$$
4 \tan 5 y^{2}
$$

 cyive cicient?
(inisucitis
PYY

## نهرست منلرجات

- أ

هتدمه ناشر
$5^{-}$
بيـكا
(1)

اسامي همرامان

بيستم شهرجهادى الثاتى


بيــتوبكم جهـادى الثانى طبقات مختلف.
 براي سفر . !
بيسـت و سوم جمهادى الثانى
(f)


 بيست و بنجـم جمادكى الكانى
 طبدالعظليم.
(v) مـجازات مثصرين و حوربـ خحرددن آن ها،

( A ) ترتف، آمادكى و تدارك سفر

بيـتـت و منتم جهمادى الثانمى
 بـــت ونهم جـادي،الثاني توتفـ در ربالط كـريم، الـــامى دهات مـعل كنر اردو .



(iv) (ir
 تماشا در بين راه، شكارهاى مختلفـ

ونبر در مورد امـرر كيلان و شـكار، دعـوهاى
زن هاى حرم.

جهارم رجب

(IV) منترل شـامسون كـدى، بيمارى يكى از اهل :

بنجم ر.جب

تـتـّم دجب شُكار آهو، نام كوه هاى بين راه ، خخبر تولد فرزند ظل السطان .

هنتم دجب . مازندرانى

(YY) : مــردم آن، شـكار و دعــوا بـر ــــر تصـاحب .

د كثشت واسـر شـدن سـواران خخراسانى:.
(YV) به حضور آمدن شاهزادكانو خوانين و اعيان :

همدان، دادن القاب به افراد.

مـانزدهم رجب

جهـانغير خان ياغى مـتوارىء در جسـتـجوى
.$\times 6$

شغدهم رجب
 طل>
 مبدمم دجب
راه.

نرزدمم رجب
ناخوشى همراهان.

ترس از بيمارى وبا .
(FF) تركت به بـيت كنكارر، هـكار دُرنا، مبتلا بــــــو بكم دجب شـــن به زكام و مـردن بعضـي از مــراهاهان به علت بيمارى.
(Yチ) الطرآق در كتكاور، روضه خورانی .
بيست د دوم دجبـ
(YV) بيـت ر سوم دبـب

 كتكاور؛ مردن يكى ديكر از ممرامان.

:
 نهران، حركت به طرف بيستون .

 دخمه كيكاووس، شكار كبكي.



شـكاركبكي.

بيست د منتم ربعب

ناخوشّى وبا در تهران.
 عماد الدرله ساكــم كرمانشاهان ـ
 كرمانشاهان
 روــتاها و طوايفـ ساكن در آن جـا .
(AY) بيهارى و كسـالت. $:$

درم مُـعبان
(QY) إامه بيمارى و خخوردن دارو :
(هr) : توتف در عماديه، به حضهور آمدن ونرورا
(Ar) ر رتن به طات بـسان، شرح نقوش طاق بعتان وسـجارى ها و تر جهـهُ لوح های هنـورش در سنـك نبشته ها .
( (AA) : خــانه ماي عـــــــاداللـوله و خخـــرابـ كـــردن

خانه هـا .
(DA) ماندن درمنزل، شكار در شكار 5 (هاهـا

كرمانهـاهان و انتخامب بعضهي از آن ها .
 عــمـاداللـراله و درمست كـردن يخ درحـغضـور
 كرمانشـاهان .
(FY) : وضهيت راه و روستاهاى آن.

مـرم ثـتـبان
ههارم شـعبان هنْتم شـشمبان

هنتم مُعبان
هــتم مـهبان

نهم شُمبان وـم تـــمبان
: حركت به سـت مارونآباد، شـرح آبادى ما يازدمر يـعبان و صــاحبان ملكهاها، شكـار كبك، تنبيا و كتك زدن آتنابكرانجانجى .
 ووازدهم كُـبان
 خارجه، شرح جغغرافنانى هارون آباد .

صيزدمم :ـعبان

(9q) الطراق در كرند، وضعيت شهر كرند
بهاردهم مُعبان بانزدعم ـُعبان
(Vr) : ــانزدعم مُعبان ارضمى بين راه، ديبار از دخهـه داووده، دهات بين راه، السامى كورهما.
(VO) شيكار دراج، يبهارى شديد . هفدمم شعبان مجلدم شعبان

نوزدهم شعبان بيوستن عدهأى تازه به مبرامهان.

ــــــ شـعبان شـركارماى آن حـود.
(Va) حـركت به سـرى خانقين، شـرح وضمعيت : بــــتر يكم شُعبات
 ريسين مستقبلين عثمانى، وصفـ استتبال.
 عثـانى و توصيف آنرانـا
(AY) : مذعب امعالى، منازل بين داهـ
(AY) شهروان، نكرانى بالشايانات از نقض عهـدنامه :

يـــت و دوم تـعبان بيـت و بهارم مُعهان
پارـس توسط دولت روس.
(AF) :
بيسـت و بنجم مْـعبان مقداد و دسترر تعمير آن .
(AN) ادامنغ راه و تشريح وضعيت بين راه .
(A9) : نهروان
(१-) :


كاظمين (ع) .
 جادرهاى هـمرامـان، ديدار تَبر مـعـروفـ
 زبارت امامين كاظمين عليهما الــلام، دبدار از مقبره امام اعظم ابو حنيفه .
 مـلغ مـعـان
 كتنتى و تشريش وـرنـشينان .

فره رمضـان

 دوّم رمغان
 تهروردى، خـبر فتع در طوايفت تركمن. : كردشى باكثتى در روى آبه .


سوم رمغـان דهارم رمغشان

هتّجم رمغهان شـــم رمفـان طفـلان مـــلم، كم كردن راه تـا رســـــدن به

كربا
(IIT) :
شنتم رمغهان

الستقبال، زيارت حرم حضرت امتر امام حـــن و
اصبحاب.
(110) ;

مـــْم رمغـان

حضرت، كـم شدن بيرى خانا.
(IVV) زيارت تحربنيزيد رياسى، شـرح تَبايل بين :
راه
: به حـضــرد رــيـدن علمـاى كربلا ، زيارت (119)
ــضـرت ســــدالشـهــــا ، زيارت حــضـرت

عباس بن علم

رنتن به سرداب مــلبره' حـضرت سيدالـثـهـدا ،


م معلهر
(IYY) :
بين راه كربا> تا نجفـ.
(IYF) : شكار در بين راه تا رسـيـدن به نجف اشـرفـ، :


ابن ابي الطلبا
(IYV) ;

هـهاردم رمغـان
دوازدسم رمغــان

مـزدمـم رعغـان

ضريح
(IYQ) : ديلار از مسـجد كوفه، مسـجد سهله، تَبر (1)
مســلم بن عـقــلـل و هانى بن عـروهـ، زيارت
 كوفه، مقبرة حضرت يونس، زيارت مقبر؛ كميل بن زياد .

شانزدهم رمفـان

رفتهداند، كذاشتن شــمشير جهـهانكثـا براي
تبرل؛ در ضهيح، ديدار و صـورت برت بردارى از
 مسجدلـروفه.

مثدمم رمغان
 بيمارى بكى از همر المان.
 مجلمم رمغـان
دعـاى صـباح به خط شــربف حضـرت عـرت على (ع)، ديدار از جــوامرات حـضـرتو وشــرح آنها

توزدمم رمغبان
ديلار ممـرزاى شيـرازى در صحن حضرت و ادامه طونان.
(IF.) حركت از متزل به سـهـت كربلا، نقض عـهـه ال
نكرانى دولت عثمانى.
 تومان از كرمـان تو وبط ركـيل الملك، ديـار
 مردن يكى از شمراهان.
(IFY) به حـضـور آمـــن ثـامزاده هاى كــربلانیى،
يــــتـو دومرمينـان
زيارت مبلد

بـــت وسوم رمغهان

 عباس بن على .

يـــتـو नهارم رمغـان
اجازه بعضى همـراهان جهريا بـت رفتن به زيارت مكه مــظظهـ، دزدى در اردو ، شــكار در بين راه.

كشتى بنار .
(IFV) حـركـت به طر نـ بغــعاد، ورود به بغــداد، بيـتو شـُّم رمغــان انـــادن بمضمى از افـراد با بار هر شط ، ديوانه شـشن يكى از همر امانـ .
(1ヶq) : بيــتـتو مغتم رمغـان
(10.) : بــــتـو هـــم رمغــان دعـــواي حكيــم طولوزون و عكاس بـاشى، شكار در يـنراهـ .

 محالاتى و خراستار انرى از دخختران شاه .
 هـمـرامان، بركزارى ســلام عـيد نطر و شـرح آن، زيارت و دادن انعام به خدّام حرم م

 مردن يكى از خـواجه مايعى كه در سفـر همر اه
 راه، انتـغــاب اشـعـار سـعـدى در بين راه، ايلات عربب بين راه .

بثهم شوال
نشـستن كشتى و معططل شـدن بيندراه، كرانى آذو آه در منازل بين راه .


 مـسل جـاه غـــبـت، تـلعـه ســارمـروه، منارة متوكل، ديلار اطرانيان از مناره و بالارنتن از بله هاى بيج در بيج آّن .
: مغتم مُوال انداختن عكس توسظ عكاس باشى، رسـيلـ امل حرم •
حركت به سمت اخـان نجار!، شكار در بين (1F9) هـُتم مُوال
ر)
 نهم شـوال خركو ، كرفتن عكـس ازسـر خوك هـكارشده.
(IVT) حركتْ به سهت يعهوبيهي دمم شـرال
 يازدمـم مُوال
(IVO) ( حوازدمم شورال رسيــلن خـبر طفيــان بعضى اعـراب عـليه
 نظاميان عثمانى به دست اعراب
 معزدعم شـرال مأمررين عثـانى كه از اسلامبول آمده بودند،


از برقرارى جنـى ميان بروس و نرلنسه .

