efficiently, therefore he will be a brilliant bookkeeper. Now what is the acme of all bookkeeping? Obviously a government nest—in the higher branches of course—in the Prussian civil service. But to prepare for this exalted position, a knowledge of the law is desirable in order to pluck effectively and to avoid being plucked.

As the grand conclusion of all this logic, paterfamilias Weierstrass shoved his gifted son, at the age of nineteen, headfirst into the University of Bonn to master the chicaneries of commerce and the quibblings of the law.

Karl had more sense than to attempt either. He devoted his great bodily strength, his lightning dexterity and his keen mind almost exclusively to fencing and the mellow sociability that is induced by nightly and liberal indulgence in honest German beer. What a shocking example for ant-eyed Ph.D.’s who shrink from a spell of school-teaching lest their dim lights be dimmed forever! But to do what Weierstrass did, and get away with it, one must have at least a tenth of his constitution and not less than one tenth of one percent of his brains.

Bonn found Weierstrass unbeatable. His quick eye, his long reach, his devilish accuracy, and his lightning speed in fencing made him an opponent to admire but not to touch. As a matter of historical fact he never was touched: no jagger scar adorned his cheeks, and in all his bouts he never lost a drop of blood. Whether or not he was ever put under the table in the subsequent celebrations of his numerous victories is not known. His discreet biographers are somewhat reticent on this important point, but to anyone who has ever contemplated one of Weierstrass’ mathematical masterpieces it is inconceivable that so strong a head as his could ever have nodded over a half-gallon stein. His four misspent years in the university were perhaps after all well spent.

His experiences at Bonn did three things of the greatest moment for Weierstrass: they cured him of his father fixation without in any way damaging his affection for his deluded parent; they made him a human being capable of entering fully into the pathetic hopes and aspirations of human beings less gifted than himself—his pupils—and thus contributed directly to his success as probably the greatest mathematical teacher of all time; and last, the humorous geniality of his boyhood became a fixed life-habit. So the “student years” were not the loss his disappointed father and his fluttering sisters—to say nothing of the panicky Peter—thought they were when Karl returned, after four “empty” years at Bonn, without a degree, to the bosom of his wailing family.

There was a terrific row. They lectured him—“sick of body and soul” as he was, possibly the result of not enough law, too little mathematics, and too much beer; they sat around and glowered at him and, worst of all, they began to discuss him as if he were dead: what was to be done with the corpse? Touching the law, Weierstrass had only one brief encounter with it at Bonn, but it sufficed: he astonished the Dean and his friends by his acute “opposition” of a candidate for the doctor degree in law. As for the mathematics at Bonn—it was inconsiderable. The one gifted man, Julius Plücker, who might have done Weierstrass some good was so busy with his manifold duties that he had no time to spare on individuals and Weierstrass got nothing out of him.

But like Abel and so many other mathematicians of the first rank, Weierstrass had gone to the masters in the interludes between his fencing and drinking: he had been absorbing the Celestial Mechanics of Laplace, thereby laying the foundations for his lifelong interest in dynamics and systems of simultaneous differential equations. Of course he could get none of this through the head of his cultured, petty-official father, and his obedient brother and his dismayed sisters knew not what the devil he was talking about. The fact alone was sufficient: brother Karl, the genius of the timorous little family, on whom such high hopes of bourgeois respectability had been placed, had come home, after four years of rigid economy on father’s part, without a degree.

At last—after weeks—a sensible friend of the family who had sympathized with Karl as a boy, and who had an intelligent amateur’s interest in mathematics, suggested a way out: let Karl prepare himself at the neighboring Academy of Münster for the state teachers’ examination. Young Weierstrass would not get a Ph.D. out of it, but his job as a teacher would provide a certain amount of evening leisure in which he could keep alive mathematically provided he had the right stuff in him. Freely confessing his “sins” to the authorities, Weierstrass begged the opportunity of making a fresh start. His plea was granted, and Weierstrass matriculated on May 22, 1839 at Münster to prepare himself for a secondary school-teaching career. This was a most important stepping stone to his later mathematical eminence, although at the time it looked like a total rout.

What made all the difference to Weierstrass was the presence at Münster of Christof Gudermann (1798-1852) as Professor of Mathe matics. Gudermann at the time (1839) was an enthusiast for elliptic functions. We recall that Jacobi had published his Fundamenta nova in 1829. Although few are now familiar with Gudermann’s elaborate investigations (published at the instigation of Crelle in a series of articles in his Journal), he is not to be dismissed as contemptuously as it is sometimes fashionable to do merely because he is outmoded. For his time Gudermann had what appears to have been an original idea. The theory of elliptic functions can be developed in many different ways—too many for comfort. At one time some particular way seems the best; at another, a slightly different approach is highly advertised for a season and is generally regarded as being more chic.

Gudermann’s idea was to base everything on the power series expansion of the functions. (This statement will have to do for the moment; its meaning will become clear when we describe one of the leading motivations of the work of Weierstrass.) This really was a good new idea, and Gudermann slaved over it with overwhelming German thoroughness for years without, perhaps, realizing what lay behind his inspiration, and himself never carried it through. The important thing to note here is that Weierstrass made the theory of power series—Gudermann’s inspiration—the nerve of all his work in analysis. He got the idea from Gudermann, whose lectures he attended. In later life, contemplating the scope of the methods he had developed in analysis, Weierstrass was wont to exclaim, “There is nothing but power series!”

At the opening lecture of Gudermann’s course on elliptic functions (he called them by a different name, but that is of no importance) there were thirteen auditors. Being in love with his subject the lecturer quickly left the earth and was presently soaring practically alone in the aether of pure thought. At the second lecture only one auditor appeared and Gudermann was happy. The solitary student was Weierstrass. Thereafter no incautious third party ventured to profane the holy communion between the lecturer and his unique disciple. Gudermann and Weierstrass were fellow Catholics; they got along splendidly together.

Weierstrass was duly grateful for the pains Gudermann lavished on him, and after he had become famous he seized every opportunity—the more public the better—to proclaim his gratitude for what Gudermann had done for him. The debt was not inconsiderable: it is not every professor who can drop a hint like the one—power series representation of functions as a point of attack—which inspired Weierstrass. In addition to the lectures on elliptic functions, Gudermann also gave Weierstrass private lessons on “analytical spherics”—whatever that may have been.

In 1841, at the age of twenty six, Weierstrass took his examinations for his teacher’s certificate. The examination was in two sections, written and oral. For the first he was allowed six months in which to write out essays on three topics acceptable to the examiners. The third question inspired a fine dissertation on the Socratic method in secondary teaching, a method which Weierstrass followed with brilliant success when he became the foremost mathematical teacher of advanced students in the world.

A teacher—at least in higher mathematics—is judged by his students. If his students are enthusiastic about his “beautifully clear lectures,” of which they take copious notes, but never do any original mathematics themselves after getting their advanced degrees, the teacher is a flat failure as a university instructor and his proper sphere—if anywhere—is in a secondary school or a small college where the aim is to produce tame gentlemen but not independent thinkers. Weierstrass’ lectures were models of perfection. But if they had been nothing more than finished expositions they would have been pedagogically worthless. To perfection of form Weierstrass added that intangible something which is called inspiration. He did not rant about the sublimity of mathematics and he never orated; but somehow or another he made creative mathematicians out of a disproportionately large fraction of his students.

The examination which admitted Weierstrass after a year of probationary teaching to the profession of secondary school work is one of the most extraordinary of its kind on record. One of the essays which he submitted must be the most abstruse production ever accepted in a teachers’ examination. At the candidate’s request Gudermann had set Weierstrass a real mathematical problem: to find the power series developments of the elliptic functions. There was more than this, but the part mentioned was probably the most interesting.

Gudermann’s report on the work might have changed the course of Weierstrass’ life had it been listened to, but it made no practical impression where it might have done good. In a postscript to the official report Gudermann states that “This problem, which in general would be far too difficult for a young analyst, was set at the candidate’s express request with the consent of the commission.” After the acceptance of his written work and the successful conclusion of his oral examination, Weierstrass got a special certificate on his original contribution to mathematics. Having stated what the candidate had done, and having pointed out the originality of the attack and the novelty of some of the results attained, Gudermann declares that the work evinces a fine mathematical talent “which, provided it is not frittered away, will inevitably contribute to the advancement of science. For the author’s sake and that of science it is to be desired that he shall not become a secondary teacher, but that favorable conditions will make it possible for him to function in academic instruction. . . . The candidate hereby enters by birthright into the ranks of the famous discoverers.”

These remarks, in part underlined by Gudermann, were very properly stricken from the official report. Weierstrass got his certificate and that was all. At the age of twenty six he entered his trade of secondary teaching which was to absorb nearly fifteen years of his life, including the decade from thirty to forty which is usually rated as the most fertile in a scientific man’s career.

His work was excessive. Only a man with iron determination and a rugged physique could have done what Weierstrass did. The nights were his own and he lived a double life. Not that he became a dull drudge; far from it. Nor did he pose as the village scholar absorbed in mysterious meditations beyond the comprehension of ordinary mortals. With quiet satisfaction in his later years he loved to dwell on the way he had fooled them all; the gay government officials and the young officers found the amiable school teacher a thoroughly good fellow and a lively tavern companion.

But in addition to these boon companions of an occasional night out, Weierstrass had another, unknown to his happy-go-lucky fellows •—Abel, with whom he kept many a long vigil. He himself said that Abel’s works were never very far from his elbow. When he became the leading analyst in the world and the greatest mathematical teacher in Europe his first and last advice to his numerous students was “Read Abel!” For the great Norwegian he had an unbounded admiration undimmed by any shadow of envy. “Abel, the lucky fellow!” he would exclaim: “He has done something everlasting! His ideas will always exercise a fertilizing influence on our science.”

The same might be said for Weierstrass, and the creative ideas with which he fertilized mathematics were for the most part thought out while he was an obscure schoolteacher in dismal villages where advanced books were unobtainable, and at a time of economic stress when the postage on a letter absorbed a prohibitive part of the teacher’s meagre weekly wage. Being unable to afford postage, Weierstrass was barred from scientific correspondence. Perhaps it is as well that he was: his originality developed unhampered by the fashionable ideas of the time. The independence of outlook thus acquired characterized his work in later years. In his lectures he aimed to develop everything from the ground up in his own way and made almost no reference to the work of others. This occasionally mystified his auditors as to what was the master’s and what another’s.

It will be of interest to mathematical readers to note one or two stages in Weierstrass’ scientific career. After his probationary year as a teacher at the Gymnasium at Münster, Weierstrass wrote a memoir on analytic functions in which, among other things, he arrived independently at Cauchy’s integral theorem—the so-called fundamental theorem of analysis. In 1842 he heard of Cauchy’s work but claimed no priority (as a matter of fact Gauss had anticipated them both away back in 1811, but as usual had laid his work aside to ripen). In 1842, at the age of twenty seven, Weierstrass applied the methods he had developed to systems of differential equations—such as those occurring in the Newtonian problem of three bodies, for example; the treatment was mature and rigorous. These works were undertaken without thought of publication merely to prepare the ground on which Weierstrass’ life work (on Abelian functions) was to be built.

In 1842 Weierstrass was assistant teacher of mathematics and physics at the Pro-Gymnasium in Deutsch-Krone, West Prussia. Presently he was promoted to the dignity of ordinary teacher. In addition to the subjects mentioned the leading analyst in Europe also taught German, geography, and writing to the little boys under his charge; gymnastics was added in 1845.

In 1848, at the age of thirty three, Weierstrass was transferred as ordinary teacher to the Gymnasium at Braunsberg. This was something of a promotion, but not much. The head of the school was an excellent man who did what he could to make things agreeable for Weierstrass although he had only a remote conception of the intellectual eminence of his colleague. The school boasted a very small library of carefully selected books on mathematics and science.

It was in this year that Weierstrass turned aside for a few weeks from his absorbing mathematics to indulge in a little delicious mischief. The times were somewhat troubled politically; the virus of liberty had infected the patient German people and at least a few of the bolder souls were out on the warpath for democracy. The royalist party in power clamped a strict censorship on all spoken or printed sentiments not sufficiently laudatory to their regime. Fugitive hymns to liberty began appearing in the papers. The authorities of course could tolerate nothing so subversive of law and order as this, and when Braunsberg suddenly blossomed out with a lush crop of democratic poets all singing the praises of liberty in the local paper, as yet uncensored, the flustered government hastily appointed a local civil servant as censor and went to sleep, believing that all would be well.

Unfortunately the newly appointed censor had a violent aversion to all forms of literature, poetry especially. He simply could not bring himself to read the stuff. Confining his supervision to blue-pencilling the dull political prose, he turned over all the literary effusions to schoolteacher Weierstrass for censoring. Weierstrass was delighted. Knowing that the official censor would never glance at any poem, Weierstrass saw to it that the most inflammatory ones were printed in full right under the censor’s nose. This went merrily on to the great delight of the populace till a higher official stepped in and put an end to the farce. As the censor was the officially responsible offender, Weierstrass escaped scot-free.

The obscure hamlet of Deutsch-Krone has the honor of being the place where Weierstrass (in 1842-43) first broke into print. German schools publish occasional “programs” containing papers by members of the staff. Weierstrass contributed Remarks on Analytical Factorials. It is not necessary to explain what these are; the point of interest here is that the subject of factorials was one which had caused the older analysts many a profitless headache. Until Weierstrass attacked the problems connected with factorials the nub of the matter had been missed.

Crelle, we recall, wrote extensively on factorials, and we have seen how interested he was when Abel somewhat rashly informed him that his work contained serious oversights. Crelle now enters once more, and again in the same fine spirit he showed Abel.

Weierstrass’ work was not published till 1856, fourteen years after it had been written, when Crelle printed it in his Journal. Weierstrass was then famous. Admitting that the rigorous treatment by Weierstrass clearly exposes the errors of his own work, Crelle continues as follows: “I have never taken the personal point of view in my work, nor have I striven for fame and praise, but only for the advancement of truth to the best of my ability; and it is all one to me whoever it may be that comes nearer to the truth—whether it is I or someone else, provided only a closer approximation to the truth is attained.” There was nothing neurotic about Crelle. Nor was there about Weierstrass.

Whether or not the tiny village of Deutsch-Krone is conspicuous on the map of politics and commerce it stands out like the capital of an empire in the history of mathematics, for it was there that Weierstrass, without even an apology for a library and with no scientific connections whatever, laid the foundations of his life work—“to complete the life work of Abel and Jacobi growing out of Abel’s Theorem and Jacobi’s discovery of multiply periodic functions of several variables.”

Abel, he observes, cut down in the flower of his youth, had no opportunity to follow out the consequences of his tremendous discovery, and Jacobi had failed to see clearly that the true meaning of his own work was to be sought in Abel’s Theorem. “The consolidation and extension of these gains—the task of actually exhibiting the functions and working out their properties—is one of the major problems of mathematics.” Weierstrass thus declares his intention of devoting his energies to this problem as soon as he shall have understood it deeply and have developed the necessary tools. Later he tells how slowly he progressed: “The fabrication of methods and other difficult problems occupied my time. Thus years slipped away before I could get at the main problem itself, hampered as I was by an unfavorable environment.”

The whole of Weierstrass’ work in analysis can be regarded as a grand attack on his main problem. Isolated results, special developments and even extensive theories—for example that of irrational numbers as developed by him—all originated in some phase or another of the central problem. He early became convinced that for a clear understanding of what he was attempting to do a radical revision of the fundamental concepts of mathematical analysis was necessary, and from this conviction he passed to another, of more significance today perhaps than the central problem itself: analysis must be founded on the common whole numbers 1, 2, 3, . . .. The irrationals which give us the concepts of limits and continuity, from which analysis springs, must be referred back by irrefrangible reasoning to the integers; shoddy proofs must be discarded or reworked, gaps must be filled up, and obscure “axioms” must be dragged out into the light of critical inquiry till all are understood and all are stated in comprehensible language in terms of the integers. This in a sense is the Pythagorean dream of basing all mathematics on the integers, but Weierstrass gave the program constructive definiteness and made it work.

Thus originated the nineteenth century movement known as the arithmetization of analysis—something quite different from Kronecker’s arithmetical program, at which we shall glance in a later chapter; indeed the two approaches were mutually antagonistic.

In passing it may be pointed out that Weierstrass’ plan for his life work and his magnificent accomplishment of most of what he set himself as a young man to do, is a good illustration of the value of the advice Felix Klein once gave a perplexed student who had asked him the secret of mathematical discovery. “You must have a problem,” Klein replied. “Choose one definite objective and drive ahead toward it. You may never reach your goal, but you will find something of interest on the way.”

From Deutsch-Krone Weierstrass moved to Braunsberg, where he taught in the Royal Catholic Gymnasium for six years, beginning in 1848. The school “program” for 1848-49 contains a paper by Weierstrass which must have astonished the natives: Contributions to the Theory of Abelian Integrals. If this work had chanced to fall under the eyes of any of the professional mathematicians of Germany, Weierstrass would have been made. But, as his Swedish biographer, Mittag-Leffler, dryly remarks, one does not look for epochal papers on pure mathematics in secondary-school programs. Weierstrass might as well have used his paper to light his pipe.

His next effort fared better. The summer vacation of 1853 (Weierstrass was then 38) was passed in his father’s house at Westernkotten. Weierstrass spent the vacation writing up a memoir on Abelian functions. When it was completed he sent it to Crelle’s great Journal. It was accepted and appeared in volume 47 (1854).

This may have been the paper whose composition was responsible for an amusing incident in Weierstrass’ career as a schoolteacher at Braunsberg. Early one morning the director of the school was startled by a terrific uproar proceeding from the classroom where Weierstrass was supposed to be holding forth. On investigation he discovered that Weierstrass had not shown up. He hurried over to Weierstrass’ dwelling, and on knocking was bidden to enter. There sat Weierstrass pondering by the glimmering light of a lamp, the curtains of the room still drawn. He had worked the whole night through and had not noticed the approach of dawn. The director called his attention to the fact that it was broad daylight and told him of the uproar in his classroom. Weierstrass replied that he was on the trail of an important discovery which would rouse great interest in the scientific world and he could not possibly interrupt his work.

The memoir on Abelian functions published in Crelle’s Journal in 1854 created a sensation. Here was a masterpiece from the pen of an unknown schoolmaster in an obscure village nobody in Berlin had ever heard of. This in itself was sufficiently astonishing. But what surprised those who could appreciate the magnitude of the work even more was the almost unprecedented fact that the solitary worker had published no preliminary bulletins announcing his progress from time to time, but with admirable restraint had held back everything till the work was completed.

Writing to a friend some ten years later, Weierstrass gives his modest version of his scientific reticence: “. . . the infinite emptiness and boredom of those years [as a schoolteacher] would have been unendurable without the hard work that made me a recluse—even if I was rated rather a good fellow by the circle of my friends among the junkers, lawyers, and young officers of the community. . . . The present offered nothing worth mentioning, and it was not my custom to speak of the future.”

Recognition was immediate. At the University of Königsberg, where Jacobi had made his great discoveries in the field which Weierstrass had now entered with a masterpiece of surpassing excellence, Richelot, himself a worthy successor of Jacobi in the theory of multiply periodic functions, was Professor of Mathematics. His expert eyes saw at once what Weierstrass had done. He forthwith persuaded his university to confer the degree of doctor, honoris causa, on Weierstrass and himself journeyed to Braunsberg to present the diploma.

At the dinner organized by the director of the Gymnasium in Weierstrass’ honor Richelot asserted that “we have all found our master in Mr. Weierstrass.” The Ministry of Education immediately promoted him and granted him a year’s leave to prosecute his scientific work. Borchardt, the editor of Crelle’s Journal at the time, hurried to Braunsberg to congratulate the greatest analyst in the world, thus starting a warm friendship which lasted till Borchardt’s death a quarter of a century later.

None of this went to Weierstrass’ head. Although he was deeply moved and profoundly grateful for all the generous recognition so promptly accorded him, he could not refrain from casting a backward glance over his career. Years later, thinking of the happiness of the occasion and of what that occasion had opened up for him when he was forty years of age, he remarked sadly that “everything in life comes too late.”

\* \* \*

Weierstrass did not return to Braunsberg. No really suitable position being open at the time, the leading German mathematicians did what they could to tide over the emergency and got Weierstrass appointed Professor of Mathematics at the Royal Polytechnic School in Berlin. This appointment dated from July 1, 1856; in the autumn of the same year he was made Assistant Professor (in addition to the other post) at the University of Berlin and was elected to the Berlin Academy.

The excitement of novel working conditions and the strain of too much lecturing presently brought on a nervous breakdown. Weierstrass had also been overworking at his researches. In the summer of 1859 he was forced to abandon his course and take a rest cure. Returning in the fall he continued his work, apparently refreshed, but in the following March was suddenly attacked by spells of vertigo, and he collapsed in the middle of a lecture.

All the rest of his life he was bothered with the same trouble off and on, and after resuming his work—as full professor, with a considerably lightened load—never trusted himself to write his own formulas on the board. His custom was to sit where he could see the class and the blackboard, and dictate to some student delegated from the class what was to be written. One of these “mouthpieces” of the master developed a rash propensity to try to improve on what he had been told to write. Weierstrass would reach up and rub out the amateur’s efforts and make him write what he had been told. Occasionally the battle between the professor and the obstinate student would go to several rounds, but in the end Weierstrass always won. He had seen little boys misbehaving before.

As the fame of his work spread over Europe (and later to America), Weierstrass’ classes began to grow rather unwieldy and he would sometimes regret that the quality of his auditors lagged far behind their rapidly mounting quantity. Nevertheless he gathered about him an extremely able band of young mathematicians who were absolutely devoted to him and who did much to propagate his ideas, for Weierstrass was always slow about publication, and without the broadcasting of his lectures which his disciples took upon themselves his influence on the mathematical thought of the nineteenth century would have been considerably retarded.

Weierstrass was always accessible to his students and sincerely interested in their problems, whether mathematical or human. There was nothing of the “great man” complex about him, and he would as gladly walk home with any of the students—and there were many—who cared to join him as with the most famous of his colleagues, perhaps more gladly when the colleague happened to be Kronecker. He was happiest when, sitting at a table over a glass of wine with a few of his devoted disciples, he became a jolly student again himself and insisted on paying the bill for the crowd.

An anecdote (about Mittag-Leffler) may suggest that the Europe of the present century has partly lost something it had in the 1870’s. The Franco-Prussian war (1870-71) had left France pretty sore at Germany. But it had not befogged the minds of mathematicians regarding one another’s merits irrespective of their nationalities. The like holds for the Napoleonic wars and the mutual esteem of the French and British mathematicians. In 1873 Mittag-Leffler arrived in Paris from Stockholm all set and full of enthusiasm to study analysis under Hermite. “You have made a mistake, sir,” Hermite told him: “you should follow Weierstrass’ course at Berlin. He is the master of all of us.”

Mittag-Leffler took the sound advice of the magnanimous Frenchman and not so long afterward made a capital discovery of his own which is to be found today in all books on the theory of functions. “Hermite was a Frenchman and a patriot,” Mittag-Leffler remarks; “I learned at the same time in what degree he was also a mathematician.”

\* \* \*

The years (1864-97) of Weierstrass’ career at Berlin as Professor of Mathematics were full of scientific and human interests for the man who was acknowledged as the leading analyst in the world. One phase of these interests demands more than the passing reference that might suffice in a purely scientific biography of Weierstrass: his friendship with his favorite pupil, Sonja (or Sophie) Kowalewski.

Madame Kowalewski’s maiden name was Sonja Corvin-Kroukow-sky; she was born at Moscow, Russia, on January 15, 1850, and died at Stockholm, Sweden, on February 10, 1891, six years before the death of Weierstrass.

At fifteen Sonja began the study of mathematics. By eighteen she had made such rapid progress that she was ready for advanced work and was enamored of the subject. As she came of an aristocratic and prosperous family, she was enabled to gratify her ambition for foreign study and matriculated at the University of Heidelberg.

This highly gifted girl became not only the leading woman mathematician of modern times, but also made a reputation as a leader in the movement for the emancipation of women, particularly as regarded their age-old disabilities in the field of higher education.

In addition to all this she was a brilliant writer. As a young girl she hesitated long between mathematics and literature as a career. After the composition of her most important mathematical work (the prize memoir noted later), she turned to literature as a relaxation and wrote the reminiscences of her childhood in Russia in the form of a novel (published first in Swedish and Danish). Of this work it is reported that “the literary critics of Russia and Scandinavia were unanimous in declaring that Sonja Kowalewski had equalled the best writers of Russian literature in style and thought.” Unfortunately this promising start was blocked by her premature death, and only fragments of other literary works survive. Her one novel was translated into many languages.

Although Weierstrass never married he was no panicky bachelor who took to his heels every time he saw a pretty woman coming. Sonja, according to competent judges who knew her, was extremely good-looking. We must first tell how she and Weierstrass met.

Weierstrass used to enjoy his summer vacations in a thoroughly human manner. The Franco-Prussian war caused him to forego his usual summer trip in 1870, and he stayed in Berlin, lecturing on elliptic functions. Owing to the war his class had dwindled to only twenty instead of the fifty who heard the lectures two years before. Since the autumn of 1869 Sonja Kowalewski, then a dazzling young woman of nineteen, had been studying elliptic functions under Leo Königsberger (born 1837) at the University of Heidelberg, where she had also followed the lectures on physics by Kirchhoff and Helmholtz and had met Bunsen the famous chemist under rather amusing circumstances—to be related presently. Königsberger, one of Weierstrass’ first pupils, was a first-rate publicity agent for his master. Sonja caught her teacher’s enthusiasm and resolved to go directly to the master himself for inspiration and enlightenment.

The status of unmarried women students in the 1870’s was somewhat anomalous. To forestall gossip, Sonja at the age of eighteen contracted what was to have been a nominal marriage, left her husband in Russia, and set out for Germany. Her one indiscretion in her dealings with Weierstrass was her neglect to inform him at the beginning that she was married.

Having decided to learn from the master himself, Sonja took her courage in her hands and called on Weierstrass in Berlin. She was twenty, very earnest, very eager, and very determined; he was fifty five, vividly grateful for the lift Gudermann had given him toward becoming a mathematician by taking him on as a pupil, and sympathetically understanding of the ambitions of young people. To hide her trepidation Sonja wore a large and floppy hat, “so that Weierstrass saw nothing of those marvelous eyes whose eloquence, when she wished it, none could resist.”

Some two or three years later, on a visit to Heidelberg, Weierstrass learned from Bunsen—a crabbed bachelor—that Sonja was “a dangerous woman.” Weierstrass enjoyed his friend’s terror hugely, as Bunsen at the time was unaware that Sonja had been receiving frequent private lessons from Weierstrass for over two years.

Poor Bunsen based his estimate of Sonja on bitter personal experience. He had proclaimed for years that no woman, and especially no Russian woman, would ever be permitted to profane the masculine sanctity of his laboratory. One of Sonja’s Russian girl friends, desiring ardently to study chemistry in Bunsen’s laboratory, and having been thrown out herself, prevailed upon Sonja to try her powers of persuasion on the crusty chemist. Leaving her hat at home, Sonja interviewed Bunsen. He was only too charmed to accept Sonja’s friend as a student in his laboratory. After she left he woke up to what she had done to him. “And now that woman has made me eat my own words,” he lamented to Weierstrass.

Sonja’s evident earnestness on her first visit impressed Weierstrass favorably and he wrote to Königsberger inquiring about her mathematical aptitudes. He asked also whether “the lady’s personality offers the necessary guarantees.” On receiving an enthusiastic reply, Weierstrass tried to get the university senate to admit Sonja to his mathematical lectures. Being brusquely refused he took care of her himself on his own time. Every Sunday afternoon was devoted to teaching Sonja at his house, and once a week Weierstrass returned her visit. After the first few lessons Sonja lost her hat. The lessons began in the autumn of 1870 and continued with slight interruptions due to vacations or illnesses till the autumn of 1874. When for any reason the friends were unable to meet they corresponded. After Sonja’s death in 1891 Weierstrass burnt all her letters to him, together with much of his other correspondence and probably more than one mathematical paper.

The correspondence between Weierstrass and his charming young friend is warmly human, even when most of a letter is given over to mathematics. Much of the correspondence was undoubtedly of considerable scientific importance, but unfortunately Sonja was a very untidy woman when it came to papers, and most of what she left behind was fragmentary or in hopeless confusion.

Weierstrass himself was no paragon in this respect. Without keeping records he loaned his unpublished manuscripts right and left to students who did not always return what they borrowed. Some even brazenly rehashed parts of their teacher’s work, spoiled it, and published the results as their own. Although Weierstrass complains about this outrageous practice in letters to Sonja his chagrin is not over the petty pilfering of his ideas but of their bungling in incompetent hands and the consequent damage to mathematics. Sonja of course never descended to anything of this sort, but in another respect she was not entirely blameless. Weierstrass sent her one of his unpublished works by which he set great store, and that was the last he ever saw of it. Apparently she lost it, for she discreetly avoids the topic—to judge from his letters—whenever he brings it up.

To compensate for this lapse Sonja tried her best to get Weierstrass to exercise a little reasonable caution in regard to the rest of his unpublished work. It was his custom to carry about with him on his frequent travels a large white wooden box in which he kept all his working notes and the various versions of papers which he had not yet perfected. His habit was to rework a theory many times until he found the best, the “natural” way in which it should be developed. Consequently he published slowly and put out a work under his own name only when he had exhausted the topic from some coherent point of view. Several of his rough-hewn projects are said to have been confided to the mysterious box. In 1880, while Weierstrass was on a vacation trip, the box was lost in the baggage. It has never been heard of since.

After taking her degree in absentia from Göttingen in 1874, Sonja returned to Russia for a rest as she was worn out by excitement and overwork. Her fame had preceded her and she “rested” by plunging into the hectic futilities of a crowded social season in St. Petersburg while Weierstrass, back in Berlin, pulled wires all over Europe trying to get his favorite pupil a position worthy of her talents. His fruitless efforts disgusted him with the narrowness of the orthodox academic mind.

In October 1875, Weierstrass received from Sonja the news that her father had died. She apparently never replied to his tender condolences, and for nearly three years she dropped completely out of his life. In August, 1878, he writes to ask whether she ever received a letter he had written her so long before that he has forgotten its date. “Didn’t you get my letter? Or what can be preventing you from confiding freely in me, your best friend as you so often called me, as you used to do? This is a riddle whose solution only you can give me. . . .”

In the same letter Weierstrass rather pathetically begs her to contradict the rumor that she has abandoned mathematics: Tchebycheff, a Russian mathematician, had called on Weierstrass when he was out, but had told Borchardt that Sonja had “gone social,” as indeed she had. “Send your letter to Berlin at the old address,” he concludes; “it will certainly be forwarded to me.”

Man’s ingratitude to man is a familiar enough theme; Sonja now demonstrated what a woman can do in that line when she puts her mind to it. She did not answer her old friend’s letter for two years although she knew he had been unhappy and in poor health.

The answer when it did come was rather a letdown. Sonja’s sex had got the better of her ambitions and she had been living happily with her husband. Her misfortune at the time was to be the focus for the flattery and unintelligent, sideshow wonder of a superficially brilliant mob of artists, journalists, and dilettant litterateurs who gabbled incessantly about her unsurpassable genius. The shallow praise warmed and excited her. Had she frequented the society of her intellectual peers she might still have lived a normal life and have kept her enthusiasm. And she would not have been tempted to treat the man who had formed her mind as shabbily as she did.

In October, 1878, Sonja’s daughter “Foufie” was born.

The forced quiet after Foufie’s arrival roused the mother’s dormant mathematical interests once more, and she wrote to Weierstrass for technical advice. He replied that he must look up the relevant literature before venturing an opinion. Although she had neglected him, he was still ready with his ungrudging encouragement. His only regret (in a letter of October, 1880) is that her long silence has deprived him of the opportunity of helping her. “But I don’t like to dwell so much on the past—so let us keep the future before our eyes.”

Material tribulations aroused Sonja to the truth. She was a born mathematician and could no more keep away from mathematics than a duck can from water. So in October, 1880 (she was then thirty), she wrote begging Weierstrass to advise her again. Not waiting for his reply she packed up and left Moscow for Berlin. His reply, had she received it, might have caused her to stay where she was. Nevertheless when the distracted Sonja arrived unexpectedly he devoted a whole day to going over her difficulties with her. He must have given her some pretty straight talk, for when she returned to Moscow three months later she went after her mathematics with such fury that her gay friends and silly parasites no longer recognized her. At Weierstrass’ suggestion she attacked the problem of the propagation of light in a crystalline medium.

In 1882 the correspondence takes two new turns, one of which is of mathematical interest. The other is Weierstrass’ outspoken opinion that Sonja and her husband are unsuited to one another, especially as the latter has no true appreciation of her intellectual merits. The mathematical point refers to Poincaré, then at the beginning of his career. With his sure instinct for recognizing young talent, Weierstrass hails Poincaré as a coming man and hopes that he will outgrow his propensity to publish too rapidly and let his researches ripen without scattering them over too wide a field. “To publish an article of real merit every week—that is impossible,” he remarks, referring to Poincaré’s deluge of papers.

Sonja’s domestic difficulties presently resolved themselves through the sudden death of her husband in March 1883. She was in Paris at the time, he in Moscow. The shock prostrated her. For four days she shut herself up alone, refused food, lost consciousness the fifth day, and on the sixth recovered, asked for paper and pencil, and covered the paper with mathematical formulas. By autumn she was herself again, attending a scientific congress at Odessa.

Thanks to Mittag-Leffler, Madame Kowalewski at last obtained a position where she could do herself justice; in the autumn of 1884 she was lecturing at the University of Stockholm, where she was to be appointed (in 1889) as professor for life. A little later she suffered a rather embarrassing setback when the Italian mathematician Vito Volterra pointed out a serious mistake in her work on the refraction of light in crystalline media. This oversight had escaped Weierstrass, who at the time was so overwhelmed with official duties that outside of them he had “time only for eating, drinking, and sleeping. . . . In short,” he says, “I am what the doctors call brain-weary.” He was now nearly seventy. But as his bodily ills increased his intellect remained as powerful as ever.

The master’s seventieth birthday was made the occasion for public honors and a gathering of his disciples and former pupils from all over Europe. Thereafter he lectured publicly less and less often, and for ten years received a few of his students at his own house. When they saw that he was tired out they avoided mathematics and talked of other things, or listened eagerly while the companionable old man reminisced of his student pranks and the dreary years of his isolation from all scientific friends. His eightieth birthday was celebrated by an even more impressive jubilee than his seventieth and he became in some degree a national hero of the German people.

One of the greatest joys Weierstrass experienced in his declining years was the recognition won at last by his favorite pupil. On Christmas Eve, 1888, Sonja received in person the Bordin Prize of the French Academy of Sciences for her memoir On the rotation of a solid body about a fixed point.

As is the rule in competition for such prizes, the memoir had been submitted anonymously (the author’s name being in a sealed envelope bearing on the outside the same motto as that inscribed on the memoir, the envelope to be opened only if the competing work won the prize), so there was no opportunity for jealous rivals to hint at undue influence. In the opinion of the judges the memoir was of such exceptional merit that they raised the value of the prize from the previously announced 3000 francs to 5000. The monetary value, however, was the least part of the prize.

Weierstrass was overjoyed. “I do not need to tell you,” he writes, “how much your success has gladdened the hearts of myself and my sisters, also of your friends here. I particularly experienced a true satisfaction; competent judges have now delivered their verdict that my ’faithful pupil/ my ’weakness’ is indeed not a ’frivolous humbug.’ ”

We may leave the friends in their moment of triumph. Two years later (February 10, 1891) Sonja died in Stockholm at the age of forty one after a brief attack of influenza which at the time was epidemic. Weierstrass outlived her six years, dying peacefully in his eighty second year on February 19, 1897, at his home in Berlin after a long illness followed by influenza. His last wish was that the priest say nothing in his praise at the funeral but restrict the services to the customary prayers.

Sonja is buried in Stockholm, Weierstrass with his two sisters in a Catholic cemetery in Berlin. Sonja also was of the Catholic faith, belonging to the Greek Church.

\* \* \*

We shall now give some intimation of two of the basic ideas on which Weierstrass founded his work in analysis. Details or an exact description are out of the question here, but may be found in the earlier chapters of any competently written book on the theory of functions.

A power series is an expression of the form

a0 + a1z a2z+ 2 + . . . + anzn + . . . ,

in which the coefficients a0, a1 a2, . . . , an, . . . are constant numbers and z is a variable number; the numbers concerned may be real or complex.

The sums of 1, 2, 3, . . . terms of the series, namely a0, a0 + a1Z, a2Z2, . . . are called the partial sums. If for some particular value of z these partial sums give a sequence of numbers which converge to a definite limit, the power series is said to converge to the same limit for that value of z.

All the values of z for which the power series converges to a limit constitute the domain of convergence of the series; for any value of the variable z in this domain the series converges; for other values of z it diverges.

If the series converges for some value of z, its value can be calculated to any desired degree of approximation, for that value, by taking a sufficiently large number of terms.

Now, in the majority of mathematical problems which have applications to science, the “answer” is indicated as the solution in series of a differential equation (or system of such equations), and this solution is only rarely obtainable as a finite expression in terms of mathematical functions which have been tabulated (for instance logarithms, trigonometric functions, elliptic functions, etc.). In such problems it then becomes necessary to do two things: prove that the series converges, if it does; calculate its numerical value to the required accuracy.

If the series does not converge it is usually a sign that the problem has been either incorrectly stated or wrongly solved. The multitude of functions which present themselves in pure mathematics are treated in the same way, whether they are ever likely to have scientific applications or not, and finally a general theory of convergence has been elaborated to cover vast tracts of all this, so that the individual examination of a particular series is often referred to more inclusive investigations already carried out.

Finally, all this (both pure and applied) is extended to power series in 2, 3, 4, . . . variables instead of the single variable z above; for example, in two variables,

a + b0z + b1w + c0z2 + C1zw + c2w2 + . . ..

It may be said that without the theory of power series most of mathematical physics (including much of astronomy and astro-physics) as we know it would not exist.

Difficulties arising with the concepts of limits, continuity, and convergence drove Weierstrass to the creation of his theory of irrational numbers.

Suppose we extract the square root of 2 as we did in school, carrying the computation to a large number of decimal places. We get as successive approximations to the required square root the sequence of numbers 1, 1.4, 1.41, 1.412, . . . . With sufficient labor, proceeding by well-defined steps according to the usual rule, we could if necessary exhibit the first thousand, or the first million, of the rational numbers 1, 1.4, . . . constituting this sequence of approximations. Examining this sequence we see that when we have gone far enough we have determined a perfectly definite rational number containing as many decimal places as we please (say 1000), and that this rational number differs from any of the succeeding rational numbers in the sequence by a number (decimal), such as .000 . . . .000 . . . , in which a correspondingly large number of zeros occur before another digit (1, 2, . . . or 9) appears.

This illustrates what is meant by a convergent sequence of numbers: the rationals 1, 1.4, . . . constituting the sequence give us ever closer approximations to the “irrational number” which we call the square root of 2, and which we conceive of as having been defined by the convergent sequence of rationals, this definition being in the sense that a method has been indicated (the usual school one) of calculating any particular member of the sequence in a finite number of steps.

Although it is impossible actually to exhibit the whole sequence, as it does not stop at any finite number of terms, nevertheless we regard the process for constructing any member of the sequence as a sufficiently clear conception of the whole sequence as a single definite object which we can reason about. Doing so, we have a workable method for using the square root of 2 and similarly for any irrational number, in mathematical analysis.

As has been indicated it is impossible to make this precise in an account like the present, but even a careful statement might disclose some of the logical objections glaringly apparent in the above description—objections which inspired Kronecker and others to attack Weierstrass’ “sequential” definition of irrationals.

Nevertheless, right or wrong, Weierstrass and his school made the theory work. The most useful results they obtained have not yet been questioned, at least on the ground of their great utility in mathematical analysis and its applications, by any competent judge in his right mind. This does not mean that objections cannot be well taken: it merely calls attention to the fact that in mathematics, as in everything else, this earth is not yet to be confused with the Kingdom of Heaven, that perfection is a chimaera, and that, in the words of Crelle, we can only hope for closer and closer approximations to mathematical truth—whatever that may be, if anything—precisely as in the Weierstrassian theory of convergent sequences of rationals defining irrationals.

After all, why should mathematicians, who are human beings like the rest of us, always be so pedantically exact and so inhumanly perfect? As Weierstrass said, “It is true that a mathematician who is not also something of a poet will never be a perfect mathematician.” That is the answer: a perfect mathematician, by the very fact of his poetic perfection, would be a mathematical impossibility.

# CHAPTER TWENTY THREE

Complete Independence

BOOLE

Pure Mathematics was discovered by Boole in a work which he called The Laws of Thought.—BERTRAND RUSSELL

“OH, WE NEVER READ ANYTHING the English mathematicians do.” This characteristically continental remark was the reply of a distinguished European mathematician when he was asked whether he had seen some recent work of one of the leading English mathematicians. The “we” of his frank superiority included Continental mathematicians in general.

This is not the sort of story that mathematicians like to tell on themselves, but as it illustrates admirably that characteristic of British mathematicians—insular originality—which has been the chief claim to distinction of the British school, it is an ideal introduction to the life and work of one of the most insularly original mathematicians England has produced, George Boole. The fact is that British mathematicians have often serenely gone their own way, doing the things that interested them personally as if they were playing cricket for their own amusement only, with a self-satisfied disregard for what others, shouting at the top of their scientific lungs, have assured the world is of supreme importance. Sometimes, as in the prolonged idolatry of Newton’s methods, indifference to the leading fashions of the moment has cost the British school dearly, but in the long run the take-it-or-leave-it attitude of this school has added more new fields to mathematics than a slavish imitation of the continental masters could ever have done. The theory of invariance is a case in point; Maxwell’s electrodynamic field theory is another.

Although the British school has had its share of powerful developers of work started elsewhere, its greater contribution to the progress of mathematics has been in the direction of originality. Boole’s work is a striking illustration of this. When first put out it was ignored as mathematics, except by a few, chiefly Boole’s own more unorthodox countrymen, who recognized that here was the germ of something of supreme interest for all mathematics. Today the natural development of what Boole started is rapidly becoming one of the major divisions of pure mathematics, with scores of workers in practically all countries extending it to all fields of mathematics where attempts are being made to consolidate our gains on firmer foundations. As Bertrand Russell remarked some years ago, pure mathematics was discovered by George Boole in his work The Laws of Thought published in 1854. This may be an exaggeration, but it gives a measure of the importance in which mathematical logic and its ramifications are held today. Others before Boole, notably Leibniz and De Morgan, had dreamed of adding logic itself to the domain of algebra; Boole did it.

George Boole was not, like some of the other originators in mathematics, born into the lowest economic stratum of society. His fate was much harder. He was born on November 2, 1815, at Lincoln, England, and was the son of a petty shopkeeper. If we can credit the picture drawn by English writers themselves of those hearty old days—1815 was the year of Waterloo—to be the son of a small tradesman at that time was to be damned by foreordination.

The whole class to which Boole’s father belonged was treated with a contempt a trifle more contemptuous than that reserved for enslaved scullery maids and despised second footmen. The “lower classes,” into whose ranks Boole had been born, simply did not exist in the eyes of the “upper classes”—including the more prosperous wine merchants and moneylenders. It was taken for granted that a child in Boole’s station should dutifully and gratefully master the shorter catechism and so live as never to transgress the strict limits of obedience imposed by that remarkable testimonial to human conceit and class-conscious snobbery.

To say that Boole’s early struggles to educate himself into a station above that to which “it had pleased God to call him” were a fair imitation of purgatory is putting it mildly. By an act of divine providence Boole’s great spirit had been assigned to the meanest class; let it stay there then and stew in its own ambitious juice. Americans may like to recall that Abraham Lincoln, only six years older than Boole, had his struggle about the same time. Lincoln was not sneered at but encouraged.

The schools where young gentlemen were taught to knock one another about in training for their future parts as leaders in the sweatshop and coal mine systems then coming into vogue were not for the likes of George Boole. No; his “National School” was designed chiefly with the end in view of keeping the poor in their proper, un-washable place.

A wretched smattering of Latin, with perhaps a slight exposure to Greek, was one of the mystical stigmata of a gentleman in those incomprehensible days of the sooty industrial revolution. Although few of the boys ever mastered Latin enough to enable them to read it without a crib, an assumed knowledge of its grammar was one of the hall marks of gentility, and its syntax, memorized by rote was, oddly enough, esteemed as mental discipline of the highest usefulness in preparation for the ownership and conservation of property.

Of course no Latin was taught in the school that Boole was permitted to attend. Making a pathetically mistaken diagnosis of the abilities which enabled the propertied class to govern those beneath them in the scale of wealth, Boole decided that he must learn Latin and Greek if he was ever to get his feet out of the mire. This was Boole’s mistake. Latin and Greek had nothing to do with the cause of his difficulties. He did teach himself Latin with his poor struggling father’s sympathetic encouragement. Although the poverty-stricken tradesman knew that he himself should never escape he did what he could to open the door for his son. He knew no Latin. The struggling boy appealed to another tradesman, a small bookseller and friend of his father. This good man could only give the boy a start in the elementary grammar. Thereafter Boole had to go it alone. Anyone who has watched even a good teacher trying to get a normal child of eight through Caesar will realize what the untutored Boole was up against. By the age of twelve he had mastered enough Latin to translate an ode of Horace into English verse. His father, hopefully proud but understanding nothing of the technical merits of the translation, had it printed in the local paper. This precipitated a scholarly row, partly flattering to Boole, partly humiliating.

A classical master denied that a boy of twelve could have produced such a translation. Little boys of twelve often know more about some things than their forgetful elders give them credit for. On the technical side grave defects showed up. Boole was humiliated and resolved to supply the deficiencies of his self-instruction. He had also taught himself Greek. Determined now to do a good job or none he spent the next two years slaving over Latin and Greek, again without help. The effect of all this drudgery is plainly apparent in the dignity and marked Latinity of much of Boole’s prose.

Boole got his early mathematical instruction from his father, who had gone considerably beyond his own meager schooling by private study. The father had also tried to interest his son in another hobby, that of making optical instruments, but Boole, bent on his own ambition, stuck to it that the classics were the key to dominant living. After finishing his common schooling he took a commercial course. This time his diagnosis was better, but it did not help him greatly. By the age of sixteen he saw that he must contribute at once to the support of his wretched parents. School teaching offered the most immediate opportunity of earning steady wages—in Boole’s day “ushers,” as assistant teachers were called, were not paid salaries but wages. There is more than a monetary difference between the two. It may have been about this time that the immortal Squeers, in Dickens’ Nicholas Nickleby, was making his great but unappreciated contribution to modern pedagogy at Dotheboys Hall with his brilliant anticipation of the “project” method. Young Boole may even have been one of Squeers’ ushers; he taught at two schools.

Boole spent four more or less happy years teaching in these elementary schools. The chilly nights, at least, long after the pupils were safely and mercifully asleep, were his own. He still was on the wrong track. A third diagnosis of his social unworthiness was similar to his second but a considerable advance over both his first and second. Lacking anything in the way of capital—practically every penny the young man earned went to the support of his parents and the barest necessities of his own meager existence—Boole now cast an appraising eye over the gentlemanly professions. The Army at that time was out of his reach as he could not afford to purchase a commission. The Bar made obvious financial and educational demands which he had no prospect of satisfying. Teaching, of the grade in which he was then engaged, was not even a reputable trade, let alone a profession. What remained? Only the Church. Boole resolved to become a clergyman.