بيــتـو بْتجم مُـوال
انتـخاب حكــران كـرمـانشــاهان ، انتـخاباب
غزل هاى شيـخ سعدى، مـــاعره ممراهان و
شر ط بندى .
(IMA) :
بيـــت و ــــــم مُوالـ


كرمانــاهان .
: توتَف در عـهاديه . تعريف از كارهعاى امـبن (19.)
الــلطان .
(191) :
:
كــرجه ما و مــعـلات كـرمــانشـاه در هـنامام
عبر
: :
علال ماه ذيلمعله.
(19r) :

شــهـر و به مـجــازات رسـانسن جــند نفـر از
-عارضين
:
. دادن تمدادى از مقصرين

راهء ليـزـخـوردن السـب د به زمــن افتـادن، ،
ايلXت در بينراه ه
( 1 QV) : ر اقامت در عـمارت محـــد شـاهى، رصفـ

عمارت، وضـيت مفشـوش اندرون و جاى


بنجمر ذيتعد.
 كرسى




هنتم ذيتعده



(r-ه) : منزل جميل آباد، دمات بينر راهـ
هــتم ذيقعده

تهم ذينعـه
هواو بارش برن.
: حركت به سمت دولتآباد ملابر، كزارشيى (r.9) از وضـعـيت امـنهـان، علمـاى بروجردر ور ملاير ، اسامي دمات بين راه .

بازدمم ذيقعد.
( X ( 1 ) ( دوازدمم ذبعمد. مالكان دهات، غـارى كــ تُند از آن بهدست مى آيدا



 صعربت حركتا سردى شـديل موا، رسيللن اخـبــار هاريــ و شكـــــت فـرانــــرى ها از تــــون يروس د تسليم شهـر باريس، خـبر

مقتولْ شــدن تَشرن روسيبه .
(YIT) :
بينراه، شـدت سردى هوا

مختلف ، آتش كرفتن سقف خانه .
(YID) :
ديدن شهر از يشت بام خانه با دوربين .
(Y|\&) :
و نام مالكان آن ما .
(Y IV) : در عـراق عربي، تـوتفـ در آشتـيـان ، هدايانى

مستونى الممالكى.

كتاب جغرافيا و فرانسه و استراحت.
(YY.) :




(YY1) :
مالكان آن ما، رسيدن يكى از ممراهان كه از
قانله عقب مانده بود.
(YYY) :
تماشار استقبال در نزديكى قم .
(YYF)
: توتففدر تَموزيـارت

باحشـامان و ر جـال تــاجـار كـه در تَم مـدنرن

بانزدهم زيتعد•
*اتزدهم ذيتعد•

شندمر ذيتعده

هبعدهم ذيتعـ•

نرزدهم ذيتهد•

بـستم زبتعده

بــت و بكم ذبتمده

يـــت ر دوم ذيتعله

بيست ر مـوز ذيتمد.

بيستو קههارم زيتعفه

هستند، رفتن تعدادى از همر اهان با بأرهاى قافله به تهران.


نثرای قـم.

يــتر مُسْم ذيغعده

بـــــو هنتم ذيغعله

اقامت در كاروانسراي آحـرآبادادا .
(YYA) الظهار خـستى از منزل امروز

بيست و هُـتم ذبْعـده
يست صـدور الـكام و مهـركـردن آن ها، رســيـدن
 شـكايت مردم از كرانى
: ورود به تهـران، بعـضــي خــبـرهاى تازه، (YYQ)
خر" ذى سـبه


 سفر عتبات عاليات.

متن حــورت تـســتـى از جـواهرات خــزانه (YYO) (YY) وتابيع بعد از ورود به تهران بيوست

## اسناد خميهد

نهرسـت امالام

## معلعه نالشر

استفبـال شايان توجـه يثومشكران و عـلاتمندان به تارنخ معاصر كشور، از نشـريات و تاليفاتى كه تاكترن توسطط سازمان اسناد ملى ايران به جـاب رسيله و منتشر شـده است از يكى سو نشـانكر رشد روحيهُ تحقيق و علاتمندى مـحتـقين به استفاده از منابع دست ارل براى تاريخ
 حرادثى است كـه بر جامعه و مردم رفته است. اين استمبال كم نظير ، يكانه مشــرق اصـلى ما در ادامه راهي است كه آغاز كرده ابـم سعى مـا ير اين امت كه تعهدات اصلم آرشيو يعنى سفظ اسناد آرشـيوى و آماده دسترسى
 است مـتصصرى در خصـوص سازمان و عملكرد آن توضيت دلده شـود . در سال IPF9 قانون تاسيـس سـازمـان اسناد ملى ايران به منظرر جمعمآورى و حفظظ اسناد ملى كثـور در سـازمان واحد , فراهم آو ردن شرايط و امكانات مناسسب برايى دسترسى عموم به استاد و ممجنبن صرنه جومى




 باارزش شناسايعى و به مازمـان منتلل شـهـ اند اسناد جهت بهرهبردارى، در ابتدا خدعفونى و





 جنبه هاى كـوناكون الَن مفيد استا، علاوه بر اين انتــار مدارك مــتـد نيز نوعى كـسترش ارائه خدمات به مراجعين است، زيرا بخشتى از موجودى آرشير را به شكل جايُى منتثر مى سـازد.


 معاصر كشور در هرجه برباركردن تحقيقات ر تزروشهاى مر بوط خواهد بود.



## بـيكغتار
























[^0]تشريفات نراوانآن روزكار . اين سفـر در زمـان خـود، بــيـار مورد تـرجهه و كفتكوى مردم









 ايني داستان ساخته و بيرداخته ذهمن اطرانيان بوده است كـه شدت عـلاته او را به مـنهب در بين

 كرده ولى در اين سفرنامه از اين هطلب سنخنى به ميـان نيامده است و حتـى وقتى يكى از اطرافيان




 به اين صراحت نمى كفت اما از ارشادى كه مى كرد اين معنى مفهر مشد ـ ـ ه ا او قير ابر حنيفه را





بايد نتخست ، وزبردربار را ديده و امتججازه نمايد



 شاعر بودن ناصر الدين شـاه نيز بسـيار معرون است ، البته او طبع شـعرى داشته ر كاهى

 آن را به ناصر الدين شثاه نسبـت مـي دمند :

رنتـمَ به كــربــلا به ســـر آبــر هــــر شهيد

هـر يكـ شهيد مـرتــد او جهار كوشثه داشـت
شش كوشه يك ضريح در اين هفت كشور است
بـرسيــدم از كــــي سبيش را به كـــريد كفـت


اما در اين سفرنامه جنين شـرى عنوان نــــده است ، الو حتى در اين كتاب از شــاعرى خنود




مناسب حال آورده است :

ما بـــانديـم و نـيال تو به يكى بــاى متيم

با اين توضـيـحات روشن مى شود كه أن شـعر هاى مرثيه نيز الز ناصر الدين شـاه نبـايدباششد و كسى آنر ا ساخته و به نالم او رواب داده است











 رفرنكي، باب روز مى شــود استعـمال مشـروبات الكلمى به طور علني كم كـم انجام مي شـرد و

خوب تو جه كنيد:




 مسـانـرت مر نوع تشـريفـاتى را تدارك ديده بودند به طـردى كه خود



در اين متام شسكربارى تمالى را به جا بـاورم كه الي امروز بر سر جادرها و اردوى ما هـه در خالك







 به خـوبى از طـع و مـال اندوزى و اخلات و حـركات آلن ما با خبـر مى شـود ، خود شــاه ازدوالج
 اين عروسى بسـيار جالب است ، ير خورى، خـست و بول دوستى »اعتمادالسلطنه، كاملزَ تشريح

شـده امست :
 مي انداختنتد [كه] به كـلاه و كردن مردم مى رنت . يلر و مادر عرنانجى و عـهادالدوله را نتش




وتايمى در اين سفر بازكو شده امست كد نشان مي دمد ، شكايات و اعتراضات مردم نسـيت


خود شاه و اطرافيان سـركوب مى كرديل . به يكى از كوشه ما تو جه كنيد :




* كرفته و به حبس انداختند .

در حالمى كه مـردم در نهايت فقر و عسـرت به سـر مى بردند و بيـارىى و كـرــنـگى در كثـور




همراه مى آورند :
 كـداششته مى آوردند .
 اين مردم هـواره مورد هجـوم و غارت اقوام كوناكون بردند : امختصر اخخبار جابار خراسـان را
 جام آمهه ، كوسفند زيادى با هويان از تيمور میى برده ، از سـوار خر السانى مـم در مدافعه شصت

 روستا ها ويران و مردمـان مـاكن حر آن رفته رفته ثراكنده شـــه اند . الطرفين راه ممه كوه و دره و


(Y| Y (صفح)
 "درياى فارس" ياد شده اسـت كه ايِن خود مى تواتد ــند و كراهى باشد بـر اين كه نام „فارس؛ به
 مشهور و معروفـ بوده است .



 حغفكرديدهاسـت






 به مهر رسيد ... ¢ ( صفحه YY Y متن جالب سنكى در تهران)

 حال به كزارش اين روز از زبان ناصر الدين شاه تو جه كنيد :



 C. الى ديوانخانه به ممين اوضاع مبتلا بوديم















 صـحيع در متن آورده شـد مـنل : خوابه، خـوالمرو ... و كلماتى كـه اشتباه و سهـر القلم بود در




 راه تئها يِك نتطهُ تاربك مم روشن شرد؛ مو جب تشكر و رضا الست.

محهد رخا عباسى - يروـز بليمى


بسم الله الرحمن الر حيم

خواجه ما كه در ركاب عــتــ : جمادى الثانيه ـــ IYAY يونت ئيل آتا سليمان خـواجه باشى - آتا احسن - آتا مـحراب - حاجى فـروز - حاجى مهـدى-

 غلام بجه ها .
باشى غـلام بجه باشى - دولجـه - كـو جولو - مردك - ولى خان - برادر معصــومه -
سنـرىتازه
 هم ممراه است ... حكيم كاشى كه آشده استى .

عملُ خلوت :


 انيس الدوله هردو - حكيم الممالكى - عكاس باشى - محمد حسن خان عرفانهی - آتا وجيه - الها
 فسوةالمهالك .


 آمدهاست كه مميشه كشكــ و مرغمى آورد.

## بسم أله الرحمن الرـيم و به نستعين

روزنامه سـفر از تهران' الهى كربلا و نجفـ اشرفـ و سـاير زيارت كاه هاو مـراقد متبركه.