In spite of all that has been said for and against God, it must be admitted even by his severest critics that he has a sense of humor. Seeing the ridiculousness of George Boole’s ever becoming a clergyman, he skilfully turned the young man’s eager ambition into less preposterous channels. An unforeseen affliction of greater poverty than any they had yet enjoyed compelled Boole’s parents to urge their son to forego all thoughts of ecclesiastical eminence. But his four years of private preparation (and rigid privation) for the career he had planned were not wholly wasted; he had acquired a mastery of French, German, and Italian, all destined to be of indispensable service to him on his true road.

\* \* \*

At last he found himself. His father’s early instruction now bore fruit. In his twentieth year Boole opened up a civilized school of his own. To prepare his pupils properly he had to teach them some mathematics as it should be taught. His interest was aroused. Soon the ordinary and execrable textbooks of the day awoke his wonder, then his contempt. Was this stuff mathematics? Incredible. What did the great masters of mathematics say? Like Abel and Galois, Boole went directly to great headquarters for his marching orders. It must be remembered that he had had no mathematical training beyond the rudiments. To get some idea of his mental capacity we can imagine the lonely student of twenty mastering, by his own unaided efforts, the Mécanique céleste of Laplace, one of the toughest masterpieces ever written for a conscientious student to assimilate, for the mathematical reasoning in it is full of gaps and enigmatical declarations that “it is easy to see,” and then we must think of him making a thorough, understanding study of the excessively abstract Mécanique analytique of Lagrange, in which there is not a single diagram to illuminate the analysis from beginning to end. Yet Boole, self-taught, found his way and saw what he was doing. He even got his first contribution to mathematics out of his unguided efforts. This was a paper on the calculus of variations.

Another gain that Boole got out of all this lonely study deserves a separate paragraph to itself. He discovered invariants. The significance of this great discovery which Cayley and Sylvester were to develop in grand fashion has been sufficiently explained; here we repeat that without the mathematical theory of invariance (which grew out of the early algebraic work) the theory of relativity would have been impossible. Thus at the very threshold of his scientific career Boole noticed something lying at his feet which Lagrange himself might easily have seen, picked it up, and found that he had a gem of the first water. That Boole saw what others had overlooked was due no doubt to his strong feeling for the symmetry and beauty of algebraic relations—when of course they happen to be both symmetrical and beautiful; they are not always. Others might have thought his find merely pretty. Boole recognized that it belonged to a higher order.

Opportunities for mathematical publication in Boole’s day were inadequate unless an author happened to be a member of some learned society with a journal or transactions of its own. Luckily for Boole, The Cambridge Mathematical Journal, under the able editorship of the Scotch mathematician, D. F. Gregory, was founded in 1837. Boole submitted some of his work. Its originality and style impressed Gregory favorably, and a cordial mathematical correspondence began a friendship which lasted out Boole’s life.

It would take us too far afield to discuss here the great contribution which the British school was making at the time to the understanding of algebra as algebra, that is, as the abstract development of the consequences of a set of postulates without necessarily any interpretation or application to “numbers” or anything else, but it may be mentioned that the modern conception of algebra began with the British “reformers,” Peacock, Herschel, De Morgan, Babbage, Gregory, and Boole. What was a somewhat heretical novelty when Peacock published his Treatise on Algebra in 1830 is today a commonplace in any competently written schoolbook. Once and for all Peacock broke away from the superstition that the x, y, z, . . . in such relations as x + y = y + x, xy = yx, x(y + z) = xy + xz, and so on, as we find them in elementary algebra, necessarily “represent numbers”; they do not, and that is one of the most important things about algebra and the source of its power in applications. The x, y, z, . . . are merely arbitrary marks, combined according to certain operations, one of which is symbolized as +, another by × (or simply as xy instead of x × y), in accordance with postulates laid down at the beginning, like the specimens x + y = y + x, etc., above.

Without this realization that algebra is of itself nothing more than an abstract system, algebra might still have been stuck fast in the arithmetical mud of the eighteenth century, unable to move forward to its modern and extremely useful variants under the direction of Hamilton. We need only note here that this renovation of algebra gave Boole his first opportunity to do fine work appreciated by his contemporaries. Striking out on his own initiative he separated the symbols of mathematical operations from the things upon which they operate and proceeded to investigate these operations on their own account. How did they combine? Were they too subject to some sort of symbolic algebra? He found that they were. His work in this direction is extremely interesting, but it is overshadowed by the contribution which is peculiarly his own, the creation of a simple, workable system of symbolic or mathematical logic.

\* \* \*

To introduce Boole’s splendid invention properly we must digress slightly and recall a famous row of the first half of the nineteenth century, which raised a devil of a din in its own day but which is now almost forgotten except by historians of pathological philosophy. We mentioned Hamilton a moment ago. There were two Hamiltons of public fame at this time, one the Irish mathematician Sir William Rowan Hamilton (1805-1865), the other the Scotch philosopher Sir William Hamilton (1788-1856). Mathematicians usually refer to the philosopher as the other Hamilton. After a somewhat unsuccessful career as a Scotch barrister and candidate for official university positions the eloquent philosopher finally became Professor of Logic and Metaphysics in the University of Edinburgh. The mathematical Hamilton, as we have seen, was one of the outstanding original mathematicians of the nineteenth century. This is perhaps unfortunate for the other Hamilton, as the latter had no earthly use for mathematics, and hasty readers sometimes confuse the two famous Sir Williams. This causes the other one to turn and shiver in his grave.

Now, if there is anything more obtuse mathematically than a thickheaded Scotch metaphysician it is probably a mathematically thicker-headed German metaphysician. To surpass the ludicrous absurdity of some of the things the Scotch Hamilton said about mathematics we have to turn to what Hegel said about astronomy or Lotze about non-Euclidean geometry. Any depraved reader who wishes to fuddle himself can easily run down all he needs. It was the metaphysician Hamilton’s misfortune to have been too dense or too lazy to get more than the most trivial smattering of elementary mathematics at school, but “omniscience was his foible,” and when he began lecturing and writing on philosophy, he felt constrained to tell the world exactly how worthless mathematics is.

Hamilton’s attack on mathematics is probably the most famous of all the many savage assaults mathematics has survived, undented. Less than ten years ago lengthy extracts from Hamilton’s diatribe were vigorously applauded when a pedagogical enthusiast retailed them at a largely attended meeting of our own National Educational Association. Instead of applauding, the auditors might have got more out of the exhibition if they had paused to swallow some of Hamilton’s philosophy as a sort of compulsory sauce for the proper enjoyment of his mathematical herring. To be fair to him we shall pass on a few of his hottest shots and let the reader make what use of them he pleases.

“Mathematics [Hamilton always used “mathematics” as a plural, not a singular, as customary today] freeze and parch the mind”; “an excessive study of mathematics absolutely incapacitates the mind for those intellectual energies which philosophy and life require”; “mathematics can not conduce to logical habits at all”; “in mathematics dullness is thus elevated into talent, and talent degraded into incapacity”; “mathematics may distort, but can never rectify, the mind.”

This is only a handful of the birdshot; we have not room for the cannon balls. The whole attack is most impressive—for a man who knew far less mathematics than any intelligent child of ten knows. One last shot deserves special mention, as it introduces the figure of mathematical importance in the whole wordy war, De Morgan (18061871), one of the most expert controversialists who ever lived, a mathematician of vigorous independence, a great logician who prepared the way for Boole, the remorselessly good-humored enemy of all cranks, charlatans, and humbugs, and finally father of the famous novelist (Alice for Short, etc.). Hamilton remarks, “This [a perfectly nonsensical reason that need not be repeated] is why Mr. De Morgan among other mathematicians so often argues right. Still, had Mr. De Morgan been less of a Mathematician, he might have been more of a Philosopher; and be it remembered, that mathematics and dram-drinking tell especially, in the long run.” Although the esoteric punctuation is obscure the meaning is clear enough. But it was not De Morgan who was given to tippling.

De Morgan, having gained some fame from his pioneering studies in logic, allowed himself in an absent-minded moment to be trapped into a controversy with Hamilton over the latter’s famous principle of “the quantification of the predicate.” There is no need to explain what this mystery is (or was); it is as dead as a coffin nail. De Morgan had made a real contribution to the syllogism; Hamilton thought he detected De Morgan’s diamond in his own blue mud; the irate Scottish lawyer-philosopher publicly accused De Morgan of plagiarism—an insanely unphilosophical thing to do—and the fight was on. On De Morgan’s side, at least, the row was a hilarious frolic. De Morgan never lost his temper; Hamilton had never learned to keep his.

\* \* \*

If this were merely one of the innumerable squabbles over priority which disfigure scientific history it would not be worth a passing mention. Its historical importance is that Boole by now (1848) was a firm friend and warm admirer of De Morgan. Boole was still teaching school, but he knew many of the leading British mathematicians personally or by correspondence. He now came to the aid of his friend—not that the witty De Morgan needed any mortal’s aid, but because he knew that De Morgan was right and Hamilton wrong. So, in 1848, Boole published a slim volume, The Mathematical Analysis of Logic, his first public contribution to the vast subject which his work inaugurated and in which he was to win enduring fame for the boldness and perspicacity of his vision. The pamphlet—it was hardly more than that—excited De Morgan’s warm admiration. Here was the master, and De Morgan hastened to recognize him. The booklet was only the promise of greater things to come six years later, but Boole had definitely broken new, stubborn ground.

In the meantime, reluctantly turning down his mathematical friends’ advice that he proceed to Cambridge and take the orthodox mathematical training there, Boole went on with the drudgery of elementary teaching, without a complaint, because his parents were now wholly dependent upon his support. At last he got an opportunity where his conspicuous abilities as an investigator and a lecturer could have some play. He was appointed Professor of Mathematics at the recently opened Queen’s College at what was then called the city of Cork, Ireland. This was in 1849.

Needless to say, the brilliant man who had known only poverty and hard work all his life made excellent use of his comparative freedom from financial worry and everlasting grind. His duties would now be considered onerous; Boole found them light by contrast with the dreary round of elementary teaching to which he had been accustomed. He produced much notable miscellaneous mathematical work, but his main effort went on licking his masterpeice into shape. In 1854 he published it: An Investigation of the Laws of Thought, on which are founded the Mathematical Theories of Logic and Probabilities. Boole was thirty nine when this appeared. It is somewhat unusual for a mathematician as old as that to produce work of such profound originality, but the phenomenon is accounted for when we remember the long, devious path Boole was compelled to follow before he could set his face fairly toward his goal. (Compare the careers of Boole and Weierstrass.)

A few extracts will give some idea of Boole’s style and the scope of his work.

“The design of the following treatise is to investigate the fundamental laws of those operations of the mind by which reasoning is performed; to give expression to them in the language of a Calculus, and upon this foundation to establish the science of Logic and construct its method; to make that method itself the basis of a general method for the application of the mathematical doctrine of probabilities; and, finally, to collect from the various elements of truth brought to view in the course of these inquiries some probable intimations concerning the nature and constitution of the human mind. . . .”

“Shall we then err in regarding that as the true science of Logic which, laying down certain elementary laws, confirmed by the very testimony of the mind, permits us thence to deduce, by uniform processes, the entire chain of its secondary consequences, and furnishes, for its practical applications, methods of perfect generality? . . .”

“There exist, indeed, certain general principles founded in the very nature of language, by which the use of symbols, which are but the elements of scientific language, is determined. To a certain extent these elements are arbitrary. Their interpretation is purely conventional: we are permitted to employ them in whatever sense we please. But this permission is limited by two indispensable conditions,—first, that from the sense once conventionally established we never, in the same process of reasoning, depart; secondly, that the laws by which the process is conducted be founded exclusively upon the above fixed sense or meaning of the symbols employed. In accordance with these principles, any agreement which may be established between the laws of the symbols of Logic and those of Algebra can but issue in an agreement of processes. The two provinces of interpretation remain apart and independent, each subject to its own laws and conditions.

“Now the actual investigations of the following pages exhibit Logic, in its practical aspect, as a system of processes carried on by the aid of symbols having a definite interpretation, and subject to laws founded upon that interpretation alone. But at the same time they exhibit those laws as identical in form with the laws of the general symbols of Algebra, with this single addition, viz., that the symbols of Logic are further subject to a special law [x2 = x in the algebra of logic, which can be interpreted, among other ways, as “the class of all those things common to a class x and itself is merely the class x”], to which the symbols of quantity, as such, are not subject.” (That is, in common algebra, it is not true that every x is equal to its square, whereas in the Boolean algebra of logic, this is true.)

This program is carried out in detail in the book. Boole reduced logic to an extremely easy and simple type of algebra. “Reasoning” upon appropriate material becomes in this algebra a matter of elementary manipulations of formulas far simpler than most of those handled in a second year of school algebra. Thus logic itself was brought under the sway of mathematics.

Since Boole’s pioneering work his great invention has been modified, improved, generalized, and extended in many directions. Today symbolic or mathematical logic is indispensable in any serious attempt to understand the nature of mathematics and the state of its foundations on which the whole colossal superstructure rests. The intricacy and delicacy of the difficulties explored by the symbolic reasoning would, it is safe to say, defy human reason if only the old, pre-Boole methods of verbal logical arguments were at our disposal. The daring originality of Boole’s whole project needs no signpost. It is a landmark in itself.

Since 1899, when Hilbert published his classic on the foundations of geometry, much attention has been given to the postulational formulation of the several branches of mathematics. This movement goes back as far as Euclid, but for some strange reason—possibly because the techniques invented by Descartes, Newton, Leibniz, Euler, Gauss, and others gave mathematicians plenty to do in developing their subject freely and somewhat uncritically—the Euclidean method was for long neglected in everything but geometry. We have already seen that the British school applied the method to algebra in the first half of the nineteenth century. Their successes seem to have made no very great impression on the work of their contemporaries and immediate successors, and it was only with the work of Hilbert that the postulational method came to be recognized as the clearest and most rigorous approach to any mathematical discipline.

Today this tendency to abstraction, in which the symbols and rules of operation in a particular subject are emptied of all meaning and discussed from a purely formal point of view, is all the rage, rather to the neglect of applications (practical or mathematical) which some say are the ultimate human justification for any scientific activity. Nevertheless the abstract method does give insights which looser attacks do not, and in particular the true simplicity of Boole’s algebra of logic is most easily seen thus.

Accordingly we shall state the postulates for Boolean algebra (the algebra of logic) and, having done so, see that they can indeed be given an interpretation consistent with classical logic. The following set of postulates is taken from a paper by E. V. Huntington, in the Transactions of the American Mathematical Society, (vol. 35, 1933, pp. 274 −304). The whole paper is easily understandable by anyone who has had a week of algebra, and may be found in most large public libraries. As Huntington points out, this first set of his which we transcribe is not as elegant as some of his others. But as its interpretation in terms of class inclusion as in formal logic is more immediate than the like for the others, it is to be preferred here.

The set of postulates is expressed in terms of K, +, X, where K is a class of undefined (wholly arbitrary, without any assigned meaning or properties beyond those given in the postulates) elements a, b, c, . . . , and a + b and a × b (written also simply as ab) are the results of two undefined binary operations, +, × (“binary,” because each of +, × operates on two elements of K). There are ten postulates, I a-VI:

“I a. If a and b are in the class K, then a + b is in the class K.

“I b. If a and b are in the class K, then ab is in the class K.

“II a. There is an element Z such that a + Z = a for every element a.

“II b. There is an element U such that a U = a for every element a.

“III a. a + b = b + a.

“III b. ab = ba.

“IV a. a + bc = (a + b)(a + c).

“IV b. a(b + c) = ab + ac.

“V. For every element a there is an element a′ such that a + a′ = U and aa′ = Z.

“VI. There are at least two distinct elements in the class K.”

It will be readily seen that these postulates are satisfied by the following interpretation: a, b, c, . . . are classes’, a + b is the class of all those things that are in at least one of the classes a, b; ab is the class of all those things that are in both of the classes a, b; Z is the “null class”—the class that has no members; U is the “universal class”—the class that contains all the things in all the classes under discussion. Postulate V then states that given any class a, there is a class a’ consisting of all those things which are not in a. Note that VI implies that U, Z are not the same class.

From such a simple and obvious set of statements it seems rather remarkable that the whole of classical logic can be built up symbolically by means of the easy algebra generated by the postulates. From these postulates a theory of what may be called “logical equations” is developed: problems in logic are translated into such equations, which are then “solved” by the devices of the algebra; the solution is then reinterpreted in terms of the logical data, giving the solution of the original problem. We shall close this description with the symbolic equivalent of “inclusion”—also interpretable, when propositions rather than classes are the elements of K, as “implication.”

“The relation a < b [read, a is included in b] is defined by any one of the following equations

a + b = b, ab = a, a′ + b = U, ab′ = Z.”

To see that these are reasonable, consider for example the second, ab = a. This states that if a is included in b, then everything that is in both a and b is the whole of a.

From the stated postulates the following theorems on inclusion (with thousands of more complicated ones, if desired) can be proved. The specimens selected all agree with our intuitive conception of what “inclusion” means.

(1) a < a.

(2) If a < b and b < c, then a < c.

(3) If a < b and b < a, then a = b.

(4) Z < a (where Z is the element in II a—it is proved to be the only element satisfying II a).

(5) a < U (where U is the element in II b—likewise unique).

(6) a < a + b; and if a < y and b < y, then a + b < y.

(7) ab < a; and if x < a and x < b, then x < ab.

(8) If x < a and x < a’, then x = Z; and if a < y and a’ < y, then y = U.

(9) If a < b’ is false, then there is at least one element x, distinct from Z, such that x < a and x < b.

It may be of interest to observe that in arithmetic and analysis is the symbol for “less than.” Note that if a, b, c, . . . are real numbers, and Z denotes zero, then (2) is satisfied for this interpretation of “<,” and similarly for (4), provided a is positive; but that (1) is not satisfied, nor is the second part of (6)—as we see from 5 < 10, 7 < 10, but 5 + 7 < 10 is false.

The tremendous power and fluent ease of the method can be readily appreciated by seeing what it does in any work on symbolic logic. But, as already emphasized, the importance of this “symbolic reasoning” is in its applicability to subtle questions regarding the foundations of all mathematics which, were it not for this precise method of fixing meanings of “words” or other “symbols” once for all, would probably be unapproachable by ordinary mortals.

Like nearly all novelties, symbolic logic was neglected for many years after its invention. As late as 1910 we find eminent mathematicians scorning it as a “philosophical” curiosity without mathematical significance. The work of Whitehead and Russell in Principia Mathematica (1910-1913) was the first to convince any considerable body of professional mathematicians that symbolic logic might be worth their serious attention. One staunch hater of symbolic logic may be mentioned—Cantor, whose work on the infinite will be noticed in the concluding chapter. By one of those little ironies which make mathematical history such amusing reading for the open-minded, symbolic logic was to play an important part in the drastic criticism of Cantor’s work that caused its author to lose faith in himself and his theory.

Boole did not long survive the production of his masterpiece. The year after its publication, still subconsciously striving for the social respectability that he once thought a knowledge of Greek could confer, he married Mary Everest, niece of the Professor of Greek in Queen’s College. His wife became his devoted disciple. After her husband’s death, Mary Boole applied some of the ideas which she had acquired from him to rationalizing and humanizing the education of young children. In her pamphlet, Boole’s Psychology, Mary Boole records an interesting speculation of Boole’s which readers of The Laws of Thought will recognize as in keeping with the unexpressed but implied personal philosophy in certain sections. Boole told his wife that in 1832, when he was about seventeen, it “flashed upon” him as he was walking across a field that besides the knowledge gained from direct observation, man derives knowledge from some source un-definable and invisible—which Mary Boole calls “the unconscious.” It will be interesting (in a later chapter) to hear Poincaré expressing a similar opinion regarding the genesis of mathematical “inspirations” in the “subconscious mind.” Anyhow, Boole was inspired, if ever a mortal was, when he wrote The Laws of Thought.

Boole died, honored and with a fast-growing fame, on December 8, 1864, in the fiftieth year of his age. His premature death was due to pneumonia contracted after faithfully keeping a lecture engagement when he was soaked to the skin. He fully realized that he had done great work.

# CHAPTER TWENTY FOUR

The Man, Not the Method

HERMITE

Talk with M. Hermite: he never evokes a concrete image; yet you soon perceive that the most abstract entities are for him like living creatures.—HENRI POINCARé

OUTSTANDING UNSOLVED PROBLEMS demand new methods for their solution, while powerful new methods beget new problems to be solved. But, as Poincaré observed, it is the man, not the method, that solves a problem.

Of old problems responsible for new methods in mathematics that of motion and all it implies for mechanics, terrestrial and celestial, may be recalled as one of the principal instigators of the calculus and present attempts to put reasoning about the infinite on a firm basis. An example of new problems suggested by powerful new methods is the swarm which the tensor calculus, popularized to geometers by its successes in relativity, let loose in geometry. And finally, as an illustration of Poincaré’s remark, it was Einstein, and not the method of tensors, that solved the problem of giving a coherent mathematical account of gravitation. All three theses are sustained in the life of Charles Hermite, the leading French mathematician of the second half of the nineteenth century—if we except Hermite’s pupil Poincaré, who belonged partly to our own century.

Charles Hermite, born at Dieuze, Lorraine, France, on December 24, 1822, could hardly have chosen a more propitious era for his birth than the third decade of the nineteenth century. His was just the rare combination of creative genius and the ability to master the best in the work of other men which was demanded in the middle of the century to coordinate the arithmetical creations of Gauss with the discoveries of Abel and Jacobi in elliptic functions, the striking advances of Jacobi in Abelian functions, and the vast theory of algebraic invariants in process of rapid development by the English mathematicians Boole, Cayley, and Sylvester.

Hermite almost lost his life in the French Revolution—although the last head had fallen nearly a quarter of a century before he was born. His paternal grandfather was ruined by the Commune and died in prison; his grandfather’s brother went to the guillotine. Hermite’s father escaped owing to his youth.

If Hermite’s mathematical ability was inherited, it probably came from the side of the father, who had studied engineering. Finding engineering uncongenial, Hermite senior gave it up, and after an equally distasteful start in the salt industry, finally settled down in business as a cloth merchant. This resting place was no doubt chosen by the rolling stone because he had married his employer’s daughter, Madeleine Lallemand, a domineering woman who wore the breeches in her family and ran everything from the business to her husband. She succeeded in building both up to a state of solid bourgeois prosperity. Charles was the sixth of seven children—five sons and two daughters. He was born with a deformity of the right leg which rendered him lame for life—possibly a disguised blessing, as it effectively barred him from any career even remotely connected with the army—and he had to get about with a cane. His deformity never affected the uniform sweetness of his disposition.

Hermite’s earliest education was received from his parents. As the business continued to prosper, the family moved from Dieuze to Nancy when Hermite was six. Presently the growing demands of the business absorbed all the time of the parents and Hermite was sent as a boarder to the lycée at Nancy. This school proving unsatisfactory the prosperous parents decided to give Charles the best and packed him off to Paris. There he studied for a short time at the Lycée Henri IV, moving on at the age of eighteen (1840) to the more famous (or infamous) Louis-le-Grand—the “Alma” Mater of the wretched Galois—to prepare for the Polytechnique.

For a while it looked as if Hermite was to repeat the disaster of his untamable predecessor at Louis-le-Grand. He had the same dislike for rhetoric and the same indifference to the elementary mathematics of the classroom. But the competent lectures on physics fascinated him and won his cordial cooperation in the bilateral process of acquiring an education. Later on, unpestered by pedants, Hermite became a good classicist and the master of a beautifully clear prose.

Those who hate examinations will love Hermite. There is something in the careers of these two most famous alumni of Louis-le-Grand, Galois and Hermite, which might well cause the advocates of examinations as a reliable yardstick for arranging human beings in order of intellectual merit to ask themselves whether they have used their heads or their feet in arriving at their conclusions. It was only by the grace of God and the diplomatic persistence of the devoted and intelligent Professor Richard, who had done his unavailing best fifteen years before to save Galois for science, that Hermite was not tossed out by stupid examiners to rot on the rubbish heap of failure. While still a student at the lycée, Hermite, following in the steps of Galois, supplemented and neglected his elementary lessons by private reading at the library of Sainte-Geneviève, where he found and mastered the memoir of Lagrange on the solution of numerical equations. Saving up his pennies, he bought the French translation of the Disquisitiones Arithmeticae of Gauss and, what is more, mastered it as few before or since have mastered it. By the time he had followed what Gauss had done Hermite was ready to go on. “It was in these two books,” he loved to say in later life, “that I learned Algebra.” Euler and Laplace also instructed him through their works. And yet Hermite’s performance in examinations was, to say the most flattering thing possible of it, mediocre. Mathematical nonentities beat him out of sight.

Mindful of the tragic end of Galois, Richard tried his best to steer Hermite away from original investigation to the less exciting though muddier waters of the competitive examinations for entrance to the École Polytechnique—the filthy ditch in which Galois had drowned himself. Nevertheless the good Richard could not refrain from telling Hermite’s father that Charles was “a young Lagrange.”

The Nouvelles Annales de Mathématiques, a journal devoted to the interests of students in the higher schools, was founded in 1842. The first volume contains two papers composed by Hermite while he was still a student at Louis-le-Grand. The first is a simple exercise in the analytic geometry of conic sections and betrays no originality. The second, which fills only six and a half pages in Hermite’s collected works, is a horse of quite a different color. Its unassuming title is Considerations on the algebraic solution of the equation of the fifth degree (translation).

“It is known,” the modest mathematician of twenty begins, “that Lagrange made the algebraic solution of the general equation of the fifth degree depend on the determination of a root of a particular equation of the sixth degree, which he calls a reduced equation £ today, a ’resolvent’]. . . . So that, if this resolvent were decomposable into rational factors of the second or third degrees, we should have the solution of the equation of the fifth degree. I shall try to show that such a decomposition is impossible.” Hermite not only succeeded in his attempt—by a beautifully simple argument—but showed also in doing so that he was an algebraist. With but a few slight changes this short paper will do all that is required.

It may seem strange that a young man capable of genuine mathematical reasoning of the caliber shown by Hermite in his paper on the general quintic should find elementary mathematics difficult. But it is not necessary to understand—or even to have heard of—much of classical mathematics as it has evolved in the course of its long history in order to be able to follow or work creatively in the mathematics that has been developed since 1800 and is still of living interest to mathematicians. The geometrical treatment (synthetic) of conic sections of the Greeks, for instance, need not be mastered today by anyone who wishes to follow modern geometry; nor need any geometry at all be learned by one whose tastes are algebraic or arithmetical. To a lesser degree the same is true for analysis, where such geometrical language as is used is of the simplest and is neither necessary nor desirable if up-to-date proofs are the object. As a last example, descriptive geometry, of great use to designing engineers, is of practically no use whatever to a working mathematician. Some quite difficult subjects that are still mathematically alive require only a school education in algebra and a clear head for their comprehension. Such are the theory of finite groups, the mathematical theory of the infinite, and parts of the theory of probabilities and the higher arithmetic. So it is not astonishing that large tracts of what a candidate is required to know for entrance to a technical or scientific school, or even for graduation from the same, are less than worthless for a mathematical career. This accounts for Hermite’s spectacular success as a budding mathematician and his narrow escape from complete disaster as an examinee.

Late in 1842, at the age of twenty, Hermite sat for the entrance examinations to the École Polytechnique. He passed, but only as sixty eighth in order of merit. Already he was a vastly better mathematician than some of the men who examined him were, or were ever to become. The humiliating outcome of this test made an impression on the young master which all the triumphs of his manhood never effaced.

Hermite stayed only one year at the Polytechnique. It was not his head that disqualified him but his lame foot which, according to a ruling of the authorities, unfitted him for any of the positions open to successful students of the school. Perhaps it is as well that Hermite was thrown out; he was an ardent patriot and might easily have been embroiled in one or other of the political or military rows so precious to the effervescent French temperament. However, the year was by no means wasted. Instead of slaving over descriptive geometry, which he hated, Hermite spent his time on Abelian functions, then (1842) perhaps the topic of outstanding interest and importance to the great mathematicians of Europe. He had also made the acquaintance of Joseph Liouville (1809-1882), a first-rate mathematician and editor of the Journal des Mathématiques.

Liouville recognized genius when he saw it. In passing it may be amusing to recall that Liouville inspired William Thomson, Lord Kelvin, the famous Scotch physicist, to one of the most satisfying definitions of a mathematician that has ever been given. “Do you know what a mathematician is?” Kelvin once asked a class. He stepped to the board and wrote

Images

Putting his finger on what he had written, he turned to the class. “A mathematician is one to whom that is as obvious as that twice two makes four is to you. Liouville was a mathematician.” Young Hermite’s pioneering work in Abelian functions, well begun before he was twenty one, was as far beyond Kelvin’s example in unobviousness as the example is beyond “twice two makes four.” Remembering the cordial welcome the aged Legendre had accorded the revolutionary work of the young and unknown Jacobi, Liouville guessed that Jacobi would show a similar generosity to the beginning Hermite. He was not mistaken.

\* \* \*

The first of Hermite’s astonishing letters to Jacobi is dated from Paris, January, 1843. “The study of your [Jacobi’s] memoir on quad-ruply periodic functions arising in the theory of Abelian functions has led me to a theorem, for the division of the arguments [Variables] of these functions, analogous to that which you gave . . . to obtain the simplest expression for the roots of the equations treated by Abel. M. Liouville induced me to write to you, to submit this work to you; dare I hope, Sir, that you will be pleased to welcome it with all the indulgence it needs?” With that he plunges at once into the mathematics.

To recall briefly the bare nature of the problem in question: the trigonometric functions are functions of one variable with one period, thus sin (x + 27r) = sin x, where x is the variable and 2 π is the period; Abel and Jacobi, by “inverting” the elliptic integrals, had discovered functions of one variable and two periods, say f(x + p + q) = f(x), where p, q are the periods (see Chapters 12, 18); Jacobi had discovered functions of two variables and four periods, say

F(x+ a + b, y + c + d) = F(x, y),

where a, b, c, d are the periods. A problem early encountered in trigonometry is to express sin Images or sin Images or generally sin Images where n is any given integer, in terms of sin x (and possibly other trigonometric functions of x). The corresponding problem for the functions of two variables and four periods was that which Hermite attacked. In the trigonometric problem we are finally led to quite simple equations; in Hermite’s incomparably more difficult problem the upshot is again an equation (of degree n4), and the unexpected thing about this equation is that it can be solved algebraically, that is, by radicals.

Barred from the Polytechnique by his lameness, Hermite now cast longing eyes on the teaching profession as a haven where he might earn his living while advancing his beloved mathematics. The career should have been flung wide open to him, degree or no degree, but the inexorable rules and regulations made no exceptions. Red tape always hangs the wrong man, and it nearly strangled Hermite.

Unable to break himself of his “pernicious originality,” Hermite continued his researches to the last possible moment when, at the age of twenty four, he abandoned the fundamental discoveries he was making to master the trivialities required for his first degrees (bachelor of letters and science). Two harder ordeals would normally have followed the first before the young mathematical genius could be certified as fit to teach, but fortunately Hermite escaped the last and worst when influential friends got him appointed to a position where he could mock the examiners. He passed his examinations (in 1847 −48) very badly. But for the friendliness of two of the inquisitors—Sturm and Bertrand, both fine mathematicians who recognized a fellow craftsman when they saw one—Hermite would probably not have passed at all. (Hermite married Bertrand’s sister Louise in 1848.)

By an ironic twist of fate Hermite’s first academic success was his appointment in 1848 as an examiner for admissions to the very Polytechnique which had almost failed to admit him. A few months later he was appointed quiz master (répétiteur) at the same institution. He was now securely established in a niche where no examiner could get at him. But to reach this “bad eminence” he had sacrificed nearly five years of what almost certainly was his most inventive period to propitiate the stupidities of the official system.

\* \* \*

Having finally satisfied or evaded his rapacious examiners, Hermite settled down to become a great mathematician. His life was peaceful and uneventful. In 1848 to 1850 he substituted for Libri at the Collège de France. Six years later, at the early age of thirty four, he was elected to the Institut (as a member of the Academy of Sciences). In spite of his world-wide reputation as a creative mathematician Hermite was forty seven before he obtained a suitable position: he was appointed professor only in 1869 at the École Normale and finally, in 1870, he became professor at the Sorbonne, a position which he held till his retirement twenty seven years later. During his tenure of this influential position he trained a whole generation of distinguished French mathematicians, among whom Émile Picard, Gaston Darboux, Paul Appell, Émile Borel, Paul Painlevé and Henri Poincaré, may be mentioned. But his influence extended far beyond France, and his classic works helped to educate his contemporaries in all lands.

A distinguishing feature of Hermite’s beautiful work is closely allied to his repugnance to take advantage of his authoritative position to re-create all his pupils in his own image: this is the unstinted generosity which he invariably displays to his fellow mathematicians. Probably no other mathematician of modern times has carried on such a voluminous scientific correspondence with workers all over Europe as Hermite, and the tone of his letters is always kindly, encouraging, and appreciative. Many a mathematician of the second half of the nineteenth century owed his recognition to the publicity which Hermite gave his first efforts. In this, as in other respects, there is no finer character than Hermite in the whole history of mathematics. Jacobi was as generous—with the one exception of his early treatment of Eisenstein—but he had a tendency to sarcasm (often highly amusing, except possibly to the unhappy victim) which was wholly absent from Hermite’s genial wit. Such a man deserved the generous reply of Jacobi when the unknown young mathematician ventured to approach him with his first great work on Abelian functions. “Do not be put out, Sir,” Jacobi wrote, “if some of your discoveries coincide with old work of my own. As you must begin where I end, there is necessarily a small sphere of contact. In future, if you honor me with your communications, I shall have only to learn.”

Encouraged by Jacobi, Hermite shared with him not only the discoveries in Abelian functions, but also sent him four tremendous letters on the theory of numbers, the first early in 1847. These letters, the first of which was composed when Hermite was only twenty four, break new ground (in what respect we shall indicate presently) and are sufficient alone to establish Hermite as a creative mathematician of the first rank. The generality of the problems he attacked and the bold originality of the methods he devised for their solution assure Hermite’s remembrance as one of the born arithmeticians of history.

The first letter opens with an apology. “Nearly two years have elapsed without my answering the letter full of goodwill which you did me the honor to write to me. Today I shall beg you to pardon my long negligence and express to you all the joy I felt in seeing myself given a place in the repertory of your works. [Jacobi has published parts of Hermite’s letter, with all due acknowledgment, in some work of his own.] Having been for long away from the work, I was greatly touched by such an attestation of your kindness; allow me, Sir, to believe that it will not desert me.” Hermite then says that another research of Jacobi’s has inspired him to his present efforts.

If the reader will glance at what was said about uniform functions of a single variable in the chapter on Gauss (a uniform function takes only one value for each value of the variable), the following statement of what Jacobi had proved should be intelligible: a uniform function of only one variable with three distinct periods is impossible. That uniform functions of one variable exist having either one period or two periods is proved by exhibiting the trigonometric functions and the elliptic functions. This theorem of Jacobi’s, Hermite declares, gave him his own idea for the novel methods which he introduced into the higher arithmetic. Although these methods are too technical for description here, the spirit of one of them can be briefly indicated.

Arithmetic in the sense of Gauss deals with properties of the rational integers 1, 2, 3, . . .; irrationals (like the square root of 2) are excluded. In particular Gauss investigated the integer solutions of large classes of indeterminate equations in two or three unknowns, for example as in ax2 + 2bxy + cy2 = m, where a, b, c, m are any given integers and it is required to discuss all integer solutions x, y of the equation. The point to be noted here is that the problem is stated and is to be solved entirely in the domain of the rational integers, that is, in the realm of discrete number. To fit analysis, which is adapted to the investigation of continuous number, to such a discrete problem would seem to be an impossibility, yet this is what Hermite did. Starting with a discrete formulation, he applied analysis to the problem, and in the end came out with results in the discrete domain from which he had started. As analysis is far more highly developed than any of the discrete techniques invented for algebra and arithmetic, Hermite’s advance was comparable to the introduction of modern machinery into a medieval handicraft.

Hermite had at his disposal much more powerful machinery, both algebraic and analytic, than any available to Gauss when he wrote the Disquisitiones Arithmeticae. With Hermite’s own great invention these more modern tools enabled him to attack problems which would have baffled Gauss in 1800. At one stride Hermite caught up with general problems of the type which Gauss and Eisenstein had discussed, and he at least began the arithmetical study of quadratic forms in any number of unknowns. The general nature of the arithmetical “theory of forms” can be seen from the statement of a special problem. Instead of the Gaussian equation ax2 + 2bxy + cy2 = m of degree two in two unknowns (x, y), it is required to discuss the integer solutions of similar equations of degree n in s unknowns, where n, s are any integers, and the degree of each term on the left of the equation is n (not 2 as in Gauss’ equation). After stating how he had seen after much thought that Jacobi’s researches on the periodicity of uniform functions depend upon deeper questions in the theory of quadratic forms, Hermite outlines his programs.

“But, having once arrived at this point of view, the problems—vast enough—which I had thought to propose to myself, seemed inconsiderable beside the great questions of the general theory of forms. In this boundless expanse of researches which Monsieur Gauss [Gauss was still living when Hermite wrote this, hence the polite “Monsieur”] has opened up to us, Algebra and the Theory of Numbers seem necessarily to be merged in the same order of analytical concepts, of which our present knowledge does not yet permit us to form an accurate idea.”

He then makes a remark which, although not very clear, can be interpreted as meaning that the key to the subtle connections between algebra, the higher arithmetic, and certain parts of the theory of functions will be found in a thorough understanding of what sort of “numbers” are both necessary and sufficient for the explicit solution of all types of algebraic equations. Thus, for x3 −1 = 0, it is necessary and sufficient to understand Images for x5 + ax + b = 0, where a, b are any given numbers, what sort of a “number” x must be invented in order that x may be expressed explicitly in terms of a, b? Gauss of course gave one kind of answer: any root x is a complex number. But this is only a beginning. Abel proved that if only a finite number of rational operations and extractions of roots are permitted, then there is no explicit formula giving x in terms of a, b. We shall return to this question later; Hermite even at this early date (1848; he was then twenty six) seems to have had one of his greatest discoveries somewhere at the back of his head.

In his attitude toward numbers Hermite was somewhat of a mystic in the tradition of Pythagoras and Descartes—the latter’s mathematical creed, as will appear in a moment, was essentially Pythagorean. In other matters, too, the gentle Hermite exhibited a marked leaning toward mysticism. Up to the age of forty three he was a tolerant agnostic, like so many French men of science of his time. Then, in 1856, he fell suddenly and dangerously ill. In this debilitated condition he was no match for even the least persistent evangelist, and the ardent Cauchy, who had always deplored his brilliant young friend’s open-mindedness on religious matters, pounced on the prostrate Hermite and converted him to Roman Catholicism. Thenceforth Hermite was a devout Catholic, and the practice of his religion gave him much satisfaction.

Hermite’s number-mysticism is harmless enough and it is one of those personal things on which argument is futile. Briefly, Hermite believed that numbers have an existence of their own above all control by human beings. Mathematicians, he thought, are permitted now and then to catch glimpses of the superhuman harmonies regulating this ethereal realm of numerical existence, just as the great geniuses of ethics and morals have sometimes claimed to have visioned the celestial perfections of the Kingdom of Heaven.

It is probably right to say that no reputable mathematician today who has paid any attention to what has been done in the past fifty years (especially the last twenty five) in attempting to understand the nature of mathematics and the processes of mathematical reasoning would agree with the mystical Hermite. Whether this modern skepticism regarding the other-worldliness of mathematics is a gain or a loss over Hermite’s creed must be left to the taste of the reader. What is now almost universally held by competent judges to be the wrong view of “mathematical existence” was so admirably expressed by Descartes in his theory of the eternal triangle that it may be quoted here as an epitome of Hermite’s mystical beliefs.

“I imagine a triangle, although perhaps such a figure does not exist and never has existed anywhere in the world outside my thought. Nevertheless this figure has a certain nature, or form, or determinate essence which is immutable or eternal, which I have not invented and which in no way depends on my mind. This is evident from the fact that I can demonstrate various properties of this triangle, for example that the sum of its three interior angles is equal to two right angles, that the greatest angle is opposite the greatest side, and so forth. Whether I desire to or not, I recognize very clearly and convincingly that these properties are in the triangle although I have never thought about them before, and even if this is the first time I have imagined a triangle. Nevertheless no one can say that I have invented or imagined them.” Transposed to such simple “eternal verities” as 1 + 2 = 3, 2 + 2 = 4, Descartes’ everlasting geometry becomes Hermite’s superhuman arithmetic.

One arithmetical investigation of Hermite’s, although rather technical, may be mentioned here as an example of the prophetic aspect of pure mathematics. Gauss, we recall, introduced complex integers (numbers of the form a + bi, where a, b are rational integers and i denotes Images into the higher arithmetic in order to give the law of biquadratic reciprocity its simplest expression. Dirichlet and other followers of Gauss then discussed quadratic forms in which the rational integers appearing as variables and coefficients are replaced by Gaussian complex integers. Hermite passed to the general case of this situation and investigated the representation of integers in what are today called Hermitian forms. An example of such a form (for the special case of two complex variables x1, x2 and their “conjugates” Image instead of n variables) is

Image

in which the bar over a letter denoting a complex number indicates the conjugate of that number; namely, if x + iy is the complex number, its “conjugate” is x—iy; and the coefficients a11, a12, a21 a22 are such that aij = āji, for (i, j) = (1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), so that a12 and a21 are conjugates, and each of a11, a22 is its own conjugate (so that a11, a22 are real numbers). It is easily seen that the entire form is real (free of i) if all products are multiplied out, but it is most “naturally” discussed in the shape given.

When Hermite invented such forms he was interested in finding what numbers are represented by the forms. Over seventy years later it was found that the algebra of Hermitian forms is indispensable in mathematical physics, particularly in the modern quantum theory. Hermite had no idea that his pure mathematics would prove valuable in science long after his death-—indeed, like Archimedes, he never seemed to care much for the scientific applications of mathematics. But the fact that Hermite’s work has given physics a useful tool is perhaps another argument favoring the side that believes mathematicians best justify their abstract existence when left to their own inscrutable devices.

Leaving aside Hermite’s splendid discoveries in the theory of algebraic invariants as too technical for discussion here, we shall pass on in a moment to two of his most spectacular achievements in other fields. The high esteem in which Hermite’s work in invariants was held by his contemporaries may however be indicated by Sylvester’s characteristic remark that “Cayley, Hermite, and I constitute an In-variantive Trinity.” Who was who in this astounding trinity Sylvester omitted to state; but perhaps this oversight is immaterial, as each member of such a trefoil would be capable of transforming himself into himself or into either of his coinvariantive beings.

\* \* \*

The two fields in which Hermite found what are perhaps the most striking individual results in all his beautiful work are those of the general equation of the fifth degree and transcendental numbers. The nature of what he found in the first is clearly indicated in the introduction to his short note Sur la rèsolution de lèquation du cinquième degré (On the Solution of the [general] Equation of the Fifth Degree; published in the Comptes rendus de l‘Académie des Sciences for 1858, when Hermite was thirty six).

“It is known that the general equation of the fifth degree can be reduced, by a substitution [on the unknown x] whose coefficients are determined without using any irrationalities other than square roots or cube roots, to the form

x5—x—a = 0.

[That is, if we can solve this equation for x, then we can solve the general equation of the fifth degree.]

“This remarkable result, due to the English mathematician Jerrard, is the most important step that has been taken in the algebraic theory of equations of the fifth degree since Abel proved that a solution by radicals is impossible. This impossibility shows in fact the necessity for introducing some new analytic element [some new kind of function] in seeking the solution, and, on this account, it seems natural to take as an auxiliary the roots of the very simple equation we have just mentioned. Nevertheless, in order to legitimize its use rigorously as an essential element in the solution of the general equation, it remains to see if this simplicity of form actually permits us to arrive at some idea of the nature of its roots, to grasp what is peculiar and essential in the mode of existence of these quantities, of which nothing is known beyond the fact that they are not expressible by radicals.

“Now it is very remarkable that Jerrard’s equation lends itself with the greatest ease to this research, and is, in the sense which we shall explain, susceptible of an actual analytic solution. For we may indeed conceive the question of the algebraic solution of equations from a point of view different from that which for long has been indicated by the solution of equations of the first four degrees, and to which we are especially committed.

“Instead of expressing the closely interconnected system of roots, considered as functions of the coefficients, by a formula involving many-valued radicals,[I](#I_35) we may seek to obtain the roots expressed separately by as many distinct uniform [one-valued] functions of auxiliary variables, as in the case of the third degree. In this case, where the equation

x3—3x + 2a = 0

is under discussion, it suffices, as we know, to represent the coefficient a by the sine of an angle, say A, in order that the roots be isolated as the following well-determined functions

Images

[Hermite is here recalling the familiar “trigonometric solution” of the cubic usually discussed in the second course of school algebra. The “auxiliary variable” is A; the “uniform functions” are here sines.]

“Now it is an entirely similar fact which we have to exhibit concerning the equation

x5—x—a = 0.

Only, instead of sines or cosines, it is the elliptic functions which it is necessary to introduce. . . .”

In short order Hermite then proceeds to solve the general equation of the fifth degree, using for the purpose elliptic functions (strictly, elliptic modular functions, but the distinction is of no importance here). It is almost impossible to convey to a nonmathematician the spectacular brilliance of such a feat; to give a very inadequate simile, Hermite found the famous “lost chord” when no mortal had the slightest suspicion that such an elusive thing existed anywhere in time and space. Needless to say his totally unforeseen success created a sensation in the mathematical world. Better, it inaugurated a new department of algebra and analysis in which the grand problem is to discover and investigate those functions in terms of which the general equation of the nth degree can be solved explicitly in finite form. The best result so far obtained is that of Hermite’s pupil, Poincaré (in the 1880’s), who created the functions giving the required solution. These turned out to be a “natural” generalization of the elliptic functions. The characteristic of those functions that was generalized was periodicity. Further details would take us too far afield here, but if there is space we shall recur to this point when we reach Poincaré.

Hermite’s other sensational isolated result was that which established the transcendence (explained in a moment) of the number denoted in mathematical analysis by the letter e, namely

Images

where 1! means 1, 2! = 1 × 2, 3! = 1 × 2 × 3, 4! = 1 × 2 × 3 × 4, and so on; this number is the “base” of the so-called “natural” system of logarithms, and is approximately 2.718281828. . . . It has been said that it is impossible to conceive of a universe in which e and π (the ratio of the circumference of a circle to its diameter) are lacking. However that may be (as a matter of fact it is false), it is a fact that e turns up everywhere in current mathematics, pure and applied. Why this should be so, at least so far as applied mathematics is concerned, may be inferred from the following fact: ex, considered as a function of x, is the only function of x whose rate of change with respect to x is equal to the function itself—that is, ex is the only function which is equal to its derivative.[II](#II_19)

The concept of “transcendence” is extremely simple, also extremely important. Any root of an algebraic equation whose coefficients are rational integers Images is called an algebraic number. Thus Images 2.78 are algebraic numbers, because they are roots of the respective algebraic equations x2 + 1 = 0, 50x −139 = 0, in which the coefficients (1, 1 for the first, 50, −139 for the second) are rational integers. A “number” which is not algebraic is called transcendental. Otherwise expressed, a transcendental number is one which satisfies no algebraic equation with rational integer coefficients.