 اصفهان- يزد - خراسان - كاشان - قم - تزوين - و تهرانو وبانى كرمان و حرفـ زدن زيادى از
 مياست التفات و ... آرام نمودن و به كارهاى مـتقلفه رسيدن ، در اين بين تدارك سفر و ر خيال و




 داشـتند، و دار ند به بـفر نرويـم . خـلاصه بعد از فضل خـدا تكـيه به تركـل خداكـرده و به لطفـ


ا ـ امل : طهران

بوسفــ ســقاباشى برد شـهر ، به هـلطـان سـوادكـرهى سـرد . ينهاه ترهـان مـم هول كرشت آنهـا را





 شهر السـت . به نظاميه نتل مكان كرده الــت، خلاصهـ روز جمشه كه آمدم دوشان تـه ، يك راسـت





 ميرزاعـبدالله- عرظانجحى - چرتى ها - ابراهيهم خان و ... و ... بودنل زنها رفتند ، بـر تَات مـا






r امصل : طهران
T. T. يعنى سريرستم خرامد كرد
F. ا.صل : نهار
. .كمينگاه شنكار







'NOUCHAFRIN . شهر هستند


 تشنك دونته بودند. شب شد خر ايبديم .










ا. احل : مم هـد


† ا.اصل : بيدق
 تلخةٌ فديمى امروز آمدند كه در حرم خانه به سـفربيايند.
 بايد بيـنـم صّع رنتم بيرون ، صشرا جنجال و معركه غربي بود . از شهر مى آمدند[و] ميرفتند از اردوى دولاب و ... آمد [و ]رفت غرييى برد . هر طبهه نوكر به يكى رنكـ لباميم راه ميرفت.

 ميرزاعبدالوهاب مستوفى كيلانى مـم آمله بود. مـلاحظه شيد. ميرزا مصصو
 هـهـهـاعت بغـروب مـانده ، رنتـم سـردرى كـه وزراو ... بودند نـــــــــيم . همـه بودند مهاحب منصـب زياد با باس , ... [YOr]







 يــاول - نراش - نـراش سـوار - فراش احتـساب - غلامـان - ـــراره هاو ... و ... همــ 4



 تاريكى آمــديم بالا رفتـيـم انــرون ... على برادر زاده زهرا سلطان آمـده بردند لله بـاشى امروز آمله بود شب شخوابيديم ...









 بيرند . كربلا على المجالةً نمى تـراند بيايد . لباس تـشنك تأزه را هم خخونى كرده، خـايع كرد. عصرى رفتم منزل . شب رفتم بيرون . عرفانجى و ميرزا على خان بودند . آتش بازى زبادى در








انـــاده است . حادر ترمه كــ تازه تمام [ YOF شــده اســت زده بودند . بـــــار بـــــار خخوبب

 بعد أز شام مردانه شـد . هـان عرنانجى تنها بود ـ ر روزنامه يطلر خواند .


 ملاحظه شد . حـاجى غـلام على هى كـفت : اسباب حـاجمى كلبعلى خــراجـه را كه در آخـر اردو


لاكمى تازه و لباس تازه بوشيله بود .
ميرزا عبدالله اوراتوى نهر آبب كود انداخته ، بالمَّره ترسيده بود. ميرزا عبدالله خودش مم توى آب افتـاده بود . سـيا تجى - باشى كه ديروز شـهر رفته بودند امروز آمدند . آتا سلهـهمان برای هند شتر بنه خـودش كه مي خخواسـت، الين تلر اصراركـرد و ابرام، كه شم خنده داشت ، هم آدم جر مى آمد . آخر داده شد. غهـري رفتم زبارته حضرتت عبدالعظيم (ع) كردو








[ر] ميرززا نصـرالله برادرش بودند. عرنانجى روزنامه مى خـراند. كردوخـالك غريبى بود.

 مى كويم به ... 'اسد الله خان را النكشت كن. انكشـتى به خان رسـاند. خان سرخ و سـفيدشد.


 نزديكى تجـريش باغى د عمـارتى دارد . خـان خـيال مـى كند كه بــر آتـا رجب بواسطهُ عـلاته











 خوابيديم ...


ا بـك كلمه حغف ريـد
Y Y بكى كلهه نركى اسـت به مینى بزد


تاسمآٓـاد خالصه ، راه كالسكه از توى كو جه مـاى شـاهز اده عبدالعظلم برد . خراب شـه بود.

 معير و ... ميرزا على خان انشار بيك و يحعى خـان بودند . بعد از ناهار سوار كالـــكه شـه، را
 تاسممآباد است. را نديم رسيديم به دينار آباد حاجى اسمعيل كدخداى ارى تهران از دينار آباد ؛



 بودند . بـاشى رفت از اندرون روغن بينى بـــاورد، دويد، تا رفـت انــرون حــداي كـــريه اش

 قاطر، خر ، فرياد كردند . بيري خان، كربه ما، نوبب بازى مى كمردند.
 بر خـاسته' سـوار كالسكه شـده رانديم. با ونُر خـارجه. . حسـام السلطنهو ... صـحبـت كنان ،


 مى كرفت. ناخـوش شد. و مردهاست ميرشكار اوتات سـى داشت . كـثـكجى باشى و ...

 بادى آمد كردو خالك شـد و ... از راه رنشند . ما، را نديم براي آدران خالصه كه دست ابراميم خان

نابب اسـت . وارد شــديم همه عــارت سردرها باغ ديـوار و ... مـه را در كـمال خـوبى تعـمير


 عكاسباسی، آتا رجيه، سياجى مياجى ، محمد على خان يودند انكرر خريمى داشت. آدران،






 صهحر ا[ى


 اديب الملكى فريدرن آتا، خان نايب هم امروز دراين جا بود از اين جا رفت شهر . اما عنبر خواجه


دهانى كه امروز ديلـه شد، دست راست و خب خـيار آباد [متعلت به ] داماد مـالجي على آتا


ناظلم مــــزان حصـار جويان خـالصـه على آباد طبانج ه خــالصـه نهـر آبـاد اسـدالله مــرزا
 محمد رحيم خان قاجار . سهل آباد مال قاجار است . امامزاده باقر حاجمى سـيـابرامـيم لاريجانى

 آقاسليم خواه[rov]


 فروش به ما رادارد ـ ديكر الى غـروب بهروزنامه خــوانى و صــــبت و ... كـــشت. امـــن خلوت، ميرزا محمـد خان، بــرش، بسرامين اللوله حـــنـانان آمعه بودنـد . وزير لشكر آمله
 على رضاخان آمل . تازه آمعهاسـت . صـعبت شد هون راه غردا دور است ، صبع زود بايد رنت
 ميكردند . بهد خوابيديم . [ملال] ماه را المشب ديديم امروز عهـرى ... توى مُرما يكى زنبور - خورزدم



 باب طلبث حرف زد و بـعد رحمت الله خـان. امين نظام حسن خـان ... بآاق ، حبيبب الله خال


. متصرد از مردم افراد.شمراه امم از وزداونوكرها مي باشد. Y
「ا.اصل : نواستم

 قصـر نـيروزهآب داشـت . دره مامور زيادى بود . اينجـا هم دزدكاه اسـت. از رباط كه بـرورن



 اندا-خت.[YOA]




 غريبى داثت. تدرى ايستاده رفتـيم باز سوار كـالسكه شديم رانديم . خخيلم رانديم . تا از يك





 يكيكرب'أــيرخرر كـو جكى، نغخرالملكي در ورود به رباط كريـم در صعرا بِـدا كرده بود. يعنى
| امـل : -جعـه

Y. r .اصل : تلس : بات


حـاجى بلال يِدا كـرده برد . به حـاجى بلال امروز صـبح سـرده بودم ، حـالУ عصـرى آورده بود


 ناظطم افندى شـارز دفر عـــعانى همر اه اسـت . نابب اول دولت روس هـم هــر اه اسـت. هردوزه




 ونـر شار جـه و ... بودند . امروز بايد به امير اباد رفت. منزل دو خرمسنگ ونيم است . رانديم.









 مـادادخان و فرج زرندى در خخراسـان است . ده خـانى آباد زرند هـم زيـر تهه برد . يمنى به نـاصلك

1.
Y.امـل : كـيفى :

كند. خلاصه در سر نامار معير و ... بودلد عرنانجى، روزناهـ خواند’ بعدازناهارسوار شده

 جمعيت زيادى اززن ر مرد روى تهه بودند بعـد وارد منزل شديم امروز الردو را با نظم زده اند.

 كه على خان بسرش كه مدتى مديد ناخوش بود فوت شده است . بسيار جوران خوبى بوده . عاتل


 يحعى خان روزنامه فرانسه مى خـواند . من ترجمه مى كردم يكى دفعه محمدعلى خانـه ، كفت :

 خnits... خوابيديم روز ينجششنه سوز [رجب] امروز بايد رفت به ساوه و عبدل آباد. $\ddagger$ فرسنـــر راه است



 عبدالحسين ، كه السمده بنجرداس ، و آخر خالك زرند امست . از اين ده كه میى كنرى ديكر آبادىى ــر راه نيــت . همـه جا جـلكه امست و حـسرا، و بوته كون دارد و اطرافـ صـعـرا، به فاهـله

ا ـامـل : خاند
「 . . Y.اصـل : غلام بتها



 ديله بردهالــت خيلى رانديـم تا رسيديم بـ مامـورودره، تهـ كه اين ماهـورما و دره و تـه ما جلكه
 ردى تهه به ناهار انتاديم . هـه بـثـخدمتها و طولوزون و ... بردند اشخاص متفرقَه ، در اردو








 آخوند و ... عبدالله خان خلج صاسب عبعل آباد و ... بودند بسهار جلكه كرمى است اماخوب جلكه ایى است. اطراف دماتت زياد است . مسحرا بوته كُوَن دارد . مسحراى وسيعى به عبدل



 و ... جيـده رخــررده بودنل. حمـام زنانه رادم حادر انــس الدوله زده بودند. كربه هـا توى تفس

$$
\begin{aligned}
& \text { ا كلاه كردن : باكلاه علامت دلان - امـاره كردن }
\end{aligned}
$$











 Lakeri ...
 ملكى محمد بودند. امروز اين جا اطراق استـ. حمام بسـيار خغفه و كرم بود. بعد آمهم يرونـ .






$$
\begin{aligned}
& \text { 1 .برآمدن : خشـمكين شـدن }
\end{aligned}
$$

4.امـل : خابب آلود
 مزلقان جاى زده بودند . خلاحـه شب شد مـرشام هم كـج خلت شـدم بعد خوابيدم'.


زن ترك بيهز هبدكلى بود .

 عـبدالله خـان نـلع و غـــره ملاحظه شــدنل . بعـلـ رانديم . امروزه دو راه امـت، يككى از نزديكى
 بود راه خلوتى بود؛ صـحرا. راهكالـكه مـم خورب بود . ثدرى راه رتّتن الز شسـاذى رسحمان آباد




 حان ؛ كوارا ايـن آب به شهر هـاوه ميرود . آــيابب زيادى مسر راه قنات ساخته بودند. بعل سوالر
 مستراى صـاف بوته زارى است، كامي بست و بلند استت. اما راه كالـكهه بسـيار خوب است.






Y امسل : بي بيند
「. امـل : بنهار

در دهى كـه من نمـى ديدم آتا ابراميـم كـه رفتـه بود جلو، تفـحص آفتـاب كـردان حـرم را بكند ديده برد. عرض كرد : امـمش حسسن آباد بوده اسـت حرم را بردند آن جا آبى نانى بلـهند ربردند
 خوبى داشتـ. امـا از بالاء ددـت ميزدنـد، آب كل آلودى توى سـرايرده مى آمـــ ـ تَدرى دراز

 Esfchani peli . '


 سسواره رفتيم. با وزير خار جه صشبت كرديم.










 ديده شـد . آبادى غرق آباد خخيلى الست، جمعيت زيادى دارد، باغات انكرر دارده، بعد مده جا از نزديى آبادى و ده و باغ مى رود الى نربران ، ده نوبران خيلمى معظم است . جـميع خانوار ده

در روى تهه واثع است. بانـمـد شـــصـد خـانوار 'دارد. تلكرافــنـانه در اين جـا مسـت كـه با












 تفـرش عــراق' 'مى رود ـ دماتى كـه در دست رامـت و كنـار رودخـانه مـزلعــان هـاى امـت،


 ديدهش شـدند. [Yff]
كهكى كه الى اينجا، طلايفه بيكلمى مى نشيند. دمات خلج نشين كناررودخانه : ـسيل آباد، ا. امـل خانه وار

Tr.اصل : كربها
\% \% ا.ارلك كتونى





 روزنامه خواند، امين الملكى جـند روز است، كـلودرد وناشوس است. دبير الملى هم ناخوش

 بود جمات بلندى در دست [داشت] حاجبى سيف الدوله تلخ آمهه است.






 שُستا دربد، قلعه، بعد قدرى باوزير خار جهه صسبت كرده ، بعد به كالسكه نشـتم . كردوخاك الك




 نامار كاهشــان جلو مـا آن طرف جـاده ، دور بـود . ححرم هم آمـد كنـشت ، رفت به ناهار كـاه،

جاده مملو از آدم و بارو ... و ... يود. بسرى، خـرى داشت . خاركنى بیى كرد. آررده تدرى

 همين كرهى كه به ناهار انتاديم واتع است . بـسره مـل تركى عثمـانى بعينها حرن ميزد . زبان










 سرانيرى پاتين كه آمديم جلكُ تغير كرد . طور ديكر شد هسرا شـد . اما باز پـست بلند داشت.

 شبـ شد. كربه ها بازى خويى مى كردند عصرى هما خانم مى گّنت حاجى كلبعلى، به تبانش






كرده مودند . مرد ميـرى بود تريب نودسال داشت. امـا تا ديروز ر اه مير نت . حرف مىزد كـار







 محمد مراد خان زرندى و غلام على خان ــر تيب دره جـزينى الست. امروز كفتند فرهاد ميرزا كه
 كردرخالل بدكثيف، شـب شـد موافتق استمرار خوابيلديم •


 خوانين بلولٌ حـاجى لو آمـدند . قدرى حــحبت شد . باد امررز بسـيار شديد و ازروبرو مـيوزد .

 د باغات دارد . كره هاى دست جحب، به فاصله سـه قرسنگ جحهارفرسنگى السـت. كوه بزرگى هم



عايُقلو اســـ دهاتى كه سرراه بود . دردسـت راست از اين قرار است : امير آباد، زرتان ، جهان آباد ، نگارخاترن نيـم فرسنـكى از راه خارب تر بود . فيض آباد ، قارميـن آباد ازراه دور برد ديله نشد .

دست حب. نصـر آباد نزديكى جـاده' ملكى نضـل الله خـلن ياور، (مــه كـى "، ده مـعتبرى

 منزل شـديم . امروز ناهار توى كالسكـ خوردم، از دسـت باد . سيـاجى، آتـارجيه از صـعرا


 ههار به غروب مانده وارد منزل شديم • جادر را بيردنى ، اندرونى، در باغى زده اند . در سر




 خواهرزاده 'تَـــور كه در همـدان اسـت، آهوى تكاء يزركى امـروز زده بود . مـعلوم مم شـود.
 روزنامه خواند. حاجیى رحیم خان، خسرو ميرزا امروز وارد شد [ند] ميكفت حاجى ميرزا على





ا.اصل : جمله
Y ، Yعل روتيدن كياه مز

 F. Fاحل : خاهر








 ديوارهرا كرد . بعد خرايبديم . يحيع خان رفت شهر همدان .




 صبح ميرزا مـحمل على همدانى و صـاحب بويول آباد كه اسـمـش حاجى ميرزا الطفـ الله ، برادر حاجى ميرزا علينقى و ... آمده بردند ديله شدند . خلاصه با وزير خار جه ، حسسام السلطنه ...

 جهــارفرسـنى آبادى و دهـات زياد يــدا بود. كــره ها هـم خـيلى دور ، در اين صـعـرا آهر زياد



 روى تهع كو جكى به نامار انتاديم . معـر الممالكى و ... بودند . معير مى كفت: جند روز

ناخوش بودم . با دورين به صسعرا نكاه كرديم. بعد از ناهار سـوار كـالسكه شـده ، را نديم. كم








 صاحب منصبان وريش سـفيدان عاشقلو مهه آمده بردند . دو ساعت به غروب مانده . وارد



 enis... خوهى يوسف در بالاكى تهب كرد. بعد خوابيديم
 صلواتالله عليه و آله بود. امروز بايد بهشهر مــدان برويم. سـه فرسنگ راه بود. صبع توى



 برداشتـه بودند. خـلامـه سـواره همه جـا را نديم . باوزير، حـسام الــلطنه . مـجـالدوله .

دبيرالهلك، معيـر و ... صعبت كنان رفتيم . مـجدالـوله به دهاتش نونت . آمديم به تريه و







 ريثش خسرو ميرزا بعينها سرهنكى سنجابى شـه الـت.
 با معير الممالكى يحيى خـان ، حسحبت مى كـرديم مسـتقبلين زيادى آمده بودند . شمـدان خيلى







 توى جلقَه است. مردم متفرقَه ، افتاده اند \& درياجه بزركي جلم جادر ما است اما آب نـدى آيد.
 خيلى جلو آمدم . در صسـرا آهو دو اندم، بكى آهو را خـستـ كردم . خـوابيـد. يك سـوارى، آمد






Calar. شام خورده خوابيديم











 hems . ميرزا علم خان ر ... آمدند بعد رنته خورابيديم

 اعيان همـدان و ... و ... تيمووياشا [و] بهلول ياشـاي ماكرنى و ... به حضور آمدند . خيلى
 السـت. كفـتم تَاضى همـدان اسـت؟ همـن علمـا ر ... خنديدند . خـودش هم خـنديد . شـكايت تاضى مـدان در كلستان سعدى نوشته شده است. به اوـس حاكم همدان ، لقب احتشام الدوله

القات شــد . بعد حضرات رفتند . بعضى نرمايــات شد. در باب كم كردن مـردم اسباب و آدم

 اندازى بهتر از اين جا نمى شـرد. خيلمى با دوريـن اطرانـرا تماشاشا كردم . خــانه عكاس باشى و



 Chirasi. خوابيدم






 در روى سنگ بزركى به خط ميـخى تـديم ، دو صفـحه شرح مفصلم نرشته اند. رفتـم تماشـا

















 اين جهانكير خان حكما بايد بـياست بشودو به جنـك بـيايد. خلامـه بیضم دهاتى كه به نظر آمد. ازتريسركان نزديكى به دامنه ، الوند ازاين ترار است شهرستانه رتف الست تيعيان ملكى مرادخان



ورَدرَتَن خان كورمز . [ YY [









حاجى شاهزاده دخترمـحمدعلى مـيرزاى مرحـوم زن خسرو ميـرزا آنجا بود . دختر او، زن
 جنـدان نــوشـكل نبـرد . به تـــر درهزار تومـان جــواهر اين دختـر رادو مـاه تَبـل دزديله بودند




 بشـود . قترى ايستاده حــجبت كردم انسـوس زبادى خورده رفتتيم از اندرون به جادر . امـشب - خ-سته بودم . خرابيدم








 خسرو ميرزاي كور ، عاشت دختر نصـرالله ميرزاى يسر ملكـ آرا شـه است . شب



I . بكى كلمه ناخوانا
.اصل : لدله باثى .


خـلاصه حـاجى آتـا باباى حكيميمامروز ديده شــده بازنش و ... آمده اسـت. خلاصـه شـب بعداز شام مردانه شـل . عرفانجى و ... آمـدند عرفانجیى روزنامه خواند ـ امروز هم طلا شورى


 Esfehani-grand.