Now, given any “number” constructed according to some definite law, it is a meaningful question to ask whether it is algebraic or transcendental. Consider, for example, the following simply defined number,

Images

in which the exponents 2, 6, 24, 120, . . . are the successive “factorials,” namely 2 = 1 × 2, 6 = 1 × 2 × 3, 24 = 1 × 2 × 3 × 4, 120 = 1 × 2 × 3 × 4 × 5, . . . , and the indicated series continues “to infinity” according to the same law as that for the terms given. The next term is Images the sum of the first three terms is .1 + .01 + .000001, or .110001, and it can be proved that the series does actually define some definite number which is less than .12. Is this number a root of any algebraic equation with rational integer coefficients? The answer is no, although to prove this without having been shown how to go about it is a severe test of high mathematical ability. On the other hand, the number defined by the infinite series

Images

is algebraic; it is the root of 99900 x— 1 = 0 (as may be verified by the reader who remembers how to sum an infinite convergent geometrical progression).

The first to prove that certain numbers are transcendental was Joseph Liouville (the same man who encouraged Hermite to write to Jacobi) who, in 1844, discovered a very extensive class of transcendental numbers, of which all those of the form

Images

where n is a real number greater than 1 (the example given above corresponds to n = 10), are among the simplest. But it is probably a much more difficult problem to prove that a particular suspect, like e or π, is or is not transcendental than it is to invent a whole infinite class of transcendentals: the inventive mathematician dictates—to a certain extent—the working conditions, while the suspected number is entire master of the situation, and it is the mathematician in this case, not the suspect, who takes orders which he only dimly understands. So when Hermite proved in 1873 that e (defined a short way back) is transcendental, the mathematical world was not only delighted but astonished at the marvellous ingenuity of the proof.

Since Hermite’s time many numbers (and classes of numbers) have been proved transcendental. What is likely to remain a high-water mark on the shores of this dark sea for some time may be noted in passing. In 1934 the young Russian mathematician Alexis Gelfond proved that all numbers of the type ab, where a is neither 0 nor 1 and b is any irrational algebraic number, are transcendental. This disposes of the seventh of David Hilbert’s list of twenty three outstanding mathematical problems which he called to the attention of mathematicians at the Paris International Congress in 1900. Note that “irrational” is necessary in the statement of Gelfond’s theorem (if b = n/m, where n, m are rational integers, then ab, where a is any algebraic number, is a root of xm—an = 0, and it can be shown that this equation is equivalent to one in which all the coefficients are rational integers.

Hermite’s unexpected victory over the obstinate e inspired mathematicians to hope that π would presently be subdued in a similar manner. For himself, however, Hermite had had enough of a good thing. “I shall risk nothing,” he wrote to Borchardt, “on an attempt to prove the transcendence of the number π. If others undertake this enterprise, no one will be happier than I at their success, but believe me, my dear friend, it will not fail to cost them some efforts.” Nine years later (in 1882) Ferdinand Lindemann of the University of Munich, using methods very similar to those which had sufficed Hermite to dispose of e, proved that π is transcendental, thus settling forever the problem of “squaring the circle.” From what Lindemann proved it follows that it is impossible with straightedge and compass alone to construct a square whose area is equal to that of any given circle—a problem which had tormented generations of mathematicians since before the time of Euclid.

As cranks are still tormented by the problem, it may be in order to state concisely how Lindemann’s proof settles the matter. He proved that π is not an algebraic number. But any geometrical problem that is solvable by the aid of straightedge and compass alone, when restated in its equivalent algebraic form, leads to one or more algebraic equations with rational integer coefficients which can be solved by successive extractions of square roots. As π satisfies no such equation, the circle cannot be “squared” with the implements named. If other mechanical apparatus is permitted, it is easy to square the circle. To all but mild lunatics the problem has been completely dead for over half a century. Nor is there any merit at the present time in computing Π to a large number of decimal places—more accuracy in this respect is already available than is ever likely to be of use to the human race if it survives for a billion to the billionth power years. Instead of trying to do the impossible, mystics may like to contemplate the following useful relation between e, π, −1 and Images till it becomes as plain to them as Buddha’s navel is to a blind Hindu swami,

Images

Anyone who can perceive this mystery intuitively will not need to square the circle.

Since Lindemann settled π the one outstanding unsolved problem that attracts amateurs is Fermat’s “Last Theorem.” Here an amateur with real genius undoubtedly has a chance. Lest this be taken as an invitation to all and sundry to swamp the editors of mathematical journals with attempted proofs, we recall what happened to Lindemann when he boldly tackled the famous theorem. If this does not suggest that more than ordinary talent will be required to settle Fermat, nothing can. In 1901 Lindemann published a memoir of seventeen pages purporting to contain the long-sought proof. The vitiating error being pointed out, Lindemann, undaunted, spent the best part of the next seven years in attempting to patch the unpatchable, and in 1907 published sixty three pages of alleged proof which were rendered nonsensical by a slip in reasoning near the very beginning.

Great as were Hermite’s contributions to the technical side of mathematics, his steadfast adherence to the ideal that science is beyond nations and above the power of creeds to dominate or to stultify was perhaps an even more significant gift to civilization in the long view of things as they now appear to a harassed humanity. We can only look back on his serene beauty of spirit with a poignant regret that its like is nowhere to be found in the world of science today. Even when the arrogant Prussians were humiliating Paris in the Franco-Prussian war, Hermite, patriot though he was, kept his head, and he saw clearly that the mathematics of “the enemy” was mathematics and nothing else. Today, even when a man of science does take the civilized point of view, he is not impersonal about his supposed broadmindedness, but aggressive, as befits a man on the defensive. To Hermite it was so obvious that knowledge and wisdom are not the prerogatives of any sect, any creed, or any nation that he never bothered to put his instinctive sanity into words. In respect of what Hermite knew by instinct our generation is two centuries behind him. He died, loved the world over, on January 14, 1901.

[I](#I_34). For example, as in the simple quadratic x2—a = 0: the roots are Images and Images the “many-valuedness” of the radical involved, here a square root, or irrationality of the second degree, appears in the double sign, ±, when we say briefly that the two roots are Images The formula giving the three roots of cubic equations involves the three-valued irrationality Images which has the three values Images

[II](#II_18). Strictly, aex, where a does not depend upon x, is the most general, but the “multiplicative constant” a is trivial here.

# CHAPTER TWENTY FIVE

The Doubter

KRONECKER

All results of the profoundest mathematical investigation must ultimately be expressible in the simple form of properties of the integers.—LEOPOLD KRONECKER

PROFESSIONAL MATHEMATICIANS who could properly be called business men are extremely rare. The one who most closely approximates to this ideal is Kronecker (1823-1891), who did so well for himself by the time he was thirty that thereafter he was enabled to devote his superb talents to mathematics in considerably greater comfort than most mathematicians can afford.

The obverse of Kronecker’s career is to be found—according to a tradition familiar to American mathematicians—in the exploits of John Pierpont Morgan, founder of the banking house of Morgan and Company. If there is anything in this tradition, Morgan as a student in Germany showed such extraordinary mathematical ability that his professors tried to induce him to follow mathematics as his life work and even offered him a university position in Germany which would have sent him off to a flying start. Morgan declined and dedicated his gifts to finance, with results familiar to all. Speculators (in academic studies, not Wall Street) may amuse themselves by reconstructing world history on the hypothesis that Morgan had stuck to mathematics.

What might have happened to Germany had Kronecker not abandoned finance for mathematics also offers a wide field for speculation. His business abilities were of a high order; he was an ardent patriot with an uncanny insight into European diplomacy and a shrewd cynicism—his admirers called it realism—regarding the unexpressed sentiments cherished by the great Powers for one another.

At first a liberal like so many intellectual young Jews, Kronecker quickly became a rock-ribbed conservative when he saw which side his own abundant bread was buttered on—after his financial exploits, and proclaimed himself a loyal supporter of that callous old truth-doctor Bismarck. The famous episode of the Ems telegram which, according to some, was the electric spark that touched off the Franco-Prussian war in 1870, had Kronecker’s warm approval, and his grasp of the situation was so firm that before the battle of Weissenburg, when even the military geniuses of Germany were doubtful as to the outcome of their bold challenging of France, Kronecker confidently predicted the success of the entire campaign and was proved right in detail. At the time, and indeed all his life, he was on cordial terms with the leading French mathematicians, and he was clear-headed enough not to let his political opinions cloud his just perception of his scientific rivals’ merits. It is perhaps as well that so realistic a man as Kronecker cast his lot with mathematics.

Leopold Kronecker’s life was easy from the day of his birth. The son of prosperous Jewish parents, he was born on December 7, 1823, at Liegnitz, Prussia. By an unaccountable oversight Kronecker’s official biographers (Heinrich Weber and Adolf Kneser) omit all mention of Leopold’s mother, although he probably had one, and concentrate on the father, who owned a flourishing mercantile business. The father was a well educated man with an unquenchable thirst for philosophy which he passed on to Leopold. There was another son, Hugo, seventeen years younger than Leopold, who became a distinguished physiologist and professor at Berne. Leopold’s early education under a private tutor was supervised by the father; Hugo’s upbringing later became the loving duty of Leopold.

In the second stage of his education at the preparatory school for the Gymnasium Leopold was strongly influenced by the co-rector Werner, a man with philosophical and theological leanings, who later taught Kronecker when he entered the Gymnasium. Among other things Kronecker imbibed from Werner was a liberal draught of Christian theology, for which he acquired a lifelong enthusiasm. With what looks like his usual caution, Kronecker did not embrace the Christian faith till practically on his deathbed when, having seen that it did his six children no noticeable mischief, he permitted himself to be converted from Judaism to evangelical Christianity in his sixty eighth year.

Another of Kronecker’s teachers at the Gymnasium also influenced him profoundly and became his lifelong friend, Ernst Eduard Kummer (1810-1893), subsequently professor at the University of Berlin and one of the most original mathematicians Germany has produced, of whom more will be said in connection with Dedekind. These three, Kronecker senior, Werner, and Kummer, capitalized Leopold’s immense native abilities, formed his mind, and charted the future course of his life so cunningly that he could not have departed from it if he had wished.

Already in this early stage of his education we note an outstanding feature of Kronecker’s genial character, his ability to get along with people and his instinct for forming lasting friendships with men who had risen in the world or were to rise, and who would be useful to him either in business or mathematics. This genius for friendships of the right sort, which is one of the successful business man’s distinguishing traits, was one of Kronecker’s more valuable assets and he never mislaid it. He was not consciously mercenary, nor was he a snob; he was merely one of those lucky mortals who is more at ease with the successful than with the unsuccessful.

Kronecker’s performance at school was uniformly brilliant and many-sided. In addition to the Greek and Latin classics which he mastered with ease and for which he retained a lifelong liking, he shone in Hebrew, philosophy, and mathematics. His mathematical talent appeared early under the expert guidance of Kummer, from whom he received special instruction. Young Kronecker however did not concentrate to any great extent on mathematics, although it was obvious that his greatest talent lay in that field, but set himself to acquiring a broad liberal education commensurate with his manifold abilities. In addition to his formal studies he took music lessons and became an accomplished pianist and vocalist. Music, he declared when he was an old man, is the finest of all the fine arts, with the possible exception of mathematics, which he likened to poetry. These many interests he retained throughout his life. In none of them was he a mere dabbler: his love of the classics of antiquity bore tangible fruit in his affiliation with Graeca, a society dedicated to the translation and popularization of the Greek classics; his keen appreciation of art made him an acute critic of painting and sculpture, and his beautiful house in Berlin became a rendezvous for musicians, among them Felix Mendelssohn.

Entering the University of Berlin in the spring of 1841, Kronecker continued his broad education but began to concentrate on mathematics. Berlin at that time boasted Dirichlet (1805-1859), Jacobi (18041851) and Steiner (1796-1863) on its mathematical faculty; Eisenstein (1823-1852), the same age as Kronecker, also was about, and the two became friends.

The influence of Dirichlet on Kronecker’s mathematical tastes (particularly in the application of analysis to the theory of numbers) is clear all through his mature writings. Steiner seems to have made no impression on him; Kronecker had no feeling for geometry. Jacobi gave him a taste for elliptic functions which he was to cultivate with striking originality and brilliant success, chiefly in novel applications of magical beauty to the theory of numbers.

Kronecker’s university career was a repetition on a larger scale of his years at school: he attended lectures on the classics and the sciences and indulged his bent for philosophy by profounder studies than any he had as yet undertaken, particularly in the system of Hegel. The last is emphasized because some curious and competent reader may be moved to seek the origin of Kronecker’s mathematical heresies in the abstrusities of Hegel’s dialectic—a quest wholly beyond the powers of the present writer. Nevertheless there is a strange similarity between some of the weird unorthodoxies of recent doubts concerning the self-consistency of mathematics—doubts for which Kronecker’s “revolution” was partly responsible—and the subtleties of Hegel’s system. The ideal candidate for such an undertaking would be a Marxian communist with a sound training in Polish many-valued logic, though in what incense tree this rare bird is to be sought God only knows.

Following the usual custom of German students, Kronecker did not spend all his time at Berlin but moved about. Part of his course was pursued at the University of Bonn, where his old teacher and friend Kummer had taken the chair of mathematics. During Kronecker’s residence at Bonn the University authorities were in the midst of a futile war to suppress the student societies whose chief object was the fostering of drinking, duelling, and brawling in general. With his customary astuteness, Kronecker allied himself secretly with the students and thereby made many friends who were later to prove useful.

\* \* \*

Kronecker’s dissertation, accepted by Berlin for his Ph.D. in 1845, was inspired by Kummer’s work in the theory of numbers and dealt with the units in certain algebraic number fields. Although the problem is one of extreme difficulty when it comes to actually exhibiting the units, its nature can be understood from the following rough de scription of the general problem of units (for any algebraic number field, not merely for the special fields which interested Kummer and Kronecker). This sketch may also serve to make more intelligible some of the allusions in the present and subsequent chapters to the work of Kummer, Kronecker, and Dedekind in the higher arithmetic. The matter is quite simple but requires several preliminary definitions.

The common whole numbers 1, 2, 3, . . . are called the (positive) rational integers. If m is any rational integer, it is the root of an algebraic equation of the first degree, whose coefficients are rational integers, namely x—m = 0. This, among other properties of the rational integers, suggested the generalization of the concept of integers to the “numbers” defined as roots of algebraic equations. Thus if r is a root of the equation

xn + a1xn-1 + . . . + an-1x + an = 0,

where the a’s are rational integers (positive or negative), and if further r satisfies no equation of degree less than n, all of whose coefficients are rational integers and whose leading coefficient is 1 (as it is in the above equation, namely the coefficient of the highest power, xn, of x in the equation is 1), then r is called an algebraic integer of degree n. For example, Image is an algebraic integer of degree 2, because it is a root of x2 −2x + 6 = 0, and is not a root of any equation of degree less than 2 with coefficients of the prescribed kind; in fact Image is the root of Image and the last coefficient, Image is not a rational integer.

If in the above definition of an algebraic integer of degree n we suppress the requirement that the leading coefficient be 1, and say that it can be any rational integer (other than zero, which is considered an integer), a root of the equation is then called an algebraic number of degree n. Thus Image is an algebraic number of degree 2, but is not an algebraic integer; it is a root of 2x2—2x + 3 = 0.

Another concept, that of an algebraic number field of degree n is now introduced: if r is an algebraic number of degree n, the totality of all expressions that can be constructed from r by repeated additions, subtractions, multiplications, and divisions (division by zero is not defined and hence is not attempted or permitted), is called the algebraic number field generated by r, and may be denoted by F[r]. For example, from r we get r + r, or 2r; from this and r we get 2r/r or 2, 2r—r or r, 2r × r or 2r2, etc. The degree of this F[r] is w.

It can be proved that every member of F[r] is of the form c0rn-l +c1rn-2 + . . .+ cn-1, where the c’s are rational numbers, and further every member of F[r] is an algebraic number of degree not greater than n (in fact the degree is some divisor of n). Some, but not all, algebraic numbers in F[r] will be algebraic integers.

The central problem of the theory of algebraic numbers is to investigate the laws of arithmetical divisibility of algebraic integers in an algebraic number field of degree n. To make this problem definite it is necessary to lay down exactly what is meant by “arithmetical divisibility,” and for this we must understand the like for the rational integers.

We say that one rational integer, m, is divisible by another, d, if we can find a rational integer, q, such that m = q × d; d (also q) is called a divisor of m. For example 6 is a divisor of 12, because 12 = 2 × 6; 5 is not a divisor of 12 because there does not exist a rational integer q such that 12 = q × 5.

A (positive) rational prime is a rational integer greater than 1 whose only positive divisors are 1 and the integer itself. When we try to extend this definition to algebraic integers we soon see that we have not found the root of the matter, and we must seek some property of rational primes which can be carried over to algebraic integers. This property is the following: if a rational prime p divides the product a × b of two rational integers, then (it can be proved that) p divides at least one of the factors a, b of the product.

Considering the unit, 1, of rational arithmetic, we notice that 1 has the peculiar property that it divides every rational integer; −1 also has the same property, and 1,-1 are the only rational integers having this property.

These and other clues suggest something simple that will work, and we lay down the following definitions as the basis for a theory of arithmetical divisibility for algebraic integers. We shall suppose that all the integers considered lie in an algebraic number field of degree n.

If r, s, t are algebraic integers such that r = s × t, each of s, t is called a divisor of r.

If j is an algebraic integer which divides every algebraic integer in the field, j is called a unit (in that field). A given field may contain an infinity of units, in distinction to the pair 1, −1 for the rational field, and this is one of the things that breeds difficulties.

The next introduces a radical and disturbing distinction between rational integers and algebraic integers of degree greater than 1.

An algebraic integer other than a unit whose only divisors are units and the integer itself, is called irreducible. An irreducible algebraic integer which has the property that if it divides the product of two algebraic integers, then it divides at least one of the factors, is called a prime algebraic integer. All primes are irreducibles, but not all irreducibles are primes in some algebraic number fields, for example in Imageas will be seen in a moment. In the common arithmetic of 1, 2, 3 . . . the irreducibles and the primes are the same.

In the chapter on Fermat the fundamental theorem of (rational) arithmetic was mentioned: a rational integer is the product of (rational) primes in only one way. From this theorem springs all the intricate theory of divisibility for rational integers. Unfortunately the fundamental theorem does not hold in all algebraic number fields of degree greater than one, and the result is chaos.

To give an instance (it is the stock example usually exhibited in text books on the subject), in the field Image we have

Image

each of Image is a prime in this field (as may be verified with some ingenuity), so that 6, in this field, is not uniquely decomposable into a product of primes.

It may be stated here that Kronecker overcame this difficulty by a beautiful method which is too detailed to be explained untechnically, and that Dedekind did likewise by a totally different method which is much easier to grasp, and which will be noted when we consider his life. Dedekind’s method is the one in widest use today, but this does not imply that Kronecker’s is less powerful, nor that it will not come into favor when more arithmeticians become familiar with it.

\* \* \*

In his dissertation of 1845 Kronecker attacked the theory of the units in certain special fields—those defined by the equations arising from the algebraic formulation of Gauss’ problem to divide the circumference of a circle into n equal parts or, what is the same, to construct a regular polygon of n sides.

We can now close up one part of the account opened by Fermat.

In struggling to prove Fermat’s “Last Theorem” that xn + yn = zn is impossible in rational integers x, y, z (none zero) if n is an integer greater than 2, arithmeticians took what looks like a natural step and resolved the left-hand side, xn + yn, into its n factors of the first degree (as is done in the usual second course of school algebra). This led to the exhaustive investigation of the algebraic number field mentioned above in connection with Gauss’ problem—after serious but readily understandable mistakes had been made.

The problem at first was studded with pitfalls, into which many a competent mathematician and at least one great one—Cauchy—tumbled headlong. Cauchy assumed as a matter of course that in the algebraic number field concerned the fundamental theorem of arithmetic must hold. After several exciting but premature communications to the French Academy of Sciences, he admitted his error. Being restlessly interested in a large number of other problems at the time, Cauchy turned aside and failed to make the great discovery which was well within the capabilities of his prolific genius and left the field to Kummer. The central difficulty was serious: here was a species of “integers”—those of the field concerned—which defied the fundamental theorem of arithmetic; how reduce them to law and order?

The solution of this problem by the invention of a totally new kind of “number” appropriate to the situation, which (in terms of these “numbers”) automatically restored the fundamental theorem of arithmetic, ranks with the creation of non-Euclidean geometry as one of the outstanding scientific achievements of the nineteenth century, and it is well up in the high mathematical achievements of all history. The creation of the new “numbers”—so-called “ideal numbers”—was the invention of Kummer in 1845. These new “numbers” were not constructed for all algebraic number fields but only for those fields arising from the division of the circle.

Kummer too had fallen afoul of the net which snared Cauchy, and for a time he believed that he had proved Fermat’s “Last Theorem.” Then Dirichlet, to whom the supposed proof was submitted for criticism, pointed out by means of an example that the fundamental theorem of arithmetic, contrary to Kummer’s tacit assumption, does not hold in the field concerned. This failure of Kummer’s was one of the most fortunate things that ever happened in mathematics. Like Abel’s initial mistake in the matter of the general quintic, Kummer’s turned him into the right track, and he invented his “ideal numbers.”

Kummer, Kronecker, and Dedekind in their invention of the modern theory of algebraic numbers, by enlarging the scope of arithmetic ad infinitum and bringing algebraic equations within the purview of number, did for the higher arithmetic and the theory of algebraic equations what Gauss, Lobatchewsky, Johann Bolyai, and Riemann did for geometry in emancipating it from slavery in Euclid’s too narrow economy. And just as the inventors of non-Euclidean geometry revealed vast and hitherto unsuspected horizons to geometry and physical science, so the creators of the theory of algebraic numbers uncovered an entirely new light, illuminating the whole of arithmetic and throwing the theories of equations, of systems of algebraic curves and surfaces, and the very nature of number itself, into sharp relief against a firm background of shiningly simple postulates.

The creation of “ideals”—Dedekind’s inspiration from Kummer’s vision of “ideal numbers”—renovated not only arithmetic but the whole of the algebra which springs from the theory of algebraic equations and systems of such equations, and it proved also a reliable clue to the inner significance of the “enumerative geometry”[I](#I_37) of Plücker, Cayley and others, which absorbed so large a fraction of the energies of the geometers of the nineteenth century who busied themselves with the intersections of nets of curves and surfaces. And last, if Kronecker’s heresy against Weierstrassian analysis (noted later) is some day to become a stale orthodoxy, as all not utterly insane heresies sooner or later do, these renovations of our familiar integers, 1, 2, 3, . . . , on which all analysis strives to base itself, may ultimately indicate extensions of analysis, and the Pythagorean speculation may envisage generative properties of “number” that Pythagoras never dreamed of in all his wild philosophy.

Kronecker entered this beautifully difficult field of algebraic numbers in 1845 at the age of twenty two with his famous dissertation De Unitatibus Complexis (On Complex Units). The particular units he discussed were those in algebraic number fields arising from the Gaussian problem of the division of the circumference of a circle into n equal arcs. For this work he got his Ph.D.

The German universities used to have—and may still have—a laudable custom in connection with the taking of a Ph.D.: the successful candidate was in honor bound to fling a party—usually a prolonged beer bust with all the trimmings—for his examiners. At such festivities a mock examination consisting of ridiculous questions and more ridiculous answers was sometimes part of the fun. Kronecker invited practically the whole faculty, including the Dean, and the memory of that undignified feast in celebration of his degree was, he declared in later years, the happiest of his life.

In at least one respect Kronecker and his scientific enemy Weierstrass were much alike: they were both very great gentlemen, as even those who did not particularly care for either admitted. But in nearly everything else they were almost comically different. The climax of Kronecker’s career was his prolonged mathematical war against Weierstrass, in which quarter was neither given nor asked. One was a born algebraist, the other almost made a religion of analysis. Weierstrass was large and rambling, Kronecker a compact, diminutive man, not over five feet tall, but perfectly proportioned and sturdy. After his student days Weierstrass gave up his fencing; Kronecker was always an expert gymnast and swimmer and in later life a good mountaineer.

Eyewitnesses of the battles between this curiously mismatched pair tell how the big fellow, annoyed by the persistence of the little fellow, would stand shaking himself like a good-natured St. Bernard dog trying to rid himself of a determined fly, only to excite his persecutor to more ingenious attacks, till Weierstrass, giving up in despair, would amble off, Kronecker at his heels still talking maddeningly. But for all their scientific differences the two were good friends, and both were great mathematicians without a particle of the “great man” complex that too often inflates the shirts of the would-be mighty.

Kronecker was blessed with a rich uncle in the banking business. The uncle also controlled extensive farming enterprises. All this fell into young Kronecker’s hands for administration on the death of the uncle, shortly after the budding mathematician had taken his degree at the age of twenty two. The eight years from 1845 to 1853 were spent in managing the estate and running the business, which Kronecker did with great thoroughness and financial success. To manage the landed property efficiently he even mastered the principles of agriculture.

In 1848, at the age of twenty five, the energetic young business man very prudently fell in love with his cousin, Fanny Prausnitzer, daughter of the defunct wealthy uncle, married her, and settled down to raise a family. They had six children, four of whom survived their parents. Kronecker’s married life was ideally happy, and he and his wife—a gifted, pleasant woman—brought up their children with the greatest devotion. The death of Kronecker’s wife a few months before his own last illness was the blow which broke him.

During his eight years in business Kronecker produced no mathematics. But that he did not stagnate mathematically is shown by his publication in 1853 of a fundamental memoir on the algebraic solution of equations. All through his activity as a man of affairs Kronecker had maintained a lively scientific correspondence with his former master, Kummer, and on escaping from business in 1853 he visited Paris, where he made the acquaintance of Hermite and other leading French mathematicians. Thus he did not sever communications with the scientific world when circumstances forced him into business, but kept his soul alive by making mathematics rather than whist, pinochle, or checkers his hobby.

In 1853, when Kronecker’s memoir on the algebraic solvability of equations (the nature of the problem was discussed in the chapters on Abel and Galois) was published, the Galois theory of equations was understood by very few. Kronecker’s attack was characteristic of much of his finest work. Kronecker had mastered the Galois theory, indeed he was probably the only mathematician of the time (the late 1840’s) who had penetrated deeply into Galois’ ideas; Liouville had contented himself with a sufficient insight into the theory to enable him to edit some of Galois’ remains intelligently.

A distinguishing feature of Kronecker’s attack was its comprehensive thoroughness. In this, as in other investigations in algebra and the theory of numbers, Kronecker took the refined gold of his predecessors, toiled over it like an inspired jeweler, added gems of his own, and made from the precious raw material a flawless work of art with the unmistakable impress of his artistic individuality upon it. He delighted in perfect things; a few of his pages will often exhibit a complete development of one isolated result with all its implications immanent but not loading the unique theme with expressed detail. Consequently even the shortest of his papers has suggested important developments to his successors, and his longer works are inexhaustible mines of beautiful things.

Kronecker was what is called an “algorist” in most of his works. He aimed to make concise, expressive formulas tell the story and automatically reveal the action from one step to the next so that, when the climax was reached, it was possible to glance back over the whole development and see the apparent inevitability of the conclusion from the premises. Details and accessory aids were ruthlessly pruned away until only the main trunk of the argument stood forth in naked strength and simplicity. In short, Kronecker was an artist who used mathematical formulas as his medium.

After Kronecker’s works on the Galois theory the subject passed from the private ownership of a few into the common property of all algebraists, and Kronecker had wrought so artistically that the next phase of the theory of equations—the current postulational formulation of the theory and its extensions—can be traced back to him. His aim in algebra, like that of Weierstrass in analysis, was to find the “natural” way—a matter of intuition and taste rather than scientific definition—to the heart of his problems.

The same artistry and tendency to unification appeared in another of his most celebrated papers, which occupies only a couple of pages in his collected works, On the Solution of the General Equation of the Fifth Degree, first published in 1858. Hermite, we recall, had given the first solution, by means of elliptic (modular) functions in the same year. Kronecker attains Hermite’s solution—or what is practically the same—by applying the ideas of Galois to the problem, thereby making the miracle appear more “natural.” In another paper, also short, over which he has spent most of his time for five years, he returns to the subject in 1861, and seeks the reason why the general equation of the fifth degree is solvable in the manner in which it is, thus taking a step beyond Abel who settled the question of solvability “by radicals.”

Much of Kronecker’s work has a distinct arithmetical tinge, either of rational arithmetic or of the broader arithmetic of algebraic numbers. Indeed, if his mathematical activity had any guiding clue, it may be said to have been his desire, perhaps subconscious, to arithmetize all mathematics, from algebra to analysis. “God made the integers,” he said, “all the rest is the work of man.” Kronecker’s demand that analysis be replaced by finite arithmetic was the root of his disagreement with Weierstrass. Universal arithmetization may be too narrow an ideal for the luxuriance of modern mathematics, but at least it has the merit of greater clarity than is to be found in some others.

Geometry never seriously attracted Kronecker. The period of specialization was already well advanced when Kronecker did most of his work, and it would probably have been impossible for any man to have done the profoundly perfect sort of work that Kronecker did as an algebraist and in his own peculiar type of analysis and at the same time have accomplished anything of significance in other fields. Specialization is frequently damned, but it has its virtues.

A distinguishing feature of many of Kronecker’s technical discoveries was the intimate way in which he wove together the three strands of his greatest interests—the theory of numbers, the theory of equations, and elliptic functions—into one beautiful pattern in which unforeseen symmetries were revealed as the design developed and many details were unexpectedly imaged in others far away. Each of the tools with which he worked seemed to have been designed by fate for the more efficient functioning of the others. Not content to accept this mysterious unity as a mere mystery, Kronecker sought and found its underlying structure in Gauss’ theory of binary quadratic forms, in which the main problem is to investigate the solutions in integers of indeterminate equations of the second degree in two unknowns.

Kronecker’s great work in the theory of algebraic numbers was not part of this pattern. In another direction he also departed occasionally from his principal interests when, according to the fashion of his times, he occupied himself with the purely mathematical aspects of certain problems (in the theory of attraction as in Newton’s gravitation) of mathematical physics. His contributions in this field were of mathematical rather than physical interest.

\* \* \*

Up till the last decade of his life Kronecker was a free man with obligations to no employer. Nevertheless he voluntarily assumed scientific duties, for which he received no remuneration, when he availed himself of his privilege as a member of the Berlin Academy to lecture at the University of Berlin. From 1861 to 1883 he conducted regular courses at the university, principally on his personal researches, after the necessary introductions. In 1883 Kummer, then at Berlin, retired, and Kronecker succeeded his old master as ordinary professor. At this period of his life he travelled extensively and was a frequent and welcome participant in scientific meetings in Great Britain, France, and Scandinavia.

Throughout his career as a mathematical lecturer Kronecker competed with Weierstrass and other celebrities whose subjects were more popular than his own. Algebra and the theory of numbers have never appealed to so wide an audience as have geometry and analysis, possibly because the connections of the latter with physical science are more apparent.

Kronecker took his aristocratic isolation good-naturedly and even with a certain satisfaction. His beautifully clear introductions deluded his auditors into a belief that the subsequent course of lectures would be easy to follow. This belief evaporated rapidly as the course progressed, until after three sessions all but a faithful and obstinate few had silently stolen away—many of them to listen to Weierstrass. Kronecker rejoiced. A curtain could now be drawn across the room behind the first few rows of chairs, he joked, to bring lecturer and auditors into cosier intimacy. The few disciples he retained followed him devotedly, walking home with him to continue the discussions of the lecture room and frequently affording the crowded sidewalks of Berlin the diverting spectacle of an excited little man talking with his whole body—especially his hands—to a spellbound group of students blocking the traffic. His house was always open to his pupils, for Kronecker really liked people, and his generous hospitality was one of the greatest satisfactions of his life. Several of his students became eminent mathematicians, but his “school” was the whole world and he made no effort to acquire an artifically large following.

The last is characteristic of Kronecker’s own most startlingly independent work. In an atmosphere of confident belief in the soundness of analysis Kronecker assumed the unpopular rôle of the philosophical doubter. Not many of the great mathematicians have taken philosophy seriously; in fact the majority seem to have regarded philosophical speculations with repugnance, and any epistemological doubt affecting the soundness of their work has usually been ignored or impatiently brushed aside.

With Kronecker it was different. The most original part of his work, in which he was a true pioneer, was a natural outgrowth of his philosophical inclinations. His father, Werner, Kummer, and his own wide reading in philosophical literature had influenced him in the direction of a critical outlook on all human knowledge, and when he contemplated mathematics from this questioning point of view he did not spare it because it happened to be the field of his own particular interest, but infused it with an acid, beneficial skepticism. Although but little of this found its way into print it annoyed some of his contemporaries intensely and it has survived. The doubter did not address himself to the living but, as he said, “to those who shall come after me.” Today these followers have arrived, and due to their united efforts—although they often succeed only in contradicting one another—we are beginning to get a clearer insight into the nature and meaning of mathematics.

Weierstrass (Chapter 22) would have constructed mathematical analysis on his conception of irrationals as defined by infinite sequences of rationals. Kronecker not only disputes Weierstrass; he would nullify Eudoxus. For him as for Pythagoras only the God-given integers 1, 2, 3, . . . ,” “exist”; all the rest is a futile attempt of mankind to improve on the creator. Weierstrass on the other hand believed that he had at last made the square root of 2 as comprehensible and as safe to handle as 2 itself; Kronecker denied that the square root of 2 “exists,” and he asserted that it is impossible to reason consistently with or about the Weierstrassian construction for this root or for any other irrational. Neither his older colleagues nor the young to whom Kronecker addressed himself gave his revolutionary idea a very enthusiastic welcome.

Weierstrass himself seems to have felt uneasy; certainly he was hurt. His strong emotion is released mostly in one tremendous German sentence[II](#II_21) like a fugue, which it is almost impossible to preserve in English. “But the worst of it is,” he complains, “that Kronecker uses his authority to proclaim that all those who up to now have labored to establish the theory of functions are sinners before the Lord. When a whimsical eccentric like Christoffel [the man whose somewhat neglected work was to become, years after his death, an important tool in differential geometry as it is cultivated today in the mathematics of relativity] says that in twenty or thirty years the present theory of functions will be buried and that the whole of analysis will be referred to the theory of forms, we reply with a shrug. But when Kronecker delivers himself of the following verdict which I repeat word for word: ‘If time and strength are granted me, I myself will show the mathematical world that not only geometry, but also arithmetic can point the way to analysis, and certainly a more rigorous way. If I cannot do it myself those who come after me will . . . and they will recognize the incorrectness of all those conclusions with which so-called analysis works at present’—such a verdict from a man whose eminent talent and distinguished performance in mathematical research I admire as sincerely and with as much pleasure as all his colleagues, is not only humiliating for those whom he adjures to acknowledge as an error and to forswear the substance of what has constituted the object of their thought and unremitting labor, but it is a direct appeal to the younger generation to desert their present leaders and rally around him as the disciple of a new system which must be founded. Truly it is sad, and it fills me with a bitter grief, to see a man, whose glory is without flaw, let himself be driven by the well justified feeling of his own worth to utterances whose injurious effect upon others he seems not to perceive.

“But enough of these things, on which I have touched only to explain to you the reason why I can no longer take the same joy that I used to take in my teaching, even if my health were to permit me to continue it a few years longer. But you must not speak of it; I should not like others, who do not know me as well as you, to see in what I say the expression of a sentiment which is in fact foreign to me.”

Weierstrass was seventy and in poor health when he wrote this. Could he have lived till today he would have seen his own great system still flourishing like the proverbial green bay tree. Kronecker’s doubts have done much to instigate a critical re-examination of the foundations of all mathematics, but they have not yet destroyed analysis. They go deeper, and if anything of far-reaching significance is to be replaced by something firmer but as yet unknown, it seems likely that a good part of Kronecker’s own work will go too, for the critical attack which he foresaw has uncovered weaknesses where he suspected nothing. Time makes fools of us all. Our only comfort is that greater shall come after us.

Kronecker’s “revolution,” as his contemporaries called his subversive assault on analysis, would banish all but the positive integers from mathematics. Geometry since Descartes has been largely an affair of analysis applied to ordered pairs, triples, . . . of real numbers (the “numbers” which correspond to the distances measured on a given straight line from a fixed point on the line); hence it too would come under the sway of Kronecker’s program. So familiar a concept as that of a negative integer, −2 for instance, would not appear in the mathematics Kronecker prophesied, nor would common fractions.

Irrationals, as Weierstrass points out, roused Kronecker’s special displeasure. To speak of x2— 2 = 0 having a root would be meaningless. All of these dislikes and objections are of course themselves meaningless unless they can be backed by a definite program to replace what is rejected.

Kronecker actually did this, at least in outline, and indicated how the whole of algebra and the theory of numbers, including algebraic numbers, can be reconstructed in accordance with his demand. To get rid of Image for example, we need only put a letter for it temporarily, say i, and consider polynomials containing i and other letters, say x, y, z, . . . . Then we manipulate these polynomials as in elementary algebra, treating i like any of the other letters, till the last step, when every polynomial containing i is divided by i2 + 1 and everything but the remainder obtained from this division is discarded. Anyone who remembers a little elementary algebra may readily convince himself that this leads to all the familiar properties of the mysteriously misnamed “imaginary” numbers of the text books. In a similar manner negatives and fractions and all algebraic numbers (other than the positive rational integers) are eliminated from mathematics—if desired—and only the blessed positive integers remain. The inspiration about discarding Image goes back to Cauchy in 1847. This was the germ of Kronecker’s program.

Those who dislike Kronecker’s “revolution” call it a Putsch, which is more like a drunken brawl than an orderly revolution. Nevertheless it has led in recent years to two constructively critical movements in the whole of mathematics: the demand that a construction in a finite number of steps be given or proved to be possible for any “number” or other mathematical “entity” whose “existence” is indicated, and the banishment from mathematics of all definitions that cannot be stated explicitly in a finite number of words. Insistence upon these demands has already done much to clarify our conception of the nature of mathematics, but a vast amount remains to be done. As this work is still in progress we shall defer further consideration of it until we come to Cantor, when it will be possible to exhibit examples.

Kronecker’s disagreement with Weierstrass should not leave an unpleasant impression, as it may do if we ignore the rest of Kronecker’s generous life. Kronecker had no intention of wounding his kindly old senior; he merely let his tongue run away with him in the heat of a purely mathematical argument, and Weierstrass, when he was in good spirits, laughed the whole attack off, as he should have done, knowing well that just as he had improved on Eudoxus, so his successors would probably improve upon him. Possibly if Kronecker had been six or seven inches taller than he was he would not have felt constrained to overemphasize his objections to analysis so vociferously. Much of the whole wordy dispute sounds suspiciously like the overcorrection of an unjustified inferiority complex.

The reaction of many mathematicians to Kronecker’s “revolution” was summed up by Poincaré when he said that Kronecker had been enabled to do so much fine mathematics because he frequently forgot his own mathematical philosophy. Like not a few epigrams this one is just untrue enough to be witty.

Kronecker died of a bronchial illness in Berlin on December 29, 1891, in his sixty ninth year.

[I](#I_36). One problem in this subject: an algebraic curve may have loops on it, or places where the curve crosses its tangents; given the degree of the curve, how many such points are there? Or if we cannot answer that, what equations connecting the number of these and other exceptional points must hold? Similarly for surfaces.

[II](#II_20). In a letter to Sonja Kowalewski, 1885.

# CHAPTER TWENTY SIX

Anima Candida

RIEMANN

A geometer like Riemann might almost have foreseen the more important features of the actual world.—A. S. EDDINGTON

IT HAS BEEN SAID OF coleridge that he wrote but little poetry of the highest order of excellence, but that that little should be bound in gold. The like has been said of Bernhard Riemann, the mathematical fruits of whose all too brief summer fill only one octavo volume. It may also be truly said of Riemann that he touched nothing that he did not in some measure revolutionize. One of the most original mathematicians of modern times, Riemann unfortunately inherited a poor constitution, and he died before he had reaped a tithe of the golden harvests in his fertile mind. Had he been born a century later than he was, medical science could probably have leased him twenty or thirty more years of life, and mathematics would not now be waiting for his successor.

Georg Friedrich Bernhard Riemann, the son of a Lutheran pastor, and the second of six children (two boys, four girls), was born in the little village of Breselenz, in Hanover, Germany, on September 17, 1826. His father had fought in the Napoleonic wars, and on settling down to a less barbarous mode of living had married Charlotte Ebell, daughter of a court councillor. Hanover in 1826 was not exactly prosperous, and the circumstances of an obscure country parson with a wife and six children to feed and clothe were far from affluent. It is claimed by some biographers, apparently with justice, that the frail health and early deaths of most of the Riemann children were the result of undernourishment in their youth and were not due to poor stamina. The mother also died before her children were grown.

In spite of poverty the home life was happy, and Riemann always retained the warmest affection—and homesickness, when he was absent—for all his lovable family. From his earliest years he was a timid, diffident soul with a horror of speaking in public or attracting attention to himself. In later life this chronic shyness proved a very serious handicap and occasioned him much agonized misery till he overcame it by diligent preparation for every public utterance he was likely to make. The engaging bashfulness of Riemann’s boyhood and early manhood, which endeared him to all who met him, was in strange contrast to the ruthless boldness of his matured scientific thought. Supreme in the world of his own creation, he realized his transcendent powers and shrank from nobody, real or imaginary.

While Riemann was still an infant his father was transferred to the pastorate of Quickborn. There young Riemann received his first instruction, from his father, who appears to have been an excellent teacher. From the very first lessons Bernhard showed an unquenchable thirst for learning. His earliest interests were historical, particularly in the romantic and tragic history of Poland. As a boy of five Bernhard gave his father no peace about unhappy Poland, but demanded to be told over and over again the legend of that heroic country’s gallant (and at times slightly fatuous) struggles for liberty and, in the late Woodrow Wilson’s rich, fruity phrase, “self-determination.”

Arithmetic, begun at about six, offered something less harrowing for the sensitive young boy to dwell on. His inborn mathematical genius now asserted itself. Bernhard not only solved all the problems shoved at him, but invented more difficult teasers to exasperate his brother and sisters. Already the creative impulse in mathematics dominated the boy’s mind. At the age of ten he received instruction in more advanced arithmetic and geometry from a professional teacher, one Schulz, a fairly good pedagogue. Schulz soon found himself following his pupil, who often had better solutions than he.

At fourteen Riemann went to stay with his grandmother at Hanover, where he entered his first Gymnasium, in the upper third class. Here he endured his first overwhelming loneliness. His shyness made him the butt of his schoolfellows and drove him in upon his own resources. After a temporary setback his schoolwork was uniformly excellent, but it gave him no comfort, and his only solace was the joy of buying such inconsiderable presents as his pocket money would permit, to send home to his parents and brother and sisters on their birthdays. One present for his parents he invented and made himself, an original perpetual calendar, much to the astonishment of his incredulous schoolfellows. On the death of his grandmother two years later, Riemann was transferred to the Gymnasium at Lüneburg, where he studied till he was prepared, at the age of nineteen, to enter the University of Göttingen. At Lüneburg Riemann was within walking distance of home. He took full advantage of his opportunities to escape to the warmth of his own fireside. These years of his secondary education, while his health was still fair, were the happiest of his life. The tramps back and forth between the Gymnasium and Quickborn taxed his strength, but in spite of his mother’s anxiety that he might wear himself out, Riemann continued to over-exert himself in order that he might be with his family as often as possible.

While still at the Gymnasium Riemann suffered from the itch for finality and perfection which was later to slow up his scientific publication. This defect—if such it was—caused him great difficulty in his written language exercises and at first made it doubtful whether he would “pass.” But this same trait was responsible later for the finished form of two of his masterpieces, one of which even Gauss declared to be perfect. Things improved when Seyffer, the teacher of Hebrew, took young Riemann into his own house as a boarder and ironed him out.

The two studied Hebrew together, Riemann frequently giving more than he took, as the future mathematician at that time was all set to gratify his father’s wishes and become a great preacher—as if Riemann, with his tongue-tied bashfulness, could ever have thumped hell and damnation or redemption and paradise out of any pulpit. Riemann himself was enamored of the pious prospect, and although he never got as far as a probationary sermon, he did employ his mathematical talents in an attempted demonstration, in the manner of Spinoza, of the truth of Genesis. Undaunted by his failure, young Riemann persevered in his faith and remained a sincere Christian all his life. As his biographer (Dedekind) states, “He reverently avoided disturbing the faith of others; for him the main thing in religion was daily self-examination.” By the end of his Gymnasium course it was plain even to Riemann that Great Headquarters could have but little use for him as a router of the devil, but might be able to employ him profitably in the conquest of nature. Thus once again, as in the cases of Boole and Kummer, a brand was plucked from the burning, ad majoram Dei gloriam.

The director of the Gymnasium, Schmalfuss, having observed Riemann’s talent for mathematics, had given the boy the run of his private library and had excused him from attending mathematical classes. In this way Riemann discovered his inborn aptitude for mathematics, but his failure to realize immediately the extent of his ability is so characteristic of his almost pathological modesty as to be ludicrous.

Schmalfuss had suggested that Riemann borrow some mathematical book for private study. Riemann said that would be nice, provided the book was not too easy, and at the suggestion of Schmalfuss carried off Legendre’s Théorie des Nombres (Theory of Numbers). This is a mere trifle of 859 large quarto pages, many of them crabbed with very close reasoning indeed. Six days later Riemann returned the book. “How far did you read?” Schmalfuss asked. Without replying directly, Riemann expressed his appreciation of Legendre’s classic. “That is certainly a wonderful book. I have mastered it.” And in fact he had. Some time later when he was examined he answered perfectly, although he had not seen the book for months.

No doubt this is the origin of Riemann’s interest in the riddle of prime numbers. Legendre has an empirical formula estimating the approximate number of primes less than any preassigned number; one of Riemann’s profoundest and most suggestive works (only eight pages long) was to be in the same general field. In fact “Riemann’s hypothesis,” originating in his attempt to improve on Legendre, is today one of the outstanding challenges, if not the outstanding challenge, to pure mathematicians.

To anticipate slightly, we may state here what this hypothesis is. It occurs in the famous memoir Ueber die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse (On the number of prime numbers under a given magnitude), printed in the monthly notices of the Berlin Academy for November, 1859, when Riemann was thirty three. The problem concerned is to give a formula which will state how many primes there are less than any given number n. In attempting to solve this Riemann was driven to an investigation of the infinite series

Images

in which s is a complex number, say Images where u and v are real numbers, so chosen that the series converges. With this proviso the infinite series is a definite function of s, say fζ(5) (the Greek zeta, f, is always used to denote this function, which is called “Riemann’s zeta function”); and as s varies, ζ (s) continuously takes on different values. For what values of s will ζ (s) be zero? Riemann conjectured that all such values of s for which u lies between 0 and 1 are of the form ½ + iv, namely, all have their real part equal to ½.

This is the famous hypothesis. Whoever proves or disproves it will cover himself with glory and incidentally dispose of many extremely difficult questions in the theory of prime numbers, other parts of the higher arithmetic, and in some fields of analysis. Expert opinion favors the truth of the hypothesis. In 1914 the English mathematician G. H. Hardy proved that an infinity of values of s satisfy the hypothesis, but an infinity is not necessarily all. A decision one way or the other disposing of Riemann’s conjecture would probably be of greater interest to mathematicians than a proof or disproof of Fermat’s Last Theorem. Riemann’s hypothesis is not the sort of problem that can be attacked by elementary methods. It has already give rise to an extensive and thorny literature.