 لعلى مال حسـين خان. ا از دور ســواد زبادى داشت . خيلى معتتبر امـت ـ ظرون بدل جينى

 زاغه ملكىامان الله خـان اسـت باد، و كـردر خالك حرمنزل بود. يكى مـار بسـيار بزركى تراول ها





ferengi . ديدم شب خراييليم
روز مُنبه نوزدمـم [ثُهررجبـ] امروز [بايد] برويم به اسد آباد شش فرسنكـ راه بود.
 زوارىى است از كردنهُ اسد آباد هم رود به منزل دو نرسنك نزديكتر است . مى كويند راه ديكر از
 دوباره رو به اســآباد كرده . رانديم. باوزير حــام الــلطنه و ... تــرى حسجبت شد . اريس و








 خـوردبم، زير تاج آباد ملكى هاجـى ميرزاعـلى نتى يـر هـاجـى ملا رخـا است . كاروانسـراى










خخانمتصل جلومى رنتتد. . يهلو مى رفتد. كردو خحاك مى شد. من جرمى آمـم . ازضرب باد




 نـى كـذاشت، جانى را كــى بييند. بـــيـار بد هرا ر كثيفـ [استـ. ] دسـت راسـت در دامته، ده







 ساعت به غروببمانده. كردوخاك و باد امروز خيلم اذيت كرد . مهـ را كثـت، رنتم اندرون
 آنجا بود . ناخوش بود. حالا قـرى بهتراست . بعدآمدم ، باز بيروت دولجـه را فرســاد م، برو




 نزديك جـادرما اطلاقى است كربه ما را هـب آن جا خـواباندند. خان باباخان مـى كفت : در تنكه

 آنجامى روند. به تماشا .


















 غيره ملك خانلر خان است . خيلى ملكى دارد . دردست راست ده جنار خالصـه يــا بود. درخت

ا.اصل : درغرلى


زيادى هم داشتـ. در دره خخوبى انتاده است. امام زاده هم در نزدبكى او دردامته بود. ـيهدا بود.


 دماغى نداشتم . خركوش، قل قويروق، باقرقره، تره ترش، بساربزركى، ساركوجكى، قاز الات








 رامش جمن و بسـت ربلند ونهر بود . بد بود دوباره سوار شدم . تحرم در كنار راه ، دور بـ ناهار

 ريدا اسـت مـشهور به كره آمرولك كـه اصل اســث امـرالله اسـت. اين كره هى كفتند شكار دارد و


 كرمانشـاهان أست. طرنتدست جـب كـوه خـان كورمـز تويسركان است. ممهـ جا بود. الى

 [YYQ]. آب زياد باشد


 امين نظام، عبادالله خان، حاجى:معـدعلى خان، غلام على خان برادربـارى اصلان كه حاكم



 تر[و] بهــتـر است دمـات زياد دورتادور جلكّه استـ ـ در دامنه اغـلب دمات روى تهـهـ است .




 Bakeri . بازى ميكردتد . شـب ختوابيـديم نوشى آنرين [كه] از باغ اسلآباد ناخوش شده بود سالا خوب است ، واهمه كرده هود ـ كنيز

 ومرد.


 را الدده ــياهه مى كنتد.
r. T.

كذشت. عـصرى آتا سيدحسـين ررضه خـران با ذاكرين خـودش سيد ابـوطالب آمده در انمرون



[YA•] Fakridjan. خوابيديـم

 شــه بود . از روى سـردارى بــتـه بود. برت و بورت غرييى داشت. رفتـيم به ده كنكاور، براى
 كرجه ماى كـكاور بسـيار كيف است. خـانه ها كهنه و خرابا است. تلمه ... در بالا عمارت و درخت ، در ميانش مــت ساكم نشين است. مفتصلد ، مشتصد خانوار دارد خيلى از كرجه ما





































r
 ميرزاهادى خان ، كاركذار خار جيه كر هانــاهان، حابجى زاده هاي كلهر و ... و ... خـيلى بردند .

 راندم . هـه جا ، باز طلمفـن راه اللى صعنه كـه منزل المت ، كوه و كـرهـــان بود . زـر كردنه
 داشت. ششـــه و ـــرآّبـ در اين جـاها بـسـيـار اسـت . دوسـاعت به غـروب مـانده، وارد متزل



[YAY] . جميع امر اضر ردحانى و جـسمانى را بكند ، انــُاءالله تعالـي









ا . مغصود دادن عريضه ر شـكايات از طرفت مردم السـت .
Y Y اعهل : تايع























 ه .امـل : على الهى

ا.احل : وسله r . آبريز كاه
Y. منظر ــر ــان ظهر الدوله لـست.















 ريروز كرده است. ميرشـكاررفته بود شكار بيـدا كند. كفت در سشتان برد، نمـ شـد شكاركرد.







ا . انام كياهى استـ
. برآمدكي و بلندى كر• Y

كنطاور و خزل، تور ارقالم ديدم . بعد شب بعد ازشام، مردانه شد، بعد خرابيديم .









 آب هاى جميجال داخل اومى شود. و بـر از آن آب هالى خاره كه رودخانه كيزه


[اخل شط العرب مــ شود .
كنار رودخانه وصعرا ، هـيرين بيان زيادى داشتـ. بوته كزهم زياد هود . بلدر جـن شم زياد




 دست رالست دره بود. آبادى و دهات زياد دارد . مى رود بهدينّور. دينور در הـديمشهـر عظيمى بودهاست. حـالا بلوكى است. شـهر كـرمـانشـاهان حالا ،


 رفته بود. خودش را بالطناب كشيـه ، برده بودنل. شغل يكى از اهالى صحنه استا كه يِاده از












 بطرفـ شـمال و مـربب. رودخانه دينور مى آمد، ملحق به كامـانـاب بشود ـ آب لجن دارى بود

 راهسنک، رودخـانه، نهر، باطـلات هاى غريب داشت. يـكد دستـه زوار كــجـه مــه سـواره
 بـدا نشد. آب ها و باطلاق ها مانع بودند، رانديم. براي برناج خيلى رانديم . اردر متفرق امتاده





 در خـت ها هادر زده بودند بيرونى اندرونى .










 در مرداب انزلى ديله بودم زده آورده بود .




ا, امل : شـلرن
r. r

「. + .





 به واشـ كوه هاى سـنكى سستحت دارد. دره الى السـت آب مى آيد . همه جـا سـر نهر بـيدهاى كهـن
















ا.احـل : ترمانيّه
r الصل : عـله جات
rer اصل : سفـا








 درخت بيـدو كز و ... خـيلى انبـوه زياد اين درخت هاى جنغل مـمه مـال عــمـادالدوله است .












 حوض آب برده است. اتات صغه د ... خخلى تعريف ميكرد از غرابت آن جا امـا رامش

بلد بوده است. . نـلاصـه نيـم نرسنـك بالاتر از اينـجا كـه افتـاده بوديـم ... واشـدى' مى شـود كه









 خـودش تر حم كند انـشاهالـله . شــب بعد الز شـام مردانـه شهد . امين حضـرد مـامور شـد با فرمـان

 "بسر على رخـانان گُروــيى)



 تـنت شيرين
بعد سوار كالــكه شـدم • رانديـم الى نزديكى بــــون سـوار اسـب شـديـم رانديـم براى تمانـاى






 داريوش مى گويند از سنكـ درآوردهاند . روى تخت نشستّ است . اما شـكل تخت قدرى خراب













 رنتم، جانى كه مى گويند فرهاد سنك تراشيـيدهاست. بكى بغل كره را تراشيده اند به ارتفاع زياد و عرض زياد ايوان بزرگى مى خواسته اند در آرند و آنجا أشكالل و غـره درسـت كنند. نيهـ تمام


 و مردم ايوان را كثـيف كرده بودند . ندي شـد، ايستاد . بركثتَتم منزل. منزل باروح جانى بود. عصـر خربى داشت كـوه بيـتـون بلند بيدا، مـرزبكانجى ها مى زدند. كربه ها بازى مى كردند.












 ابلاغى، به حاججى ميرزا على نوشـت و به آتاعـلى كه از شهر بيايند اردد و آن هم زياد طول داد تا تا







جهب هم دمات زياد برد در داممنه رودخانه كاماسـاب مـم تَـرى كـ آمـديم در طرن دست جـب

 دسـظاهى كه به سيـياه بيد برده بودند، دوبارهآورده ، در جـاى ديكر هى زدند، علم رضـاخـان

 رــــديم . سـه سـاعت به غـروب مانده حـرم رر ناهار خورى خـودشان بوده اندتا جادرشـان رازدند


 بسيار بد.
روز جهـارشنبـه غـره نُـعـبـان الهـعظم بايد رنت به ععمـاديه . جهـار نـرسنـى











1. بهِّن : بركِّن جهأريايان
r .احـل : طإف و ستان






 ايستاده بودند . مردم ثهرى بودند اما استقبـال كيف يـ يم مزه [ایى

 در كنار رودخانه تَره سو وانع است. . رودخانه بزركى ايست. مثل شط است . امـا حا الا آبش كم









 معصومت هنوز [YQ [


r.

تالار ، دو رو ممـه هيزش خـوب است ．اما جون عـمارت روبه مغرب است از جهار ساعت به غروب مانده، الى غروب، آفتـاب توى تالار الست．آتا يعقوبب اينـجا يرادرى داشـته الست به

 الـتـ．كيومرث ميرزا شـرهر عزيزالدوله، در سر جنده بازى در تهـران با زنش حر فشـ شـده ، با

 كرده بود ．اما دودش به عمارت آمد با سبينه درد مزيد كسالت شـد بمد خوابيدم ．．．















$$
\begin{aligned}
& \text { Y.اصل : رانسـ } \\
& \text { 「.「... }
\end{aligned}
$$

ثهركر مانشـاهان سب مى خواستم به اردو بيايم، دردهى افتادم، يكى نفرسـوزمانى خرشكلم آمد

 كرمانشاهان يعنى اطر اف طاق بسطام آب رودخانه قره سو، هـه ــنكين و بدآيـى است . اشتها را مى برد، خـايع مى كـد .


 بيـستون را هم برفـ زده بود اماكم، هـرا هم مد بود. بـسيـار خـوشـعالل شـدم . امـروز از وزراء






 انيس الیوله امشب تب ر كلردرد داشت ، كــل يود. رسرل بيك به نايـب كالسـكه، امين الملك،
 جمـع ، استاد عبدالله خياط ، ميرزازكى وزير انيس الـرل ، آقاسيد حـادق (زنى در كرمانشاهان كرنت و دارد) عيال همر اه آورده اند . نصرلله قوشخى سفيه مـم آمله اسـت . از اول دراردو بود.
 مــت ، بهلوان يزدى ، جماق طلانى دارد آايو جـى است . بعفرخان بيك نايب نصيربيك نايب
 خلاصه شب را خرابيديم العـدلله تعالى .


فصيـحش طاق بسطام است رفتيم. حاجمى محمدحسين ممين التـجار، امين الرعايا تزوينى، كد به عتبات رنته بود، مراجعتت كرده بود، دم كالــكه ديله هـد . عمادالـوله، ، حـــام الــلطنه و ...
 خيابان است، راه كـالسكه خـوبى ، طرفين خيابان راكاشته اند از عـماديه به آنجا يكى فرسـيـى الست. قدرى به طات مانده خيابان تهام مي ششود. بابد انشا الله بعـد ازين ساخته شورد. يكى خيابان











 بيرون آورده، خـارج كـرده و سـاختــه بوده است . از، ران نمى دانم كـدام يلرسـو خـتـنـة ولدالزنا شـكـته است . اما در قديم در استــلاى خلفاى عمـر و عثماناين كـار شده است . دست راست






اسب فرنگى هاى حالا اسـت . ساغرى اسب ، باز است بوشيله نيستـ. منكرله شاى زيادى مثل يراق اسب كـردى در ـــر اسبب و كـردن و ... دارد. و منكرله بلـند، يعنى مثل جـارو هاى نرم از




 كفش دارد. با كفش هاى مثل اين زمان، بطور كفـُ فرنكى، موبلمو بدان به همين جرر لباس هـا
 يكـددستش ابريقى اسـت، دست ديكر را بلند كـرده حلقـه را كرفتـه اــت . لباس شـشـرين به طور

ملكه انكليس يا فرانمهن حالهه، كه در لباس مسلام مستند، بهجان نحو است.

 ديكران، مركـب از لباس اين جههار طابفه است.





 حقجارى كرده اند . با خولك ها و همه اشكال. . بالا'ى ايِن شكار كاه خولك ، آغاغنى خخواجه باشى'



محتمدعلى مـرزا باريش بلند، روى تخت حـشـــت الدوله ، بسرش درمتـابل ايستاده، يكى بسر






 . نكرده اند
 ايوان را منبت كارى بسـيارخوبي كردهاند. بخضصوص كـل باز و غنجه كل كوكب، درآرردهاند،


 درآرردهاند. عـلامت و نشـانى است كه آن زمان برده است . بله [ای] از مـنـك سـاخته اند، كــ






 خــاى خدايان ، بـــريرسـتاران مـذهب هرمز بهتـرين

ا.اصل : جطلر




 شـــاهشـاهان بـود. از اين ايوان كــه مى
 شـإيور دنرسى انتاده الست، كد اورا لكّد كـردهاند . معللم الست [كه] دشمن بوده است ، و درر





 واداشته اند . مي كفتند لرما اعـقادى بهاين شكل دارند. تب و لرز وناخرششي و ... كه بى شوند







 درمزارع مشخصـه مى شود. عماديه، مراد حاصل، و جق كرد ، سـرخـيجه و كاوبنده و اين بلوك



 حضـرر آورد با ميرزامـاديى خان مباشر مهام خارجه اين بجا، و مـرزا مرسى رشتى سـر حـدار ر


 تبيل زباد بود واتقأ عجب تيراندازى كردند . آفرين، نوج تزلين هم با كمـال شكوه مشت كردهه،





 طور خوابيدم . باشى، باشی غلام بجه تكسر مزاجيى داشت نبود.








$$
\begin{aligned}
& \text { ا ـ نههبندر ه نــايِد كان دولت عغنمانى } \\
& \text { Y. Yومى: مغحـرد عثـانى الــ. }
\end{aligned}
$$



 ــنگلاخ وبد بود در عـرض راه الى كنشت يكـ كردنه كـوچكى است كه كالمـكه مى رود امـا بايد سواره رفت . رانديم . ایِن دره رامى الست، كه مـرود به برناج . خـلاصه راندبم. درختت و دهى





 جاى خورديم ، نماز كرده ، عـصرى مراجعت شـد . جرتى، ايلدرم را برده بود. يكـ كبكي كرنـه





 عـمادالدوله زن عـرتانحجى الست امروزعر فـانجیى را برده بودنل شـهـر انـرون عـهـاداللـوله ، با






 . شـباخوابيديم



 عصرى حمام سرتن شورى رنتم .
 يخ خوبيى درست كرد . اما دو ساعت طرل دارارد تابخ بشود. حالتشهر كـرمانشاهان و بلوكات كه در جنوب [و] ثنـال د ... دارد و اسامى كرهها، ،
 خانه ها و شـخصى الست . كاروانسراى تأجرنشين و مـعتبر اين جا غـير آنجه بـراى تافله مذوآر الست، ثـش كاروانسرا الــت. و راسته و بازار معتركرمانشاهان از ميدان توبينانه، ابتـا شله بـ







 تاجار، مسـجدعمـادالدوله كه نازه ساختـه و بناى مرتفع دارد و ساعت بزركى، براى تميـن


ارقات شبانهروزى نصب كرده است. [0:0]
















و خوش نشين است .



 قتات زراعتمى كينند.
 مى كند . آب مـخصوص دارد و بعد از مصـرف زراعت فاضـل آن ، به تـراســو داخل ميشـود.

سراب نملوفر عمم ايتدا از سمت شـمال جارى مى شود.

 فاليز' 'مـتختصراست. در انتهاى اين جلكه طايغه عـــــان وند ساكنـد كه به نـوب كرندى سـرباز


 ما بـن شهال و مغرب مزارع سـراب نيلوفر و آب آن در جهل تَريد دهات خالصهه زراعت
 جنوب شـرتى كامـاسابب است ر در جلكـه جمـجه مال و صـعراى شـرقى شمـالى زراعت




 آن طرن بل بود كاروانسرا اخرابه بود به عمادالدوله حكم شد تعمير كرده طريلة الـبـان تريخانه



 شهر توى باغات بود، مnرونت به جغالسرخ . اغلب شهرروى تـه بلندى افتاده اسـت . ودر توى
 عظيمى است. عمارات دولتى، عمارات صارم الدوله، خانه هاى نايبب الآياله بسر عمادالدوله

هس يـيدا بودند . مسجـد، بازارما، جشم انداز بـياربسيار خوب داشتـ. امـا از دست مردم و





 مثل شتر كلو ازنهرى (كوشى كه شهركرمانشامانان در دامنه اوسـت. مشهور اسـت به كوه سفيد كه

 در كرمانشاهان . خراب شـده بود. عمادالدوله ازتازه هاختـ است. مال ديوان استـ. دو دست عمارت است. عـمارت اول حـوض وسط دارد. يورت زيادى داشـت. اماخـراب شـده است تعمير كلى لازم دارد. عـمار اتش هم رضع عـهبيى است. از اين جا میرود به حـياط باغـجه و آنجاً سـه طرف عمارت دارد حوض در وسط، درخت وميوه كل و ... طرفـ شـهالش بازاست و




 از كوجه باغ و دره و ... مى كـنـتـ رفتيم بسر راه انتاديم . اسباب هـاى زيادى توى اين باغات







 دست جبـ و راست تا جشــم كار مى كند جلكه است. خـلاصـه در سـاعت به غروب مـانده به
 على مرادخان يسر اسدالله خان مرحوم كوران ايستاده بودند. سوار شـهـ رنتم . ديدم جوان هاى
 به حسـام السلطنه عصرى در جادر كفتم برود، رسيدكى بكند خلاصه وارد منزل شديم . تجير و



شب بــيار سـرد برد.

 در سمتدست راست و جبـ استت. از اين ترار است :


 آتا عبدالله عمده نرد بسيـار ملالك است صـاحب دولت جاله جاله، آَا مـحمـد تگى، على آباد


 سفيدآا سـيد ابراميم طرع اللطيف تمشهسادات جامه شـرران بل مانه، رودشانه ایى كه


مى موده به شلورزالو آب، كه از اول خالك كردستاناست در آنجا بقرا سرمى ديزد .

 شـيم. يحعـ خـان[به] افواج كرران انعام ميداد تـلرى كالسكه حسـام السلطنه و ... آمده مسجبت شـد. اسسبى [كه ] على مراد خان سـرتيب كوران بِشـكث آورده بود، آوردند. بيمد رانديم









 درخت هاىكوجكى ، بلند بوده استـ. كم كم بريله بهكرمانشاهان برده اند حالا كو جكى اســت








دست حيث جلكه طولانى بود تا جشـم كار مى كرد ـ دراين جلكه آهو هـم بودهاست. امروز ديده
 بـــت دست جب جاده سـامان كلهر[است] اين صـحرا بوته و كـون نـاد دارد ـ ـرانديم رانديـم ، تا نزديكى به كُردنه نعل شكن شـديم . سـوار اسبب شده ، رفتم به ناهار كاه حرم تازه آمده بودند
 كرداذ مى زند. قدرى كج خلقى كرده ، رفتم . در راه ديلمم قازالاتمى انتاده برميزند. اششاره كردم













 يكى سـاعت به غروب مـانله بود . رودخـانه [ایىمى آيد اســش رودخخانه هارون آباداامـت] منبعش از هـراب سرنور نزديكى تلـعهُ زنجـير مى آبد. خلاصـه وارد منزل شـــيبم • جادر رالب





 سمتددت جب وشوان ملكى محمد حسن خان كلهر و ...

 معير برد مى كفت: ديشب تب ولرز كردم. تيمور ميرزا آمد، يك درنا، بك سقار ، يكى بالابان
 هـتِ [ [

 salar. بعد نوابيديم



 است. آنجه در سرراه اسـت تـربه هارون آباد و محـاذى آلذ سعت جنوب كـاررودخـانه برن آباد





> | ـ ـتصـود همين ياددلشُت شاى دوزانه لـــت. Y امـل : غرانـه ها
> 「r امرل : مرشل
> F. امـل: و ، او

از مارون آباد با رودخانه سـرنور متفق مى شـوند. حدود اين جلكه از سمت مشرت تا شـــال كه
 جلكهن نيرى است بعد جنتكر كه ناصلف ميان سنجايى و كلهر است . تاكردنه كوله بانان كه سريح





 درايل كلهر تاطر بسيار است . كلهرايوان از كلهر مارون آباد موضـرع'اسـت .