Legendre was not the only great mathematician whose works Riemann absorbed by himself—always with amazing speed—at the Gymnasium; he became familiar with the calculus and its ramifications through the study of Euler. It is rather surprising that from such an antiquated start in analysis (Euler’s approach was out of date by the middle 1840’s owing to the work of Gauss, Abel, and Cauchy), Riemann later became the acute analyst that he did. But from Euler he may have picked up something which also has its place in creative mathematical work, an appreciation of symmetrical formulas and manipulative ingenuity. Although Riemann depended chiefly on what may be called deep philosophical ideas—those which get at the heart of a theory—for his greater inspirations, his work nevertheless is not wholly lacking in the “mere ingenuity” of which Euler was the peerless master and which it is now quite the fashion to despise. The pursuit of pretty formulas and neat theorems can no doubt quickly degenerate into a silly vice, but so also can the quest for austere generalities which are so very general indeed that they are incapable of application to any particular. Riemann’s instinctive mathematical tact preserved him from the bad taste of either extreme.

In 1846, at the age of nineteen, Riemann matriculated as a student of philology and theology at the University of Göttingen. His desire to please his father and possibly help financially by securing a paying position as quickly as possible dictated the choice of theology. But he could not keep away from the mathematical lectures of Stern on the theory of equations and on definite integrals, those of Gauss on the method of least squares, and Goldschmidt’s on terrestrial magnetism. Confessing all to his indulgent father, Riemann prayed for permission to alter his course. His father’s ungrudging consent that Bernhard follow mathematics as a career made the young man supremely happy—also profoundly grateful.

After a year at Göttingen, where the instruction was decidedly antiquated, Riemann migrated to Berlin to receive from Jacobi, Dirichlet, Steiner, and Eisenstein his initiation into new and vital mathematics. From all of these masters he learned much—advanced mechanics and higher algebra from Jacobi, the theory of numbers and analysis from Dirichlet, modern geometry from Steiner, while from Eisenstein, three years older than himself, he learned not only elliptic functions but self-confidence, for he and the young master had a radical and most energizing difference of opinion as to how the theory should be developed. Eisenstein insisted on beautiful formulas, somewhat in the manner of a modernized Euler; Riemann wanted to introduce the complex variable and derive the entire theory, with a minimum of calculation, from a few simple, general principles. Thus, no doubt, originated at least the germs of one of Riemann’s greatest contributions to pure mathematics. As the origin of Riemann’s work in the theory of functions of a complex variable is of considerable importance in his own history and in that of modern mathematics, we shall glance at what is known about it.

Briefly, nothing definite. The definition of an analytic function of a complex variable, discussed in connection with Gauss’ anticipation of Cauchy’s fundamental theorem, was essentially that of Riemann. When expressed analytically instead of geometrically that definition leads to the pair of partial differential equations [II](#I_38) which Riemann took as his point of departure for a theory of functions of a complex variable. According to Dedekind, “Riemann recognized in these partial differential equations the essential definition of an [analytic] function of a complex variable. Probably these ideas, of the highest importance for his future career, were worked out by him in the fall vacation of 1847 [Riemann was then twenty one] for the first time.”

Another version of the origin of Riemann’s inspiration is due to Sylvester, who tells the following story, which is interesting even if possibly untrue. In 1896, the year before his death, Sylvester recalls staying at “a hotel on the river at Nuremberg, where I conversed outside with a Berlin bookseller, bound, like myself, for Prague. . . . He told me he was formerly a fellow pupil of Riemann, at the University, and that, one day, after receipt of some numbers of the Comptes rendus from Paris, the latter shut himself up for some weeks, and when he returned to the society of his friends, said (referring to the newly published papers of Cauchy), ’This is a new mathematic.’ ”

Riemann spent two years at the University of Berlin. During the political upheaval of 1848 he served with the loyal student corps and had one weary spell of sixteen hours’ guard duty protecting the jittery if sacred person of the king in the royal palace. In 1849 he returned to Göttingen to complete his mathematical training for the doctorate. His interests were unusually broad for the pure mathematician he is commonly rated to be, and in fact he devoted as much of his time to physical science as he did to mathematics.


From this distance it seems as though Riemann’s real interest was in mathematical physics, and it is quite possible that had he been granted twenty or thirty more years of life he would have become the Newton or Einstein of the nineteenth century. His physical ideas were bold in the extreme for his time. Not till Einstein realized Riemann’s dream of a geometrized (macroscopic) physics did the physics which Riemann foreshadowed—somewhat obscurely, it may be—appear reasonable to physicists. In this direction his only understanding follower till our own century was the English mathematician William Kingdon Clifford (1845-1879), who also died long before his time.

During his last three semesters at Göttingen Riemann attended lectures on philosophy and followed the course of Wilhelm Weber in experimental physics with the greatest interest. The philosophical and psychological fragments left by Riemann at his death show that as a philosophical thinker he was as original as he was in mathematics and science. Weber recognized Riemann’s scientific genius and became his warm friend and helpful counsellor. To a far higher degree than the majority of great mathematicians who have written on physical science, Riemann had a feeling for what is important—or likely to be so—in physics, and this feeling is no doubt due to his work in the laboratory and his contact with men who were primarily physicists and not mathematicians. The contributions of even great pure mathematicians to physical science have usually been characterized by a singular irrelevance so far as the universe observed by scientists is concerned. Riemann, as a physical mathematician, was in the same class as Newton, Gauss, and Einstein in his instinct for what is likely to be of scientific use in mathematics.

As a sequel to his philosophical studies with Johann Friedrich Herbart (1776-1841), Riemann came to the conclusion in 1850 (he was then twenty four) that “a complete, well-rounded mathematical theory can be established, which progresses from the elementary laws for individual points to the processes given to us in the plenum (’continuously filled space’) of reality, without distinction between gravitation, electricity, magnetism, or thermostatics.” This is probably to be interpreted as Riemann’s rejection of all “action at a distance” theories in physical science in favor of field theories. In the latter the physical properties of the “space” surrounding a “charged particle,” say, are the object of mathematical investigation. Riemann at this stage of his career seems to have believed in a space-filling “ether,” a conception now abandoned. But as will appear from his epochal work on the foundations of geometry, he later sought the description and correlation of physical phenomena in the geometry of the “space” of human experience. This is in the current fashion, which rejects an existent, unobservable ether as a cumbersome superfluity.

Fascinated by his work in physics, Riemann let his pure mathematics slide for a while and in the fall of 1850 joined the seminar in mathematical physics which had just been founded by Weber, Ulrich, Stern, and Listing. Physical experiments in this seminar consumed the time that scholarly prudence would have reserved for the doctoral dissertation in mathematics, which Riemann did not submit till he was twenty five.

One of the leaders in the seminar, Johann Benedict Listing (18081882), may be noted in passing, as he probably influenced Riemann’s thought in what was to be (1857) one of his greatest achievements, the introduction of topological methods into the theory of functions of a complex variable.



It will be recalled that Gauss had prophesied that analysis situs would become one of the most important fields of mathematics, and Riemann, by his inventions in the theory of functions, was to give a partial fulfillment of this prophecy. Although topology (now called analysis situs) as first developed bore but little resemblance to the elaborate theory which today absorbs all the energies of a prolific school, it may be of interest to state the trivial puzzle which apparently started the whole vast and intricate theory. In Euler’s time seven bridges crossed the river Pregel in Königsberg, as in the diagram, the shaded bars representing the bridges. Euler proposed the problem of crossing all seven bridges without passing twice over any one. The problem is impossible.

\* \* \*

The nature of Riemann’s use of topological methods in the theory of functions may be disposed of here, although an adequate description is out of the question in untechnical language. For the meaning of “uniformity” with respect to a function of a complex variable we must refer to what was said in the chapter on Gauss. Now, in the theory of Abelian functions, multiform functions present themselves inevitably; an n-valued function of z is a function which, except for certain values of z, takes precisely n distinct values for each value assigned to z. Illustrating multiformity, or many-valuedness, for functions of a real variable, we note that y, considered as a function of x, defined by the equation y2 = x, is two-valued. Thus, if x = 4, we get y2 = 4, and hence y = 2 or −2; if x is any real number except zero or “infinity,” y has the two distinct values of Images and Images In this simplest possible example y and x are connected by an algebraic equation, namely y2—x = 0. Passing at once to the general situation of which this is a very special case, we might discuss the n-valued function y which is defined, as a function of x, by the equation

P0(x)yn + P1(x)yn-1 + . . . + Pn-1(x)y + Pn(x) = 0,

in which the P’s are polynomials in x. This equation defines y as an n-valued function of x. As in the case of y2—x = 0, there will be certain values of x for which two or more of these n values of y are equal. These values of x are the so-called branch points of the n-valued function defined by the equation.


All this is now extended to functions of complex variables, and the function w (also its integral) as defined by

P0(z)wn + P1(z)wn–1 + . . . + Pn-1(z)w + Pn(z) = 0,

in which z denotes the complex variable s + it, where s, t are real variables and Images The n values of w are called the branches of the function w. Here we must refer (chapter on Gauss) to what was said about the representation of uniform functions of z. Let the variable z (= s + it) trace out any path in its plane, and let the uniform functions f(z) be expressed in the form U + iV, where U, V are functions of s, t. Then, to every value of z will correspond one, and only one, value for each of U, V, and, as z traces out its path in the s, t-plane, f(z) will trace out a corresponding path in the U, V-plane: the path off(z) will be uniquely determined by that of z. But if w is a multiform (many-valued) function of z, such that precisely n distinct values of w are determined by each value of z (except at branch points, where several values of w may be equal), then it is obvious that one w-plane no longer suffices (if n is greater than l) to represent the path, the “march” of the function w. In the case of a two-valued function w, such as that determined by w2 = z, two w-planes would be required and, quite generally, for an n-valued function (n finite or infinite), precisely n such w-planes would be required.

The advantages of considering uniform (one-valued) functions instead of n-valued functions (n greater than 1) should be obvious even to a non-mathematician. What Riemann did was this: instead of the n distinct w-planes, he introduced an rc-sheeted surface, of the sort roughly described in what follows, on which the multiform function is uniform, that is, on which, to each “place” on the surface corresponds one, and only one, value of the function represented.

Riemann united, as it were, all the n planes into a single plane, and he did this by what may at first look like an inversion of the representation of the n branches of the n-valued function on n distinct planes; but a moment’s consideration will show that, in effect, he restored uniformity. For he superimposed n z-planes on one another; each of these planes, or sheets, is associated with a particular branch of the function so that, as long as z moves in a particular sheet, the corresponding branch of the function is traversed by w (the n-valued function of z under discussion), and as z passes from one sheet to another, the branches are changed, one into another, until, on the variable z having traversed all the sheets and having returned to its initial position, the original branch is restored. The passage of the variable z from one sheet to another is effected by means of cuts (which may be thought of as straight-line bridges) joining branch points; along a given cut providing passage from one sheet to another, one “lip” of the upper sheet is imagined as pasted or joined to the opposite lip of the under sheet, and similarly for the other lip of the upper sheet. Diagrammatically, in cross-section,



The sheets are not joined along cuts (which may be drawn in many ways for given branch points) at random, but are so joined that, as z traverses its n-sheeted surface, passing from one sheet to another as a bridge or cut is reached, the analytical behavior of the function of z is pictured consistently, particularly as concerns the interchange of branches consequent on the variable z, if represented on a plane, having gone completely round a branch point. To this circuiting of a branch point on the single z-plane corresponds, on the n-sheeted Riemann surface, the passage from one sheet to another and the resultant interchange of the branches of the function.

There are many ways in which the variable may wander about the n-sheeted Riemann surface, passing from one sheet to another. To each of these corresponds a particular interchange of the branches of the function, which may be symbolized by writing, one after another, letters denoting the several branches interchanged. In this way we get the symbols of certain substitutions (as in chapter 15) on n letters; all of these substitutions generate a group which, in some respects, pictures the nature of the function considered.

Riemann surfaces are not easy to represent pictorially, and those who use them content themselves with diagrammatical representations of the connection of the sheets, in much the same way that an organic chemist writes a “graphical” formula for a complicated carbon compound which recalls in a schematic manner the chemical behavior of the compound but which does not, and is not meant to, depict the actual spatial arrangement of the atoms in the compound. Riemann made wonderful advances, particularly in the theory of Abelian functions, by means of his surfaces and their topology—how shall the cuts be made so as to render the n-sheeted surface equivalent to a plane, being one question in this direction. But mathematicians are like other mortals in their ability to visualize complicated spatial relationships, namely, a high degree of spatial “intuition” is excessively rare.

\* \* \*

Early in November, 1851, Riemann submitted his doctoral dissertation, Grundlagen für eine allegemeine Theorie der Functionen einer veränderlichen complexen Grösse (Foundations for a general theory of functions of a complex variable), for Gauss’ consideration. This work by the young master of twenty five was one of the few modern contributions to mathematics that roused the enthusiasm of Gauss, then an almost legendary figure within four years of his death. When Riemann called on Gauss, after the latter had read the dissertation, Gauss told him that he himself had planned for years to write a treatise on the same topic. Gauss’ official report to the Philosophical Faculty of the University of Göttingen is noteworthy as one of the rare formal pronouncements in which Gauss let himself go.

“The dissertation submitted by Herr Riemann offers convincing evidence of the author’s thorough and penetrating investigations in those parts of the subject treated in the dissertation, of a creative, active, truly mathematical mind, and of a gloriously fertile originality. The presentation is perspicuous and concise and, in places, beautiful. The majority of readers would have preferred a greater clarity of arrangement. The whole is a substantial, valuable work, which not only satisfies the standards demanded for doctoral dissertations, but far exceeds them.”

A month later Riemann passed his final examination, including the formality of a public “defense” of his dissertation. All went off successfully, and Riemann began to hope for a position in keeping with his talents. “I believe I have improved my prospects with my dissertation,” he wrote to his father; “I hope also to learn to write more quickly and more fluently in time, especially if I mingle in society and if I get a chance to give lectures; therefore am I of good courage.” He also apologizes to his father for not having gone after a vacant assistantship at the Göttingen Observatory more energetically, but as he hopes to be “habilitated” as a Privatdozent the outlook is not as dark as it might be.

For his Habilitationsschrift (probationary essay) Riemann had planned to submit a memoir on trigonometric series (Fourier series). But two and a half years were to pass before he might hang out his shingle as an unpaid university instructor picking up what he could in the way of fees from students not bound to attend his lectures. During the autumn of 1852 Riemann profited by Dirichlet’s presence in Göttingen on a vacation and sought his advice on the embryonic memoir. Riemann’s friends saw to it that the young man met the famous mathematician from Berlin—second only to Gauss—socially.

Dirichlet was captivated by Riemann’s modesty and genius. “Next morning [after a dinner party] Dirichlet was with me for two hours,” Riemann wrote his father. “He gave me the notes I needed for my probationary essay; otherwise I should have had to spend many hours in the library in laborious research. He also read over my dissertation with me and was very friendly—which I could hardly have expected, considering the great distance in rank between us. I hope he will remember me later on.” During this visit of Dirichlet’s there were excursions with Weber and others, and Riemann reported to his father that these human escapes from mathematics did him more good scientifically than if he had sat all day over his books.

From 1853 (Riemann was then twenty seven) onward he thought intensively about mathematical physics. By the end of the year he had completed the probationary essay, after many delays due to his growing passion for physical science.

There was still a trial lecture ahead of him before he could be appointed to the coveted—but unpaid—lectureship. For this ordeal he had submitted three titles for the faculty to choose from, hoping and expecting that one of the first two, on which he had prepared himself, would be selected. But he had incautiously included as his third offering a topic on which Gauss had pondered for sixty years or more—the foundations of geometry—and this he had not prepared. Gauss no doubt was curious to see what a Riemann’s “gloriously fertile originality” would make of such a profound subject. To Riemann’s consternation Gauss designated the third topic as the one on which Riemann should prove his mettle as a lecturer before the critical faculty. “So I am again in a quandary,” the rash young man confided to his father, “since I have to work out this one. I have resumed my investigation of the connection between electricity, magnetism, light, and gravitation, and I have progressed so far that I can publish it without a qualm. I have become more and more convinced that Gauss has worked on this subject for years, and has talked to some friends (Weber among others) about it. I tell you this in confidence, lest I be thought arrogant—I hope it is not yet too late for me and that I shall gain recognition as an independent investigator.”

The strain of carrying on two extremely difficult investigations simultaneously, while acting as Weber’s assistant in the seminar in mathematical physics, combined with the usual handicaps of poverty, brought on a temporary breakdown. “I became so absorbed in my investigation of the unity of all physical laws that when the subject of the trial lecture was given me, I could nor tear myself away from my research. Then, partly as a result of brooding on it, partly from staying indoors too much in this vile weather, I fell ill; my old trouble recurred with great pertinacity and I could not get on with my work. Only several weeks later, when the weather improved and I got more social stimulation, I began feeling better. For the summer I have rented a house in a garden, and since doing so my health has not bothered me. Having finished two weeks after Easter a piece of work I could not get out of, I began at once working on my trial lecture and finished it around Pentecost [that is, in about seven weeks]. I had some difficulty in getting a date for my lecture right away and almost had to return to Quickborn without having reached my goal. For Gauss is seriously ill and the physicians fear that his death is imminent. Being too weak to examine me, he asked me to wait till August, hoping that he might improve, especially as I would not lecture anyhow till fall. Then he decided anyway on the Friday after Pentecost to set the lecture for the next day at eleven thirty. On Saturday I was happily through with everything.”

This is Riemann’s own account of the historic lecture which was to revolutionize differential geometry and prepare the way for the geometrized physics of our own generation. In the same letter he tells how the work he had been doing around Easter turned out. Weber and some of his collaborators “had made very exact measurements of a phenomenon which up till then had never been investigated, the residual charge in a Leyden jar [after discharge it is found that the jar is not completely discharged] . . . I sent him [one of Weber’s collaborators, Kohlrausch] my theory of this phenomenon, having worked it out specially for his purposes. I had found the explanation of the phenomenon through my general investigations of the connection between electricity, light, and magnetism. . . . This matter was important to me, because it was the first time I could apply my work to a phenomenon still unknown, and I hope that the publication [of it] will contribute to a favorable reception of my larger work.”

The reception of Riemann’s probationary lecture (June 10, 1854) was as cordial as even he could have wished in the scared secrecy of his modest heart. The lecture had made him sweat blood to prepare because he had determined to make it intelligible even to those members of the faculty who had but little knowledge of mathematics. In addition to being one of the great masterpieces of all mathematics, Riemann’s essay Ueber die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen (On the hypotheses which lie at the foundations of geometry), is also a classic of presentation. Gauss was enthusiastic. “Against all tradition he had selected the third of the three topics submitted by the candidate, wishing to see how such a difficult subject would be handled by so young a man. He was surprised beyond all his expectations, and on returning from the faculty meeting expressed to Wilhelm Weber his highest appreciation of the ideas presented by Riemann, speaking with an enthusiasm that, for Gauss, was rare.” What little can be said here about this masterpiece will be reserved for the conclusion of the present chapter.

After a rest at home with his family in Quickborn, Riemann returned in September to Göttingen, where he delivered a hastily prepared lecture (sitting up most of the night to get it ready on short notice) to a convention of scientists. His topic was the propagation of electricity in non-conductors. During the year he continued his researches in the mathematical theory of electricity and prepared a paper on Nobili’s color rings because, as he wrote his sister Ida: “This subject is important, for very exact measurements can be made in connection with it, and the laws according to which electricity moves can be tested.”

In the same letter (October 9, 1854) he expresses his unbounded joy at the success of his first academic lecture and his great satisfaction at the unexpectedly large number of auditors. Eight students had come to hear him! He had anticipated at the most two or three. Encouraged by this unhoped-for popularity, Riemann tells his father, “I have been able to hold my classes regularly. My first diffidence and constraint have subsided more and more, and I get accustomed to think more of the auditors than of myself, and to read in their expressions whether I should go on or explain the matter further.”

When Dirichlet succeeded Gauss in 1855, Riemann’s friends urged the authorities to appoint Riemann to the security of an assistant professorship, but the finances of the University could not be stretched so far. Nevertheless he was granted the equivalent of two hundred dollars a year, which was better than the uncertainty of half a dozen voluntary students’ fees. His future worried him, and when presently he lost both his father and his sister Clara, making it impossible for him to escape for vacations to Quickborn, Riemann felt poor and miserable indeed. His three remaining sisters went to live with the other brother, a postal clerk in Bremen whose salary was princely beside that of the “economically valueless” mathematician.

The following year (1856; Riemann was then thirty) the outlook brightened a little. It was impossible for a creative genius like Riemann to be downed by despondency so long as he had the wherewithal to keep body and soul together in order that he might work. To this period belong part of his characteristically original work on Abelian functions, his classic on the hypergeometric series (see chapter on Gauss) and the differential equations—of great importance in mathematical physics—suggested by this series. In both of these works Riemann struck out on new directions of his own. The generality, the intuitiveness, of his approach was peculiarly his own. His work absorbed all his energies and made him happy in spite of material worries; possibly, too, the fatal optimism of the consumptive was already at work in him.

Riemann’s development of the theory of Abelian functions is as unlike that of Weierstrass as moonlight is unlike sunlight. Weierstrass’ attack was methodical, exact in all its details, like the advance of a perfectly disciplined army under a generalship that foresees everything and provides for all contingencies. Riemann, for his part, looked over the whole field, seeing everything but the details, which he left to take care of themselves, and was content to have grasped the key positions of the general topography in his imagination. The method of Weierstrass was arithmetical, that of Riemann geometrical and intuitive. To say that one is “better” than the other is meaningless; both cannot be seen from a common point of view.

Overwork and lack of reasonable comforts brought on a nervous breakdown early in his thirty first year, and Riemann was forced to spend a few weeks with a friend in the Hartz mountain country, where he was joined by Dedekind. The three took long tramps together into the mountains and Riemann soon recovered. Relieved of the strain of having to keep up academic appearances, Riemann indulged his sense of humor and kept his companions amused with his spontaneous wit. They also talked shop together—most mathematicians do when they get together, just as lawyers or doctors or business men do, provided they do not have to talk drivel to maintain the social conventions. One evening after a strenuous hike Riemann dipped into Brewster’s life of Newton and discovered the letter to Bentley in which Newton himself asserts the impossibility of action at a distance without intervening media. This delighted Riemann and inspired him to an impromptu lecture. Today the “medium” which Riemann extolled is not the luminiferous ether, but his own “curved space,” or its reflection in the space-time of relativity.

At last, in 1857, at the age of thirty one, Riemann got his assistant professorship. His salary was the equivalent of about three hundred dollars a year, but as he had had little all his life he missed less. However, a real disaster presently descended on him: his brother died and the care of three sisters fell to his lot. It figured out at exactly seventy five dollars a year for each of them. Love on nothing a year in a cottage may be paradise; existence on next to nothing in a university community is just plain hell. It was but little different in Riemann’s day. No wonder he contracted consumption. However, the Lord, who had so generously given, shortly relieved Riemann of his youngest sister, Marie, so the individual budgets skyrocketed to one hundred dollars a year. If rations had to be watched, affection was free, and Riemann was more than repaid for his sacrifices by the self-confidence inspired in him by his sisters’ devotion and encouragement. The Lord may have known that if ever a struggling mortal needed encouragement, poor Riemann did; still, it seems rather an odd way of providing what was required.

In 1858 Riemann produced his paper on electrodynamics, of which he told his sister Ida, “My discovery concerning the close connection between electricity and light I have dedicated to the Royal Society [of Göttingen]. From what I have heard, Gauss had devised another theory regarding this close connection, different from mine, and communicated it to his intimate friends. However, I am fully convinced that my theory is the correct one, and that in a few years it will be recognized as such. As is known, Gauss soon withdrew his memoir and did not publish it; probably he himself was not satisfied with it.” Riemann would seem here to have been overoptimistic; Clerk Maxwell’s electromagnetic theory is the one which today holds the field—in macroscopic phenomena. The present status of theories of light and the electromagnetic field is too complicated to be described here; it is sufficient to note that Riemann’s theory has not survived.

Dirichlet died on May 5, 1859. He had always appreciated Riemann and had done his best to help the struggling young man along. This interest of Dirichlet’s and Riemann’s rapidly mounting reputation caused the government to promote Riemann to succeed Dirichlet. At thirty three Riemann thus became the second successor of Gauss. To ease his domestic difficulties the authorities let him reside at the Observatory, as Gauss had done. Recognition of the sincerest kind—praise from mathematicians who, although older than himself, were in some degree his rivals—now came in abundance. On a visit to Berlin he was feted by Borchardt, Kummer, Kronecker, and Weierstrass. Learned societies, including the Royal Society of London and the French Academy of Sciences, honored him with membership, and in short he got the usual highest distinctions that can come to a man of science. A visit to Paris in 1860 acquainted him with the leading French mathematicians, particularly Hermite, whose admiration for Riemann was unbounded. This year, 1860, is memorable in the history of mathematical physics as that in which Riemann began intensive work on his memoir Über eine Frage der Wärmeleitung (On a Question in the Conduction of Heat), in which he develops the whole apparatus of quadratic differential forms (to be noticed in connection with Riemann’s work in the foundations of geometry), which is today basic in the theory of relativity.

His material affairs having improved considerably with his appointment to the full professorship, Riemann was in a position to marry at the age of thirty six. His wife, Elise Koch, was a friend of his sisters. Barely a month after his marriage, Riemann fell ill in July 1862 with pleurisy. An incomplete recovery ended in consumption. Influential friends induced the Government to grant Riemann the funds for convalescence in the mild climate of Italy, where he spent the winter. The following spring on his return trip to Germany he took great delight in the art treasures of the many Italian cities he visited. This was the brief summer of his life.

Full of hope he left his beloved Italy, only to fall more seriously ill on reaching Göttingen. On the return journey he had grown careless, and while walking through deep snow in the Splügen Pass, had taken a severe chill. The following August (1863) he returned to Italy, stopping first at Pisa, where his daughter Ida (named after his older sister) was born. The winter was exceptionally harsh, the river Arno being frozen over. In May he moved to a small villa in the suburbs of Pisa. There his younger sister Helene died. His own illness, complicated by jaundice, grew steadily graver. To his great regret he was obliged to refuse a professorship offered to him at the University of Pisa. Göttingen generously extended his leave of absence to enable him to spend the following winter in Pisa, surrounded by his Italian mathematical friends. But further complications made him long for home, and after vainly seeking health in Leghorn and Genoa, he returned in October to Göttingen, where he spent a tolerable winter.

All this time he worked when he had the strength. At Göttingen he often expressed the desire to speak with Dedekind of the works he had not completed, but never felt quite strong enough to stand a visit. One of his last projects was a work on the mechanics of the ear, which he left incomplete. He had hoped to finish this, also some other things which he considered of great importance, and in a final attempt to regain his strength returned to Italy. His last days were spent in a villa at Selasca, Lago Maggiore.

Dedekind tells how his friend died. “But his strength declined rapidly; he felt himself that his end was near. The day before his death he worked under a fig tree, his soul filled with joy at the glorious landscape around him. . . . His life ebbed gently away, without strife or death agony; it seemed as though he followed with interest the separation of the soul from the body; his wife had to give him bread and wine . . . he said to her, ‘Kiss our child.’ She repeated the Lord’s prayer with him; he could no longer speak; at the words ’Forgive us our trespasses’ he looked up devoutly; she felt his hand grow colder in hers, and with a few last sighs his pure, noble heart had ceased to beat. The gentle mind which had been implanted in him in his father’s house remained with him all his life, and he served his God faithfully, as his father had, but in a different way.”

Thus Riemann died, in the full glory of his matured genius, on July 20, 1866, aged thirty nine. The inscription on his tombstone, erected by his Italian friends, closes with the words “Denen die Gott lieben müssen alle Dinge zum Besten dienen”, or as it is usually put in English, “All things work together for good to them that love the Lord.”

\* \* \*

Riemann’s greatness as a mathematician resides in the powerful generality and unbounded scope of the methods and new points of view which he revealed to both pure and applied mathematics. Details never oppressed him; he saw the whole of a vast problem as a coherent unity. Even the fragmentary notes on uncompleted projects usually hint at some haunting novelty and sharpen our regret that Riemann died so long before his time. Only one of his great masterpieces can be described here, the memoir of 1854 on the foundations of geometry, and although it may not be quite fair to Clifford to use him merely to introduce another, we shall quote in its entirety his daring paper of 1870, On the space-theory of matter, as a singularly prophetic introduction to the body and spirit of Riemann’s geometry. Clifford was no servile copyist but a man with a brilliantly original mind of his own, of whom it may be said, as Newton said of Cotes, “If he had lived we might have known something.” The reader who is acquainted with any of the better available popular accounts of relativistic physics and the wave theory of electrons will recognize several curious adumbrations of current theories in Clifford’s brief prophecy.

“Riemann has shown that as there are different kinds of lines and surfaces, so there are different kinds of space of three dimensions; and that we can only find out by experience to which of these kinds the space in which we live belongs. In particular, the axioms of plane geometry are true within the limits of experiment on the surface of a sheet of paper, and yet we know that the sheet is really covered with a number of small ridges and furrows, upon which (the total curvature being not zero) these axioms are not true. Similarly, he says, although the axioms of solid geometry are true within the limits of experiment for finite portions of our space, yet we have no reason to conclude that they are true for very small portions; and if any help can be got thereby for the explanation of physical phenomena, we may have reason to conclude that they are not true for very small portions of space.

“I wish here to indicate a manner in which these speculations may be applied to the investigation of physical phenomena. I hold in fact

(1) That small portions of space are in fact of a nature analogous to little hills on a surface which is on the average flat; namely, that the ordinary laws of geometry are not valid in them.

(2) That this property of being curved or distorted is continually being passed on from one portion of space to another after the manner of a wave.

(3) That this variation of the curvature of space is what really happens in that phenomenon which we call the motion of matter, whether ponderable or ethereal.

(4) That in the physical world nothing else takes place but this variation, subject (possibly) to the law of continuity.

“I am endeavoring in a general way to explain the laws of double refraction on this hypothesis, but have not yet arrived at any results sufficiently decisive to be communicated.”

Riemann also believed that his new geometry would prove of scientific importance, as is shown by the conclusion of his memoir (Clifford’s translation):

“Either therefore the reality which underlies space must form a discrete manifold, or we must seek the ground of its metric relations outside it, in binding forces which act upon it.

“The answer to these questions can only be got by starting from the conception of phenomena which has hitherto been justified by experience, and which Newton assumed as a foundation, and by making in this conception the successive changes required by facts which it cannot explain.” And he goes on to say that researches like his own, starting from general notions, “can be useful in preventing this work from becoming hampered by too narrow views, and progress of knowledge of the interdependence of things from being checked by traditional prejudices.

“This leads us into the domain of another science, that of physics, into which the object of this work does not allow us to go today.”


Riemann’s work of 1854 put geometry in a new light. The geometry he visions is non-Euclidean, not in the sense of Lobatchewsky and Johann Bolyai, nor in that of Riemann’s own elaboration of the hypothesis of the obtuse angle (as explained in chapter 16), but in a more comprehensive sense depending on the conception of measurement. To isolate measure-relations as the nerve of Riemann’s theory is to do it an injustice; the theory contains much more than a workable philosophy of metrics, but this is one of its main features. No paraphrase of Riemann’s concise memoir can bring out all that is in it; nevertheless, we shall attempt to describe some of his basic ideas, and we shall select three: the concept of a manifold, the definition of distance, and the notion of curvature of a manifold.

A manifold is a class of objects (at least in common mathematics) which is such that any member of the class can be completely specified by assigning to it certain numbers, in a definite order, corresponding to “numberable” properties of the elements, the assignment in the given order corresponding to a preassigned ordering of the “number-able” properties. Granted that this may be even less comprehensible than Riemann’s definition, it is nevertheless a working basis from which to start, and all that it amounts to in plain mathematics is this: a manifold is a set of ordered “n-tuples” of numbers (x1x2, . . . , xn), where the parentheses, (), indicate that the numbers x1x2, . . . , xn are to be written in the order given. Two such n-tuples, (x1, x2, . . . , xn) and (y1, y2, . . . , yn) are equal when, and only when, corresponding numbers in them are respectively equal, namely, when, and only when, x1 = y1 x2 = y2, . . . , xn = yn.

If precisely n numbers occur in each of these ordered n-tuples in the manifold, the manifold is said to be of n dimensions. Thus we are back again talking coordinates with Descartes. If each of the numbers in (x1, x2, . . . , xn) is a positive, zero, or negative integer, or if it is an element of any countable set (a set whose elements may be counted off 1, 2, 3, . . .), and if the like holds for every n-tuple in the set, the manifold is said to be discrete. If the numbers x1, x2, . . . , xn, may take on values continuously (as in the motion of a point along a line), the manifold is continuous.

This working definition has ignored—deliberately—the question of whether the set of ordered n-tuples is “the manifold” or whether something “represented by” these is “the manifold.” Thus, when we say (x, y) are the coordinates of a point in a plane, we do not ask what “a point in a plane” is, but proceed to work with these ordered couples of numbers (x, y) where x, y run through all real numbers independently. On the other hand it may sometimes be advantageous to fix our attention on what such a symbol as (x, y) represents. Thus if x is the age in seconds of a man and y his height in centimeters, we may be interested in the man (or the class of all men) rather than in his coordinates, with which alone the mathematics of our enquiry is concerned. In this same order of ideas, geometry is no longer concerned with what “space” “is”—whether “is” means anything or not in relation to “space.” Space, for a modern mathematician, is merely a number-manifold of the kind described above, and this conception of space grew out of Riemann’s “manifolds.”

Passing on to measurement, Riemann states that “Measurement consists in a superposition of the magnitudes to be compared. If this is lacking, magnitudes can be compared only when one is part of another, and then only the more or less, but not the how much, can be decided.” It may be said in passing that a consistent and useful theory of measurement is at present an urgent desideratum in theoretical physics, particularly in all questions where quanta and relativity are of importance.



Descending once more from philosophical generalities to less mystical mathematics, Riemann proceeded to lay down a definition of distance, extracted from his concept of measurement, which has proved to be extremely fruitful in both physics and mathematics. The Pythagorean proposition that Images where a is the length of the longest side of a right-angled triangle and b, c are the lengths of the other two sides, is the fundamental formula for the measurement of distances in a plane. How shall this be extended to a curved surface?. To straight lines on the plane correspond geodesics (see chapter 14) on the surface; but on a sphere, for example, the Pythagorean proposition is not true for a right-angled triangle formed by geodesies. Riemann generalized the Pythagorean formula to any manifold as follows:

Let (x1x2, . . . , xn), (x1 + x1’, x2 + x2’, . . . , xn + xn’) be the coordinates of two “points” in the manifold which are “infinitesimally near” one another. For our present purpose the meaning of “infinitesimally near” is that powers higher than the second of X1’, x2’, . . . , xn’, which measure the “separation” of the two points in the manifold, can be neglected. For simplicity we shall state the definition when n = 4—giving the distance between two neighboring points in a space of four dimensions: the distance is the square root of

g11x1′2 + g22x2′2 + g33x3′2 + g44x4′2 + g12x1′x2′ + g13x1′x3′ + g14x1′x4′ + g23x2′x3′ + g24x2′x′4 + g34x3′x4′

in which the ten coefficients gn, . . ., gu are functions of x1, x2, x3, x4. For a particular choice of the g’s, one “space” is defined. Thus we might have = 1, g11 = 1, £33 = 1, gu = −1, and all the other g’s zero; or we might consider a space in which all the g’s exceptg’s and ¿•34 were zero, and so on. A space considered in relativity is of this general kind in which all the g’s except g11, g11, g22, g33, g44 are zero, and these are certain simple expressions involving x1, x2, x3, x4.

In the case of an n-dimensional space the distance between neighboring points is defined in a similar manner; the general expression contains ½n (n + 1) terms. The generalized Pythagorean formula for the distance between neighboring points being given, it is a solvable problem in the integral calculus to find the distance between any two points of the space. A space whose metric (system of measurement) is defined by a formula of the type described is called Riemannian.

Curvature, as conceived by Riemann (and before him by Gauss; see chapter on the latter) is another generalization from common experience. A straight line has zero curvature; the “measure” of the amount by which a curved line departs from straightness may be the same for every point of the curve (as it is for a circle), or it may vary from point to point of the curve, when it becomes necessary again to express the “amount of curvature” through the use of infinitesimals. For curved surfaces, the curvature is measured similarly by the amount of departure from a plane, which has zero curvature. This may be generalized and made a little more precise as follows. For simplicity we state first the situation for a two-dimensional space, namely for a surface as we ordinarily imagine surfaces. It is possible from the formula

g11x1′2 + g12x1′2x2′ + g22x2′2,

expressing (as before) the square of the distance between neighboring points on a given surface (determined when the functions g11, g12, g22 are given), to calculate the measure of curvature of any point of the surface wholly in terms of the given functions g11, g12, g22. Now, in ordinary language, to speak of the “curvature” of a space of more than two dimensions is to make a meaningless noise. Nevertheless Riemann, generalizing Gauss, proceeded in the same mathematical way to build up an expression involving all the g’s in the general case of an n-dimensional space, which is of the same kind mathematically as the Gaussian expression for the curvature of a surface, and this generalized expression is what he called the measure of curvature of the space. It is possible to exhibit visual representations of a curved space of more than two dimensions, but such aids to perception are about as useful as a pair of broken crutches to a man with no feet, for they add nothing to the understanding and they are mathematically useless.

Why did Riemann do all this and what has come out of it? Not attempting to answer the first, except to suggest that Riemann did what he did because his daemon drove him, we may briefly enumerate some of the gains that have accrued from Riemann’s revolution in geometrical thought. First, it put the creation of “spaces” and “geometries” in unlimited number for specific purposes—use in dynamics, or in pure geometry, or in physical science—within the capabilities of professional geometers, and it baled together huge masses of important geometrical theorems into compact bundles that could be handled easily as wholes. Second, it clarified our conception of space, at least so far as mathematicians deal in “space,” and stripped that mystic nonentity Space of its last shred of mystery. Riemann’s achievement has taught mathematicians to disbelieve in any geometry, or in any space, as a necessary mode of human perception. It was the last nail in the coffin of absolute space, and the first in that of the “absolutes” of nineteenth century physics.

Finally, the curvature which Riemann defined, the processes which he devised for the investigation of quadratic differential forms (those giving the formula for the square of the distance between neighboring points in a space of any number of dimensions), and his recognition of the fact that the curvature is an invariant (in the technical sense explained in previous chapters), all found their physical interpretations in the theory of relativity. Whether the latter is in its final form or not is beside the point; since relativity our outlook on physical science is not what it was before. Without the work of Riemann this revolution in scientific thought would have been impossible—unless some later man had created the concepts and the mathematical methods that Riemann created.

[I](#II_22). If z = x 4- iy, and w = u -f iv, is an analytic function of z, Riemann’s equations are

Images

These equations had been given much earlier by Cauchy, and even Cauchy was not the first, as D’Alembert had stated the equations in the eighteenth century.

# CHAPTER TWENTY SEVEN

Arithmetic the Second

KUMMER AND DEDEKIND

We see therefore that ideal prime factors reveal the essence of complex numbers, make them transparent, as it were, and disclose their inner crystalline structure.

—E. E. KUMMER

The majority of my readers will be greatly disappointed to learn that by this commonplace observation the secret of continuity is to be revealed.—R. DEDEKIND

IT IS A CURIOUS FACT that although arithmetic—the theory of numbers—has been the fertile mother of more profound problems and powerful methods than any other discipline of mathematics, it is usually regarded as standing rather to one side of the main progress as a more or less cold-blooded spectator of the flashier achievements of geometry and analysis, particularly in their services to physical science, and comparatively few of the great mathematicians of the past two thousand years have expended their more serious efforts on the advancement of the science of “pure number.”

Many causes have determined this strange neglect of what, after all, is mathematics par excellence. Among these we need note only the following: arithmetic at present is on a higher plane of intrinsic difficulty than the other great fields of mathematics; the immediate applications of the theory of numbers to science are few and not readily perceptible to the ordinary run of creative mathematicians, although some of the greatest have felt that the proper mathematics of nature will be found ultimately in the behavior of the common whole numbers; and, finally, it is only human for mathematicians—at least for some, even the great—to court reputation and popularity in their own generation by reaping the easier harvests of a spectacular success in analysis, geometry, or applied mathematics. Even Gauss succumbed, to his keen regret in middle life.

Modern arithmetic—after Gauss—began with Kummer. The origin of Kummer’s theory in his attempt to prove Fermat’s Last Theorem has already been noted (Chapter 25). Something of the man’s long life may be told before we pass to Dedekind. Kummer was a typical German of the old school with all the blunt simplicity, good nature, and racy humor, which characterized that fast-vanishing species at its best. Museum specimens, aged in the wood, could be found behind the bar in any San Francisco German beer garden a generation ago.

Although Ernst Eduard Kummer (January 29, 1810-May 14, 1893) was born only five years before the deflation of Napoleon, the glorious Emperor of the French played an important if unwitting part in Kummer’s life. The son of a physician of Sorau (then in the principality of Brandenburg), Germany, Kummer at the age of three lost his father: the lousy remnant of Napoleon’s Grand Army, filtering back through Germany to France, brought with it the characteristically Russian gift of typhus, which it shared freely with the well-washed Germans. The overworked physician caught the disease, died of it, and left Ernst and an elder brother to the care of his widow. Young Kummer grew up in cramping poverty, but his struggling mother contrived somehow or another to see her sons through the local Gymnasium. The arrogance and exactions of the Napoleonic French, no less than the memory of his father, which the mother kept alive, made young Kummer an extremely practical patriot, and it was with real gusto that he devoted much of his superb scientific talent in later life to training German army officers in ballistics at the war college of Berlin. Many of his students gave good accounts of themselves in the Franco-Prussian War.

At the age of eighteen (in 1828) Kummer was sent by his mother to the University of Halle to study theology and otherwise fit himself for a career in the church. Owing to his poverty Kummer did not reside at the University, but tramped back and forth every day from Sorau to Halle with his food and books in a knapsack on his back. Regarding his theological studies Kummer makes the interesting observation that it is more or less a matter of accident or environment whether a mind with a gift for abstract speculation turns to philosophy or to mathematics. The accident in his own case was the presence at Halle of Heinrich Ferdinand Scherk (1798-1885) as professor of mathematics. Scherk was rather old fashioned, but he had an enthusiasm for algebra and the theory of numbers which he imparted to young Kummer. Under Scherk’s guidance Kummer soon abandoned his moral and theological studies in favor of mathematics. Echoing Descartes, Kummer said he preferred mathematics to philosophy because “mere errors and false views cannot enter mathematics.” Had Kummer lived till today he might have modified his statement, for he was a broadminded man, and the present philosophical tendencies in mathematics are sometimes curiously reminiscent of medieval theology. In his third year at the University Kummer solved a prize problem in mathematics and was awarded his Ph.D. degree (September 10, 1831) at the age of twenty one. No university position being open at the time, Kummer began his career as a teacher in his old Gymnasium.

In 1832 he moved to Liegnitz, where he taught for ten years in the Gymnasium. It was there that he started Kronecker off on his revolutionary career. Fortunately Kummer was not so hard up as Weierstrass under similar circumstances and was able to afford postage for scientific correspondence. The eminent mathematicians (including Jacobi) with whom Kummer shared his mathematical discoveries saw to it that the young genius of a schoolteacher was lifted into a more suitable position at the earliest opportunity, and in 1842 Kummer was appointed Professor of Mathematics at the University of Breslau. He taught there till 1855, when the death of Gauss caused extensive revisions in the mathematical map of Europe.

It had been assumed that Dirichlet was contented at Berlin, then the mathematical capital of the world. But when Gauss died, Dirichlet could not resist the temptation of succeeding the Prince of Mathematicians and his own former master as professor at Göttingen. Even today the glory of being a “successor of Gauss” has an almost irresistible attraction for mathematicians who might easily earn more money in other positions, and until quite recently Göttingen could choose whom it would. The high esteem in which Kummer was held by his fellow mathematicians can be judged by the fact that he was the unanimous choice to succeed Dirichlet at Berlin. Since the age of twenty nine he had been a corresponding member of the Royal Berlin Academy. He now (1855) succeeded Dirichlet in both the University and the Academy, and was also appointed professor at the Berlin War College.

Kummer was one of those rarest of all scientific geniuses who are first class in the most abstract mathematics, the applications of mathematics to practical affairs, including war, which is the most unblushingly practical of all human idiocies, and finally in the ability to do experimental physics of a high degree of excellence. His finest work was in the theory of numbers where his profound originality led him to inventions of the very first order of importance, but in other fields—analysis, geometry, and applied physics—he also did outstanding work. Although Kummer’s advance in the higher arithmetic was of the pioneering sort that justifies comparing him with the creators of non-Euclidean geometry, we somehow get the impression on reviewing his life of eighty three years, that splendid as his achievement was, he did not accomplish all that he must have had in him. Possibly his lack of personal ambition (an instance is given presently), his easygoing geniality, and his broad sense of humor prevented him from winding himself in an attempt to beat the record.

The nature of what Kummer did in the theory of numbers has been described in the chapter on Kronecker: he restored the fundamental theorem of arithmetic to those algebraic number fields which arise in the attempt to prove Fermat’s hast Theorem and in the Gaussian theory of cyclotomy, and he effected this restoration by the creation of an entirely new species of numbers, his so-called “ideal numbers.” He also carried on the work of Gauss on the law of biquadratic reciprocity and sought the laws of reciprocity for degrees higher than the fourth.

As has already been mentioned in preceding chapters, Kummer’s “ideal numbers” are now largely displaced by Dedekind’s “ideals,” which will be described when we come to them, so it is not necessary to attempt here the almost impossible feat of explaining in untechnical language what Kummer’s “numbers” are. But what he accomplished by means of them can be stated with sufficient accuracy for an account like the present: Kummer proved that xp + yp = zp, where p is a prime, is impossible in integers x, y, z, all different from zero, for a whole very extensive class of primes p. He did not succeed in proving Fermat’s theorem for all primes; certain slippery “exceptional primes” eluded Kummer’s net—and still do. Nevertheless the step ahead which he took so far surpassed everything that all his predecessors had done that Kummer became famous almost in spite of himself. He was awarded a prize for which he had not competed.

The report in full of the French Academy of Sciences on the competition for its “Grand Prize” in 1857 ran as follows. “Report on the competition for the grand prize in mathematical sciences. Already set in the competition for 1853 and prorogued to 1856. The committee, having found no work which seemed to it worthy of the prize among those submitted to it in competition, proposed to the Academy to award it to M. Kummer, for his beautiful researches on complex numbers composed of roots of unity[I](#I_40) and integers. The Academy adopted this proposal.”

Kummer’s earliest work on Fermat’s Last Theorem is dated October, 1835. This was followed by further papers in 1844-47, the last of which was entitled Proof of Fermat’s Theorem on the Impossibility of xp + yp = zp for an Infinite[II](#II_24) Number of Primes p. He continued to add improvements to his theory, including its application to the laws of higher reciprocity, till 1874, when he was sixty four years old.