 خسرو خان دانى ملكى نيازخان ده كثيفى بود . در كوله بانان ملكى نياز خـان با اصحابش آمدند .

 تفاوتى ندارد طرفين راد كره است. . جنكل بلوط [است] اما از كردنه كرله بانان به طرفـ كرندكم

كم كره هاى طـرفن مسنهت تر و بـلندتر ميشـود، و درخت بلرط ، مـم كم مى شـود . ده كرند در






 بود، خرانله و ملاحظه شلـ. هواى اين بجا از ماررن آباد كرم تر است. امروز كل نركس زيادى


 كوهي امـت معردفَ به نوآ، ازتلهُ اين كره اكر هوا صاف باشل جلكه و شط بغدام بِدا مى شود .





 ميرزا مــحـــن خـان و ... طولوزون بودند خــلاحـه رانديم هوا ابر بود امـا نبـاريد . از اردر به

 تمرى نعمير لازم دارد . اطر انش بسـيار كثيفـ بود ـ مردم اردو و كرندى و زوّار و ... و ... د



 زيادى داشـت. عوعو مى كـردندخانه ها بردوى مم كوه و سنگ عا بر روى خانه ها بسـيار جاى


 ياررميرزا محسن خان خرب بودند . خانه هاى خريع داشت . ( اين تلكر انجیى زبان انكليسى را




 جاى جشمه وتخت جادرى بود. جشمه خشكيـه بود . تيهورميرزا كفت : اولدولت ما كه اذن




 وبالاى ععمـارت قـديم جـاجترود و ... شــبـبـ بود . از اين جــا رامى اسـت به كـهــواره و تلعـه

ا ـ ـيكى كلهه ناخوانا .




 . بعد خوابيديـم .


 میرويم. طرنين راه كـرهاست [و




 بودند. اسبراتند تاختـم ر رســـدم به، مرغ، بريد. خـيلى دور شــد سـرتاخت روى هوابا تير ارل زدم . انتاد . شهـ مردم يكدفعه دادزدند . بــيار بــيار خوب زدم . خـودم حظ كردم. بعد








بزرى و هسه جـا از بعداز كاروانسـرا، سر انير است و طرفين دست جـبـ در راست كره هاى بلند

 كالسكه بكذرد مهندس راه بسيار خوب ساخته است. . حرم از ما جلو افتاده بود.




 راه قديم به طـردى بد بوده استت ، كه اسبـ و تاطر نمى رفت. تا به تخت و كجباوه جه رسد، و
 مهندس نمساوى ، در همين اوان كه ما مى آمديم، مامور بود، اين راه را بسازد . رامى نيردست






 نوكر خـــرو بودهاست. مــتــفـظ اين راه بوده استـ. اما اين دره و دهنه ر اين طاق كه آمـديم

 بيايد. بــيار محكم اسـت. از بالایى طاق كرره رامى بود، به ريجابه مى رود. دو فرسنـع است







 بــياربد . [هم] تنع هم كثيف. رفتم منزل . حِياده شـده جادرها رالب همين آب زده اند. طرفين
 سرماسرمام شد . شـبرازود و بلد خوابيدم
 دو فرسنع [و] نيم راه اسـت، الى سريل. اما اردو كذشته به قره برلاغ رنته بود، كه از سر يل












ا .امل : خورد
r اصل : عهارتى


اسـت . شـكار كردهاند. ججرآمـمم . تيمور، ثم دراج فرستاده بود. باشاخان ، مظفرالدوله، كه با صـد ســرار از آنربايبــان، آمــه المـت و حــا








 آن زير ساخته است. مشـنرال عبادت است. يكى درخت هم برد . دروشش در توى دخـيمه ايستاده







 از بناهاى شيخعلى خانى استى. محمدحسن خان تراكوز لو تعمير كلى كرده است. آبى كه حالا




جابارى به تهران فرستادم . بسياركــل بودم. سـرم درد مى كرد كمرم [درد مى كرد] سـرماسرمام







دستراست و جب امروز واتع بود :





مأمون ترار داده بود.

 دست جـ: : كلل مـحرمـار" و بعد كل داوود و بعـد كل سريل است ـ كوهى كه تلعه شــاهين در دامنه اوسست. معروف به دونوشك اسـت. محـال ديزه و كيلان بشـت كره، دو نوشكـ اسـت. از آنجا رامیى است به ايوان.















 بادستمى كيرند.












$$
1 \text {.اصل : شـلون }
$$

「 . ترص عانى كه برانى بحّريت قجرايى جسمانى مى خوردند.



















.ا.اصل : الثارماى
r.اص.اصل : غرابها

「.اصل : جعده

ها.اصل : آتارهایى
F.اصل : عنــ

بزرى است . كاروانسـراى بسـيارخوب داشت . مى كويند حــن خـان تصسرى آباد كرده است.




 هـحـبت شـ. نوكرماى عجـيب و غريبى داشت . بالباسهـاى غريب، عـربى، هندى، ردمى،


 شـيخ عيــي كه جهل جراغ كـاظمين دسـت اواســتآمده بودند. خـلاصـه وارد منزل شــديم بـــيار


المروز طرف دسـت راست آهو زـاد دارد تيهو مسـاب ندارد.










 †.



 خيـار سفيد بيـثتر است . شـب را خوابيديم . آهو هاى ابن جا خـيلى ، تفاوت با أهر هـاى تهران




 رودخانه كذشته تدرى راه رنته به كالسكه نشستيّم . راه كالسكه امروز هم بداست. يــت و بلند [اسـت] مسحرا مسه دره ماهور خاك سيـاه [ر]








 هرا بـسياركرم است. نـى شد سـردارى الماس و ... بوشيـيد . جقه و سـردارى و ... رابه كالسكى



مردآزما . كه سالا سرحد ليرانو عثمانى قرارداده اند . از باى طاق به اين طرفـ تيرهاى تلكران


 اطلاعات بدهد [و] برود. آمد صـعبت شد، رنت . بعد رانديم مستقبلين عئمانى ، از دور بيدا









 سلطان بهسمت مهماندارى، با نامة رنوف بانا كه مامور امور سرحديـه ايران و عثمانى بود. اما حالا حاكم جزيره: كُريه شده مى رود . علمى بيك تشريفات جي باشى، ديكر آجو دان هاى سلمان

























 جند مـجـهـوعـهَ ثــام . .


 عربه، كرد، ترك، عبجّ، عثمانى و ... و ...








 باشی با ناظم انندى آمـلت . نطقى كرد



 شُب بهـد از شــام مردانه شـــد . آتَا على به اردوى رومى ها ، رفته بود به لبـاس تبديل، شنـاختـه

 يكى درّابج ، يكى فول ترردق، آورده بود بعد خرابيدِيم ...

Constant. 1
r .
ז. اهـل : تجنبر دك فكى.

ه .مبال : آبريركاه . مــتراع •



 رسلطان آررده اند . كالـسكه خي، بالایى جـعبه جلو كالسكه نيُستـه [بود] تازيانه بلندى دردست


 الى ناهار كاه . بعـد ازكالسكه مرآمـه هـوارشديم . دسـت راسـت رنتـمـ به آفتـاب كـردان ناهار

 و بلند كمي دارد . اما اغلب حـاف بود راه كالسكه هم خوب بود . دسـت راسـت بمضى دمات و



 كمي يهـت و بلند داهـت خيلمى رانديم . باز به درهّه [و] تْه ديكر رسيديم • نخيلى دره [ر] ته بود.




 خاكى يواي عبور كالـــكه سـرنهر سـاخته بودند . خلاصـ از دم ده تزال رباط، كنـثتيم . اينجا هم

Y. كال : كودي - كودال
 آبادى اين جا كـتراز خانقـين الست. به نظر دويست خانه مى آبد كـاروانــرا داشت. اهالى





 است. آنجه كنار جاده يـدا بودازاين تَرار است : على آباد ، آبادى مهدى بيكى ، امامزاده هحمده،








 مى مینید

## روز جمعه بيست و جهارم [نُهر شنعبان] بايد [به] شهروان رئتامروذ ينج فرسنـى


 الست. دسـت جـج و راسـت به مسـافت زيادى به ماهورهاى كـو جكـ مي رمـد. بعـد به كـوه هاى

[^1]

بزرى، امـا خيـلى دور است. صححرا بوته دارد . راه كالسكه خـوب بود . زنجـيره مامودى در
 امـروز از تلكرافـ اسلامـبـول خـبر به باشاهاى بـغاد رسـيـه بود، كه درلت ردس [ • זTT] نتضي



 و ... كه از جـانب سلطلان آورده بودند . اينجا هيــهه بودند . امين الـهلطان تعـويل كرفنه است .

 مر مـع كار فـرانسـه، اعلا . بعـضم جيزهـاى ديكر حتى نـوته ’زرى حـمام مـجمورعه نقنره و ...






 از راه يل ، امكان عـبـور ندارد. الز تَـديم اين نهـر را از دياله جـــــا كـرده برايى زراعـت آورده اند.





1 .اصل : هوبِت
Y.'نوت : نوعمى
 كرد . خلاصصه از دم اردو و باغات و ده رد شده، رنتّم حادر . امروز فانم مفام يعتوبيه و اجزاى
 ســواره نانكلىشهـريار ايران است. تـدرى بدتر ازنانكلى وهداوند و خلاصه وارد منزل شــديم.


 شدهرنت. خوابيديم . bakerli
روز بيست و ينّمم [شهر شـعبان] امروز بابد رنت يعقوبيه . هثت فرسنعـ راه بود.









 مقداد، خخراب الست. حكم ششد مشير الدوله درست بكند. بعد نهر بدى بود بياده شــده كنشتم .

 بودند . دراج تكى تكى برمى خالست. ازتوى نى و بوتْ كنار نهر، جند تير انداختمّه، نْشورد. بعد
| المل : يمزهمى













 ازبس باغات نخنل و لِيمر و ... و ... دارد، خانه [ای] جيزى بِدا نبود . مردمثي بيرون آمدهتماشها








زدهاند . آفـتـاب غـروب شـلد . هـى رانديم هى رانديم . تا غروبى وتـت اذان رســــديم منزل .