Although these highly abstract researches were the field of his greatest interest, and although he said of himself, “To describe my personal scientific attitude more exactly, I may conveniently designate it as theoretical . . .; I have particularly striven for that mathematical knowledge which finds its proper sphere in mathematics without reference to applications,” Kummer was no narrow specialist. Somewhat like Gauss, he appeared to take equal pleasure in both pure and applied science. Gauss indeed, through his works, was Kummer’s real teacher, and the apt pupil proved his mettle by extending his master’s work on the hypergeometric series, adding to what Gauss had done substantial developments which today are of great use in the theory of those differential equations which recur most frequently in mathematical physics.

Again, the magnificent work of Hamilton on systems of rays (in optics) inspired Kummer to one of his own most beautiful inventions, that of the surface of the fourth degree which is known by his name and which plays a fundamental part in the geometry of Euclidean space when that space is four-dimensional (instead of three-dimensional, as we ordinarily imagine it), as happens when straight lines instead of points are taken as the irreducible elements out of which the space is constructed. This surface (and its generalizations to higher spaces) occupied the center of the stage in a whole department of nineteenth century geometry;it was found (by Cayley) to be representable (parametrically—see the chapter on Gauss) by means of the quadruply periodic functions to which Jacobi and Hermite devoted some of their best efforts.

Quite recently (since 1934) it has been observed by Sir Arthur Eddington that Kummer’s surface is a sort of cousin to Dirac’s wave equation in quantum mechanics (both have the same finite group; Kummer’s surface is the wave surface in space of four dimensions).

To complete the circle, Kummer was led back by his study of systems of rays to physics, and he made important contributions to the theory of atmospheric refraction. In his work at the War College he astonished the scientific world by proving himself a first-rate experimenter in his work on ballistics. With characteristic humor Kummer excused himself for this bad fall from mathematical grace: “When I attack a problem experimentally,” he told a young friend, “it is a proof that the problem is mathematically impregnable.”

Remembering his own struggles to get an education and his mother’s sacrifices, Kummer was not only a father to his students but something of a brother to their parents. Thousands of grateful young men who had been helped on their way by Kummer at the University of Berlin or the War College remembered him all their lives as a great teacher and a great friend. Once a needy young mathematician about to come up for his doctor’s examination was stricken with smallpox and had to return to his home in Posen near the Russian border. No word came from him, but it was known that he was desperately poor. When Kummer heard that the young man was probably unable to afford proper care, he sought out a friend of the student, gave him the requisite money and sent him off to Posen to see that what was necessary was done. In his teaching Kummer was famous for his homely similes and philosophical asides. Thus, to drive home the importance of a particular factor in a certain expression, he observed that “If you neglect this factor you will be like a man who in eating a plum swallows the pit and spits out the pulp.”

The last nine years of Kummer’s life were spent in complete retirement. “Nothing will be found in my posthumous papers,” he said, thinking of the mass of work which Gauss left to be edited after his death. Surrounded by his family (nine children survived him), Kummer gave up mathematics for good when he retired, and except for occasional trips to the scenes of his boyhood lived in the strictest seclusion. He died after a short attack of influenza on May 14, 1893, aged eighty three.

\* \* \*

Kummer’s successor in arithmetic was Julius Wilhelm Richard Dedekind (he dropped the first two names when he grew up), one of the greatest mathematicians and one of the most original Germany—or any other country—has produced. Like Kummer, Dedekind had a long life (October 6, 1831-February 12, 1916), and he remained mathematically active to within a short time of his death. When he died in 1916 Dedekind had been a mathematical classic for well over a generation. As Edmund Landau (himself a friend and follower of Dedekind in some of his work) said in his commemorative address to the Royal Society of Göttingen in 1917: “Richard Dedekind was not only a great mathematician, but one of the wholly great in the history of mathematics, now and in the past, the last hero of a great epoch, the last pupil of Gauss, for four decades himself a classic, from whose works not only we, but our teachers and the teachers of our teachers, have drawn.”

Richard Dedekind, the youngest of the four children of Julius Levin Ulrich Dedekind, a professor of law, was born in Brunswick, the natal place of Gauss[III](#III_7). From the age of seven to sixteen Richard studied at the Gymnasium in his home town. He gave no early evidence of unmistakable mathematical genius; in fact his first loves were physics and chemistry, and he looked upon mathematics as the handmaiden—or scullery slut—of the sciences. But he did not wander long in darkness. By the age of seventeen he had smelt numerous rats in the alleged reasoning of physics and had turned to mathematics for less objectionable logic. In 1848 he entered the Caroline College—the same institution that gave the youthful Gauss an opportunity for self-instruction in mathematics. At the college Dedekind mastered the elements of analytic geometry, “advanced” algebra, the calculus, and “higher” mechanics. Thus he was well prepared to begin serious work when he entered the University of Göttingen in 1850 at the age of nineteen. His principal instructors were Moritz Abraham Stern (1807-1894), who wrote extensively on the theory of numbers, Gauss, and Wilhelm Weber the physicist. From these three men Dedekind got a thorough grounding in the calculus, the elements of the higher arithmetic, least squares, higher geodesy, and experimental physics.

In later life Dedekind regretted that the mathematical instruction available during his student years at Göttingen, while adequate for the rather low requirements for a state teacher’s certificate, was inconsiderable as a preparation for a mathematical career. Subjects of living interest were not touched upon, and Dedekind had to spend two years of hard labor after taking his degree to get up by himself elliptic functions, modern geometry, higher algebra, and mathematical physics—all of which at the time were being brilliantly expounded at Berlin by Jacobi, Steiner, and Dirichlet. In 1852 Dedekind got his doctor’s degree (at the age of twenty one) from Gauss for a short dissertation on Eulerian integrals. There is no need to explain what this was: the dissertation was a useful, independent piece of work, but it betrayed no such genius as is evident on every page of many of Dedekind’s later works. Gauss’ verdict on the dissertation will be of interest: “The memoir prepared by Herr Dedekind is concerned with a research in the integral calculus, which is by no means commonplace. The author evinces not only a very good knowledge of the relevant field, but also such an independence as augurs favorably for his future achievement. As a test essay for admission to the examination I find the memoir completely satisfying.” Gauss evidently saw more in the dissertation than some later critics have detected; possibly his close contact with the young author enabled him to read between the lines. However, the report, even as it stands, is more or less the usual perfunctory politeness customary in accepting a passable dissertation, and we do not know whether Gauss really foresaw Dedekind’s penetrating originality.

In 1854 Dedekind was appointed lecturer (Privatdozent) at Göttingen, a position which he held for four years. On the death of Gauss in 1855 Dirichlet moved from Berlin to Göttingen. For the remaining three years of his stay at Göttingen, Dedekind attended Dirichlet’s most important lectures. Later he was to edit Dirichlet’s famous treatise on the theory of numbers and add to it the epoch-making “Eleventh Supplement” containing an outline of his own theory of algebraic numbers. He also became a friend of the great Riemann, then beginning his career. Dedekind’s university lectures were for the most part elementary, but in 1857-8 he gave a course (to two students, Selling and Auwers) on the Galois theory of equations. This was probably the first time that the Galois theory had appeared formally in a university course. Dedekind was one of the first to appreciate the fundamental importance of the concept of a group in algebra and arithmetic. In this early work Dedekind already exhibited two of the leading characteristics of his later thought, abstractness and generality. Instead of regarding a finite group from the standpoint offered by its representation in terms of substitutions (see chapters on Galois and Cauchy), Dedekind defined groups by means of their postulates (substantially as described in Chapter 15) and sought to derive their properties from this distillation of their essence. This is in the modern manner: abstractness and therefore generality. The second characteristic, generality, is, as just implied, a consequence of the first.

At the age of twenty six Dedekind was appointed (in 1857) ordinary professor at the Zurich polytechnic, where he stayed five years, returning in 1862 to Brunswick as professor at the technical high school. There he stuck for half a century. The most important task for Dedekind’s official biographer—provided one is unearthed—will be to explain (not explain away) the singular fact that Dedekind occupied a relatively obscure position for fifty years while men who were not fit to lace his shoes filled important and influential university chairs. To say that Dedekind preferred obscurity is one explanation. Those who believe it should leave the stock market severely alone, for as surely as God made little lambs they will be fleeced.

Till his death (1916) in his eighty fifth year Dedekind remained fresh of mind and robust of body. He never married, but lived with his sister Julie, remembered as a novelist, till her death in 1914. His other sister, Mathilde, died in 1860; his brother became a distinguished jurist.

Such are the bare facts of any importance in Dedekind’s material career. He lived so long that although some of his work (his theory of irrational numbers, described presently) had been familiar to all students of analysis for a generation before his death, he himself had become almost a legend and many classed him with the shadowy dead. Twelve years before his death, Teubner’s Calendar for Mathematicians listed Dedekind as having died on September 4, 1899, much to Dedekind’s amusement. The day, September 4, might possibly prove to be correct, he wrote to the editor, but the year certainly was wrong. “According to my own memorandum I passed this day in perfect health and enjoyed a very stimulating conversation on ’system and theory’ with my luncheon guest and honored friend Georg Cantor of Halle.”

\* \* \*

Dedekind’s mathematical activity impinged almost wholly on the domain of number in its widest sense. We have space for only two of his greatest achievements and we shall describe first his fundamental contribution, that of the “Dedekind cut,” to the theory of irrational numbers and hence to the foundations of analysis. This being of the very first importance we may recall briefly the nature of the matter. If a, b are common whole numbers, the fraction a/b is called a rational number; if no whole numbers m, n exist such that a certain “number” N is expressible as m/n,y then N is called an irrational number. Thus Images are irrational numbers. If an irrational number be expressed in the decimal notation the digits following the decimal point exhibit no regularities—there is no “period” which repeats, as in the decimal representations of a rational number, say 13/11, = 1.181818 . . . , where the “18” repeats indefinitely. How then, if the representation is entirely lawless, are decimals equivalent to irrationals to be defined, let alone manipulated? Have we even any clear conception of what an irrational number is? Eudoxus thought he had, and Dedekind’s definition of equality between numbers, rational or irrational, is identical with that of Eudoxus (see Chapter 2).

If two rational numbers are equal, it is no doubt obvious that their square roots are equal. Thus 2X3 and 6 are equal; so also then are Images and Images But it is not obvious that Images and hence that Images The un-obviousness of this simple assumed equality, Images taken for granted in school arithmetic, is evident if we visualize what the equality implies: the “lawless” square roots of 2, 3, 6 are to be extracted, the first two of these are then to be multiplied together, and the result is to come out equal to the third. As not one of these three roots can be extracted exactly, no matter to how many decimal places the computation is carried, it is clear that the verification by multiplication as just described will never be complete. The whole human race toiling incessantly through all its existence could never prove in this way that Images Closer and closer approximations to equality would be attained as time went on, but finality would continue to recede. To make these concepts of “approximation” and “equality” precise, or to replace our first crude conceptions of irrationals by sharper descriptions which will obviate the difficulties indicated, was the task Dedekind set himself in the early 1870’s—his work on Continuity and Irrational Numbers was published in 1872.

The heart of Dedekind’s theory of irrational numbers is his concept of the “cut” or “section” (Schnitt): a cut separates all rational numbers into two classes, so that each number in the first class is less than each number in the second class; every such cut which does not “correspond” to a rational number “defines” an irrational number. This bald statement needs elaboration, particularly as even an accurate exposition conceals certain subtle difficulties rooted in the theory of the mathematical infinite, which will reappear when we consider the life of Dedekind’s friend Cantor.

Assume that some rule has been prescribed which separates all rational numbers into two classes, say an “upper” class and a “lower” class, such that each number in the lower class is less than every number in the upper class. (Such an assumption would not pass unchallenged today by all schools of mathematical philosophy. However, for the moment, it may be regarded as unobjectionable.) On this assumption one of three mutually exclusive situations is possible.

(A) There may be a number in the lower class which is greater than every other number in that class.

(B) There may be a number in the upper class which is less than every other number in that class.

(C) Neither of the numbers (greatest in [A], least in [B]) described in (A), (B) may exist.

The possibility which leads to irrational numbers is (C). For, if (C) holds, the assumed rule “defines” a definite break or “cut” in the set of all rational numbers. The upper and lower classes strive, as it were, to meet. But in order for the classes to meet the cut must be filled with some “number,” and, by (C), no such filling is possible.

Here we appeal to intuition. All the distances measured from any fixed point along a given straight line “correspond” to “numbers” which “measure” the distances. If the cut is to be left unfilled, we must picture the straight line, which we may conceive of as having been traced out by the continuous motion of a point, as now having an unbridgeable gap in it. This violates our intuitive notions, so we say, by definition, that each cut does define a number. The number thus defined is not rational, namely it is irrational. To provide a manageable scheme for operating with the irrationals thus defined by cuts (of the kind [C]) we now consider the lower class of rationals in (C) as being equivalent to the irrational which the cut defines.

One example will suffice. The irrational square root of 2 is defined by the cut whose upper class contains all the positive rational numbers whose squares are greater than 2, and whose lower class contains all other rational numbers.

If the somewhat elusive concept of cuts is distasteful two remedies may be suggested: devise a definition of irrationals which is less mystical than Dedekind’s and fully as usable; follow Kronecker and, denying that irrational numbers exist, reconstruct mathematics without them. In the present state of mathematics some theory of irrationals is convenient. But, from the very nature of an irrational number, it would seem to be necessary to understand the mathematical infinite thoroughly before an adequate theory of irrationals is possible. The appeal to infinite classes is obvious in Dedekind’s definition of a cut. Such classes lead to serious logical difficulties.

It depends upon the individual mathematician’s level of sophistication whether he regards these difficulties as relevant or of no consequence for the consistent development of mathematics. The courageous analyst goes boldly ahead, piling one Babel on top of another and trusting that no outraged god of reason will confound him and all his works, while the critical logician, peering cynically at the foundations of his brother’s imposing skyscraper, makes a rapid mental calculation predicting the date of collapse. In the meantime all are busy and all seem to be enjoying themselves. But one conclusion appears to be inescapable: without a consistent theory of the mathematical infinite there is no theory of irrationals; without a theory of irrationals there is no mathematical analysis in any form even remotely resembling what we now have; and finally, without analysis the major part of mathematics—including geometry and most of applied mathematics—as it now exists would cease to exist.

The most important task confronting mathematicians would therefore seem to be the construction of a satisfactory theory of the infinite. Cantor attempted this, with what success will be seen later. As for the Dedekind theory of irrationals, its author seems to have had some qualms, for he hesitated over two years before venturing to publish it. If the reader will glance back at Eudoxus’ definition of “same ratio” (Chapter 2) he will see that “infinite difficulties” occur there too, specifically in the phrase “any whatever equimultiples.” Nevertheless some progress has been made since Eudoxus wrote; we are at least beginning to understand the nature of our difficulties.

\* \* \*

The other outstanding contribution which Dedekind made to the concept of “number” was in the direction of algebraic numbers. For the nature of the fundamental problem concerned we must refer to what was said in the chapter on Kronecker concerning algebraic number fields and the resolution of algebraic integers into their prime factors. The crux of the matter is that in some such fields resolution into prime factors is not unique as it is in common arithmetic; Dedekind restored this highly desirable uniqueness by the invention of what he called ideals. An ideal is not a number, but an infinite class of numbers, so again Dedekind overcame his difficulties by taking refuge in the infinite.

The concept of an ideal is not hard to grasp, although there is one twist—the more inclusive class divides the less inclusive, as will be explained in a moment—which shocks common sense. However, common sense was made to be shocked; had we nothing less dentable than shock-proof common sense we should be a race of mongoloid imbeciles. An ideal must do at least two things: it must leave common (rational) arithmetic substantially as it is, and it must force the recalcitrant algebraic integers to obey that fundamental law of arithmetic—unique decomposition into primes—which they defy.

The point about a more inclusive class dividing a less inclusive refers to the following phenomenon (and its generalization, as stated presently). Consider the fact that 2 divides 4—arithmetically, that is, without remainder. Instead of this obvious fact, which leads nowhere if followed into algebraic number fields, we replace 2 by the class of all its integer multiples, . . . , −8, −6, −4, −2, 0, 2, 4, 6, 8, . . . As a matter of convenience we denote this class by (2). In the same way (4) denotes the class of all integer multiples of 4. Some of the numbers in (4) are . . ., −16, −12, .−8, −4, 0, 8, 12, 16, . . . It is now obvious that (2) is the more inclusive class; in fact (2) contains all the numbers in (4) and in addition (to mention only two) −6 and 6. The fact that (2) contains (4) is symbolized by writing (2) |(4). It can be seen quite easily that if m, n are any common whole numbers then (m) |(n) when, and only when, m divides n.

This might suggest that the notion of common arithmetical divisibility be replaced by that of class inclusion as just described. But this replacement would be futile if it failed to preserve the characteristic properties of arithmetical divisibility. That it does so preserve them can be seen in detail, but one instance must suffice. If m divides n, and n divides /, then m divides /—for example, 12 divides 24 and 24 divides 72, and 12 does in fact divide 72. Transferred to classes, as above, this becomes: if (m)|(n) and (n)|(l), then (m)|(l) or, in English, if the class (m) contains the class (n), and if the class (n) contains the class (l), then the class (m) contains the class (l)—which obviously is true. The upshot is that the replacement of numbers by their corresponding classes does what is required when we add the definition of “multiplication”: (m) × (n) is defined to be the class (mn); (2) × (6) = (12). Notice that the last is a definition; it is not meant to follow from the meanings of (m) and (n).

Dedekind’s ideals for algebraic numbers are a generalization of what precedes. Following his usual custom Dedekind gave an abstract definition, that is, a definition based upon essential properties rather than one contingent upon some particular mode of representing, or picturing, the thing defined.

Consider the set (or class) of all algebraic integers in a given algebraic number field. In this all-inclusive set will be subsets. A subset is called an ideal if it has the two following properties.

A. The sum and difference of any two integers in the subset are also in the subset.

B. If any integer in the subset be multiplied by any integer in the all-inclusive set, the resulting integer is in the subset.

An ideal is thus an infinite class of integers. It will be seen readily that (m), (n), . . . , previously defined, are ideals according to A, B. As before, if one ideal contains another, the first is said to divide the second.

It can be proved that every ideal is a class of integers all of which are of the form

x1a1 + x2a2 + . . . + snan,

where a1, a2, . . . , an are fixed integers of the field of degree n concerned, and each of x1 x2, . . . , xn may be any integer whatever in the field. This being so, it is convenient to symbolize an ideal by exhibiting only the fixed integers a1, a2, . . . , an, and this is done by writing (a1, a2, . . . , an) as the symbol of the ideal. The order in which a1 a2, . . ., an are written in the symbol is immaterial.

“Multiplication” of ideals must now be defined: the product of the two ideals (a1, . . . , an), (b1 . . . , bn) is the ideal whose symbol is (a1b1, . . . , a1 bn, . . . , a1bn), in which all possible products a1b1, etc., obtained by multiplying an integer in the first symbol by an integer in the second occur. For example, the product of (a1, a2) and (b1, b2) is (a1b1, a1b2, a2b1, a2b2). It is always possible to reduce any such product-symbol (for a field of degree n) to a symbol containing at most n integers.

One final short remark completes the synopsis of the story. An ideal whose symbol contains but one integer, such as (a1), is called a principal ideal. Using as before the notation (a1)|(b1) to signify that (a1) contains (b1), we can see without difficulty that (a1)|(b1) when, and only when, the integer a1 divides the integer b1. As before, then, the concept of arithmetical divisibility is here—for algebraic integers—completely equivalent to that of class inclusion. A prime ideal is one which is not “divisible by”—included in—any ideal except the all-inclusive ideal which consists of all the algebraic integers in the given field. Algebraic integers being now replaced by their corresponding principal ideals, it is proved that a given ideal is a product of prime ideals in one way only, precisely as in the “fundamental theorem of arithmetic” a rational integer is the product of primes in one way only. By the above equivalence of arithmetical divisibility for algebraic integers and class inclusion, the fundamental theorem of arithmetic has been restored to integers in algebraic number fields.

Anyone who will ponder a little on the foregoing bare outline of Dedekind’s creation will see that what he did demanded penetrating insight and a mind gifted far above the ordinary good mathematical mind in the power of abstraction. Dedekind was a mathematician after Gauss’ own heart: “At nostro quidem judicio hujusmodi veritates ex notionibus potius quam ex notationibus hauriri debeant” (But in our opinion such truths [arithmetical] should be derived from notions rather than from notations). Dedekind always relied on his head rather than on an ingenious symbolism and expert manipulations of formulas to get him forward. If ever a man put notions into mathematics, Dedekind did, and the wisdom of his preference for creative ideas over sterile symbols is now apparent although it may not have been during his lifetime. The longer mathematics lives the more abstract—and therefore, possibly, also the more practical—it becomes.

[I](#I_39). If xp + yp = zp, then xp = zp−yp and resolving zp – yp, into its p factors of the first degree, we get

xp = (z-y) (z-ry) (z-r2y) . . . (z-rp-1y),

in which r is a “p th root of unity” (other than l), namely rp – 1 = 0, with r not equal to 1. The algebraic integers in the field of degree p generated by r are those which Kummer introduced into the study of Fermat’s equation, and which led him to the invention of his “ideal numbers” to restore unique factorization in the field—an integer in such a field is not uniquely the product of primes in the field for all primes p.

[II](#II_23). †The “infinite” in Kummer’s title is still (1936) unjustified; “many” should be put for “infinite."

[III](#III_6). No adequate biography of Dedekind has yet appeared. A life was to have been included in the third volume of his collected works (1932), but was not, owing to the death of the editor in chief (Robert Fricke). The account here is based on Landau’s commemorative address. Note that, following the good old Teutonic custom of some German biographers, Landau omits all mention of Dedekind’s mother. This no doubt is in accordance with the theory of the “three K’s” propounded by the late Kaiser of Germany and heartily endorsed by Adolf Hitler: “A woman’s whole duty is comprised in the three big K’s—Kissing, Kooking [cooking is spelt with a K in German], and Kids.” Still, one would like to know at least the maiden name of a great man’s mother.

# CHAPTER TWENTY EIGHT

The Last Universalist

POINCARE

A scientist worthy of the name, above all a mathematician, experiences in his work the same impression as an artist; his pleasure is as great and of the same nature.—HENRI POINCARÉ

IN THE History of his Life and Times the astrologer William Lilly (1602-1681) records an amusing—if incredible—account of the meeting between John Napier (1550-1617), of Merchiston, the inventor of logarithms, and Henry Briggs (1561-1631) of Gresham College, London, who computed the first table of common logarithms. One John Marr, “an excellent mathematician and geometrician,” had gone “into Scotland before Mr. Briggs, purposely to be there when these two so learned persons should meet. Mr. Briggs appoints a certain day when to meet in Edinburgh; but failing thereof, the lord Napier was doubtful he would not come. It happened one day as John Marr and the lord Napier were speaking of Mr. Briggs: ‘Ah John (said Merchiston), Mr. Briggs will not now come.’ At the very moment one knocks at the gate; John Marr hastens down, and it proved Mr. Briggs to his great contentment. He brings Mr. Briggs up into my lord’s chamber, where almost one quarter of an hour was spent, each beholding other with admiration, before one word was spoke.”

Recalling this legend Sylvester tells how he himself went after Briggs’ world record for flabbergasted admiration when, in 1885, he called on the author of numerous astonishingly mature and marvellously original papers on a new branch of analysis which had been swamping the editors of mathematical journals since the early 1880’s.

“I quite entered into Briggs’ feelings at his interview with Napier,” Sylvester confesses, “when I recently paid a visit to Poincaré [18541912] in his airy perch in the Rue Gay-Lussac. . . . In the presence of that mighty reservoir of pent-up intellectual force my tongue at first refused its office, and it was not until I had taken some time (it may be two or three minutes) to peruse and absorb as it were the idea of his external youthful lineaments that I found myself in a condition to speak.”

Elsewhere Sylvester records his bewilderment when, after having toiled up the three flights of narrow stairs leading to Poincaré’s “airy perch,” he paused, mopping his magnificent bald head, in astonishment at beholding a mere boy, “so blond, so young,” as the author of the deluge of papers which had heralded the advent of a successor to Cauchy.

A second anecdote may give some idea of the respect in which Poincaré’s work is held by those in a position to appreciate its scope. Asked by some patriotic British brass hat in the rabidly nationalistic days of the World War—when it was obligatory on all academic patriots to exalt their esthetic allies and debase their boorish enemies—who was the greatest man France had produced in modern times, Bertrand Russell answered instantly, “Poincaré.” “What! That man?” his uninformed interlocutor exclaimed, believing Russell meant Raymond Poincaré, President of the French Republic. “Oh,” Russell explained when he understood the other’s dismay, “I was thinking of Raymond’s cousin, Henri Poincaré.”

Poincaré was the last man to take practically all mathematics, both pure and applied, as his province. It is generally believed that it would be impossible for any human being starting today to understand comprehensively, much less do creative work of high quality in more than two of the four main divisions of mathematics—arithmetic, algebra, geometry, analysis, to say nothing of astronomy and mathematical physics. However, even in the 1880’s, when Poincaré’s great career opened, it was commonly thought that Gauss was the last of the mathematical universalists, so it may not prove impossible for some future Poincaré once more to cover the entire field.

As mathematics evolves it both expands and contracts, somewhat like one of Lemaître’s models of the universe. At present the phase is one of explosive expansion, and it is quite impossible for any man to familiarize himself with the entire inchoate mass of mathematics that has been dumped on the world since the year 1900. But already in certain important sectors a most welcome tendency toward contraction is plainly apparent. This is so, for example, in algebra, where the wholesale introduction of postulational methods is making the subject at once more abstract, more general, and less disconnected. Unexpected similarities—in some instances amounting to disguised identity—are being disclosed by the modern attack, and it is conceivable that the next generation of algebraists will not need to know much that is now considered valuable, as many of these particular, difficult things will have been subsumed under simpler general principles of wider scope. Something of this sort happened in classical mathematical physics when relativity put the complicated mathematics of the ether on the shelf.

Another example of this contraction in the midst of expansion is the rapidly growing use of the tensor calculus in preference to that of numerous special brands of vector analysis. Such generalizations and condensations are often hard for older men to grasp at first and frequently have a severe struggle to survive, but in the end it is usually realized that general methods are essentially simpler and easier to handle than miscellaneous collections of ingenious tricks devised for special problems. When mathematicians assert that such a thing as the tensor calculus is easy—at least in comparison with some of the algorithms that preceded it—they are not trying to appear superior or mysterious but are stating a valuable truth which any student can verify for himself. This quality of inclusive generality was a distinguishing trait of Poincaré’s vast output.

If abstractness and generality have obvious advantages of the kind indicated, it is also true that they sometimes have serious drawbacks for those who must be interested in details. Of what immediate use is it to a working physicist to know that a particular differential equation occurring in his work is solvable, because some pure mathematician has proved that it is, when neither he nor the mathematician can perform the Herculean labor demanded by a numerical solution capable of application to specific problems?

To take an example from a field in which Poincaré did some of his most original work, consider a homogeneous, incompressible fluid mass held together by the gravitation of its particles and rotating about an axis. Under what conditions will the motion be stable and what will be the possible shapes of such a stably rotating fluid? Mac-Laurin, Jacobi, and others proved that certain ellipsoids will be stable; Poincaré, using more intuitive, “less arithmetical” methods than his predecessors, once thought he had determined the criteria for the stability of a pear-shaped body. But he had made a slip. His methods were not adapted to numerical computation and later workers, including G. H. Darwin, son of the famous Charles, undeterred by the horrific jungles of algebra and arithmetic that must be cleared out of the way before a definite conclusion can be reached, undertook a decisive solution.[I](#I_42)

The man interested in the evolution of binary stars is more comfortable if the findings of the mathematicians are presented to him in a form to which he can apply a calculating machine. And since Kronecker’s fiat of “no construction, no existence,” some pure mathematicians themselves have been less enthusiastic than they were in Poincaré’s day for existence theorems which are not constructive. Poincaré’s scorn for the kind of detail that users of mathematics demand and must have before they can get on with their work was one of the most important contributory causes to his universality. Another was his extraordinarily comprehensive grasp of all the machinery of the theory of functions of a complex variable. In this he had no equal. And it may be noted that Poincaré turned his universality to magnificent use in disclosing hitherto unsuspected connections between distant branches of mathematics, for example between (continuous) groups and linear algebra.

One more characteristic of Poincaré’s outlook must be recalled for completeness before we go on to his life: few mathematicians have had the breadth of philosophical vision that Poincaré had, and none is his superior in the gift of clear exposition. Probably he had always been deeply interested in the philosophical implications of science and mathematics, but it was only in 1902, when his greatness as a technical mathematician was established beyond all cavil, that he turned as a side-interest to what may be called the popular appeal of mathematics and let himself go in a sincere enthusiasm to share with nonprofessionals the meaning and human importance of his subject. Here his liking for the general in preference to the particular aided him in telling intelligent outsiders what is of more than technical importance in mathematics without talking down to his audience. Twenty or thirty years ago workmen and shopgirls could be seen in the parks and cafés of Paris avidly reading one or other of Poincaré’s popular masterpieces in its cheap print and shabby paper cover. The same works in a richer format could also be found—well thumbed and evidently read—on the tables of the professedly cultured. These books were translated into English, German, Spanish, Hungarian, Swedish, and Japanese. Poincaré spoke the universal languages of mathematics and science to all in accents which they recognized. His style, peculiarly his own, loses much by translation.

For the literary excellence of his popular writings Poincaré was accorded the highest honor a French writer can get, membership in the literary section of the Institut. It has been somewhat spitefully said by envious novelists that Poincaré achieved this distinction, unique for a man of science, because one of the functions of the (literary) Academy is the constant compilation of a definitive dictionary of the French language, and the universal Poincaré was obviously the man to help out the poets and grammarians in their struggle to tell the world what automorphic functions are. Impartial opinion, based on a study of Poincaré’s writings, agrees that the mathematician deserved no less than he got.

Closely allied to his interest in the philosophy of mathematics was Poincaré’s preoccupation with the psychology of mathematical creation. How do mathematicians make their discoveries? Poincaré will tell us later his own observations on this mystery in one of the most interesting narratives of personal discovery that was ever written. The upshot seems to be that mathematical discoveries more or less make themselves after a long spell of hard labor on the part of the mathematician. As in literature—according to Dante Gabriel Rossetti—“a certain amount of fundamental brainwork” is necessary before a poem can mature, so in mathematics there is no discovery without preliminary drudgery, but this is by no means the whole story. All “explanations” of creativeness that fail to provide a recipe whereby a gifted human being can create are open to suspicion. Poincaré’s excursion into practical psychology, like some others in the same direction, failed to bring back the Golden Fleece, but it did at least suggest that such a thing is not wholly mythical and may some day be found when human beings grow intelligent enough to understand their own bodies.

\* \* \*

Poincaré’s intellectual heredity on both sides was good. We shall not go farther back than his paternal grandfather. During the Napoleonic campaign of 1814 this grandfather, at the early age of twenty, was attached to the military hospital at Saint-Quentin. On settling in 1817 at Rouen he married and had two sons: Léon Poincaré, born in 1828, who became a first-rate physician and a member of a medical faculty; and Antoine, who rose to the inspector-generalship of the department of roads and bridges. Léon’s son Henri, born on April 29, 1854, at Nancy, Lorraine, became the leading mathematician of the early twentieth century; one of Antoine’s two sons, Raymond, went in for law and rose to the presidency of the French Republic during the World War; Antoine’s other son became director of secondary education. A great-uncle who had followed Napoleon into Russia disappeared and was never heard of after the Moscow fiasco.

From this distinguished list it might be thought that Henri would have exhibited some administrative ability, but he did not, except in his early childhood when he freely invented political games for his sister and young friends to play. In these games he was always fair and scrupulously just, seeing that each of his playmates got his or her full share of officeholding. This perhaps is conclusive evidence that “the child is father to the man” and that Poincaré was constitutionally incapable of understanding the simplest principle of administration, which his cousin Raymond applied intuitively.

Poincaré’s biography was written in great detail by his fellow countryman Gaston Darboux (1842-1917), one of the leading geometers of modern times, in 1913 (the year following Poincaré’s death). Something may have escaped the present writer, but it seems that Darboux, after having stated that Poincaré’s mother “coming from a family in the Meuse district whose [the mother’s] parents lived in Arrancy, was a very good person, very active and very intelligent,” blandly omits to mention her maiden name. Can it be possible that the French took over the doctrine of “the three big K’s”—noted in connection with Dedekind—from their late instructors after the kultural drives of Germany into France in 1870 and 1914? However, it can be deduced from an anecdote told later by Darboux that the family name may have been Lannois. We learn that the mother devoted her entire attention to the education of her two young children, Henri and his younger sister (name not mentioned). The sister was to become the wife of Émile Boutroux and the mother of a mathematician (who died young).

Due partly to his mother’s constant care, Poincaré’s mental development as a child was extremely rapid. He learned to talk very early, but also very badly at first because he thought more rapidly than he could get the words out. From infancy his motor coordination was poor. When he learned to write it was discovered that he was ambidextrous and that he could write or draw as badly with his left hand as with his right. Poincaré never outgrew this physical awkwardness. As an item of some interest in this connection it may be recalled that when Poincaré was acknowledged as the foremost mathematician and leading popularizer of science of his time he submitted to the Binet tests and made such a disgraceful showing that, had he been judged as a child instead of as the famous mathematician he was, he would have been rated—by the tests—as an imbecile.

At the age of five Henri suffered a bad setback from diphtheria which left him for nine months with a paralyzed larynx. This misfortune made him for long delicate and timid, but it also turned him back on his own resources as he was forced to shun the rougher games of children his own age.

His principal diversion was reading, where his unusual talents first showed up. A book once read—at incredible speed—became a permanent possession, and he could always state the page and line where a particular thing occurred. He retained this powerful memory all his life. This rare faculty, which Poincaré shared with Euler who had it in a lesser degree, might be called visual or spatial memory. In temporal memory—the ability to recall with uncanny precision a sequence of events long passed—he was also unusually strong. Yet he unblushingly describes his memory as “bad.” His poor eyesight perhaps contributed to a third peculiarity of his memory. The majority of mathematicians appear to remember theorems and formulas mostly by eye; with Poincaré it was almost wholly by ear. Unable to see the board distinctly when he became a student of advanced mathematics, he sat back and listened, following and remembering perfectly without taking notes—an easy feat for him, but one incomprehensible to most mathematicians. Yet he must have had a vivid memory of the “inner eye” as well, for much of his work, like a good deal of Riemann’s, was of the kind that goes with facile space-intuition and acute visualization. His inability to use his fingers skilfully of course handicapped him in laboratory exercises, which seems a pity, as some of his own work in mathematical physics might have been closer to reality had he mastered the art of experiment. Had Poincaré been as strong in practical science as he was in theoretical he might have made a fourth with the incomparable three, Archimedes, Newton, and Gauss.

Not many of the great mathematicians have been the absentminded dreamers that popular fancy likes to picture them. Poincaré was one of the exceptions, and then only in comparative trifles, such as carrying off hotel linen in his baggage. But many persons who are anything but absentminded do the same, and some of the most alert mortals living have even been known to slip restaurant silver into their pockets and get away with it.

One phase of Poincaré’s absentmindedness resembles something quite different. Thus (Darboux does not tell the story, but it should be told, as it illustrates a certain brusqueness of Poincaré’s later years), when a distinguished mathematician had come all the way from Finland to Paris to confer with Poincaré on scientific matters, Poincaré did not leave his study to greet his caller when the maid notified him, but continued to pace back and forth—as was his custom when mathematicizing—for three solid hours. All this time the diffident caller sat quietly in the adjoining room, barred from the master only by flimsy portières. At last the drapes parted and Poincaré’s buffalo head was thrust for an instant into the room. “Fous me dérangez beaucoup” (You are disturbing me greatly) the head exploded, and disappeared. The caller departed without an interview, which was exactly what the “absentminded” professor wanted.

Poincaré’s elementary school career was brilliant, although he did not at first show any marked interest in mathematics. His earliest passion was for natural history, and all his life he remained a great lover of animals. The first time he tried out a rifle he accidentally shot a bird at which he had not aimed. This mishap affected him so deeply that thereafter nothing (except compulsory military drill) could induce him to touch firearms. At the age of nine he showed the first promise of what was to be one of his major successes. The teacher of French composition declared that a short exercise, original in both form and substance, which young Poincaré had handed in, was “a little masterpiece,” and kept it as one of his treasures. But he also advised his pupil to be more conventional—stupider—if he wished to make a good impression on the school examiners.

Being out of the more boisterous games of his schoolfellows, Poincaré invented his own. He also became an indefatigable dancer. As all his lessons came to him as easily as breathing he spent most of his time on amusements and helping his mother about the house. Even at this early stage of his career Poincaré exhibited some of the more suspicious features of his mature “absentmindedness”: he frequently forgot his meals and almost never remembered whether or not he had breakfasted. Perhaps he did not care to stuff himself as most boys do.

The passion for mathematics seized him at adolescence or shortly before (when he was about fifteen). From the first he exhibited a lifelong peculiarity: his mathematics was done in his head as he paced restlessly about, and was committed to paper only when all had been thought through. Talking or other noise never disturbed him while he was working. In later life he wrote his mathematical memoirs at one dash without looking back to see what he had written and limiting himself to but a very few erasures as he wrote. Cayley also composed in this way, and probably Euler, too. Some of Poincaré’s work shows the marks of hasty composition, and he said himself that he never finished a paper without regretting either its form or its substance. More than one man who has written well has felt the same. Poincaré’s flair for classical studies, in which he excelled at school, taught him the importance of both form and substance.

The Franco-Prussian war broke over France in 1870 when Poincaré was sixteen. Although he was too young and too frail for active service, Poincaré nevertheless got his full share of the horrors, for Nancy, where he lived, was submerged by the full tide of the invasion, and the young boy accompanied his physician-father on his rounds of the ambulances. Later he went with his mother and sister, under terrible difficulties, to Arrancy to see what had happened to his maternal grandparents, in whose spacious country garden the happiest days of his childhood had been spent during the long school vacations. Arrancy lay near the battlefield of Saint-Privat. To reach the town the three had to pass “in glacial cold” through burned and deserted villages. At last they reached their destination, only to find that the house had been thoroughly pillaged, “not only of things of value but of things of no value,” and in addition had been defiled in the bestial manner made familiar to the French by the 1914 sequel to 1870. The grandparents had been left nothing; their evening meal on the day they viewed the great purging was supplied by a poor woman who had refused to abandon the ruins of her cottage and who insisted on sharing her meager supper with them.

Poincaré never forgot this, nor did he ever forget the long occupation of Nancy by the enemy. It was during the war that he mastered German. Unable to get any French news, and eager to learn what the Germans had to say of France and for themselves, Poincaré taught himself the language. What he had seen and what he learned from the official accounts of the invaders themselves made him a flaming patriot for life but, like Hermite, he never confused the mathematics of his country’s enemies with their more practical activities. Cousin Raymond, on the other hand, could never say anything about les Allemands (the Germans) without an accompanying scream of hate. In the bookkeeping of hell which balances the hate of one patriot against that of another, Poincaré may be checked off against Kummer, Hermite against Gauss, thus producing that perfect zero implied in the scriptural contract “an eye for an eye and a tooth for a tooth.”

Following the usual French custom Poincaré took the examinations for his first degrees (bachelor of letters, and of science) before specializing. These he passed in 1871 at the age of seventeen—after almost failing in mathematics! He had arrived late and flustered at the examination and had fallen down on the extremely simple proof of the formula giving the sum of a convergent geometrical progression. But his fame had preceded him. “Any student other than Poincaré would have been plucked,” the head examiner declared.

He next prepared for the entrance examinations to the School of Forestry, where he astonished his companions by capturing the first prize in mathematics without having bothered to take any lecture notes. His classmates had previously tested him out, believing him to be a trifler, by delegating a fourth-year student to quiz him on a mathematical difficulty which had seemed particularly tough. Without apparent thought, Poincaré gave the solution immediately and walked off, leaving his crestfallen baiters asking “How does he do it?” Others were to ask the same question all through Poincaré’s career. He never seemed to think when a mathematical difficulty was submitted to him by his colleagues: “The reply came like an arrow.”

At the end of this year he passed first into the École Polytechnique. Several legends of his unique examination survive. One tells how a certain examiner, forewarned that young Poincaré was a mathematical genius, suspended the examination for three quarters of an hour in order to devise “a ‘nice’ question”—a refined torture. But Poincaré got the better of him and the inquisitor “congratulated the examinee warmly, telling him he had won the highest grade.” Poincaré’s experiences with his tormentors would seem to indicate that French mathematical examiners have learned something since they ruined Galois and came within an ace of doing the like by Hermite.

At the Polytechnique Poincaré was distinguished for his brilliance in mathematics, his superb incompetence in all physical exercises, including gymnastics and military drill, and his utter inability to make drawings that resembled anything in heaven or earth. The last was more than a joke; his score of zero in the entrance examination in drawing had almost kept him out of the school. This had greatly embarrassed his examiners: “. . . a zero is eliminatory. In everything else [but drawing] he is absolutely without an equal. If he is admitted, it will be as first; but can he be admitted?” As Poincaré was admitted the good examiners probably put a decimal point before the zero and placed a 1 after it.

In spite of his ineptitude for physical exercises Poincaré was extremely popular with his classmates. At the end of the year they organized a public exhibition of his artistic masterpieces, carefully labelling them in Greek, “this is a horse,” and so on—not always accurately. But Poincaré’s inability to draw also had its serious side when he came to geometry, and he lost first place, passing out of the school second in rank.

On leaving the Polytechnique in 1875 at the age of twenty one Poincaré entered the School of Mines with the intention of becoming an engineer. His technical studies, although faithfully carried out, left him some leisure to do mathematics, and he showed what was in him by attacking a general problem in differential equations. Three years later he presented a thesis, on the same subject, but concerning a more difficult and yet more general question, to the Faculty of Sciences at Paris for the degree of doctor of mathematical sciences. “At the first glance,” says Darboux, who had been asked to examine the work, “it was clear to me that the thesis was out of the ordinary and amply merited acceptance. Certainly it contained results enough to supply material for several good theses. But, I must not be afraid to say, if an accurate idea of the way Poincaré worked is wanted, many points called for corrections or explanations. Poincaré was an intuitionist. Having once arrived at the summit he never retraced his steps. He was satisfied to have crashed through the difficulties and left to others the pains of mapping the royal roads[II](#II_26) destined to lead more easily to the end. He willingly enough made the corrections and tidying-up which seemed to me necessary. But he explained to me when I asked him to do it that he had many other ideas in his head; he was already occupied with some of the great problems whose solution he was to give us.”

Thus young Poincaré, like Gauss, was overwhelmed by the host of ideas which besieged his mind but, unlike Gauss, his motto was not “Few, but ripe.” It is an open question whether a creative scientist who hoards the fruits of his labor so long that some of them go stale does more for the advancement of science than the more impetuous man who scatters broadcast everything he gathers, green or ripe, to fall where it may to ripen or rot as wind and weather take it. Some believe one way, some another. As a decision is beyond the reach of objective criteria everyone is entitled to his own purely subjective opinion.

Poincaré was not destined to become a mining engineer, but during his apprenticeship he showed that he had at least the courage of a real engineer. After a mine explosion and fire which had claimed sixteen victims he went down at once with the rescue crew. But the calling was uncongenial and he welcomed the opportunity to become a professional mathematician which his thesis and other early work opened up to him. His first academic appointment was at Caen on December 1, 1879, as Professor of Mathematical Analysis. Two years later he was promoted (at the age of twenty seven) to the University of Paris where, in 1886, he was again promoted, taking charge of the course in mechanics and experimental physics (the last seems rather strange, in view of Poincaré’s exploits as a student in the laboratory). Except for trips to scientific congresses in Europe and a visit to the United States in 1904 as an invited lecturer at the St. Louis Exposition, Poincaré spent the rest of his life in Paris as the ruler of French mathematics.

\* \* \*

Poincaré’s creative period opened with the thesis of 1878 and closed with his death in 1912—when he was at the apex of his powers. Into this comparatively brief span of thirty four years he crowded a mass of work that is sheerly incredible when we consider the difficulty of most of it. His record is nearly five hundred papers on new mathematics, many of them extensive memoirs, and more than thirty books covering practically all branches of mathematical physics, theoretical physics, and theoretical astronomy as they existed in his day. This leaves out of account his classics on the philosophy of science and his popular essays. To give an adequate idea of this immense labor one would have to be a second Poincaré, so we shall presently select two or three, of his most celebrated works for brief description, apologizing here once for all for the necessary inadequacy.

Poincaré’s first successes were in the theory of differential equations, to which he applied all the resources of the analysis of which he was absolute master. This early choice for a major effort already indicates Poincaré’s leaning toward the applications of mathematics, for differential equations have attracted swarms of workers since the time of Newton chiefly because they are of great importance in the exploration of the physical universe. “Pure” mathematicians sometimes like to imagine that all their activities are dictated by their own tastes and that the applications of science suggest nothing of interest to them. Nevertheless some of the purest of the pure drudge away their lives over differential equations that first appeared in the translation of physical situations into mathematical symbolism, and it is precisely these practically suggested equations which are the heart of the theory. A particular equation suggested by science may be generalized by the mathematicians and then be turned back to the scientists (frequently without a solution in any form that they can use) to be applied to new physical problems, but first and last the motive is scientific. Fourier summed up this thesis in a famous passage which irritates one type of mathematician, but which Poincaré endorsed and followed in much of his work.

“The profound study of nature,” Fourier declared, “is the most fecund source of mathematical discoveries. Not only does this study, by offering a definite goal to research, have the advantage of excluding vague questions and futile calculations, but it is also a sure means of molding analysis itself and discovering those elements in it which it is essential to know and which science ought always to conserve. These fundamental elements are those which recur in all natural phenomena.” To which some might retort: No doubt, but what about arithmetic in the sense of Gauss? However, Poincaré followed Fourier’s advice whether he believed in it or not—even his researches in the theory of numbers were more or less remotely inspired by others closer to the mathematics of physical science.

The investigations on differential equations led out in 1880, when Poincaré was twenty six, to one of his most brilliant discoveries, a generalization of the elliptic functions (and of some others). The nature of a (uniform) periodic function of a single variable has frequently been described in preceding chapters, but to bring out what Poincaré did, we may repeat the essentials. The trigonometric function sin z has the period 2π, namely, sin (z + 2Π) = sin z; that is, when the variable z is increased by 2π, the sine function of z returns to its initial value. For an elliptic function, say E(z), there are two distinct periods, say pi and p2, such that E(z + p1) = E(z), E(z + p2) = E(z). Poincaré found that periodicity is merely a special case of a more general property: the value of certain functions is restored when the variable is replaced by any one of a denumerable infinity of linear fractional transformations of itself, and all these transformations form a group. A few symbols will clarify this statement.

Let z be replaced by Image Then, for a denumerable infinity of sets of values of a, b, c, d, there are uniform functions of z, say F(z) is one of them, such that

Image

Further, if a1, b1, c1, d1, and a2, b2, c2, d2 are any two of the sets of values of a, b, c, d, and if z be replaced first by Image and then, in this, z be replaced by Image giving, say, Image then not only do we have

Image

but also

Image

Further the set of all the substitutions

Image

(the arrow is read “is replaced by”) which leave the value of F(z) unchanged as just explained form a group: the result of the successive performance of two substitutions in the set,

Image

is in the set; there is an “identity substitution” in the set, namely z → z (here a = 1, b = 0, c = 0, d = l); and finally each substitution has a unique “inverse”—that is, for each substitution in the set there is a single other one which, if applied to the first, will produce the identity substitution. In summary, using the terminology of previous chapters, we see that F(z) is a function which is invariant under an infinite group of linear fractional transformations. Note that the infinity of substitutions is a denumerable infinity, as first stated: the substitutions can be counted off 1, 2, 3, . . . , and are not as numerous as the points on a line. Poincaré actually constructed such functions and developed their most important properties in a series of papers in the 1880’s. Such functions are called automorphic.

Only two remarks need be made here to indicate what Poincaré achieved by this wonderful creation. First, his theory includes that of the elliptic functions as a detail. Second, as the distinguished French mathematician Georges Humbert said, Poincaré found two memorable propositions which “gave him the keys of the algebraic cosmos”:

Two automorphic functions[III](#III_9)invariant under the same group are connected by an algebraic equation;

Conversely, the coordinates of a point on any algebraic curve can be expressed in terms of automorphic functions, and hence by uniform functions of a single parameter (variable).

An algebraic curve is one whose equation is of the type P(x, y) = 0, where P(x, y) is a polynomial in x and y. As a simple example, the equation of the circle whose center is at the origin—(0, 0)—and whose radius is a, is x2 + y2 = a2. According to the second of Poincaré’s “keys,” it must be possible to express x, y as automorphic functions of a single parameter, say t. It is; for if x = a cos t and y = a sin t, then, squaring and adding, we get rid of t (since cos2 t sin2 t = l), and find x2 + y2 = a2. But the trigonometric functions cos t, sin t are special cases of elliptic functions, which in turn are special cases of automorphic functions.

The creation of this vast theory of automorphic functions was but one of many astonishing things in analysis which Poincaré did before he was thirty. Nor was all his time devoted to analysis; the theory of numbers, parts of algebra, and mathematical astronomy also shared his attention. In the first he recast the Gaussian theory of binary quadratic forms (see chapter on Gauss) in a geometrical shape which appeals particularly to those who, like Poincaré, prefer the intuitive approach. This of course was not all that he did in the higher arithmetic, but limitations of space forbid further details.

Work of this caliber did not pass unappreciated. At the unusually early age of thirty two (in 1887) Poincaré was elected to the Academy. His proposer said some pretty strong things, but most mathematicians will subscribe to their truth: “[Poincaré’s] work is above ordinary praise and reminds us inevitably of what Jacobi wrote of Abel—that he had settled questions which, before him, were unimagined. It must indeed be recognized that we are witnessing a revolution in Mathematics comparable in every way to that which manifested itself, half a century ago, by the accession of elliptic functions.”

To leave Poincaré’s work in pure mathematics here is like rising from a banquet table after having just sat down, but we must turn to another side of his universality.

\* \* \*

Since the time of Newton and his immediate successors astronomy has generously supplied mathematicians with more problems than they can solve. Until the late nineteenth century the weapons used by mathematicians in their attack on astronomy were practically all immediate improvements of those invented by Newton himself, Euler, Lagrange, and Laplace. But all through the nineteenth century, particularly since Cauchy’s development of the theory of functions of a complex variable and the investigations of himself and others on the convergence of infinite series, a huge arsenal of untried weapons had been accumulating from the labors of pure mathematicians. To Poincaré, to whom analysis came as naturally as thinking, this vast pile of unused mathematics seemed the most natural thing in the world to use in a new offensive on the outstanding problems of celestial mechanics and planetary evolution. He picked and chose what he liked out of the heap, improved it, invented new weapons of his own, and assaulted theoretical astronomy in a grand fashion it had not been assaulted in for a century. He modernized the attack; indeed his campaign was so extremely modern to the majority of experts in celestial mechanics that even today, forty years or more after Poincaré opened his offensive, few have mastered his weapons and some, unable to bend his bow, insinuate that it is worthless in a practical attack. Nevertheless Poincaré is not without forceful champions whose conquests would have been impossible to the men of the pre-Poincaré era.

Poincaré’s first (1889) great success in mathematical astronomy grew out of an unsuccessful attack on “the problem of n bodies.” For n = 2 the problem was completely solved by Newton; the famous “problem of three bodies” (n = 3) will be noticed later; when n exceeds 3 some of the reductions applicable to the case n = 3 can be carried over.

According to the Newtonian law of gravitation two particles of masses m, M at a distance D apart attract one another with a force proportional to Image Imagine n material particles distributed in any manner in space; the masses, initial motions, and the mutual distances of all the particles are assumed known at a given instant. If they attract one another according to the Newtonian law, what will be their positions and motions (velocities) after any stated lapse of time? For the purposes of mathematical astronomy the stars in a cluster, or in a galaxy, or in a cluster of galaxies, may be thought of as material particles attracting one another according to the Newtonian law. The “problem of n bodies” thus amounts—in one of its applications—to asking what will be the aspect of the heavens a year from now, or a billion years hence, it being assumed that we have sufficient observational data to describe the general configuration now. The problem of course is tremendously complicated by radiation—the masses of the stars do not remain constant for millions of years; but a complete, calculable solution of the problem of n bodies in its Newtonian form would probably give results of an accuracy sufficient for all human purposes—the human race will likely be extinct long before radiation can introduce observable inaccuracies.

This was substantially the problem proposed for the prize offered by King Oscar II of Sweden in 1887. Poincaré did not solve the problem, but in 1889 he was awarded the prize anyhow by a jury consisting of Weierstrass, Hermite, and Mittag-Leffler for his general discussion of the differential equations of dynamics and an attack on the problem of three bodies. The last is usually considered the most important case of the n-body problem, as the Earth, Moon, and Sun furnish an instance of the case n = 3. In his report to Mittag-Leffler, Weierstrass wrote, “You may tell your Sovereign that this work cannot indeed be considered as furnishing the complete solution of the question proposed, but that it is nevertheless of such importance that its publication will inaugurate a new era in the history of Celestial Mechanics. The end which His Majesty had in view in opening the competition may therefore be considered as having been attained.” Not to be outdone by the King of Sweden, the French Government followed up the prize by making Poincaré a Knight of the Legion of Honor—a much less expensive acknowledgment of the young mathematician’s genius than the King’s 2500 crowns and gold medal.

As we have mentioned the problem of three bodies we may now report one item from its fairly recent history; since the time of Euler it has been considered one of the most difficult problems in the whole range of mathematics. Stated mathematically, the problem boils down to solving a system of nine simultaneous differential equations (all linear, each of the second order). Lagrange succeeded in reducing this system to a simpler. As in the majority of physical problems, the solution is not to be expected infinite terms; if a solution exists at all it will be given by infinite series. The solution will “exist” if these series satisfy the equations (formally) and moreover converge for certain values of the variables. The central difficulty is to prove the convergence. Up till 1905 various special solutions had been found, but the existence of anything that could be called general had not been proved.

In 1906 and 1909 a considerable advance came from a rather unexpected quarter—Finland, a country which sophisticated Europeans even today consider barely civilized, especially for its queer custom of paying its debts, and which few Americans thought advanced beyond the Stone Age till Paavo Nurmi ran the legs off the United States. Excepting only the rare case when all three bodies collide simultaneously, Karl Frithiof Sundman of Helsingfors, utilizing analytical methods due to the Italian Levi-Civita and the French Painlevé, and making an ingenious transformation of his own, proved the existence of a solution in the sense described above. Sundman’s solution is not adapted to numerical computation, nor does it give much information regarding the actual motion, but that is not the point of interest here: a problem which had not been known to be solvable was proved to be so. Many had struggled desperately to prove this much; when the proof was forthcoming, some, humanly enough, hastened to point out that Sundman had done nothing much because he had not solved some problem other than the one he had. This kind of criticism is as common in mathematics as it is in literature and art, showing once more that mathematicians are as human as anybody.

Poincaré’s most original work in mathematical astronomy was summed up in his great treatise Les méthodes nouvelles de la mécanique céleste (New methods of celestial mechanics; three volumes, 1892, 1893, 1899). This was followed by another three-volume work in 1905-1910 of a more immediately practical nature, Leçons de mécanique céleste, and a little later by the publication of his course of lectures Sur les figures d’équilibre d’une masse fluide (On the figures of equilibrium of a fluid mass), and a historical-critical book Sur les hypothèses cosmogoniques (On cosmological hypotheses).

Of the first of these works Darboux (seconded by many others) declares that it did indeed start a new era in celestial mechanics and that it is comparable to the Mécanique céleste of Laplace and the earlier work of D’Alembert on the precession of the equinoxes. “Following the road in analytical mechanics opened up by Lagrange,” Darboux says, “. . . Jacobi had established a theory which appeared to be one of the most complete in dynamics. For fifty years we lived on the theorems of the illustrious German mathematician, applying them and studying them from all angles, but without adding anything essential. It was Poincaré who first shattered these rigid frames in which the theory seemed to be encased and contrived for it vistas and new windows on the external world. He introduced or used, in the study of dynamical problems, different notions: the first, which had been given before and which, moreover, is applicable not solely to mechanics, is that of variational equations, namely, linear differential equations that determine solutions of a problem infinitely near to a given solution; the second, that of integral invariants, which belong entirely to him and play a capital part in these researches. Further fundamental notions were added to these, notably those concerning so-called ‘periodic’ solutions, for which the bodies whose motion is studied return after a certain time to their initial positions and original relative velocities.”

The last started a whole department of mathematics, the investigation of periodic orbits: given a system of planets, or of stars, say, with a complete specification of the initial positions and relative velocities of all members of the system at a stated epoch, it is required to determine under what conditions the system will return to its initial state at some later epoch, and hence continue to repeat the cycle of its motions indefinitely. For example, is the solar system of this recurrent type, or if not, would it be were it isolated and not subject to perturbations by external bodies? Needless to say the general problem has not yet been solved completely.

Much of Poincaré’s work in his astronomical researches was qualitative rather than quantitative, as befitted an intuitionist, and this characteristic led him, as it had Riemann, to the study of analysis situs. On this he published six famous memoirs which revolutionized the subject as it existed in his day. The work on analysis situs in its turn was freely applied to the mathematics of astronomy.

We have already alluded to Poincaré’s work on the problem of rotating fluid bodies—of obvious importance in cosmogony, one brand of which assumes that the planets were once sufficiently like such bodies to be treated as if they actually were without patent absurdity. Whether they were or not is of no importance for the mathematics of the situation, which is of interest in itself. A few extracts from Poincaré’s own summary will indicate more clearly than any paraphrase the nature of what he mathematicized about in this difficult subject.

“Let us imagine a [rotating] fluid body contracting by cooling, but slowly enough to remain homogeneous and for the rotation to be the same in all its parts.

“At first, very approximately a sphere, the figure of this mass will become an ellipsoid of revolution which will flatten more and more, then, at a certain moment, it will be transformed into an ellipsoid with three unequal axes. Later, the figure will cease to be an ellipsoid and will become pear-shaped until at last the mass, hollowing out more and more at its ‘waist,’ will separate into two distinct and unequal bodies.

“The preceding hypothesis certainly can not be applied to the solar system. Some astronomers have thought that it might be true for certain double stars and that double stars of the type of Beta Lyrae might present transitional forms analogous to those we have spoken of.”

He then goes on to suggest an application to Saturn’s rings, and he claims to have proved that the rings can be stable only if their density exceeds 1/16 that of Saturn. It may be remarked that these questions were not considered as fully settled as late as 1935. In particular a more drastic mathematical attack on poor old Saturn seemed to show that he had not been completely vanquished by the great mathematicians, including Clerk Maxwell, who have been firing away at him off and on for the past seventy years.

\* \* \*

Once more we must leave the banquet having barely tasted anything and pass on to Poincaré’s voluminous work in mathematical physics. Here his luck was not so good. To have cashed in on his magnificent talents he should have been born thirty years later or have lived twenty years longer. He had the misfortune to be in his prime just when physics had reached one of its recurrent periods of senility, and he was so thoroughly saturated with nineteenth century theories when physics began to recover its youth—after Planck, in 1900, and Einstein, in 1905, had performed the difficult and delicate operation of endowing the decrepit roué with its first pair of new glands—that he had barely time to digest the miracle before his death in 1912. All his mature life Poincaré seemed to absorb knowledge through his pores without a conscious effort. Like Cayley, he was not only a prolific creator but also a profoundly erudite scholar. His range was probably wider than ever Cayley’s, for Cayley never professed to be able to understand everything that was going on in applied mathematics. This unique erudition may have been a disadvantage when it came to a question of living science as opposed to classical.

Everything that boiled up in the melting pots of physics was grasped instantly as it appeared by Poincaré and made the topic of several purely mathematical investigations. When wireless telegraphy was invented he seized on the new thing and worked out its mathematics.

While others were either ignoring Einstein’s early work on the (special) theory of relativity or passing it by as a mere curiosity, Poincaré was already busy with its mathematics, and he was the first scientific man of high standing to tell the world what had arrived and urge it to watch Einstein as probably the most significant phenomenon of the new era which he foresaw but could not himself usher in. It was the same with Planck’s early form of the quantum theory. Opinions differ, of course; but at this distance it is beginning to look as if mathematical physics did for Poincaré what Ceres did for Gauss; and although Poincaré accomplished enough in mathematical physics to make half a dozen great reputations, it was not the trade to which he had been born and science would have got more out of him if he had stuck to pure mathematics—his astronomical work was nothing else. But science got enough, and a man of Poincaré’s genius is entitled to his hobbies.

\* \* \*

We pass on now to the last phase of Poincaré’s universality for which we have space: his interest in the rationale of mathematical creation. In 1902 and 1904 the Swiss mathematical periodical L’Enseignement Mathématique undertook an enquiry into the working habits of mathematicians. Questionnaires were issued to a number of mathematicians, of whom over a hundred replied. The answers to the questions and an analysis of general trends were published in final form in 1912.[IV](#IV_3) Anyone wishing to look into the “psychology” of mathematicians will find much of interest in this unique work and many confirmations of the views at which Poincaré had arrived independently before he saw the results of the questionnaire. A few points of general interest may be noted before we quote from Poincaré.

The early interest in mathematics of those who were to become great mathematicians has been frequently exemplified in preceding chapters. To the question “At what period . . . and under what circumstances did mathematics seize you?” 93 replies to the first part were received: 35 said before the age of ten; 43 said eleven to fifteen; 11 said sixteen to eighteen; 3 said nineteen to twenty; and the lone laggard said twenty six.

Again, anyone with mathematical friends will have noticed that some of them like to work early in the morning (I know one very distinguished mathematician who begins his day’s work at the inhuman hour of five a.m.), while others do nothing till after dark. The replies on this point indicated a curious trend—possibly significant, although there are numerous exceptions: mathematicians of the northern races prefer to work at night, while the Latins favor the morning. Among night-workers prolonged concentration often brings on insomnia as they grow older and they change—reluctantly—to the morning. Felix Klein, who worked day and night as a young man, once indicated a possible way out of this difficulty. One of his American students complained that he could not sleep for thinking of his mathematics. “Can’t sleep, eh?” Klein snorted. “What’s chloral for?” However, this remedy is not to be recommended indiscriminately; it probably had something to do with Klein’s own tragic breakdown.

Probably the most significant of the replies were those received on the topic of inspiration versus drudgery as the source of mathematical discoveries. The conclusion is that “Mathematical discoveries, small or great . . . are never born of spontaneous generation. They always presuppose a soil seeded with preliminary knowledge and well prepared by labor, both conscious and subconscious.”

Those who, like Thomas Alva Edison, have declared that genius is ninety nine per cent perspiration and only one per cent inspiration, are not contradicted by those who would reverse the figures. Both are right; one man remembers the drudgery while another forgets it all in the thrill of apparently sudden discovery but both, when they analyze their impressions, admit that without drudgery and a flash of “inspiration” discoveries are not made. If drudgery alone sufficed, how is it that many gluttons for hard work who seem to know everything about some branch of science, while excellent critics and commentators, never themselves make even a small discovery? On the other hand, those who believe in “inspiration” as the sole factor in discovery or invention—scientific or literary—may find it instructive to look at an early draft of any of Shelley’s “completely spontaneous” poems (so far as these have been preserved and reproduced), or the successive versions of any of the greater novels that Balzac inflicted on his maddened printer.

Poincaré stated his views on mathematical discovery in an essay first published in 1908 and reproduced in his Science et Méthode. The genesis of mathematical discovery, he says, is a problem which should interest psychologists intensely, for it is the activity in which the human mind seems to borrow least from the external world, and by understanding the process of mathematical thinking we may hope to reach what is most essential in the human mind.

How does it happen, Poincaré asks, that there are persons who do not understand mathematics? “This should surprise us, or rather it would surprise us if we were not so accustomed to it.” If mathematics is based only on the rules of logic, such as all normal minds accept, and which only a lunatic would deny (according to Poincaré), how is it that so many are mathematically impermeable? To which it may be answered that no exhaustive set of experiments substantiating mathematical incompetence as the normal human mode has yet been published. “And further,” he asks, “how is error possible in mathematics?” Ask Alexander Pope: “To err is human,” which is as unsatisfactory a solution as any other. The chemistry of the digestive system may have something to do with it, but Poincaré prefers a more subtle explanation—one which could not be tested by feeding the “vile body” hasheesh and alcohol.

“The answer seems to me evident,” he declares. Logic has very little to do with discovery or invention, and memory plays tricks. Memory however is not so important as it might be. His own memory, he says without a blush, is bad: “Why then does it not desert me in a difficult piece of mathematical reasoning where most chess players [Whose “memories” he assumes to be excellent] would be lost? Evidently because it is guided by the general course of the reasoning. A mathematical proof is not a mere juxtaposition of syllogisms; it is syllogisms arranged in a certain order, and the order is more important than the elements themselves.” If he has the “intuition” of this order, memory is at a discount, for each syllogism will take its place automatically in the sequence.

Mathematical creation however does not consist merely in making new combinations of things already known; “anyone could do that, but the combinations thus made would be infinite in number and most of them entirely devoid of interest. To create consists precisely in avoiding useless combinations and in making those which are useful and which constitute only a small minority. Invention is discernment, selection.” But has not all this been said thousands of times before? What artist does not know that selection—an intangible—is one of the secrets of success? We are exactly where we were before the investigation began.

To conclude this part of Poincaré’s observations it may be pointed out that much of what he says is based on an assumption which may indeed be true but for which there is not a particle of scientific evidence. To put it bluntly he assumes that the majority of human beings are mathematical imbeciles. Granting him this, we need not even then accept his purely romantic theories. They belong to inspirational literature and not to science. Passing to something less controversial we shall now quote the famous passage in which Poincaré describes how one of his own greatest “inspirations” came to him. It is meant to substantiate his theory of mathematical creation. Whether it does or not may be left to the reader.

He first points out that the technical terms need not be understood in order to follow his narrative: “What is of interest to the psychologist is not the theorem but the circumstances.

“For fifteen days I struggled to prove that no functions analogous to those I have since called Fuchsianfunctions could exist; I was then very ignorant. Every day I sat down at my work table where I spent an hour or two; I tried a great number of combinations and arrived at no result. One evening, contrary to my custom, I took black coffee; I could not go to sleep; ideas swarmed up in clouds; I sensed them clashing until, to put it so, a pair would hook together to form a stable combination. By morning I had established the existence of a class of Fuchsian functions, those derived from the hypergeometric series. I had only to write up the results, which took me a few hours.

“Next I wished to represent these functions by the quotient of two series; this idea was perfectly conscious and thought out; analogy with elliptic functions guided me. I asked myself what must be the properties of these series if they existed, and without difficulty I constructed the series which I called thetafuchsian.

“I then left Caen, where I was living at the time, to participate in a geological trip sponsored by the School of Mines. The exigencies of travel made me forget my mathematical labors; reaching Coutances we took a bus for some excursion or another. The instant I put my foot on the step the idea came to me, apparently with nothing whatever in my previous thoughts having prepared me for it, that the transformations which I had used to define Fuchsian functions were identical with those of non-Euclidean geometry. I did not make the verification; I should not have had the time, because once in the bus I resumed an interrupted conversation; but I felt an instant and complete certainty. On returning to Caen I verified the result at my leisure to satisfy my conscience.

“I then undertook the study of certain arithmetical questions without much apparent success and without suspecting that such matters could have the slightest connection with my previous studies. Disgusted at my lack of success, I went to spend a few days at the seaside and thought of something else. One day, while walking along the cliffs, the idea came to me, again with the same characteristics of brevity, suddenness, and immediate certainty, that the transformations of indefinite ternary quadratic forms were identical with those of non-Euclidean geometry.

“On returning to Caen, I reflected on this result and deduced its consequences; the example of quadratic forms showed me that there were Fuchsian groups other than those corresponding to the hypergeometric series; I saw that I could apply to them the theory of thetafuchsian functions, and hence that there existed thetafuchsian functions other than those derived from the hypergeometric series, the only ones I had known up till then. Naturally I set myself the task of constructing all these functions. I conducted a systematic siege and, one after another, carried all the outworks; there was however one which still held out and whose fall would bring about that of the whole position. But all my efforts served only to make me better acquainted with the difficulty, which in itself was something. All this work was perfectly conscious.

“At this point I left for Mont-Valérien, where I was to discharge my military service. I had therefore very different preoccupations. One day, while crossing the boulevard, the solution of the difficulty which had stopped me appeared to me all of a sudden. I did not seek to go into it immediately, and it was only after my service that I resumed the question. I had all the elements, and had only to assemble and order them. So I wrote out my definitive memoir at one stroke and with no difficulty.”

\* \* \*

Many other examples of this sort of thing could be given from his own work, he says, and from that of other mathematicians as reported in L’Enseignement Mathématique. From his experiences he believes that this semblance of “sudden illumination [is] a manifest sign of previous long subconscious work,” and he proceeds to elaborate his theory of the subconscious mind and its part in mathematical creation. Conscious work is necessary as a sort of trigger to fire off the accumulated dynamite which the subconscious has been excreting—he does not put it so, but what he says amounts to the same. But what is gained in the way of rational explanation if, following Poincaré, we foist off on the “subconscious mind,” or the “subliminal self,” the very activities which it is our object to understand? Instead of endowing this mysterious agent with a hypothetical tact enabling it to discriminate between the “exceedingly numerous” possible combinations presented (how, Poincaré does not say) for its inspection, and calmly saying that the “subconscious” rejects all but the “useful” combinations because it has a feeling for symmetry and beauty, sounds suspiciously like solving the initial problem by giving it a more impressive name. Perhaps this is exactly what Poincaré intended, for he once defined mathematics as the art of giving the same name to different things; so here he may be rounding out the symmetry of his view by giving different names to the same thing. It seems strange that a man who could have been satisfied with such a “psychology” of mathematical invention was the complete skeptic in religious matters that Poincaré was. After Poincaré’s brilliant lapse into psychology skeptics may well despair of ever disbelieving anything.

\* \* \*

During the first decade of the twentieth century Poincaré’s fame increased rapidly and he came to be looked upon, especially in France, as an oracle on all things mathematical. His pronouncements on all manner of questions, from politics to ethics, were usually direct and brief, and were accepted as final by the majority. As almost invariably happens after a great man’s extinction, Poincaré’s dazzling reputation during his lifetime passed through a period of partial eclipse in the decade following his death. But his intuition for what was likely to be of interest to a later generation is already justifying itself. To take but one instance of many, Poincaré was a vigorous opponent of the theory that all mathematics can be rewritten in terms of the most elementary notions of classical logic; something more than logic, he believed, makes mathematics what it is. Although he did not go quite so far as the current intuitionist school he seems to have believed, as that school does, that at least some mathematical notions precede logic, and if one is to be derived from the other it is logic which must come out of mathematics, not the other way about. Whether this is to be the ultimate creed remains to be seen, but at present it appears as if the theory which Poincaré assailed with all the irony at his command is not the final one, whatever may be its merits.

Except for a distressing illness during his last four years Poincaré’s busy life was tranquil and happy. Honors were showered upon him by all the leading learned societies of the world, and in 1906, at the age of fifty two, he achieved the highest distinction possible to a French scientist, the Presidency of the Academy of Sciences. None of all this inflated his ego, for Poincaré was truly humble and unaffectedly simple. He knew of course that he was without a close rival in the days of his maturity, but he could also say without a trace of affectation that he knew nothing compared to what is to be known. He was happily married and had a son and three daughters in whom he took much pleasure, especially when they were children. His wife was a great-granddaughter of Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, remembered as the antagonist of that pugnacious comparative anatomist Cuvier. One of Poincaré’s passions was symphonic music.

At the International Mathematical Congress of 1908, held at Rome, Poincaré was prevented by illness from reading his stimulating (if premature) address on The Future of Mathematical Physics. His trouble was hypertrophy of the prostate, which was relieved by the Italian surgeons, and it was thought that he was permanently cured. On his return to Paris he resumed his work as energetically as ever. But in 1911 he began to have presentiments that he might not live long, and on December 9 wrote asking the editor of a mathematical journal whether he would accept an unfinished memoir—contrary to the usual custom—on a problem which Poincaré considered of the highest importance: “. . . at my age, I may not be able to solve it, and the results obtained, susceptible of putting researchers on a new and unexpected path, seem to me too full of promise, in spite of the deceptions they have caused me, that I should resign myself to sacrificing them . . .” He had spent the better part of two fruitless years trying to overcome his difficulties.

A proof of the theorem which he conjectured would have enabled him to make a striking advance in the problem of three bodies; in particular it would have permitted him to prove the existence of an infinity of periodic solutions in cases more general than those hitherto considered. The desired proof was given shortly after the publication of Poincaré’s “unfinished symphony” by a young American mathematician, George David Birkhoff (1884-).

In the spring of 1912 Poincaré fell ill again and underwent a second operation on July 9. The operation was successful, but on July 17 he died very suddenly from an embolism while dressing. He was in the fifty ninth year of his age and at the height of his powers—“the living brain of the rational sciences,” in the words of Painlevé.

[I](#I_41). This famous question of the “piriform body,” of considerable importance in cosmogony, was apparently settled in 1905 by Liapounoff, whose conclusion was confirmed in 1915 by Sir James Jeans: they found that the motion is unstable. Few have had the courage to check the calculations. After 1915 Leon Lichtenstein, a fellow-countryman of Liapounoff, made a general attack on the problem of rotating fluid masses. The problem seems to be unlucky; both L’s had violent deaths.

[II](#II_25). “There is no royal road to Geometry,” as Menaechmus is said to have told Alexander the Great when the latter wished to conquer geometry in a hurry.

[III](#III_8). Poincaré called some of his functions “Fuchsian,” after the German mathematician Lazarus Fuchs (1833-1902) one of the creators of the modern theory of differential equations, for reasons that need not be gone into here. Others he called “Kleinian” after Felix Klein—in ironic acknowledgment of disputed priority.

[IV](#IV_2). Enquête de “L’Enseignement Mathématique” sur la méthode de travail des mathématiciens. Available either in the periodical or in book form (8 + 137 pp.) by Gauthier-Villars, Paris.

# CHAPTER TWENTY NINE

Paradise Lost?

CANTOR

Mathematics, like all other subjects, has now to take its turn under the microscope and reveal to the world any weaknesses there may be in its foundations.

—F. W. WESTAWAY

THE CONTROVERSIAL TOPIC of Mengenlehre (theory of sets, or classes, particularly of infinite sets) created in 1874-1895 by Georg Cantor (1845-1918) may well be taken, out of its chronological order, as the conclusion of the whole story. This topic typifies for mathematics the general collapse of those principles which the prescient seers of the nineteenth century, foreseeing everything but the grand débâcle, believed to be fundamentally sound in all things from physical science to democratic government.

If “collapse” is perhaps too strong to describe the transition the world is doing its best to enjoy, it is nevertheless true that the evolution of scientific ideas is now proceeding so vertiginously that evolution is barely distinguishable from revolution.

Without the errors of the past as a deep-seated focus of disturbance the present upheaval in physical science would perhaps not have happened; but to credit our predecessors with all the inspiration for what our own generation is doing, is to give them more than their due. This point is worth a moment’s consideration, as some may be tempted to say that the corresponding “revolution” in mathematical thinking, whose beginnings are now plainly apparent, is merely an echo of Zeno and other doubters of ancient Greece.

The difficulties of Pythagoras over the square root of 2 and the paradoxes of Zeno on continuity (or “infinite divisibility”) are—so far as we know—the origins of our present mathematical schism. Mathematicians today who pay any attention to the philosophy (or foundations) of their subject are split into at least two factions, apparently beyond present hope of reconciliation, over the validity of the reasoning used in mathematical analysis, and this disagreement can be traced back through the centuries to the Middle Ages and thence to ancient Greece. All sides have had their representatives in all ages of mathematical thought, whether that thought was disguised in provocative paradoxes, as with Zeno, or in logical subtleties, as with some of the most exasperating logicians of the Middle Ages. The root of these differences is commonly accepted by mathematicians as being a matter of temperament: any attempt to convert an analyst like Weierstrass to the skepticism of a doubter like Kronecker is bound to be as futile as trying to convert a Christian fundamentalist to rabid atheism.

A few dated quotations from leaders in the dispute may serve as a stimulant—or sedative, according to taste—for our enthusiasm over the singular intellectual career of Georg Cantor, whose “positive theory of the infinite” precipitated, in our own generation, the fiercest frog-mouse battle (as Einstein once called it) in history over the validity of traditional mathematical reasoning.

In 1831 Gauss expressed his “horror of the actual infinite” as follows. “I protest against the use of infinite magnitude as something completed, which is never permissible in mathematics. Infinity is merely a way of speaking, the true meaning being a limit which certain ratios approach indefinitely close, while others are permitted to increase without restriction.”

Thus, if x denotes a real number, the fraction 1/x diminishes as x increases, and we can find a value of x such that 1/x differs from zero by any preassigned amount (other than zero) which may be as small as we please, and as x continues to increase, the difference remains less than this preassigned amount; the limit of 1/x, “as x tends to infinity,” is zero. The symbol of infinity is ∞; the assertion 1/∞ = 0 is nonsensical for two reasons: “division by infinity” is an operation which is undefined, and hence has no meaning; the second reason was stated by Gauss. Similarly 1/0 = ∞ is meaningless.

Cantor agrees and disagrees with Gauss. Writing in 1886 on the problem of the actual (what Gauss called completed) infinite, Cantor says that “in spite of the essential difference between the concepts of the potential and the actual ’infinite/ the former meaning a variable finite magnitude increasing beyond all finite limits (like x in l/x above), while the latter is a fixed, constant magnitude lying beyond all finite magnitudes, it happens only too often that they are confused.”

Cantor goes on to state that misuse of the infinite in mathematics had justly inspired a horror of the infinite among careful mathematicians of his day, precisely as it did in Gauss. Nevertheless he maintains that the resulting “uncritical rejection of the legitimate actual infinite is no lesser a violation of the nature of things [whatever that may be—it does not appear to have been revealed to mankind as a whole], which must be taken as they are”—however that may be. Cantor thus definitely aligns himself with the great theologians of the Middle Ages, of whom he was a deep student and an ardent admirer.

Absolute certainties and complete solutions of age-old problems always go down better if well salted before swallowing. Here is what Bertrand Russell had to say in 1901 about Cantor’s Promethean attack on the infinite.

“Zeno was concerned with three problems. . . . These are the problem of the infinitesimal, the infinite, and continuity. . . . From his day to our own, the finest intellects of each generation in turn attacked these problems, but achieved, broadly speaking, nothing. . . . Weierstrass, Dedekind, and Cantor . . . have completely solved them. Their solutions . . . are so clear as to leave no longer the slightest doubt of difficulty. This achievement is probably the greatest of which the age can boast. . . . The problem of the infinitesimal was solved by Weierstrass, the solution of the other two was begun by Dedekind and definitely accomplished by Cantor.”[I](#I_44)

The enthusiasm of this passage warms us even today, although we know that Russell in the second edition (1924) of his and A. N. Whitehead’s Principia Mathematica admitted that all was not well with the Dedekind “cut” (see Chapter 27), which is the spinal cord of analysis. Nor is it well today. More is done for or against a particular creed in science or mathematics in a decade than was accomplished in a century of antiquity, the Middle Ages, or the late renaissance. More good minds attack an outstanding scientific or mathematical problem today than ever before, and finality has become the private property of fundamentalists. Not one of the finalities in Russell’s remarks of 1901 has survived. A quarter of a century ago those who were unable to see the great light which the prophets assured them was blazing overhead like the noonday sun in a midnight sky were called merely stupid. Today for every competent expert on the side of the prophets there is an equally competent and opposite expert against them. If there is stupidity anywhere it is so evenly distributed that it has ceased to be a mark of distinction. We are entering a new era, one of doubt and decent humility.

On the doubtful side about the same time (1905) we find Poincaré. “I have spoken . . . of our need to return continually to the first principles of our science, and of the advantages of this for the study of the human mind. This need has inspired two enterprises which have assumed a very prominent place in the most recent development of mathematics. The first is Cantorism. . . . Cantor introduced into science a new way of considering the mathematical infinite . . . but it has come about that we have encountered certain paradoxes, certain apparent contradictions that would have delighted Zeno the Eleatic and the school of Megara. So each must seek the remedy. I for my part—and I am not alone—think that the important thing is never to introduce entities not completely definable in a finite number of words. Whatever be the cure adopted, we may promise ourselves the joy of the physician called in to treat a beautiful pathologic case.”

A few years later Poincaré’s interest in pathology for its own sake had abated somewhat. At the International Mathematical Congress of 1908 at Rome, the satiated physician delivered himself of this prognosis: “Later generations will regard Mengenlehre as a disease from which one has recovered.”

It was Cantor’s greatest merit to have discovered in spite of himself and against his own wishes in the matter that the “body mathematic” is profoundly diseased and that the sickness with which Zeno infected it has not yet been alleviated. His disturbing discovery is a curious echo of his own intellectual life. We shall first glance at the facts of his material existence, not of much interest in themselves, perhaps, but singularly illuminative in their later aspects of his theory.

\* \* \*

Of pure Jewish descent on both sides, Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor was the first child of the prosperous merchant Georg Waldemar Cantor and his artistic wife Maria Böhm. The father was born in Copenhagen, Denmark, but migrated as a young man to St. Petersburg, Russia, where the mathematician Georg Cantor was born on March 3, 1845. Pulmonary disease caused the father to move in 1856 to Frankfurt, Germany, where he lived in comfortable retirement till his death in 1863. From this curious medley of nationalities it is possible for several fatherlands to claim Cantor as their son. Cantor himself favored Germany, but it cannot be said that Germany favored him very cordially.

Georg had a brother Constantin, who became a German army officer (very few Jews ever did), and a sister, Sophie Nobiling. The brother was a fine pianist; the sister an accomplished designer. Georg’s pent-up artistic nature found its turbulent outlet in mathematics and philosophy, both classical and scholastic. The marked artistic temperaments of the children were inherited from their mother, whose grandfather was a musical conductor, one of whose brothers, living in Vienna, taught the celebrated violinist Joachim. A brother of Maria Cantor was a musician, and one of her nieces a painter. If it is true, as claimed by the psychological proponents of drab mediocrity, that normality and phlegmatic stability are equivalent, all this artistic brilliance in his family may have been the root of Cantor’s instability.

The family were Christians, the father having been converted to Protestantism; the mother was born a Roman Catholic. Like his archenemy Kronecker, Cantor favored the Protestant side and acquired a singular taste for the endless hairsplitting of medieval theology. Had he not become a mathematician it is quite possible that he would have left his mark on philosophy or theology. As an item of interest that may be noted in this connection, Cantor’s theory of the infinite was eagerly pounced on by the Jesuits, whose keen logical minds detected in the mathematical imagery beyond their theological comprehension indubitable proofs of the existence of God and the self-consistency of the Holy Trinity with its three-in-one, one-in-three, co-equal and co-eternal. Mathematics has strutted to some pretty queer tunes in the past 2500 years, but this takes the cake. It is only fair to say that Cantor, who had a sharp wit and a sharper tongue when he was angered, ridiculed the pretentious absurdity of such “proofs,” devout Christian and expert theologian though he himself was.

Cantor’s school career was like that of most highly gifted mathematicians—an early recognition (before the age of fifteen) of his greatest talent and an absorbing interest in mathematical studies. His first instruction was under a private tutor, followed by a course in an elementary school in St. Petersburg. When the family moved to Germany, Cantor first attended private schools at Frankfurt and the Darmstadt nonclassical school, entering the Wiesbaden Gymnasium in 1860 at the age of fifteen.

Georg was determined to become a mathematician, but his practical father, recognizing the boy’s mathematical ability, obstinately tried to force him into engineering as a more promising bread-and-butter profession. On the occasion of Cantor’s confirmation in 1860 his father wrote to him expressing the high hopes he and all Georg’s numerous aunts, uncles, and cousins in Germany, Denmark, and Russia had placed on the gifted boy: “They expect from you nothing less than that you become a Theodor Schaeffer and later, perhaps, if God so wills, a shining star in the engineering firmament.” When will parents recognize the presumptuous stupidity of trying to make a cart horse out of a born racer?

The pious appeal to God which was intended to blackjack the sensitive, religious boy of fifteen into submission in 1860 would today (thank God!) rebound like a tennis ball from the harder heads of our own younger generation. But it hit Cantor pretty hard. In fact it knocked him out cold. Loving his father devotedly and being of a deeply religious nature, young Cantor could not see that the old man was merely rationalizing his own absurd ambition. Thus began the first warping of Georg Cantor’s acutely sensitive mind. Instead of rebelling, as a gifted boy today might do with some hope of success, Georg submitted till it became apparent even to the obstinate father that he was wrecking his son’s disposition. But in the process of trying to please his father against the promptings of his own instincts Georg Cantor sowed the seeds of the self-distrust which was to make him an easy victim for Kronecker’s vicious attack in later life and cause him to doubt the value of his work. Had Cantor been brought up as an independent human being he would never have acquired the timid deference to men of established reputation which made his life wretched.

The father gave in when the mischief was already done. On Georg’s completion of his school course with distinction at the age of seventeen, he was permitted by “dear papa” to seek a university career in mathematics. “My dear papa!” Georg writes in his boyish gratitude: “You can realize for yourself how greatly your letter delighted me. The letter fixes my future. . . . Now I am happy when I see that it will not displease you if I follow my feelings in the choice. I hope you will live to find joy in me, dear father; since my soul, my whole being, lives in my vocation; what a man desires to do, and that to which an inner compulsion drives him, that will he accomplish!” Papa no doubt deserves a vote of thanks, even if Georg’s gratitude is a shade too servile for a modern taste.

Cantor began his university studies at Zurich in 1862, but migrated to the University of Berlin the following year, on the death of his father. At Berlin he specialized in mathematics, philosophy, and physics. The first two divided his interests about equally; for physics he never had any sure feeling. In mathematics his instructors were Kummer, Weierstrass, and his future enemy Kronecker. Following the usual German custom, Cantor spent a short time at another university, and was in residence for one semester of 1866 at Göttingen.

With Kummer and Kronecker at Berlin the mathematical atmosphere was highly charged with arithmetic. Cantor made a profound study of the Disquisitiones Arithmeticae of Gauss and wrote his dissertation, accepted for the Ph.D. degree in 1867, on a difficult point which Gauss had left aside concerning the solution in integers x, y, z of the indeterminate equation

ax2 + by2 + cz2 = 0,

where a, b, c are any given integers. This was a fine piece of work, but it is safe to say that no mathematician who read it anticipated that the conservative author of twenty two was to become one of the most radical originators in the history of mathematics. Talent no doubt is plain enough in this first attempt, but genius—no. There is not a single hint of the great originator in this severely classical dissertation.

The like may be said for all of Cantor’s earliest work published before he was twenty nine. It was excellent, but might have been done by any brilliant man who had thoroughly absorbed, as Cantor had, the doctrine of rigorous proof from Gauss and Weierstrass. Cantor’s first love was the Gaussian theory of numbers, to which he was attracted by the hard, sharp, clear perfection of the proofs. From this, under the influence of the Weierstrassians, he presently branched off into rigorous analysis, particularly in the theory of trigonometric series (Fourier series).

The subtle difficulties of this theory (where questions of convergence of infinite series are less easily approachable than in the theory of power series) seem to have inspired Cantor to go deeper for the foundations of analysis than any of his contemporaries had cared to look, and he was led to his grand attack on the mathematics and philosophy of the infinite itself, which is at the bottom of all questions concerning continuity, limits, and convergence. Just before he was thirty, Cantor published his first revolutionary paper (in Crelle’s Journal) on the theory of infinite sets. This will be described presently. The unexpected and paradoxical result concerning the set of all algebraic numbers which Cantor established in this paper and the complete novelty of the methods employed immediately marked the young author as a creative mathematician of extraordinary originality. Whether all agreed that the new methods were sound or not is beside the point; it was universally admitted that a man had arrived with something fundamentally new in mathematics. He should have been given an influential position at once.

\* \* \*

Cantor’s material career was that of any of the less eminent German professors of mathematics. He never achieved his ambition of a professorship at Berlin, possibly the highest German distinction during the period of Cantor’s greatest and most original productivity (1874-1884, age twenty nine to thirty nine). All his active professional career was spent at the University of Halle, a distinctly third-rate institution, where he was appointed Privatdozent (a lecturer who lives by what fees he can collect from his students) in 1869 at the age of twenty four. In 1872 he was made assistant professor and in 1879—before the criticism of his work had begun to assume the complexion of a malicious personal attack on himself—he was appointed full professor. His earliest teaching experience was in a girls’ school in Berlin. For this curiously inappropriate task he had qualified himself by listening to dreary lectures on pedagogy by an uninspired mathematical mediocrity before securing his state license to teach children. More social waste.

Rightly or wrongly, Cantor blamed Kronecker for his failure to obtain the coveted position at Berlin. When two academic specialists disagree violently on purely scientific matters, they have a choice, if discretion seems the better part of valor, of laughing their hatreds off and not making a fuss about them, or of acting in any of the number of belligerent ways that other people resort to when confronted with situations of antagonism. One way is to go at the other in an efficient, underhand manner, which often enables one to gain his spiteful end under the guise of sincere friendship. Nothing of the sort here! When Cantor and Kronecker fell out, they disagreed all over, threw reserve to the dogs, and did everything but slit the other’s throat. Perhaps after all this is a more decent way of fighting—if men must fight—than the sanctimonious hypocrisy of the other. The object of any war is to destroy the enemy, and being sentimental or chivalrous about the unpleasant business is the mark of an incompetent fighter. Kronecker was one of the most competent warriors in the history of scientific controversy; Cantor, one of the least competent. Kronecker won. But, as will appear later, Kronecker’s bitter animosity toward Cantor was not wholly personal but at least partly scientific and disinterested.

The year 1874 which saw the appearance of Cantor’s first revolutionary paper on the theory of sets was also that of his marriage, at the age of twenty nine, to Vally Guttmann. Two sons and four daughters were born of this marriage. None of the children inherited their father’s mathematical ability.

On their honeymoon at Interlaken the young couple saw a lot of Dedekind, perhaps the one first-rate mathematician of the time who made a serious and sympathetic attempt to understand Cantor’s subversive doctrine.

Himself somewhat of a persona non grata to the leading German overlords of mathematics in the last quarter of the nineteenth century, the profoundly original Dedekind was in a position to sympathize with the scientifically disreputable Cantor. It is sometimes imagined by outsiders that originality is always assured of a cordial welcome in science. The history of mathematics contradicts this happy fantasy: the way of the transgressor in a well established science is likely to be as hard as it is in any other field of human conservatism, even when the transgressor is admitted to have found something valuable by overstepping the narrow bounds of bigoted orthodoxy.

Both Dedekind and Cantor got what they might have expected had they paused to consider before striking out in new directions. Dedekind spent his entire working life in mediocre positions; the claim—now that Dedekind’s work is recognized as one of the most important contributions to mathematics that Germany has ever made—that Dedekind preferred to stay in obscure holes while men who were in no sense his intellectual superiors shone like tin plates in the glory of public and academic esteem, strikes observers who are themselves “Aryans” but not Germans as highly diluted eyewash.

The ideal of German scholarship in the nineteenth century was the lofty one of a thoroughly coordinated “safety first,” and perhaps rightly it showed an extreme Gaussian caution toward radical originality—the new thing might conceivably be not quite right. After all an honestly edited encyclopaedia is in general a more reliable source of information about the soaring habits of skylarks than a poem, say Shelley’s, on the same topic.

In such an atmosphere of cloying alleged fact, Cantor’s theory of the infinite—one of the most disturbingly original contributions to mathematics in the past 2500 years—felt about as much freedom as a skylark trying to soar up through an atmosphere of cold glue. Even if the theory was totally wrong—and there are some who believe it cannot be salvaged in any shape resembling the thing Cantor thought he had launched—it deserved something better than the brickbats which were hurled at it chiefly because it was new and unbaptized in the holy name of orthodox mathematics.

\* \* \*

The pathbreaking paper of 1874 undertook to establish a totally unexpected and highly paradoxical property of the set of all algebraic numbers. Although such numbers have been frequently described in preceding chapters, we shall state once more what they are, in order to bring out clearly the nature of the astounding fact which Cantor proved—in saying “proved” we deliberately ignore for the present all doubts as to the soundness of the reasoning used by Cantor.

If r satisfies an algebraic equation of degree n with rational integer (common whole number) coefficients, and if r satisfies no such equation of degree less than n, then r is an algebraic number of degree n.

This can be generalized. For it is easy to prove that any root of an equation of the type

c0xn + c1xn–1 + . . . + cn–1x + cn = 0,

in which the c’s are any given algebraic numbers (as defined above), is itself an algebraic number. For example, according to this theorem, all roots of

Images

are algebraic numbers, since the coefficients are. (The first coefficient satisfies x2 −2x + 10 = 0, the second, x2 - 4x− 421 =0, the third, x3 −90 = 0, of the respective degrees 2, 2, 3.)

Imagine (if you can) the set of all algebraic numbers. Among these will be all the positive rational integers 1, 2, 3, . . ., since any one of them, say n, satisfies an algebraic equation, x—n = 0, in which the coefficients (l, and —n) are rational integers. But in addition to these the set of all algebraic numbers will include all roots of all quadratic equations with rational integer coefficients, and all roots of all cubic equations with rational integer coefficients, and so on, indefinitely. Is it not intuitively evident that the set of all algebraic numbers will contain infinitely more members than its sub-set of the rational integers 1, 2, 3, . . .? It might indeed be so, but it happens to be false.

Cantor proved that the set of all rational integers 1, 2, 3, . . . contains precisely as many members as the “infinitely more inclusive” set of all algebraic numbers.

A proof of this paradoxical statement cannot be given here, but the kind of device—that of “one-to-one correspondence”—upon which the proof is based can easily be made intelligible. This should induce in the philosophical mind an understanding of what a cardinal number is. Before describing this simple but somewhat elusive concept it will be helpful to glance at an expression of opinion on this and other definitions of Cantor’s theory which emphasizes a distinction between the attitudes of some mathematicians and many philosophers toward all questions regarding “number” or “magnitude.”

“A mathematician never defines magnitudes in themselves, as a philosopher would be tempted to do; he defines their equality, their sum and their product, and these definitions determine, or rather constitute, all the mathematical properties of magnitudes. In a yet more abstract and more formal manner he lays down symbols and at the same time prescribes the rules according to which they must be combined; these rules suffice to characterize these symbols and to give them a mathematical value. Briefly, he creates mathematical entities by means of arbitrary conventions, in the same way that the several chessmen are defined by the conventions which govern their moves and the relations between them.”[II](#II_28) Not all schools of mathe matical thought would subscribe to these opinions, but they suggest at least one “philosophy” responsible for the following definition of cardinal numbers.

Note that the initial stage in the definition is the description of “same cardinal number,” in the spirit of Couturat’s opening remarks; “cardinal number” then arises phoenix-like from the ashes of its “sameness.” It is all a matter of relations between concepts not explicitly defined.

Two sets are said to have the same cardinal number when all the things in the sets can be paired off one-to-one. After the pairing there are to be no unpaired things in either set.

Some examples will clarify this esoteric definition. It is one of those trivially obvious and fecund nothings which are so profound that they are overlooked for thousands of years. The sets (x, y, z), (a, b, c) have the same cardinal number (we shall not commit the blunder of saying “Of course! Each contains three letters”) because we can pair off the things x, y, z in the first set with those, a, b, c in the second as follows, x with a, y with b, z with c, and having done so, find that none remain unpaired in either set. Obviously there are other ways for effecting the pairing. Again, in a Christian community practising technical monogamy, if twenty married couples sit down together to dinner, the set of husbands will have the same cardinal number as the set of wives.

As another instance of this “obvious” sameness, we recall Galileo’s example of the set of all squares of positive integers and the set of all positive integers:

12, 22, 32, 42, . . . , n2, . . .

1, 2, 3, 4, . . ., n, . . .

The “paradoxical” distinction between this and the preceding examples is apparent. If all the wives retire to the drawing room, leaving their spouses to sip port and tell stories, there will be precisely twenty human beings sitting at the table, just half as many as there were before. But if all the squares desert the natural numbers, there are just as many left as there were before. Dislike it or not as we may (we should not, if we are rational animals), the crude miracle stares us in the face that a part of a set may have the same cardinal number as the entire set. If anyone dislikes the “pairing” definition of “same cardinal number,” he may be challenged to produce a comelier. Intuition (male, female, or mathematical) has been greatly overrated. Intuition is the root of all superstition.

Notice at this stage that a difficulty of the first magnitude has been glossed. What is a set, or a class? “That,” in the words of Hamlet, is “the question.” We shall return to it, but we shall not answer it. Whoever succceeds in answering that innocent question to the entire satisfaction of Cantor’s critics will quite likely dispose of the more serious objections against his ingenious theory of the infinite and at the same time establish mathematical analysis on a non-emotional basis. To see that the difficulty is not trivial, try to imagine the set of all positive rational integers 1, 2, S, . . . , and ask yourself whether, with Cantor, you can hold this totality—which is a “class”—in your mind as a definite object of thought, as easily apprehended as the class x, y, z of three letters. Cantor requires us to do just this thing in order to reach the transfinite numbers which he created.

Proceeding now to the definition of “cardinal number,” we introduce a convenient technical term: two sets or classes whose members can be paired off one-to-one (as in the examples given previously) are said to be similar. How many things are there in the set (or class) x, y,f z? Obviously three. But what is “three”? An answer is contained in the following definition: “The number of things in a given class is the class of all classes that are similar to the given class.”

This definition gains nothing from attempted explanation; it must be grasped as it is. It was proposed in 1879 by Gottlob Frege, and again (independently) by Bertrand Russell in 1901. One advantage which it has over other definitions of “cardinal number of a class” is its applicability to both finite and infinite classes. Those who believe the definition too mystical for mathematics can avoid it by following Couturat’s advice and not attempting to define “cardinal number.” However, that way also leads to difficulties.

Cantor’s spectacular result that the class of all algebraic numbers is similar (in the technical sense defined above) to its sub-class of all the positive rational integers was but the first of many wholly unexpected properties of infinite classes. Granting for the moment that his reasoning in reaching these properties is sound, or, if not unobjectionable in the form in which Cantor left it, that it can be made rigorous, we must admit its power.

Consider for example the “existence” of transcendental numbers. In an earlier chapter we saw what a tremendous effort it cost Hermite to prove the transcendence of a particular number of this kind. Even today there is no general method known whereby the transcendence of any number which we suspect is transcendental can be proved; each new type requires the invention of special and ingenious methods. It is suspected, for example, that the number (it is a constant, although it looks as if it might be a variable from its definition) which is defined as the limit of

Images

as n tends to infinity, is transcendental, but we cannot prove that it is. What is required is to show that this constant is not a root of any algebraic equation with rational integer coefficients.

All this suggests the question “How many transcendental numbers are there?” Are they more numerous than the integers, or the rationals, or the algebraic numbers as a whole, or are they less numerous? Since (by Cantor’s theorem) the integers, the rationals, and all algebraic numbers are equally numerous, the question amounts to this: can the transcendental numbers be counted off 1, 2, 3, . . .? Is the class of all transcendental numbers similar to the class of all positive rational integers? The answer is no; the transcendentals are infinitely more numerous than the integers.

Here we begin to get into the controversial aspects of the theory of sets. The conclusion just stated was like a challenge to a man of Kronecker’s temperament. Discussing Lindemann’s proof that π is transcendental (see Chapter 24), Kronecker asked, “Of what use is your beautiful investigation regarding π? Why study such problems, since irrational [and hence transcendental] numbers do not exist?” We can imagine the effect on such a skepticism of Cantor’s proof that the transcendentals are infinitely more numerous than the integers 1, 2, 3, . . . which, according to Kronecker, are the noblest work of God and the only numbers that do “exist.”

Even a summary of Cantor’s proof is out of the question here, but something of the kind of reasoning he used can be seen from the following simple considerations. If a class is similar (in the above technical sense) to the class of all positive rational integers, the class is said to be denumerable. The things in a denumerable class can be counted off 1, 2, 3, . . .; the things in a non-denumerable class can not be counted off 1, 2, 3, . . . : there will be more things in a non-denumerable class than in a denumerable class. Do non-denumerable classes exist? Cantor proved that they do. In fact the class of all points on any line-segment, no matter how small the segment is (provided it is more than a single point), is non-denumerable.

From this we see a hint of why the transcendentals are non-denumerable. In the chapter on Gauss we saw that any root of any algebraic equation is representable by a point on the plane of Cartesian geometry. All these roots constitute the set of all algebraic numbers, which Cantor proved to be denumerable. But if the points on a mere line-segment are non-denumerable, it follows that all the points on the Cartesian plane are likewise non-denumerable. The algebraic numbers are spotted over the plane like stars against a black sky; the dense blackness is the firmament of the transcendentals.

The most remarkable thing about Cantor’s proof is that it provides no means whereby a single one of the transcendentals can be constructed. To Kronecker any such proof was sheer nonsense. Much milder instances of “existence proofs” roused his wrath. One of these in particular is of interest as it prophesied Brouwer’s objection to the full use of classical (Aristotelian) logic in reasoning about infinite sets.

A polynomial axn + bxn–1 + . . . + l, in which the coefficients a, b, . . . l are rational numbers is said to be irreducible if it cannot be factored into a product of two polynomials both of which have rational number coefficients. Now, it is a meaningful statement to most human beings to assert, as Aristotle would, that a given polynomial either is irreducible or is not irreducible.

Not so for Kronecker. Until some definite process, capable of being carried out in a finite number of nontentative steps, is provided whereby we can settle the reducibility of any given polynomial, we have no logical right, according to Kronecker, to use the concept of irreducibility in our mathematical proofs. To do otherwise, according to him, is to court inconsistencies in our conclusions and, at best, the use of “irreducibility” without the process described, can give us only a Scotch verdict of “not proven.” All such non-constructive reasoning is—according to Kronecker—illegitimate.

\* \* \*

As Cantor’s reasoning in his theory of infinite classes is largely non-constructive, Kronecker regarded it as a dangerous type of mathematical insanity. Seeing mathematics headed for the madhouse under Cantor’s leadership, and being passionately devoted to what he considered the truth of mathematics, Kronecker attacked “the positive theory of infinity” and its hypersensitive author vigorously and viciously with every weapon that came to his hand, and the tragic outcome was that not the theory of sets went to the asylum, but Cantor. Kronecker’s attack broke the creator of the theory.

In the spring of 1884, in his fortieth year, Cantor experienced the first of those complete breakdowns which were to recur with varying intensity throughout the rest of his long life and drive him from society to the shelter of a mental clinic. His explosive temper aggravated his difficulty. Profound fits of depression humbled himself in his own eyes and he came to doubt the soundness of his work. During one lucid interval he begged the authorities at Halle to transfer him from his professorship of mathematics to a chair of philosophy. Some of his best work on the positive theory of the infinite was done in the intervals between one attack and the next. On recovering from a seizure he noticed that his mind became extraordinarily clear.

Kronecker perhaps has been blamed too severely for Cantor’s tragedy; his attack was but one of many contributing causes. Lack of recognition embittered the man who believed he had taken the first—and last—steps toward a rational theory of the infinite and he brooded himself into melancholia and irrationality. Kronecker however does appear to have been largely responsible for Cantor’s failure to obtain the position he craved in Berlin. It is usually considered not quite sporting for one scientist to deliver a savage attack on the work of a contemporary to his students. The disagreement can be handled objectively in scientific papers. Kronecker laid himself out in 1891 to criticize Cantor’s work to his students at Berlin, and it became obvious that there was no room for both under one roof. As Kronecker was already in possession, Cantor resigned himself to staying out in the cold.

However, he was not without some comfort. The sympathetic Mittag-Leffler not only published some of Cantor’s work in his journal (Acta Mathematica) but comforted Cantor in his fight against Kronecker. In one year alone Mittag-Leffler received no less than fifty two letters from the suffering Cantor. Of those who believed in Cantor’s theories, the genial Hermite was one of the most enthusiastic. His cordial acceptance of the new doctrine warmed Cantor’s modest heart: “The praises which Hermite pours out to me in this letter . . . on the subject of the theory of sets are so high in my eyes, so unmerited, that I should not care to publish them lest I incur the reproach of being dazzled by them.”

\* \* \*

With the opening of the new century Cantor’s work gradually came to be accepted as a fundamental contribution to all mathematics and particularly to the foundations of analysis. But unfortunately for the theory itself the paradoxes and antinomies which still infect it began to appear simultaneously. These may in the end be the greatest contribution which Cantor’s theory is destined to make to mathematics, for their unsuspected existence in the very rudiments of logical and mathematical reasoning about the infinite was the direct inspiration of the present critical movement in all deductive reasoning. Out of this we hope to derive a mathematics which is both richer and “truer”—freer from inconsistency—than the mathematics of the pre-Cantor era.

Cantor’s most striking results were obtained in the theory of non-denumerable sets, the simplest example of which is the set of all points on a line-segment. Only one of the simplest of his conclusions can be stated here. Contrary to what intuition would predict, two unequal line-segments contain the same number of points. Remembering that two sets contain the same number of things if, and only if, the things in them can be paired off one-to-one, we easily see the reasonableness of Cantor’s conclusion. Place the unequal segments AB, CD as in the figure. The line OPQ cuts CD in the point P, and AB in Q; P and Q are thus paired off. As OPQ rotates about 0, the point P traverses CD, while Q simultaneously traverses AB, and each point of CD has one, and only one, “paired” point of AB.

An even more unexpected result can be proved. Any line-segment, no matter how small, contains as many points as an infinite straight line. Further, the segment contains as many points as there are in an entire plane, or in the whole of three-dimensional space, or in the whole of space of n dimensions (where n is any integer greater than zero) or, finally, in a space of a denumerably infinite number of dimensions.



In all this we have not yet attempted to define a class or a set. Possibly (as Russell held in 1912) it is not necessary to do so in order to have a clear conception of Cantor’s theory or for that theory to be consistent with itself—which is enough to demand of any mathematical theory. Nevertheless present disputes seem to require that some clear, self-consistent definition be given. The following used to be thought satisfactory.

A set is characterized by three qualities: it contains all things to which a certain definite property (say redness, or volume, or taste) belongs; no thing not having this property belongs to the set; each thing in the set is recognizable as the same thing and as different from all other things in the set—briefly, each thing in the set has a permanently recognizable individuality. The set itself is to be grasped as a whole. This definition may be too drastic for use. Consider, for example, what happens to Cantor’s set of all transcendental numbers under the third demand.

At this point we may glance back over the whole history of mathematics—or as much of it as is revealed by the treatises of the master mathematicians in their purely technical works—and note two modes of expression which recur constantly in nearly all mathematical exposition. The reader perhaps has been irritated by the repetitious use of phrases such as “we can find a whole number greater than 2,” or “we can choose a number less than n and greater than n −2.” The choice of such phraseology is not merely stereotyped pedantry. There is a reason for its use, and careful writers mean exactly what they say when they assert that “we can find, etc” They mean that they can do what they say.

In sharp distinction to this is the other phrase which is reiterated over and over again in mathematical writing: “There exists.” For example, some would say “there exists a whole number greater than 2,” or “there exists a number less than n and greater than n— 2.” The use of such phraseology definitely commits its user to the creed which Kronecker held to be untenable, unless, of course, the “existence” is proved by a construction. The existence is not proved for the sets (as defined above) which appear in Cantor’s theory.

These two ways of speaking divide mathematicians into two types: the “we can” men believe (possibly subconsciously) that mathematics is a purely human invention; the “there exists” men believe that mathematics has an extra-human “existence” of its own, and that “we” merely come upon the “eternal truths” of mathematics in our journey through life, in much the same way that a man taking a walk in a city comes across a number of streets with whose planning he had nothing whatever to do.

Theologians are “exist” men; cautious skeptics for the most part “we” men. “There exist an infinity of even numbers, or of primes,” say the advocates of extra-human “existence”; “produce them,” say Kronecker and the “we” men.

That the distinction is not trivial can be seen from a famous instance of it in the New Testament. Christ asserted that the Father “exists”; Philip demanded “Show us the Father and it sufficeth us.” Cantor’s theory is almost wholly on the “existence” side. Is it possible that Cantor’s passion for theology determined his allegiance? If so, we shall have to explain why Kronecker, also a connoisseur of Christian theology, was the rabid “we” man that he was. As in all such questions ammunition for either side can be filched from any pocket.

A striking and important instance of the “existence” way of looking at the theory of sets is afforded by what is known as Zermelo’s postulate (stated in 1904). “For every set M whose elements are sets P (that is, M is a set of sets, or a class of classes), the sets P being non-empty and non-overlapping (no two contain things in common), there exists at least one set N which contains precisely one element from each of the sets P which constitute M.” Comparison of this with the previously stated definition of a set (or class) will show that the “we” men would not consider the postulate self-evident if the set M consisted, say, of an infinity of non-overlapping line segments. Yet the postulate seems reasonable enough. Attempts to prove it have failed. It is of considerable importance in all questions relating to continuity.

A word as to how this postulate came to be introduced into mathematics will suggest another of the unsolved problems of Cantor’s theory. A set of distinct, countable things, like all the bricks in a certain wall, can easily be ordered; we need only count them off 1, 2, 3, . . . in any of dozens of different ways that will suggest themselves. But how would we go about ordering all the points on a straight line? They cannot be counted off 1, 2, 3, . . . . The task appears hopeless when we consider that between any two points of the line “we can find,” or “there exists” another point of the line. If every time we counted two adjacent bricks another sprang into being between them in the wall our counting would become slightly confused. Nevertheless the points on a straight line do appear to have some sort of order; we can say whether one point is to the right or the left of another, and so on. Attempts to order the points of a line have not succeeded. Zermelo proposed his postulate as a means for making the attempt easier, but it itself is not universally accepted as a reasonable assumption or as one which it is safe to use.

Cantor’s theory contains a great deal more about the actual infinite and the “arithmetic” of transfinite (infinite) numbers than what has been indicated here. But as the theory is still in the controversial stage, we may leave it with the statement of a last riddle. Does there “exist,” or can we “construct,” an infinite set which is not similar (technical sense of one-to-one matching) either to the set of all the positive rational integers or to the set of all points of a line? The answer is unknown.

Cantor died in a mental hospital in Halle on January 6, 1918, at the age of seventy three. Honors and recognition were his at the last, and even the old bitterness against Kronecker was forgotten. It was no doubt a satisfaction to Cantor to recall that he and Kronecker had become at least superficially reconciled some years before Kronecker’s death in 1891. Could Cantor have lived till today he might have taken a just pride in the movement toward more rigorous thinking in all mathematics for which his own efforts to found analysis (and the infinite) on a sound basis were largely responsible.

\* \* \*

Looking back over the long struggle to make the concepts of real number, continuity, limit, and infinity precise and consistently usable in mathematics, we see that Zeno and Eudoxus were not so far in time from Weierstrass, Dedekind, and Cantor as the twenty four or twenty five centuries which separate modern Germany from ancient Greece might seem to imply. There is no doubt that we have a clearer conception of the nature of the difficulties involved than our predecessors had, because we see the same unsolved problems cropping up in new guises and in fields the ancients never dreamed of, but to say that we have disposed of those hoary old difficulties is a gross mis-statement of fact. Nevertheless the net score records a greater gain than any which our predecessors could rightfully claim. We are going deeper than they ever imagined necessary, and we are discovering that some of the “laws”—for instance those of Aristotelian logic—which they accepted in their reasoning are better replaced by others—pure conventions—in our attempts to correlate our experiences. As has already been said, Cantor’s revolutionary work gave our present activity its initial impulse. But it was soon discovered—twenty one years before Cantor’s death—that his revolution was either too revolutionary or not revolutionary enough. The latter now appears to be the case.

The first shot in the counter-revolution was fired in 1897 by the Italian mathematician Burali-Forti who produced a flagrant contradiction by reasoning of the type used by Cantor in his theory of infinite sets. This particular paradox was only the first of several, and as it would require lengthy explanations to make it intelligible, we shall state instead Russell’s of 1908.

We have already mentioned Frege, who gave the “class of all classes similar to a given class” definition of the cardinal number of the given class. Frege had spent years trying to put the mathematics of numbers on a sound logical basis. His life work is his Grundgesetze der Arithmetik (The Fundamental Laws of Arithmetic), of which the first volume was published in 1893, the second in 1903. In this work the concept of sets is used. There is also a considerable use of more or less sarcastic invective against previous writers on the foundations of arithmetic for their manifest blunders and manifold stupidities. The second volume closes with the following acknowledgment.

“A scientist can hardly encounter anything more undesirable than to have the foundation collapse just as the work is finished. I was put in this position by a letter from Mr. Bertrand Russell when the work was almost through the press.”

\* \* \*

Russell had sent Frege his ingenious paradox of “the set of all sets which are not members of themselves.” Is this set a member of itself? Either answer can be puzzled out with a little thought to be wrong. Yet Frege had freely used “sets of all sets.”

Many ways were proposed for evading or eliminating the contradictions which began exploding like a barrage in and over the Frege-Dedekind-Cantor theory of the real numbers, continuity, and the infinite. Frege, Cantor, and Dedekind quit the field, beaten and disheartened. Russell proposed his “vicious circle principle” as a remedy: “Whatever involves all of a collection must not be one of the collection”; later he put forth his “axiom of reducibility,” which, as it is now practically abandoned, need not be described. For a time these restoratives were brilliantly effective (except in the opinion of the German mathematicians, who never swallowed them). Gradually, as the critical examination of all mathematical reasoning gained headway, physic was thrown to the dogs and a concerted effort was begun to find out what really ailed the patient in his irrational and real number system before administering further nostrums.

The present effort to understand our difficulties originated in the work of David Hilbert (1862-) of Göttingen in 1899 and in that of L. E. J. Brouwer (1881-) of Amsterdam in 1912. Both of these men and their numerous followers have the common purpose of putting mathematical reasoning on a sound basis, although in several respects their methods and philosophies are violently opposed. It seems unlikely that both can be as wholly right as each appears to believe he is.

Hilbert returned to Greece for the beginning of his philosophy of mathematics. Resuming the Pythagorean program of a rigidly and fully stated set of postulates from which a mathematical argument must proceed by strict deductive reasoning, Hilbert made the program of the postulational development of mathematics more precise than it had been with the Greeks, and in 1899 issued the first edition of his classic on the foundations of geometry. One demand which Hilbert made, and which the Greeks do not seem to have thought of, was that the proposed postulates for geometry shall be proved to be self-consistent (free of internal, concealed contradictions). To produce such a proof for geometry it is shown that any contradiction in the geometry developed from the postulates would imply a contradiction in arithmetic. The problem is thus shoved back to proving the consistency of arithmetic, and there it remains today.

Thus we are back once more asking the sphinx to tell us what a number is. Both Dedekind and Frege fled to the infinite—Dedekind with his infinite classes defining irrationals, Frege with his class of all classes similar to a given class defining a cardinal number—to interpret the numbers that puzzled Pythagoras. Hilbert, too, would seek the answer in the infinite which, he believes, is necessary for an understanding of the finite. He is quite emphatic in his belief that Cantorism will ultimately be redeemed from the purgatory in which it now tosses. “This [Gan tor’s theory] seems to me the most admirable fruit of the mathematical mind and indeed one of the highest achievements of man’s intellectual processes.” But he admits that the paradoxes of Burali-Forti, Russell, and others are not resolved. However, his faith surmounts all doubts: “No one shall expel us from the paradise which Cantor has created for us.”

But at this moment of exaltation Brouwer appears with something that looks suspiciously like a flaming sword in his strong right hand. The chase is on: Dedekind, in the role of Adam, and Cantor disguised as Eve at his side, are already eyeing the gate apprehensively under the stern regard of the uncompromising Dutchman. The postulational method for securing freedom from contradiction proposed by Hilbert will, says Brouwer, accomplish its end—produce no contradictions, but “nothing of mathematical value will be attained in this manner; a false theory which is not stopped by a contradiction is none the less false, just as a criminal policy unchecked by a reprimanding court is none the less criminal.”

The root of Brouwer’s objection to the “criminal policy” of his opponents is something new—at least in mathematics. He objects to an unrestricted use of Aristotelian logic, particularly in dealing with infinite sets, and he maintains that such logic is bound to produce contradictions when applied to sets which cannot be definitely constructed in Kronecker’s sense (a rule of procedure must be given whereby the things in the set can be produced). The law of “excluded middle” (a thing must have a certain property or must not have that property, as for example in the assertion that a number is prime or is not prime) is legitimately usable only when applied to finite sets. Aristotle devised his logic as a body of working rules for finite sets, basing his method on human experience of finite sets, and there is no reason whatever for supposing that a logic which is adequate for the finite will continue to produce consistent (not contradictory) results when applied to the infinite. This seems reasonable enough when we recall that the very definition of an infinite set emphasizes that a part of an infinite set may contain precisely as many things as the whole set (as we have illustrated many times), a situation which never happens for a finite set when “part” means some, but not all (as it does in the definition of an infinite set).

Here we have what some consider the root of the trouble in Cantor’s theory of the actual infinite. For the definition of a set (as stated some time back), by which all things having a certain quality are “united” to form a “set” (or “class”), is not suitable as a basis for the theory of sets, in that the definition either is not constructive (in Kronecker’s sense) or assumes a constructibility which no mortal can produce. Brouwer claims that the use of the law of excluded middle in such a situation is at best merely a heuristic guide to propositions which may be true, but which are not necessarily so, even when they have been deduced by a rigid application of Aristotelian logic, and he says that numerous false theories (including Cantor’s) have been erected on this rotten foundation during the past half century.

Such a revolution in the rudiments of mathematical thinking does not go unchallenged. Brouwer’s radical move to the left is speeded by an outraged roar from the reactionary right. “What Weyl and Brouwer are doing [Brouwer is the leader, Weyl his companion in revolt] is mainly following in the steps of Kronecker,” according to Hilbert, the champion of the status quo. “They are trying to establish mathematics by jettisoning everything which does not suit them and setting up an embargo. The effect is to dismember our science and to run the risk of losing a large part of our most valuable possessions. Weyl and Brouwer condemn the general notions of irrational numbers, of functions—even of such functions as occur in the theory of numbers—Cantor’s transfinite numbers, etc., the theorem that an infinite set of positive integers has a least, and even the ’law of excluded middle,’ as for example the assertion: Either there is only a finite number of primes or there are infinitely many. These are examples of [to them] forbidden theorems and modes of reasoning. I believe that impotent as Kronecker was to abolish irrational numbers (Weyl and Brouwer do permit us to retain a torso), no less impotent will their efforts prove today. No! Brouwer’s program is not a revolution, but merely the repetition of a futile coup de main with old methods, but which was then undertaken with greater verve, yet failed utterly. Today the State [mathematics] is thoroughly armed and strengthened through the labors of Frege, Dedekind, and Cantor. The efforts of Brouwer and Weyl are foredoomed to futility.”

To which the other side replies by a shrug of the shoulders and goes ahead with its great and fundamentally new task of reestablishing mathematics (particularly the foundations of analysis) on a firmer basis than any laid down by the men of the past 2500 years from Pythagoras to Weierstrass.

What will mathematics be like a generation hence when—we hope—these difficulties will have been cleared up? Only a prophet or the seventh son of a prophet sticks his head into the noose of prediction. But if there is any continuity at all in the evolution of mathematics—and the majority of dispassionate observers believe that there is—we shall find that the mathematics which is to come will be broader, firmer, and richer in content than that which we or our predecessors have known.

Already the controversies of the past third of a century have added new fields—including totally new logics—to the vast domain of mathematics, and the new is being rapidly consolidated and coordinated with the old. If we may rashly venture a prediction, what is to come will be fresher, younger in every respect, and closer to human thought and human needs—freer of appeal for its justification to extra-human “existences”—than what is now being vigorously refashioned. The spirit of mathematics is eternal youth. As Cantor said, “The essence of mathematics resides in its freedom”; the present “revolution” is but another assertion of that freedom.

\* \* \*

Baffled and beaten back she works on still,

Weary and sick of soul she works the more,

Sustained by her indomitable will:

The hands shall fashion and the brain shall pore

And all her sorrow shall be turned to labour,

Till death the friend-foe piercing with his sabre

That mighty heart of hearts ends bitter war.

—JAMES THOMSON.

[I](#I_43). Quoted from R. E. Moritz’ Memorabilia Mathematica, 1914. The original source is not accessible to me.

[II](#II_27). L. Couturat, Del ‘infini mathématique, Paris, 1896, [p.49](#page_49). With the caution that much of this work is now hopelessly out of date, it can be recommended for its clarity to the general reader. An account of the elements of Cantorism by a leading Polish expert which is within the comprehension of anyone with a grade-school education and a taste for abstract reasoning is the Leçons sur les nombres transfinis, by Waclaw Sierpinski, Paris, 1928. The preface by Borel supplies the necessary danger signal. The above extract from Couturat is of some historical interest in connection with Hilbert’s program. It anticipates by thirty years Hilbert’s statement of his formalist creed.

ABOUT THE AUTHOR

ERIC TEMPLE BELL was born in 1883 in Aberdeen, Scotland. His early education was obtained in England. Coming to the United States in 1902, he entered Stanford University and took his A.B. degree in 1904. In 1908 he was teaching fellow at the University of Washington, where he took his A.M. degree in 1909. In 1911 he entered Columbia University, where he took his Ph.D. degree in 1912. He returned to the University of Washington as instructor in mathematics and became full professor in 1921. During the summers of 1924-28 he taught at the University of Chicago, and in 1926 (first half) at Harvard University, when he was appointed Professor of Mathematics at the California Institute of Technology.

Dr. Bell was a former President of the Mathematical Association of America, a former Vice President of the American Mathematical Society and of the American Association for the Advancement of Science. He was on the editorial staffs of the Transactions of the American Mathematical Society, the American Journal of Mathematics, and the Journal of the Philosophy of Science. He belonged to The American Mathematical Society, the Mathematical Association of America, the Circolo Matematico di Palermo, the Calcutta Mathematical Society, Sigma Xi, and Phi Beta Kappa, and was a member of the National Academy of Sciences of the United States. He won the Bâcher Prize of the American Mathematical Society for his research work. His twelve published books include The Purple Sapphire (1924), Algebraic Arithmetic (1927), Debunking Science, and Queen of the Sciences (1931), Numerology (1933), and The Search for Truth (1934).

Dr. Bell died in December 1960, just before the publication of his latest book, The Last Problem.

We hope you enjoyed reading this Touchstone eBook.

Join our mailing list and get updates on new releases, deals, bonus content and other great books from Touchstone and Simon & Schuster.

[CLICK HERE TO SIGN UP](http://eBookNews.SimonandSchuster.com/back/9781476784250)

or visit us online to sign up at  
[eBookNews.SimonandSchuster.com](http://eBookNews.SimonandSchuster.com/back/9781476784250)

Index

Abel, Niels Henrik, [3](#page_3), [164](#page_164), [167](#page_167), [223](#page_223), [229](#page_229)–30, [260](#page_260), [270](#page_270)–2, [295](#page_295), chap. [17](#page_17), [328](#page_328)–9, [335](#page_335)–7, [362](#page_362), [364](#page_364), [366](#page_366), [368](#page_368), [377](#page_377), [381](#page_381), [407](#page_407)–8, [412](#page_412), [415](#page_415), [418](#page_418), [437](#page_437), [448](#page_448), [452](#page_452)–3, [457](#page_457), [460](#page_460), [473](#page_473), [476](#page_476)–8, [541](#page_541)

Abelian integral, [338](#page_338), [419](#page_419)

Adams, John Couch, [350](#page_350)

Airy, G. B., [198](#page_198), [345](#page_345), [351](#page_351), [353](#page_353)

Alexander, J. W., [268](#page_268)

Alexander the Great, [537](#page_537)

algebra, [13](#page_13), [21](#page_21), [40](#page_40), [52](#page_52)–4, [61](#page_61)–2, [64](#page_64)–5, [97](#page_97), [123](#page_123), [140](#page_140), [149](#page_149), [163](#page_163)–6, [168](#page_168), [199](#page_199), [208](#page_208), [211](#page_211), [213](#page_213), [222](#page_222)–3, [225](#page_225), [227](#page_227), [231](#page_231)–6, [238](#page_238), [253](#page_253)–4, [260](#page_260)–1, [272](#page_272), [282](#page_282)–4, [287](#page_287), [309](#page_309)–14, [317](#page_317), [321](#page_321)–2, [324](#page_324), [328](#page_328), [330](#page_330), [334](#page_334)–5, [337](#page_337)–8, [347](#page_347)–9, [354](#page_354)–60, [364](#page_364), [368](#page_368), [372](#page_372), [376](#page_376), [386](#page_386), [388](#page_388)–91, [394](#page_394)–5, [398](#page_398)–404, [408](#page_408), [437](#page_437)–9, [442](#page_442)–5, [448](#page_448), [450](#page_450)–1, [453](#page_453), [456](#page_456)–7, [459](#page_459)–61, [463](#page_463)–4, [470](#page_470), [472](#page_472)–9, [482](#page_482), [489](#page_489), [493](#page_493), [511](#page_511), [517](#page_517)–8, [527](#page_527)–29, [540](#page_540)–1, [564](#page_564)–5, [568](#page_568)–9

algebraic forms, [394](#page_394), [458](#page_458)

algebraic integers, [470](#page_470)–2, [514](#page_514), [518](#page_518), [522](#page_522), [524](#page_524)

algebraic numbers, [462](#page_462), [464](#page_464), [469](#page_469)–71, [474](#page_474), [477](#page_477)–8, [482](#page_482), [523](#page_523)–4, [562](#page_562), [564](#page_564)–5, [567](#page_567)–9

algebraic number field, [470](#page_470)–4, [513](#page_513), [522](#page_522)–4

algorithm, [140](#page_140)

Ampère, A. M., [318](#page_318)

analysis, [13](#page_13), [16](#page_16), [22](#page_22)–3, [54](#page_54), [64](#page_64), [70](#page_70), [87](#page_87), [117](#page_117)–8, [139](#page_139)–40, [144](#page_144), [150](#page_150)–2, [154](#page_154)–5, [161](#page_161)–3, [166](#page_166), [168](#page_168)–9, [171](#page_171), [174](#page_174), [176](#page_176), [183](#page_183), [187](#page_187), [198](#page_198), [201](#page_201)–2, [207](#page_207), [213](#page_213), [222](#page_222)–4, [236](#page_236)–7, [248](#page_248)–52, [268](#page_268), [270](#page_270)–2, [275](#page_275), [286](#page_286), [311](#page_311)–2, [316](#page_316), [319](#page_319), [322](#page_322), [327](#page_327), [334](#page_334)–5, [338](#page_338)–9, [346](#page_346), [364](#page_364), [377](#page_377), [400](#page_400), [406](#page_406)–8, [413](#page_413)–4, [416](#page_416)–7, [419](#page_419), [421](#page_421)–3, [429](#page_429), [446](#page_446), [451](#page_451), [456](#page_456)–7, [460](#page_460)–1, [469](#page_469), [474](#page_474)–5, [477](#page_477)–81, [488](#page_488)–90, [494](#page_494), [510](#page_510), [513](#page_513), [519](#page_519), [521](#page_521)–2, [526](#page_526)–7, [537](#page_537)–8, [541](#page_541)–2, [544](#page_544), [547](#page_547), [556](#page_556)–7, [561](#page_561), [567](#page_567), [571](#page_571), [575](#page_575), [579](#page_579)

analysis situs, [263](#page_263), [267](#page_267), [492](#page_492), [545](#page_545)

Antoinette, Marie, [166](#page_166), [170](#page_170)

Apollonius, [7](#page_7), [27](#page_27), [78](#page_78), [317](#page_317), [400](#page_400)

Appell, Paul, [454](#page_454)

Arago, F. J. D., [139](#page_139), [150](#page_150), [190](#page_190), [193](#page_193), [205](#page_205)

Archimedes, [7](#page_7), [19](#page_19)–20, [28](#page_28)–34, [59](#page_59), [102](#page_102), [114](#page_114), [120](#page_120), [147](#page_147), [153](#page_153), [162](#page_162), [218](#page_218), [220](#page_220), [230](#page_230), [237](#page_237), [240](#page_240)–1, [255](#page_255)–6, [400](#page_400), [459](#page_459), [533](#page_533)

Archytas, [25](#page_25)

Aristotle, [20](#page_20), [25](#page_25), [78](#page_78), [240](#page_240), [278](#page_278), [569](#page_569), [575](#page_575), [577](#page_577)–8

arithmetic, [21](#page_21), [64](#page_64), [118](#page_118), [152](#page_152), [161](#page_161)–2, [168](#page_168), [185](#page_185), [208](#page_208), [221](#page_221), [223](#page_223), [225](#page_225)–6, [227](#page_227)–9, [231](#page_231)–2, [234](#page_234)–8, [240](#page_240)–1, [248](#page_248), [252](#page_252)–4, [256](#page_256), [260](#page_260)–3, [267](#page_267), [271](#page_271)–2, [276](#page_276), [284](#page_284), [356](#page_356), [368](#page_368), [408](#page_408), [419](#page_419), [438](#page_438), [446](#page_446), [451](#page_451), [455](#page_455)–8, [470](#page_470)–4, [477](#page_477)–8, [481](#page_481), [485](#page_485), [488](#page_488), [500](#page_500), [510](#page_510), [513](#page_513), [517](#page_517)–8, [522](#page_522)–5, [527](#page_527)–9, [541](#page_541), [551](#page_551), [561](#page_561), [574](#page_574)–5, [577](#page_577)

arithmetical theory of forms, [356](#page_356)

Arnauld, A., [83](#page_83), [128](#page_128)–9

associative, associativity, [278](#page_278)–9, [280](#page_280), [356](#page_356)

Ausonius, [39](#page_39)

Austen, Jane, [380](#page_380)

axioms, [20](#page_20)–1, [305](#page_305)–6, [333](#page_333), [419](#page_419), [503](#page_503), [576](#page_576)

Ayscough, Rev. Wm., [91](#page_91)–2

Babbage, Charles, [438](#page_438)

Bachet de Méziriac, [71](#page_71)

Baillet, A., [39](#page_39)

Balzac, Honoré de, [548](#page_548)

Barrow, I., [96](#page_96), [106](#page_106)–7, [118](#page_118)

Bartels, Johann Martin, [222](#page_222)–4

Bauer, Heinrich, [328](#page_328)

Beethoven, L. v., [405](#page_405)

Berkeley, Bishop, [90](#page_90), [345](#page_345)

Bernoullis, [115](#page_115), [126](#page_126), [132](#page_132), chap. [8](#page_8), [143](#page_143)–5, [155](#page_155)–6

Berthollet, Count Claude-Louis, [183](#page_183)–4, [189](#page_189)–90, [193](#page_193)–4, [196](#page_196), [273](#page_273)

Bertrand, J. L. F., [453](#page_453)

Bessel, Friedrich Wilhelm, [245](#page_245), [248](#page_248), [250](#page_250)–1, [331](#page_331)

Biot, J. B., [181](#page_181)

Birkhoff, George David, [553](#page_553)

Bismarck, O. E. L., Prince von, [467](#page_467)

Blake, William, [10](#page_10)

Bliss, G. A., [133](#page_133)–4

Boeckh, P. A., [328](#page_328)–9

Bohr, N., [19](#page_19)

Bolyai, Johann, [231](#page_231)

Bolyai, Wolfgang, [220](#page_220), [231](#page_231), [243](#page_243), [474](#page_474), [505](#page_505)

Boole, George, [118](#page_118), [121](#page_121), [124](#page_124), [213](#page_213), [354](#page_354), [389](#page_389), [390](#page_390), [406](#page_406), chap. [23](#page_23), [448](#page_448), [486](#page_486)

Boole, Mary, [446](#page_446)–7

Borchardt, C. W., [332](#page_332), [421](#page_421), [426](#page_426), [464](#page_464), [501](#page_501)

Borel, Émile, [454](#page_454), [566](#page_566)

boundary values, [339](#page_339)

Boutroux, Émile, [532](#page_532)

Brahe, Tycho, [110](#page_110)

branches, branch points, [493](#page_493)–5

Brewster, Sir David, [112](#page_112), [269](#page_269), [500](#page_500)

Brianchon, C. J., [216](#page_216)

Briggs, Henry, [426](#page_426)

Brinkley, John, [343](#page_343)–5

Brochard, Jeanne, [36](#page_36)

Brooke, Rupert, [398](#page_398)

Brouwer, L. E. J., [19](#page_19), [24](#page_24), [278](#page_278), [569](#page_569), [576](#page_576)–9

Bruno, Giordano, [46](#page_46)

Bunsen, R. W., [424](#page_424)–5

Burali-Forti, C., [575](#page_575), [577](#page_577)

Burnet, John, [25](#page_25)

Butler, Samuel, [340](#page_340)

Byron, George Gordon, Lord, [257](#page_257), [380](#page_380)

calculus, [5](#page_5)–7, [13](#page_13), [23](#page_23), [32](#page_32)–3, [56](#page_56)–7, [59](#page_59), [61](#page_61), [64](#page_64), [95](#page_95), [97](#page_97)–107, [109](#page_109), [113](#page_113)–4, [117](#page_117)–8, [121](#page_121), [125](#page_125)–6, [132](#page_132)–7, [139](#page_139)–40, [147](#page_147), [149](#page_149), [151](#page_151), [154](#page_154)–6, [162](#page_162), [169](#page_169), [186](#page_186), [208](#page_208), [251](#page_251), [270](#page_270), [284](#page_284), [286](#page_286), [322](#page_322), [324](#page_324), [328](#page_328), [330](#page_330), [334](#page_334), [348](#page_348), [361](#page_361), [364](#page_364), [407](#page_407), [442](#page_442), [448](#page_448), [488](#page_488)–9, [507](#page_507), [517](#page_517)

calculus of variations, [437](#page_437)

calculus, tensor, [213](#page_213), [256](#page_256), [448](#page_448), [528](#page_528)

Campanella, Tammaso, [46](#page_46)

Cantor, Georg F. L. P., [354](#page_354), [406](#page_406)–8, [446](#page_446), [482](#page_482), [519](#page_519)–20, [522](#page_522), chap. [29](#page_29)

Cantor, Marie Bohm, [558](#page_558)

Cantor, Moritz, [17](#page_17), [19](#page_19), [25](#page_25)

Cantor, Vally Guttman, [563](#page_563)

Cantor, Waldemar Georg, [558](#page_558)

Cardan, H., [323](#page_323)

Carnot, Lazare-Nicolas-Marguerite, [207](#page_207), [285](#page_285)

Catherine the Great, [141](#page_141), [145](#page_145)–7, [149](#page_149)–50

Cauchy, Augustin-Louis, [152](#page_152), [164](#page_164)–5, [167](#page_167), [169](#page_169), [223](#page_223), [250](#page_250)–1, [260](#page_260), chap. [15](#page_15), [317](#page_317)–8, [320](#page_320), [335](#page_335), [351](#page_351), [368](#page_368)–9, [376](#page_376)–8, [407](#page_407), [416](#page_416), [457](#page_457), [473](#page_473), [482](#page_482), [488](#page_488)–90, [518](#page_518), [527](#page_527), [541](#page_541)

causality, [306](#page_306)

Cavalieri, B., [118](#page_118)

Cayley, Arthur, [3](#page_3)–4, [213](#page_213)–4, [271](#page_271), [282](#page_282), [359](#page_359), [368](#page_368), chap. [21](#page_21), [437](#page_437), [448](#page_448), [459](#page_459), [474](#page_474), [515](#page_515), [534](#page_534), [546](#page_546)

Chanute (French ambassador), [50](#page_50)–1

characteristic, [349](#page_349)

Charles I, [92](#page_92)

Charlet, Father, [36](#page_36)–7, [50](#page_50)

Chasles, Michel, [139](#page_139)

Chevalier, Auguste, [374](#page_374), [377](#page_377)

Christ, Jesus, [573](#page_573)

Christine, Queen of Sweden, [49](#page_49), [51](#page_51), [82](#page_82)

Christoffel, E. B., [256](#page_256), [391](#page_391), [480](#page_480)

Cicero, [55](#page_55), [363](#page_363)

class, [567](#page_567)–9, [570](#page_570), [572](#page_572)–5, [577](#page_577)–8

Clifford, Wm. K., [294](#page_294), [490](#page_490), [503](#page_503)–4

Colburn, Zerah, [66](#page_66), [342](#page_342)–3

Coleridge, Samuel Taylor, [344](#page_344)–5, [484](#page_484)

Columbus, Christopher, [338](#page_338)

combination, [280](#page_280)

commutative, [356](#page_356), [360](#page_360), [402](#page_402)

complex number, variable, [233](#page_233)–4, [248](#page_248)–50, [253](#page_253), [260](#page_260), [263](#page_263), [267](#page_267), [284](#page_284), [293](#page_293), [333](#page_333)–5, [356](#page_356)–60, [407](#page_407), [457](#page_457)–9 [487](#page_487)–93, [495](#page_495), [510](#page_510), [514](#page_514), [529](#page_529), [541](#page_541)

complex units, [474](#page_474)

Condorcet, N. C. de, [152](#page_152), [180](#page_180), [187](#page_187)–8

congruence, [225](#page_225)–7, [235](#page_235)–6, [252](#page_252)–3, [293](#page_293)

conjugates, [459](#page_459)

Conon, [30](#page_30)

continuity, continuous, [13](#page_13), [22](#page_22)–3, [27](#page_27), [59](#page_59), [117](#page_117), [140](#page_140), [162](#page_162), [200](#page_200), [208](#page_208)–9, [211](#page_211), [216](#page_216), [234](#page_234), [237](#page_237), [268](#page_268), [283](#page_283), [286](#page_286), [407](#page_407), [430](#page_430), [456](#page_456), [488](#page_488), [491](#page_491), [504](#page_504)–5, [510](#page_510), [520](#page_520)–1, [555](#page_555), [557](#page_557), [562](#page_562), [569](#page_569), [574](#page_574)–6, [579](#page_579)

convergence, [151](#page_151), [222](#page_222)–3, [274](#page_274), [286](#page_286) [7](#page_7), [430](#page_430)–2, [487](#page_487), [535](#page_535), [541](#page_541), [543](#page_543), [561](#page_561), [562](#page_562)

Copernicus, Nicolas, [46](#page_46), [294](#page_294), [306](#page_306)

Corneille, Pierre, [76](#page_76)

corpus, [355](#page_355)

correlation, [289](#page_289)

Cotes, R., [503](#page_503)

Couturat, L., [121](#page_121), [565](#page_565)–7

covariant, [395](#page_395)

Crelle, August Leopold, [314](#page_314), [316](#page_316)–7, [319](#page_319)–20, [326](#page_326), [413](#page_413), [416](#page_416), [418](#page_418)–9, [421](#page_421), [432](#page_432), [562](#page_562)

Cromwell, Oliver, [93](#page_93)

curvature, [264](#page_264)–5, [500](#page_500), [504](#page_504)–5, [507](#page_507)–9

cuts, [494](#page_494)–5, [519](#page_519)–21, [557](#page_557)

cyclotomy, [513](#page_513)

D’Alembert, Jean le Rond, [148](#page_148)–9, [155](#page_155)–62, [173](#page_173), [187](#page_187), [489](#page_489), [544](#page_544)

Darboux, Gaston, [454](#page_454), [531](#page_531), [533](#page_533), [536](#page_536), [544](#page_544)

Darwin, Charles, [16](#page_16), [137](#page_137)

Darwin, G. H., [529](#page_529)

Dedekind, Julie, [518](#page_518)

Dedekind, Richard, [19](#page_19), [25](#page_25), [223](#page_223), [238](#page_238), [253](#page_253), [406](#page_406)–8, [468](#page_468), [470](#page_470), [472](#page_472), [474](#page_474), [489](#page_489), [500](#page_500), [502](#page_502), chap. [27](#page_27), [557](#page_557), [563](#page_563), [575](#page_575)–7, [579](#page_579)

Delambre, J. B. J., [154](#page_154)

De Long, Claire, [57](#page_57)

De Long, Louise, [58](#page_58)

De Morgan, A., [147](#page_147), [354](#page_354), [384](#page_384), [387](#page_387), [434](#page_434), [438](#page_438), [440](#page_440)–1

denumerable infinity, [539](#page_539)–40, [569](#page_569), [572](#page_572)

Desargues, G., [74](#page_74), [77](#page_77), [79](#page_79), [183](#page_183), [208](#page_208), [213](#page_213), [285](#page_285), [398](#page_398)

Descartes, René, [7](#page_7), [14](#page_14)–5, [20](#page_20), [32](#page_32), chap. [3](#page_3), [56](#page_56)–9, [62](#page_62)–4, [73](#page_73)–4, [80](#page_80), [82](#page_82), [93](#page_93), [111](#page_111), [121](#page_121)–2, [129](#page_129), [140](#page_140), [147](#page_147), [211](#page_211)–2, [233](#page_233), [245](#page_245), [265](#page_265)–6, [347](#page_347), [349](#page_349), [376](#page_376), [443](#page_443), [457](#page_457)–8, [481](#page_481), [505](#page_505), [512](#page_512)

determinants, [338](#page_338), [388](#page_388)

Dickens, Charles, [380](#page_380), [436](#page_436)

Dickson, L. E., [261](#page_261), [355](#page_355)

Diderot, Denis, [146](#page_146)–7

Diophantus, [70](#page_70)–1, [152](#page_152)

Dirac, P. A. M., [19](#page_19), [515](#page_515)

Dirichlet, P. G. Lejeune, [236](#page_236)–7, [318](#page_318), [332](#page_332), [405](#page_405), [458](#page_458), [468](#page_468)–9, [473](#page_473), [489](#page_489), [496](#page_496), [499](#page_499), [500](#page_500), [512](#page_512), [517](#page_517), [518](#page_518)

discrete, [13](#page_13)–4, [21](#page_21), [24](#page_24), [117](#page_117), [140](#page_140), [162](#page_162), [283](#page_283), [505](#page_505)

discriminant, [389](#page_389)–90, [401](#page_401)

distance, [505](#page_505)–9

distributive law, [356](#page_356)

divergent, [287](#page_287)

Dositheus, [30](#page_30)

duality, [214](#page_214), [216](#page_216)–7

Dumas, Alexandre, [373](#page_373)

Dürer, Albert, [17](#page_17)

Eddington, Sir Arthur S., [484](#page_484), [515](#page_515)

Edgeworth, Maria, [344](#page_344)

Edison, Thomas A., [548](#page_548)

Einstein, Albert, [5](#page_5), [7](#page_7), [15](#page_15), [19](#page_19), [138](#page_138), [154](#page_154), [213](#page_213), [255](#page_255)–6, [305](#page_305), [320](#page_320), [350](#page_350), [391](#page_391), [448](#page_448), [490](#page_490)–1, [546](#page_546)–7, [556](#page_556)

Eisenstein, F. M. G., [68](#page_68), [237](#page_237), [253](#page_253), [390](#page_390), [455](#page_455)–6, [468](#page_468), [489](#page_489)

Elijah, [69](#page_69)

Elisabeth, Princess, [41](#page_41), [49](#page_49), [51](#page_51), [129](#page_129)

elliptic functions, see functions, elliptic

elliptic integrals, [317](#page_317), [322](#page_322), [324](#page_324), [336](#page_336)

equations, [52](#page_52), [65](#page_65), [68](#page_68), [70](#page_70), [136](#page_136), [150](#page_150), [155](#page_155), [157](#page_157), [162](#page_162)–5, [179](#page_179), [186](#page_186), [192](#page_192), [198](#page_198)–9, [201](#page_201), [211](#page_211), [225](#page_225), [232](#page_232)–5, [252](#page_252), [265](#page_265)–6, [270](#page_270)–2, [282](#page_282)–3, [309](#page_309)–14, [317](#page_317)–8, [322](#page_322), [328](#page_328), [334](#page_334)–6, [338](#page_338), [347](#page_347), [354](#page_354)–6, [364](#page_364), [368](#page_368), [372](#page_372), [376](#page_376), [389](#page_389)–90, [404](#page_404), [408](#page_408), [416](#page_416), [430](#page_430), [438](#page_438), [445](#page_445), [450](#page_450)–3, [456](#page_456)–7, [459](#page_459)–64, [470](#page_470), [472](#page_472) [4](#page_4), [476](#page_476)–8, [482](#page_482), [489](#page_489)–90, [492](#page_492)–3, [499](#page_499), [514](#page_514)–5, [518](#page_518), [528](#page_528), [536](#page_536), [538](#page_538) [40](#page_40), [543](#page_543)–4, [561](#page_561), [564](#page_564)–5, [568](#page_568)–9

Eratosthenes, [30](#page_30)–1

Essenbeck, Nees von, [240](#page_240)

Euclid, [7](#page_7), [14](#page_14), [19](#page_19)–20, [27](#page_27), [75](#page_75), [127](#page_127), [153](#page_153), [165](#page_165), [176](#page_176), [215](#page_215)–6, [223](#page_223), [266](#page_266), [299](#page_299)–303, [305](#page_305)–6, [314](#page_314), [351](#page_351), [358](#page_358), [379](#page_379), [399](#page_399)–400, [443](#page_443), [454](#page_454), [474](#page_474), [514](#page_514)

Eudoxus, [19](#page_19), [25](#page_25)–7, [407](#page_407), [480](#page_480), [483](#page_483), [519](#page_519), [522](#page_522), [575](#page_575)

Euler, Albert, [149](#page_149)

Euler, Catharina Gsell, [145](#page_145)

Euler, Léonard, [69](#page_69), [115](#page_115), [132](#page_132)–3, [135](#page_135)–7, chap. [9](#page_9), [155](#page_155)–6, [158](#page_158)–60, [175](#page_175), [223](#page_223)–6, [242](#page_242), [245](#page_245), [263](#page_263), [271](#page_271), [277](#page_277), [284](#page_284), [308](#page_308)–9, [328](#page_328)–9, [354](#page_354), [368](#page_368), [378](#page_378), [443](#page_443), [450](#page_450), [488](#page_488)–9, [492](#page_492), [517](#page_517), [532](#page_532), [534](#page_534), [541](#page_541), [543](#page_543)

Euler, Marguerite Brucker, [143](#page_143)

Euler, Paul, [143](#page_143)

existence, [482](#page_482)

extrema, [304](#page_304)

factorials, [417](#page_417), [462](#page_462)

factorization, [334](#page_334), [569](#page_569)

factorization, unique, [514](#page_514), [522](#page_522)

factors, prime, [522](#page_522)

Ferdinand II, [39](#page_39)

Ferdinand, Duke of Brunswick, [224](#page_224), [231](#page_231)–2, [241](#page_241), [243](#page_243)–6, [248](#page_248)

Fermat, Clément-Samuel, [58](#page_58)

Fermat, Dominique, [57](#page_57)

Fermat, Pierre, [7](#page_7), [35](#page_35), chap. [4](#page_4), [73](#page_73)–4, [86](#page_86), [102](#page_102), [118](#page_118)–9, [133](#page_133)–4, [140](#page_140), [152](#page_152), [161](#page_161)–2, [228](#page_228), [236](#page_236)–8, [253](#page_253), [261](#page_261), [284](#page_284), [311](#page_311), [337](#page_337), [465](#page_465), [472](#page_472)–3, [488](#page_488), [510](#page_510), [513](#page_513)–4

field, [355](#page_355), [357](#page_357), [469](#page_469)–70, [473](#page_473), [514](#page_514), [522](#page_522)

Fleming, Admiral, [50](#page_50)

Foncenex, D. le, [154](#page_154)

formalism, [287](#page_287)

Forsyth, A. R., [402](#page_402)

Fourier, Jean-Baptiste-Joseph, [105](#page_105), [176](#page_176), [178](#page_178), chap. [12](#page_12), [318](#page_318), [338](#page_338)–9, [496](#page_496), [538](#page_538)–9, [561](#page_561)

fractions, continued, [368](#page_368)

Franklin, Fabian, [397](#page_397)

Frederick the Great, [141](#page_141), [148](#page_148), [153](#page_153), [159](#page_159)–60, [165](#page_165), [244](#page_244)

Frege, Gottlob, [567](#page_567), [575](#page_575)–7, [579](#page_579)

Fresnel, A. J., [351](#page_351)

Fricke, Robert, [516](#page_516)

Fuchs, Lazarus, [540](#page_540)

functions, [98](#page_98)–9, [101](#page_101)–4, [140](#page_140), [169](#page_169), [179](#page_179), [201](#page_201), [223](#page_223), [232](#page_232), [248](#page_248)–50, [252](#page_252), [260](#page_260), [263](#page_263), [265](#page_265), [275](#page_275)–7, [284](#page_284), [318](#page_318)–20, [322](#page_322)–4, [329](#page_329), [333](#page_333)–5, [338](#page_338), [348](#page_348)–9, [364](#page_364), [377](#page_377), [407](#page_407), [413](#page_413), [430](#page_430), [455](#page_455), [457](#page_457), [460](#page_460)–2, [480](#page_480), [487](#page_487)–95, [508](#page_508), [515](#page_515), [529](#page_529), [540](#page_540)–1, [550](#page_550)–1, [578](#page_578)

functions, Abelian, [338](#page_338), [398](#page_398), [408](#page_408), [416](#page_416), [419](#page_419)–20, [451](#page_451), [455](#page_455), [492](#page_492), [495](#page_495), [499](#page_499)–500

functions, automorphic, [530](#page_530), [540](#page_540)–1

functions, elliptic, [127](#page_127), [202](#page_202), [228](#page_228)–9, [247](#page_247), [253](#page_253), [259](#page_259)–60, [282](#page_282), [320](#page_320), [322](#page_322), [324](#page_324), [329](#page_329), [331](#page_331), [333](#page_333), [335](#page_335)–8, [372](#page_372), [382](#page_382), [386](#page_386), [408](#page_408), [413](#page_413)–4, [430](#page_430), [453](#page_453), [455](#page_455), [461](#page_461), [469](#page_469), [477](#page_477)–9, [517](#page_517), [539](#page_539)–41, [550](#page_550)

functions, multiple periodic, [408](#page_408), [452](#page_452)–3, [455](#page_455), [515](#page_515), [539](#page_539)

Galileo, [16](#page_16), [20](#page_20), [26](#page_26), [36](#page_36), [41](#page_41), [45](#page_45)–6, [80](#page_80), [84](#page_84), [93](#page_93), [121](#page_121), [129](#page_129), [291](#page_291), [566](#page_566)

Galois, Adélaïde-Marie Demante, [362](#page_362)

Galois, Evariste, [3](#page_3), [164](#page_164)–5, [167](#page_167), [270](#page_270), [312](#page_312), [362](#page_362), chap. [20](#page_20), [381](#page_381), [408](#page_408), [437](#page_437), [449](#page_449), [450](#page_450), [476](#page_476)–7, [518](#page_518), [536](#page_536)

Galois, Nicolas-Gabriel, [362](#page_362), [369](#page_369)–70

Galton, Francis, [137](#page_137), [202](#page_202), [323](#page_323)

Gauss, Carl Friedrich, [3](#page_3)–4, [20](#page_20), [28](#page_28), [64](#page_64), [67](#page_67), [69](#page_69), [72](#page_72), [105](#page_105), [108](#page_108), [120](#page_120), [146](#page_146), [151](#page_151), [161](#page_161)–2, [167](#page_167), [186](#page_186), chap. [14](#page_14), [271](#page_271), [284](#page_284), [286](#page_286), [297](#page_297), [308](#page_308), [313](#page_313)–4, [328](#page_328), [331](#page_331), [333](#page_333), [335](#page_335), [337](#page_337), [354](#page_354), [356](#page_356), [359](#page_359), [377](#page_377), [380](#page_380), [389](#page_389), [405](#page_405)–7, [443](#page_443), [448](#page_448), [450](#page_450), [455](#page_455)–8, [472](#page_472)–4, [478](#page_478), [486](#page_486), [488](#page_488)–89, [491](#page_491)–3, [495](#page_495)–8, [501](#page_501), [507](#page_507)–8, [510](#page_510), [512](#page_512)–8, [525](#page_525), [527](#page_527), [533](#page_533), [535](#page_535), [537](#page_537), [539](#page_539), [541](#page_541), [547](#page_547), [556](#page_556)–7, [561](#page_561), [569](#page_569)

Gauss, Dorothea Benz, [219](#page_219)–20, [224](#page_224)

Gauss, Friederich, [219](#page_219)

Gauss, Johanne Osthof, [243](#page_243)

Gauss, Minna Waldeck, [243](#page_243)

Gelfond, Alexis, [463](#page_463)–4

Gelon, [29](#page_29)

geodesic, [302](#page_302), [305](#page_305)–6, [507](#page_507)

geometry, [13](#page_13)–4, [20](#page_20)–2, [27](#page_27), [31](#page_31), [33](#page_33), [40](#page_40), [52](#page_52)–5, [59](#page_59)–62, [66](#page_66)–7, [74](#page_74)–8, [84](#page_84)–5, [96](#page_96), [109](#page_109), [123](#page_123), [127](#page_127), [140](#page_140), [147](#page_147), [154](#page_154), [183](#page_183)–4, [186](#page_186)–7, [207](#page_207)–17, [223](#page_223), [227](#page_227)–8, [233](#page_233), [236](#page_236), [242](#page_242), [254](#page_254), [256](#page_256), [260](#page_260), [263](#page_263)–8, [272](#page_272), [277](#page_277), [282](#page_282), [284](#page_284), [286](#page_286), [294](#page_294), [299](#page_299)–306, [317](#page_317), [322](#page_322), [324](#page_324), [346](#page_346)–9, [355](#page_355), [358](#page_358), [364](#page_364), [367](#page_367)–9, [381](#page_381)–2, [398](#page_398)–400, [403](#page_403), [443](#page_443), [448](#page_448), [451](#page_451), [458](#page_458), [464](#page_464), [469](#page_469), [474](#page_474), [478](#page_478)–81, [485](#page_485), [489](#page_489)–91, [493](#page_493), [498](#page_498), [500](#page_500), [503](#page_503)–4, [506](#page_506), [508](#page_508), [510](#page_510), [513](#page_513)–7, [522](#page_522), [527](#page_527), [531](#page_531), [535](#page_535), [537](#page_537), [541](#page_541), [569](#page_569), [577](#page_577)

geometry, analytic, [5](#page_5)–7, [32](#page_32), [40](#page_40)–1, [52](#page_52)–7, [59](#page_59)–64, [93](#page_93), [123](#page_123), [133](#page_133), [139](#page_139), [147](#page_147), [154](#page_154), [199](#page_199)–200, [211](#page_211)–2, [233](#page_233), [248](#page_248), [399](#page_399), [517](#page_517)

geometry, descriptive, [183](#page_183), [185 −6](#page_185), [207](#page_207), [240](#page_240), [452](#page_452)

geometry, foundations, [497](#page_497)–8, [502](#page_502)–3

geometry, n-dimensional, [399](#page_399)–400

geometry, non-Euclidean, [6](#page_6), [108](#page_108), [127](#page_127), [186](#page_186), [214](#page_214), [223](#page_223), [230](#page_230)–1, [240](#page_240), [256](#page_256), [260](#page_260), [264](#page_264), [266](#page_266), [294](#page_294), [297](#page_297), [300](#page_300)–6, [358](#page_358)–60, [379](#page_379), [398](#page_398)–9, [439](#page_439), [473](#page_473)–4, [493](#page_493)–5, [503](#page_503)–5, [507](#page_507)–9, [513](#page_513), [550](#page_550)–1

geometry, projective, [78](#page_78), [206](#page_206)–10, [212](#page_212)–7, [398](#page_398)–9

Germain, Sophie, [253](#page_253), [261](#page_261)–3

Gibbon, Edward, [257](#page_257)

Gilbert, Wm., [36](#page_36)

Gilman, Arthur, [394](#page_394)

Goethe, J. W. von, [257](#page_257)

Goldbach, C., [405](#page_405)

Gounod, Charles François, [386](#page_386)

Grassmann, Hermann, [123](#page_123)

Gregory, D. F., [438](#page_438)

Gregory, James, [125](#page_125)

Grote, Geo., [381](#page_381)

groups, [6](#page_6), [68](#page_68), [165](#page_165), [268](#page_268), [271](#page_271)–2, [278](#page_278)–81, [283](#page_283), [451](#page_451), [495](#page_495), [515](#page_515), [518](#page_518), [540](#page_540), [551](#page_551)

groups, abstract, [282](#page_282), [375](#page_375)–6

groups, continuous, [268](#page_268), [529](#page_529)

Gudermann, Christof, [412](#page_412)–3, [424](#page_424)

Hachette, J. N. P., [318](#page_318), [320](#page_320)

Hadamard, Jacques, [54](#page_54), [212](#page_212)

Halley, Edmund, [105](#page_105), [108](#page_108)–10, [153](#page_153)

Halphen, Georges, [403](#page_403)

Hamilton, Eliza, [345](#page_345)

Hamilton, James, [340](#page_340)–1

Hamilton, Sarah Hutton, [340](#page_340)

Hamilton, Sir Wm., [438](#page_438)–9, [440](#page_440)–1

Hamilton, William Rowan, [16](#page_16), [29](#page_29), [66](#page_66), [123](#page_123), [133](#page_133)–4, [155](#page_155), [260](#page_260)–1, [270](#page_270), [331](#page_331), [334](#page_334), [338](#page_338), chap. [19](#page_19), [514](#page_514)

Hansteen, Christoph, [319](#page_319)

Hardy, G. H., [488](#page_488)

Hegel, G. W. F., [239](#page_239)–41, [439](#page_439), [469](#page_469)

Heiberg, J. L., [31](#page_31)

Heisenberg, W., [19](#page_19), [402](#page_402)

Helmholtz, H. von, [424](#page_424)

Henry, C., [86](#page_86)

Herbart, J. F., [491](#page_491)

Hermite, Charles, [4](#page_4), [164](#page_164), [183](#page_183), [273](#page_273), [307](#page_307), [320](#page_320), [368](#page_368), [422](#page_422), chap. [24](#page_24), [476](#page_476)–7, [501](#page_501), [515](#page_515), [535](#page_535)–6, [543](#page_543), [568](#page_568), [571](#page_571)

Hermitian forms, [458](#page_458)–9

Herschel, Sir William, [239](#page_239), [438](#page_438)

Hertz, Heinrich, [16](#page_16)

Hieron II, [29](#page_29), [33](#page_33)

Hilbert, David, [63](#page_63), [239](#page_239), [443](#page_443), [463](#page_463), [566](#page_566), [576](#page_576)–8

Hipparchus, [109](#page_109), [361](#page_361)

Hitler, Adolf, [516](#page_516)

Holmboë, Bernt Michael, [308](#page_308)–9, [312](#page_312), [315](#page_315), [318](#page_318), [325](#page_325), [329](#page_329)

Hooke, Robert, [107](#page_107)–8

Horace, [307](#page_307), [320](#page_320), [397](#page_397)

Humbert, Georges, [540](#page_540)

Humboldt, Alexander von, [204](#page_204), [242](#page_242), [245](#page_245), [259](#page_259), [333](#page_333)

Hume, David, [146](#page_146)

Huntington, E. V., [444](#page_444)

Huygens, Christian, [84](#page_84), [107](#page_107), [123](#page_123)–5, [129](#page_129), [134](#page_134), [350](#page_350)–1

ideals, [408](#page_408), [510](#page_510), [513](#page_513), [522](#page_522)–4

ideal, prime, [524](#page_524)

identical operation, identity, [279](#page_279)–80

imaginaries, [356](#page_356), [372](#page_372), [399](#page_399), [493](#page_493)

infinite, [6](#page_6), [22](#page_22)–5, [27](#page_27), [69](#page_69)–71, [75](#page_75), [89](#page_89), [123](#page_123), [151](#page_151), [168](#page_168)–9, [199](#page_199), [201](#page_201), [211](#page_211)–2, [216](#page_216), [222](#page_222)–4, [236](#page_236)–7, [250](#page_250), [274](#page_274), [283](#page_283), [286](#page_286)–7, [309](#page_309), [351](#page_351), [355](#page_355), [394](#page_394), [400](#page_400), [407](#page_407)–8, [446](#page_446), [448](#page_448), [462](#page_462)–3, [480](#page_480), [487](#page_487)–8, [492](#page_492), [514](#page_514), [520](#page_520)–3, [539](#page_539)–41, [543](#page_543), [549](#page_549), [553](#page_553), [555](#page_555)–8, [561](#page_561)–2, [564](#page_564)–71, [573](#page_573)–9

invariance, invariants, [6](#page_6), [78](#page_78), [165](#page_165), [230](#page_230), [283](#page_283), [378](#page_378)–9, [382](#page_382)–3, [386](#page_386), [388](#page_388), [390](#page_390)–2, [395](#page_395), [398](#page_398), [401](#page_401), [403](#page_403), [437](#page_437), [448](#page_448), [459](#page_459), [509](#page_509), [540](#page_540), [545](#page_545)

irreducibles, [472](#page_472), [515](#page_515), [569](#page_569)

Jacobi, Carl Gustav Jacob, [16](#page_16), [21](#page_21), [52](#page_52), [140](#page_140), [229](#page_229)–30, [259](#page_259)–60, [270](#page_270), [320](#page_320)–4, chap. [18](#page_18), [346](#page_346)–77, [408](#page_408), [418](#page_418), [420](#page_420), [448](#page_448), [452](#page_452)–6, [463](#page_463), [468](#page_468)–9, [489](#page_489), [512](#page_512), [515](#page_515), [517](#page_517), [528](#page_528), [541](#page_541), [544](#page_544)

Jacobi, M. H., [327](#page_327)

James II, [111](#page_111)

Jansen, Cornelius, [79](#page_79)

Jeans, Sir James H., [17](#page_17), [21](#page_21), [177](#page_177), [529](#page_529)

Jeffreys, George, [111](#page_111)

Jerrard, G. B., [460](#page_460)

Joachim, Joseph, [559](#page_559)

Jourdain, P. E. B., [185](#page_185)

Kant, I., [177](#page_177), [240](#page_240), [345](#page_345), [358](#page_358)–9

Kelvin, Lord (William Thomson), [16](#page_16), [183](#page_183), [293](#page_293), [452](#page_452)

Kepler, J., [28](#page_28), [93](#page_93), [105](#page_105), [109](#page_109), [121](#page_121)

Kingsley, Chas., [385](#page_385)

Kipling, Rudyard, [324](#page_324)

Kirchoff, G. R., [424](#page_424)

Klein, Felix, [206](#page_206), [214](#page_214), [282](#page_282), [379](#page_379), [398](#page_398), [419](#page_419), [540](#page_540), [548](#page_548)

Kneser, Adolf, [467](#page_467)

Königsberger, L., [424](#page_424)–5

Kowalewski, Sonja, [261](#page_261), chap. [22](#page_22)

Kronecker, Leopold, [19](#page_19), [164](#page_164), [218](#page_218), [234](#page_234), [238](#page_238), [293](#page_293), [406](#page_406)–8, [419](#page_419), [422](#page_422), [431](#page_431), chap. [25](#page_25), [501](#page_501), [512](#page_512)–3, [521](#page_521), [529](#page_529), [556](#page_556), [559](#page_559)–63, [568](#page_568)–71, [573](#page_573), [577](#page_577)–9

Kummer, Ernst Eduard, [238](#page_238), [253](#page_253), [467](#page_467)–70, [473](#page_473)–4, [476](#page_476), [478](#page_478)–9, [486](#page_486), [501](#page_501), chap. [27](#page_27), [510](#page_510), [535](#page_535), [561](#page_561)

Lacroix, S. F., [318](#page_318)

Lagrange, Joseph-Louis, [5](#page_5), [9](#page_9), [62](#page_62), [115](#page_115), [133](#page_133), [142](#page_142), [148](#page_148)–9, chap. [10](#page_10), [174](#page_174), [177](#page_177)–8, [180](#page_180)–1, [185](#page_185)–6, [197](#page_197), [223](#page_223)–6, [237](#page_237), [247](#page_247), [262](#page_262)–3, [270](#page_270)–1, [274](#page_274)–7, [284](#page_284), [308](#page_308), [311](#page_311), [328](#page_328)–9, [338](#page_338), [346](#page_346), [364](#page_364), [381](#page_381), [389](#page_389), [400](#page_400), [437](#page_437), [450](#page_450), [541](#page_541), [543](#page_543)–4

Lagrange, Marie-Thérèse Gros, [153](#page_153)

Lamarck, J. B. A. F., [181](#page_181)

Lamb, Horace, [14](#page_14)

Landau, Edmund, [516](#page_516)

Laplace, Pierre-Simon, Marquis, [104](#page_104)–5, [111](#page_111), [156](#page_156), [163](#page_163), [169](#page_169)–70, chap. [11](#page_11), [184](#page_184), [197](#page_197), [209](#page_209), [223](#page_223), [225](#page_225), [238](#page_238), [240](#page_240)–2, [246](#page_246)–8, [270](#page_270), [273](#page_273)–5, [286](#page_286), [318](#page_318), [329](#page_329), [338](#page_338), [343](#page_343), [381](#page_381), [412](#page_412), [437](#page_437), [450](#page_450), [541](#page_541), [544](#page_544)

Lavoisier, A. L., [166](#page_166)–7, [169](#page_169), [184](#page_184)

least squares, theory of, [259](#page_259), [260](#page_260), [263](#page_263)

Lefschetz, S., [268](#page_268)

Legendre, Adrien-Marie, [174](#page_174), [197](#page_197), [225](#page_225)–7, [236](#page_236)–7, [259](#page_259)–60, [270](#page_270), [277](#page_277), [284](#page_284), [312](#page_312), [317](#page_317)–8, [320](#page_320)–4, [335](#page_335)–7, [364](#page_364), [452](#page_452), [487](#page_487), [488](#page_488)

Leibniz, Gottfried Wilhelm, [7](#page_7), [13](#page_13), [15](#page_15)–6, [18](#page_18), [32](#page_32), [56](#page_56), [59](#page_59), [68](#page_68), [76](#page_76), [78](#page_78), [87](#page_87), [98](#page_98), [103](#page_103), [113](#page_113)–6, chap. [7](#page_7), [133](#page_133)–5, [140](#page_140)–1, [169](#page_169), [223](#page_223), [231](#page_231), [434](#page_434), [443](#page_443)

Lemâitre, Father, [527](#page_527)

Lemonnier, P. C., [169](#page_169)

Leverrier, U. J. J., [290](#page_290), [350](#page_350), [367](#page_367)

Levi-Civita, T., [256](#page_256), [391](#page_391), [544](#page_544)

Liapounoff, A., [529](#page_529)

Libri, G., [321](#page_321)

Lichtenstein, Leon, [529](#page_529)

Lie, S., [391](#page_391)

Lilly, Wm., [526](#page_526)

limits, [430](#page_430)

Lincoln, Abraham, [434](#page_434)

Lindemann, F., [314](#page_314), [464](#page_464)–5, [568](#page_568)

Linus (of Liège), [107](#page_107)

Liouville, Joseph, [335](#page_335)–6, [451](#page_451), [463](#page_463), [476](#page_476)

Listing, J. B., [491](#page_491)

Littrow, J. J. von, [295](#page_295), [333](#page_333)

Lloyd, Humphrey, [351](#page_351)

Lobatchewsky, Nikolas Ivanovitch, chap. [16](#page_16), [359](#page_359), [377](#page_377), [379](#page_379), [474](#page_474), [503](#page_503)

Lobatchewsky, Praskovia Ivanovna, [294](#page_294)

Locke, John, [111](#page_111)–2

logic, symbolic, [6](#page_6), [13](#page_13), [121](#page_121), [124](#page_124), [439](#page_439), [440](#page_440)–6

Lotze, R. H, [439](#page_439)

Lucas (of Liège), [107](#page_107)–8

MacLaurin, C., [528](#page_528)

MacMahon, P. A., [378](#page_378)

Macaulay, Thos. B., [257](#page_257), [381](#page_381)

magnitude, [565](#page_565)

Malus, Étienne-Louis, [277](#page_277)–8, [348](#page_348), [351](#page_351)

manifold, [265](#page_265), [504](#page_504)–7

mapping, conformal, [266](#page_266)–7

Marcellus, [28](#page_28), [33](#page_33)–4

Marie, Abbé, [158](#page_158), [163](#page_163)

Marr, John, [526](#page_526)

matrices, [379](#page_379), [398](#page_398), [400](#page_400)–2

Maurice, Prince of Orange, [38](#page_38)

Maxwell, James Clerk, [267](#page_267), [350](#page_350), [433](#page_433), [500](#page_500), [546](#page_546)

Menaechmus, [537](#page_537)

Mendelssohn, Felix, [468](#page_468)

Mercator, N., [107](#page_107), [125](#page_125)

Méré, Gombaud Antoine, Chevalier de, [86](#page_86)–7, [89](#page_89)

Mersenne, P., [37](#page_37), [45](#page_45), [62](#page_62), [76](#page_76), [80](#page_80)

Mill, John Stuart, [35](#page_35)

Milton, John, [36](#page_36)

Minkowski, H., [7](#page_7)

Mittag-Leffler, G. M., [316](#page_316), [324](#page_324), [419](#page_419), [422](#page_422), [428](#page_428), [543](#page_543), [570](#page_570), [571](#page_571)

modulus, [225](#page_225)–7, [235](#page_235)–6, [252](#page_252), [293](#page_293)

Monge, Gaspard, [171](#page_171), chap. [12](#page_12), [207](#page_207), [263](#page_263), [285](#page_285), [366](#page_366)

Monge, Jacques, [184](#page_184), [287](#page_287)

monogenic, [249](#page_249), [250](#page_250)–1

Montagu, Charles, [112](#page_112)

More, L. T., [64](#page_64)

Morgan, John Pierpont, [466](#page_466)

Moritz, R. E., [557](#page_557)

Mozart, W. A. C., [405](#page_405)

multiformity, [492](#page_492)

Napier, John, [526](#page_526)

Napoleon Bonaparte, [124](#page_124), [153](#page_153), [168](#page_168), [170](#page_170), [179](#page_179)–82, [184](#page_184), [187](#page_187), [190](#page_190)–6, [202](#page_202)–7, [209](#page_209), [224](#page_224), [243](#page_243), [246](#page_246)–7, [251](#page_251), [258](#page_258), [271](#page_271), [274](#page_274)–5, [277](#page_277), [285](#page_285), [348](#page_348), [362](#page_362), [422](#page_422), [511](#page_511), [531](#page_531)

Newton, Hannah Ayscough, [90](#page_90)

Newton, Isaac, [5](#page_5), [7](#page_7), [13](#page_13), [18](#page_18)–20, [26](#page_26), [28](#page_28)–9, [32](#page_32), [36](#page_36), [56](#page_56), [58](#page_58)–60, [64](#page_64), [73](#page_73), chap. [6](#page_6), [118](#page_118)–21, [123](#page_123), [125](#page_125)–6, [129](#page_129)–30, [133](#page_133), [135](#page_135), [138](#page_138)–40, [142](#page_142)–3, [147](#page_147), [153](#page_153)–5, [157](#page_157)–8, [166](#page_166)–75, [179](#page_179)–80, [198](#page_198), [201](#page_201), [213](#page_213), [218](#page_218), [220](#page_220), [223](#page_223), [225](#page_225), [230](#page_230), [237](#page_237)–8, [240](#page_240)–1, [248](#page_248), [25](#page_25)–46, [263](#page_263), [267](#page_267), [270](#page_270), [289](#page_289), [308](#page_308)–9, [338](#page_338), [343](#page_343)–4, [349](#page_349)–50, [354](#page_354), [361](#page_361), [400](#page_400), [404](#page_404), [416](#page_416), [433](#page_433), [443](#page_443), [478](#page_478), [490](#page_490)–1, [500](#page_500), [503](#page_503)–4, [533](#page_533), [538](#page_538), [541](#page_541)–2

Nightingale, Florence, [387](#page_387)–8

Noether, Emmy, [261](#page_261)

non-denumerable, [569](#page_569), [571](#page_571)

normal, [264](#page_264)–5

number, [6](#page_6), [13](#page_13)–6, [21](#page_21)–7, [87](#page_87)–8, [125](#page_125), [140](#page_140), [169](#page_169), [208](#page_208), [222](#page_222), [225](#page_225)–9, [231](#page_231)–7, [250](#page_250), [252](#page_252)–4, [256](#page_256), [265](#page_265)–6, [271](#page_271), [284](#page_284), [318](#page_318), [334](#page_334), [337](#page_337)–8, [347](#page_347), [354](#page_354), [356](#page_356)–7, [364](#page_364), [376](#page_376), [386](#page_386), [405](#page_405), [419](#page_419), [431](#page_431), [438](#page_438), [446](#page_446), [450](#page_450), [456](#page_456), [458](#page_458)–9, [462](#page_462)–4, [470](#page_470)–2, [474](#page_474), [478](#page_478), [481](#page_481)–2, [505](#page_505)–6, [510](#page_510), [513](#page_513)–4, [519](#page_519)–21, [523](#page_523)–4, [556](#page_556), [564](#page_564)–9, [573](#page_573), [575](#page_575)–6, [578](#page_578)

number, cardinal, [565](#page_565)–7, [515](#page_515), [511](#page_511)

numbers, ideal, [473](#page_473)–4, [513](#page_513)–4

numbers, irrational, [22](#page_22), [27](#page_27), [407](#page_407), [431](#page_431)–2, [456](#page_456), [460](#page_460), [463](#page_463)–4, [480](#page_480), [482](#page_482), [519](#page_519)–22, [568](#page_568), [576](#page_576)–9

numbers, negative, [356](#page_356)–1, [482](#page_482)

numbers, prime, [471](#page_471)–2, [487](#page_487)–8, [510](#page_510), [513](#page_513)–4, [573](#page_573), [578](#page_578)–9

numbers, theory of, [13](#page_13), [57](#page_57)–8, [64](#page_64)–72, [98](#page_98), [140](#page_140), [161](#page_161)–2, [176](#page_176), [225](#page_225)–9, [23](#page_23)–18, [241](#page_241), [248](#page_248), [252](#page_252)–4, [260](#page_260)–3, [267](#page_267), [271](#page_271)–2, [284](#page_284), [299](#page_299), [318](#page_318), [328](#page_328), [331](#page_331), [334](#page_334), [337](#page_337)–8, [372](#page_372), [386](#page_386), [405](#page_405)–6, [408](#page_408), [438](#page_438), [455](#page_455)–9, [469](#page_469)–74, [476](#page_476), [478](#page_478)–9, [482](#page_482), [487](#page_487)–9, [510](#page_510)–1, [513](#page_513)–4, [517](#page_517)–24, [539](#page_539), [541](#page_541), [561](#page_561), [578](#page_578)

numbers, transcendental, [459](#page_459), [46](#page_46)–24, [567](#page_567)–9, [572](#page_572)

numbers, transfinite, [566](#page_566)–7, [514](#page_514), [578](#page_578)

Nurmi, Paavo, [543](#page_543)

Olbers, H. W. M., [238](#page_238), [246](#page_246), [259](#page_259), [262](#page_262)

Oldenburg, H., [108](#page_108)

order, [281](#page_281), [574](#page_574)

Oscar II, King of Sweden, [543](#page_543)

Painlevé, Paul, [454](#page_454), [544](#page_544), [554](#page_554)

parameter, [266](#page_266), [540](#page_540), [541](#page_541)

parametric representation, [265](#page_265), [515](#page_515)

partitions, theory of, [386](#page_386), [405](#page_405)

Pascal, Antoinette Bégone, [73](#page_73)

Pascal, Blaise, [3](#page_3), [9](#page_9), [36](#page_36), [57](#page_57), chap. [5](#page_5), [115](#page_115), [119](#page_119), [125](#page_125), [128](#page_128), [183](#page_183), [208](#page_208), [212](#page_212), [216](#page_216), [285](#page_285), [398](#page_398)

Pascal, Étienne, [73](#page_73)

Pascal, Gilberte (Madame Périer), [57](#page_57), [73](#page_73), [75](#page_75), [80](#page_80)–2

Pascal, Jacqueline, [73](#page_73)–5, [80](#page_80)–3

Pastoret, M. de, [180](#page_180)

Paul, Jean, see Richter, J. P. F.

Peacock, G., [438](#page_438)

Peel, Sir Robert, [354](#page_354)

Peirce, Benjamin, [354](#page_354)

Pepys, Samuel, [112](#page_112)

periodicity, [199](#page_199)–202, [229](#page_229), [335](#page_335)–6, [461](#page_461), [519](#page_519), [539](#page_539), [545](#page_545), [553](#page_553)

permanence of form, [355](#page_355)

permutation, [279](#page_279), [282](#page_282)

Peter the Great, [129](#page_129), [141](#page_141), [145](#page_145)

Pfaff, Johann Friedrich, [231](#page_231), [242](#page_242)

Pheidias, [29](#page_29)

Phidias, [322](#page_322)

Philip, Apostle, [573](#page_573)

Philippe, Louis, [372](#page_372)–3

Piazzi, Giuseppe, [239](#page_239)

Picard, Émile, [454](#page_454)

Picard, Jean, [335](#page_335)

Pindar, [329](#page_329)

Planck, M., [546](#page_546)–7

Plato, [4](#page_4), [16](#page_16), [20](#page_20)–1, [24](#page_24)–7, [31](#page_31)–2, [240](#page_240)

Plücker, J., [399](#page_399), [412](#page_412), [474](#page_474)

Plutarch, [28](#page_28), [33](#page_33)

Poincaré, Henri, [9](#page_9), [17](#page_17), [158](#page_158), [270](#page_270), [378](#page_378), [428](#page_428), [447](#page_447)–8, [454](#page_454), [461](#page_461), [483](#page_483), chap. [28](#page_28), [558](#page_558)

Poincaré, Raymond, [527](#page_527), [531](#page_531), [535](#page_535)

Poinsot, L., [277](#page_277)

Poisson, S. D., [318](#page_318)

Poncelet, Jean-Victor, [191](#page_191), chap. 13, [285](#page_285), [398](#page_398)

Pope, Alexander, [549](#page_549)

postulate, [20](#page_20)–1, [23](#page_23), [279](#page_279)–80, [282](#page_282), [299](#page_299), [301](#page_301), [303](#page_303), [305](#page_305), [354](#page_354)–7, [438](#page_438), [443](#page_443)–5, [474](#page_474), [477](#page_477), [518](#page_518), [574](#page_574), [576](#page_576)–7

power series, [429](#page_429)–30, [561](#page_561)

probability, mathematical theory of, [6](#page_6), [73](#page_73), [83](#page_83), [86](#page_86)–9, [133](#page_133)–4, [136](#page_136), [155](#page_155), [172](#page_172), [176](#page_176)–7, [318](#page_318), [441](#page_441)–2, [451](#page_451)

problem of n bodies, [542](#page_542)–3

progression, [355](#page_355), [359](#page_359), [535](#page_535)

pseudo-sphere, [304](#page_304)–6

Ptolemy, [109](#page_109), [176](#page_176), [361](#page_361)

Pythagoras, [16](#page_16)–7, [20](#page_20)–22, [266](#page_266), [398](#page_398), [407](#page_407), [457](#page_457), [474](#page_474), [480](#page_480), [506](#page_506)–7, [555](#page_555), [576](#page_576)–7, [579](#page_579)

quadratic forms, [335](#page_335), [388](#page_388), [456](#page_456), [478](#page_478), [502](#page_502), [541](#page_541), [551](#page_551)

quantics, [394](#page_394)–5, [398](#page_398)

quantum theory, [63](#page_63), [88](#page_88), [107](#page_107), [350](#page_350), [459](#page_459), [506](#page_506), [515](#page_515), [547](#page_547)

quaternions, [260](#page_260), [352](#page_352), [354](#page_354)–5, [357](#page_357), [359](#page_359)–61

radicals, [372](#page_372), [376](#page_376)–7, [453](#page_453), [460](#page_460), [477](#page_477)

Ramanujan, Srinivasa, [328](#page_328)

ratio, anharmonic or cross, [213](#page_213)–4

ratios, [27](#page_27), [348](#page_348), [522](#page_522)

rays, systems of, [346](#page_346)–51

reciprocants, [403](#page_403)

reciprocity, [226](#page_226), [235](#page_235), [252](#page_252)–3, [513](#page_513)–4

relativity, [6](#page_6)–7, [54](#page_54), [63](#page_63), [154](#page_154), [186](#page_186), [263](#page_263), [305](#page_305)–6, [350](#page_350), [360](#page_360), [378](#page_378), [391](#page_391), [399](#page_399), [437](#page_437), [448](#page_448), [480](#page_480), [500](#page_500), [502](#page_502), [506](#page_506)–7, [509](#page_509), [528](#page_528), [547](#page_547)

Ricci, G., [256](#page_256), [391](#page_391)

Richard, Loùis-Paul-Émile, [367](#page_367)–8, [450](#page_450)

Richelieu, Cardinal, [42](#page_42), [52](#page_52), [76](#page_76)

Richelot, F. J., [421](#page_421)

Richter, J. P. F. (Jean Paul), [257](#page_257)

Riemann, Georg Friedrich Bernhard, [4](#page_4), [186](#page_186), [256](#page_256), [264](#page_264), [266](#page_266), [300](#page_300), [306](#page_306), [324](#page_324), [379](#page_379), [391](#page_391)–2, [406](#page_406), [408](#page_408), [474](#page_474), chap. [26](#page_26), [518](#page_518), [532](#page_532), [545](#page_545)

roots of unity, [514](#page_514)

Rosenhain, J. G., [324](#page_324)

Rossetti, Dante Gabriel, [528](#page_528)

Rostand, Edmond, [59](#page_59)

Rousseau, J. J., [258](#page_258)

Russell, Bertrand A. W., [14](#page_14), [17](#page_17), [118](#page_118)–9, [121](#page_121), [239](#page_239), [433 −4](#page_433), [446](#page_446), [527](#page_527), [557](#page_557), [567](#page_567), [572](#page_572), [575](#page_575)–7

Savoy, Duke of, [42](#page_42)

Schaeffer, Theodor, [560](#page_560)

Schelling, F. W. J. von, [240](#page_240)

Scherk, H. F., [511](#page_511)

Schiller, J. C. F. von, [257](#page_257), [362](#page_362)

Schumacher, H. C., [239](#page_239), [260](#page_260)

Scott, Sir Walter, [257](#page_257), [380](#page_380)

Seneca, [363](#page_363)

sequence, [13](#page_13), [431](#page_431)–2, [480](#page_480)

series, [149](#page_149), [151](#page_151), [201](#page_201), [221](#page_221)–3, [237](#page_237), [251](#page_251)–2, [274](#page_274), [286](#page_286)–7, [413](#page_413)–4, [430](#page_430), [487](#page_487), [496](#page_496), [499](#page_499), [541](#page_541), [543](#page_543), [550](#page_550), [561](#page_561), [568](#page_568)

series, hypergeometric, [514](#page_514), [550](#page_550)–1

Serret, J. A., [368](#page_368)

sets, [555](#page_555), [562](#page_562)–7, [569](#page_569)–78

Shakespeare, Wm., [36](#page_36), [230](#page_230), [257](#page_257), [381](#page_381)

Shelley, Percy Bysshe, [548](#page_548), [564](#page_564)

Sierpinski, Waclaw, [566](#page_566)

Smith, Rev. Barnabas, [91](#page_91)

Smith, H. J. S., [68](#page_68), [403](#page_403)

Snellius, W., [351](#page_351)

Sophie of Brandenburg, [129](#page_129)

Southey, Robert, [344](#page_344)

space, [15](#page_15), [54](#page_54), [63](#page_63), [99](#page_99), [150](#page_150), [154](#page_154), [185](#page_185), [208](#page_208), [217](#page_217), [240](#page_240), [264](#page_264), [347](#page_347), [358](#page_358)–60, [379](#page_379), [391](#page_391), [398](#page_398)–400, [491](#page_491), [500](#page_500), [503](#page_503)–4, [506](#page_506)–9, [515](#page_515), [533](#page_533), [571](#page_571)

Spinoza, Benedict de, [126](#page_126), [486](#page_486)

squares, least, [517](#page_517)

Steiner, J., [27](#page_27), [317](#page_317), [468](#page_468)–9, [489](#page_489), [517](#page_517)

Stern, M. A., [489](#page_489), [491](#page_491), [517](#page_517)

Storey, Miss, [92](#page_92)

Sturm, C., [453](#page_453)

subgroups, [281](#page_281)

substitutions, [278](#page_278), [280](#page_280), [282](#page_282)–3, [495](#page_495), [518](#page_518), [540](#page_540)

Sundman, Karl Frithiof, [544](#page_544)

Swinburne, Algernon Charles, [353](#page_353)

Sylvester, James Joseph, [76](#page_76), [213](#page_213), chap. [21](#page_21), [437](#page_437), [448](#page_448), [459](#page_459), [490](#page_490), [526](#page_526)–7

symbolic reasoning, [6](#page_6)

Tait, P. G., [183](#page_183)

Tannery, P., [86](#page_86)

Tchebycheff, P., [426](#page_426)

tensor analysis, [360](#page_360)

Terquem, O., [367](#page_367)

Thackeray, Wm. M., [380](#page_380)

Thomson, James, [17](#page_17), [580](#page_580)

Thomson, William, see Kelvin, Lord

time, [15](#page_15), [54](#page_54), [63](#page_63), [99](#page_99)–100, [264](#page_264), [347](#page_347), [349](#page_349), [359](#page_359), [391](#page_391), [399](#page_399), [500](#page_500)

topology, [491](#page_491)–2, [495](#page_495)

Torricelli, E., [80](#page_80)

tractrix, [304](#page_304)

transposition, [283](#page_283)

trigonometry, [140](#page_140), [201](#page_201), [252](#page_252), [322](#page_322)–4, [430](#page_430), [453](#page_453), [455](#page_455), [461](#page_461), [541](#page_541), [561](#page_561)

Tuscany, Duke of, [46](#page_46)

uniformity, [249](#page_249), [250](#page_250)–1

unique operation, [279](#page_279)

Vanini, L., [46](#page_46)

Veblen, O., [268](#page_268)

vector, [358](#page_358)–60

vector analysis, [360](#page_360), [528](#page_528)

Vere, Aubrey de, [344](#page_344)

Vernier, P., [366](#page_366)

Virgil, [149](#page_149)

Voltaire, [129](#page_129), [148](#page_148)

Volterra, V., [406](#page_406), [428](#page_428)

Wakeford, E. K., [398](#page_398)

Wallis, J., [118](#page_118)

Waltershausen, Sartorius von, [245](#page_245), [258](#page_258)

Weber, Heinrich, [467](#page_467)

Weber, Wilhelm, [255](#page_255), [267](#page_267), [490](#page_490)–1, [496](#page_496)–8, [517](#page_517)

Weierstrass, Karl W. T., [19](#page_19), [25](#page_25), [30](#page_30), [223](#page_223), [250](#page_250), [270](#page_270), [273](#page_273), [316](#page_316), [324](#page_324), [332](#page_332), chap. [22](#page_22), [474](#page_474)–5, [477](#page_477)–83, [500](#page_500)–1, [512](#page_512), [543](#page_543), [556](#page_556)–7, [561](#page_561), [575](#page_575), [579](#page_579)

Westaway, F. W., [555](#page_555)

Weyl, H., [578](#page_578)–9

Whitehead, A. N., [34](#page_34), [118](#page_118)–9, [239](#page_239), [446](#page_446), [557](#page_557)

Wilson, John, [162](#page_162)

Wilson, Woodrow, [485](#page_485)

Wolfskehl, Paul, [72](#page_72)

Wordsworth, William, [344](#page_344)–5, [402](#page_402)

world-lines, [391](#page_391)

Wren, Sir Christopher, [84](#page_84), [105](#page_105)

Young, John Wesley, [215](#page_215)

Zeno, [19](#page_19), [24](#page_24)–5, [49](#page_49), [119](#page_119), [407](#page_407), [555](#page_555)–8, [575](#page_575)

Zermelo, E., [573](#page_573)–4

Zolotareff, G., [162](#page_162)

COPYRIGHT 1937 BY E.T. BELL

COPYRIGHT RENEWED © 1965 BY TAINE T. BELL

ALL RIGHTS RESERVED

[www.SimonandSchuster.com](http://www.SimonandSchuster.com)

INCLUDING THE RIGHT OF REPRODUCTION

IN WHOLE OR IN PART IN ANY FORM

FIRST TOUCHSTONE EDITION, 1986

PUBLISHED BY SIMON & SCHUSTER, INC.

SIMON & SCHUSTER BUILDING

ROCKEFELLER CENTER

1230 AVENUE OF THE AMERICAS

NEW YORK, NEW YORK 10020

TOUCHSTONE AND COLOPHON ARE

REGISTERED TRADEMARKS OF SIMON & SCHUSTER, INC.

LIBRARY OF CONGRESS CATALOGING IN PUBLICATION DATA

BELL, ERIC TEMPLE, 1883-1960.

MEN OF MATHEMATICS.

(A TOUCHSTONE BOOK)

INCLUDES INDEX.

1. MATHEMATICIANS. 2. MATHEMATICS-HISTORY.

I. TITLE.

QA28.B4 1986 510’.92.’2 [B] 86-10229

ISBN 0-671-62818-6 PBK.

ISBN-13: 978-1-4767-8425-0 (eBook)