 اطرات شـد . به تنبلى كذشـت . الحمدالله تعالى احوال ما بسـيار خوب اسـت . صـع حـام سـروتن






 زياد دارد . رود معرون ضنراسـان نزديك بهاين قريه؛ از دياله خارج مى شـود و از اينـجا اول بلول







 وهمه اين دهات موسرم به بلوك خراسان است . رودخانه دياله اين بلوك را از بلرك خالصى جدا

كرده اسـت، و بلوك خحالص زناده بر دويــت تَريه و مزرعه نخلسـتـان است. و شـهروان به يعقوبيه مشت نرمنگى است [ [




















.اصل : نـــرى
.اصل : اصععه
「.اصل : كيـ

ناظم انندى هم بود. خـلاصه خركوش زيادى داشت صسـرا . بعد ازراندن زياد سـوار كالسكه





 ســـت راسـت امـروز بلوك خـالص است . بعضى از تَـراها آن كه به راه تزدبكـ بـرد ازاين تـرار






 صـاحبْمنصـبان و ... و ... راندبم . دو نرسنـك و نيم كه راه رنتيم به ناهار انتـاديم . كنار نهر مشيريه، نهر بزركى است آبي زبادى داشـت .







$$
1 \text {.اهل : كبير }
$$





 ازميـان نخلستـان شاى آن طرف، اين طرفـ شط بــداست . بسيار مـعظوظظ شـدم و شكـر خداوند عالم را كـردم . از ديِن كنبل مطـهر و مناره هاى كاظمين عليه المهلم .

 مستتقبلين 6 سربازشـان تكى ، تكى ايستاده بودند . بعل ســرار ه و افراج عشــانى $ا$ در طرفـن راه ايسـتاده اند، الهالـى بغلاد و ... عـقب سـر آنها بردند . امـروز افـواحِشــان ومــواره بهتر از اول
 خـيلى بود . جادرى عـيجيب و غـريب و تركـيـ بسـيـار غـريب داشـت، در كنار راه زده بودند .












كه مسه رخت سـفـيد بوشيـده بودند ، به طور خوشكل كـه باشـاى بغداد تازه تـعليم آنها را تـرار









 ساخته اند . بسـيارعمارت عـالى [و ] خوش تركيب قَشنـى. بالا يش بام د مهتابیى بسيار بسـيار









 الزيكى يشــم • خلاصه اشتخاصى كه ياشا معرفى كرد ازاين ترار اسـت :
ا.كرانتين = ترنطيّ
ץ .اصـل : موذون

امراء و ضايطلان عسكريه ، فرين نافذ ياشـا، ميرلوا، تحمدى باشا، ميرلواصـالع باشا،




















† + امل : كبير
Y .اصل : جمهه


 بسيار ، بسبار، مصسفا بود. ششط، كثتى ما، بغـداد، صبر ، باغات، اردر؛ همـه بیدا بود. آدم











 خندهداشت. ريثش متم كم وسفيد بود و ورد شعر اين است :














 موسيى كاظم بوده اـــت .




 مجلس امام موسى كاظم علمه السلام برده است ، كنار شط بـود ، از محاذى ار كنشته، رنتيم به خشكى ــوار كالــكه شـم . معير و ... مـه بودند . ديشـب از دزدان اعراب و ... از اسباب كالسكه خـانه برده انع . از جادرها






 نزديكـشـديم به تصـبه كاظمـين، اردوى مـعير مم در صــعـرا نزديكى به كاظظمين انتاده بود.

اتبال الدوله در هبعرا نزديك كاظطين عمـارتى ساخته است ، شـبيه به كاغـذ كر خحانه تـديم








 زـاد آمده اسـت ، مشنول طلا كردن ايوانهاى كاظمين هـتـند . انشاالله .







 نماز ظههر و عصر را بالاى سـر كـرديم . .

 ا.اصل: علي r. r اصل : زر :
r.اصل : شزار.









 متعصعب و يسر سـرختـه است . يكى نفر ديكر مــم ثبـاى كلابتـون يوشــيله او مم كـريا متولى و




 زركرى كردهاند، هـلطلان مجيد مرحوم فرهـاده است. در كوشه [اى] برد شــع ڤم داشت قنديل





ا.امـل : مبيل
r امـل يته








 بلند تر بود. خلاصهه سوار كالسكه شــم رانديم، براى اردو ، اردرمـم خيلى دور بود. تارسيديم





 رجند قاطرى هم داشتتد ، جادرى كه يراي ما زده بردند ، نخيلى دورتر الز انتهالى صفـ نظامـيان







 1 .احل : باروط

نيامـله بودنـد. خـيلي كـرسنَ بودم . بعــد انيس الدوله و ... آمدند . دسـتهدسـته بعـد از شـام

 آتش بازى كردند و ضابي • فى الجملد كرده بودند . باز شحـوب بود. الشمد الله خوش كنشـت .

Nauch afrin. بعل خرابيديم














 المــتنصر خليـفه اسـت، ديوارش باكتيبـه هاني كه از آجر درآورده بودنـد بدخط ، خـوب
 را هم جـانى در اين جا ها تيـمور ميرزانشـان داد. كنار شط تـونـول خـانه انكليس ها ، عمـارت

ا .لــمّ مجلدآ تكرار يمده است.
Y.اصل : ثَارها





 خانه ماى محقر وبد به نخلــتان باغـات مىريسلد . قـرى كه رانديم باغات ونتنلستان ها هـم تمام

















اسب شــه دواندم . آفتـاب گرمى بود . جتـر' نبـود اذيت كرد . از عـقب رساندند . حـعرا هـه























طرف بغداد شديم رانديم ورانديم . آنتاب غروبكرد. غكس ستاره ها يسيار مشعشع توى شط
 كثتى خواندم . نـاز مغربب و عـا را مم توى كثتى كردم. عرفانجیى در رفتن و آمدن ، روزنام

 هي رانديم آثارى از بـغـداد و هراغ و نخل خـرمـا بيـدا نبـود. بســـيار مســـوش بوديم از خـيـالات
 به كل نشــتـ [


 باشابان و ... و ... آنجا يودند بسيار سرد بود. وزير خارجه غنائى خورده خوابيله بود. بازبيدار
 شده بود. دييرالملك هم شـب در سلمان عانده بود . صبح الزراه خشكي آمده بود باز تـرى بود .

 بودند. بسيار كرسنه بودم ، شام آوردند الحمدالله با اشتهاى تمامى خوردهه، دراّجى كه زده بودم


 شط كشيده به باغ نجيب باكـا ، كه منزل ما است مى ريزد .
 فرانسه ، انگالِس ، ايطاليا ، مولاند ، ايِانا و ... كه در بغداد بودند ، مشيرالدوله و والي چاشا،

آوردند حضور معرفى كردند . عكاس باشي ، عكس همه را هم انداختت. السامى قونسول ها ها و



 مسيووارطان. قونسول، حبيب مترجمر. تونسرل مولند كه در بوشهر مى نشيند، او مـ اين جـا






 امروز ديدم . نصـب كـرده اند بعـد هــرار كـالسكه شـــده، به تعـجـيل رانديم، به مـنزل ملاعباس

 بيندازند براى تماشـاى اورنتـ بردم . والدة شـاه ، مـادر عباس مــرزا زنها آــدند بالا . مـادر

 مادر عباس ميرزامى كـفت : شفت سـال است به زبارت كاظمـين نرفته ام ده سـال است به كربا نرفته ام . بسيارخباثت امست. خلاهصه شب شد شام خورده خوابيديم ... روز شُنبه دوم رمضمالن امروز نامار رامنزل خورده . بعضي كـارها داشتمب، به ملتزمين

 مزارشيغ عبدالقادر كيلانى ، و از آنجـا به اردوى عثمانهي بايد رفت . سردارى ماموت مبطهه، ،

 رانديم ازبالأى الردوى عثمانمى ها راه كالسكه بود. كالسكه عئمانى را مـم سوار بودم . از دروازه







 خلاصه تدرى هم رانديم . داخل كـرجه و معله شديم . امـ من همان طور درميـان كالسـكه






 به در مقبره . بـاده شده وارد شديم . حـياطى حهحنى، دورتا دور طاق تما جمعيت زيادى از زن
























 كالسكه يك مـيكل مـرواريد باره شـد، جـع كـردم. شـب را شـــام خـورده به حسـب استـمـرار

$$
\begin{aligned}
& \text { ا. امغرب : مراكت } \\
& \text { 「. }
\end{aligned}
$$

خchi. خوابيدم
 نتحى كردهاست. السيروسرى آورده است. كريسفند[آرردهاست].



 دم اسكله، كثيش هاى ارمنـ وخـاخام هاى يهودى آمده بودند ايسـتاده بودند . تعارف بكنتد .






 كردشن كرديم . دوريين به زن هاى فرنكى و ... انداختــم تماشا داشـتـ.




 اين جا الز كاظلمين از بكى فرســكـ ثلرى كتـر است ـ طرفينرددخانه همه جا آبادى ونخل و باغ



الحمـدالله تمالم كـردش بامزه شد . بركـثـنم نيـم سـاعت بد غرومب ما نــه ه از اسكله كه آن روز









انعام و-ن

 ريش شـيخ ثم مسـفيـد است . تـد كـوتاهى دارد . خـلامسه اسـامى علـــانى كـه بودند ازاين ترار







 -در آمله سـوار كالسكه شـلده رانديـم
|. 1
r.امل : وارسطه
r .


 ميرزاعبـالله، ميرزاعلى خان . الى سرناماريود . تيهور ميرزا، يحعى خان، شـاهزلاده، ميرزا






 داشت . زمين ها ممه سوراخ موش و جاى باى شتر د ... در وتّت باران بسيار بسيار، بلد رامى است . شغال دسـه دسته در اين صـحرا راه ميدوده، و مى دود. هيز غريبى المت. تافلفُ شتردار
 تيمـور مـيرزا، با اعراب بهزباه عر بی خــوبى حـرفـ مىزد . مـرغـى اينجـا ديلده شــد مـابين با قرا ترا، و تل قصيروت جـيز عجـيبى است . خـلاصه رسـبديم پاكى اكروكوف . بناى عـجـيب و
 [TOF]، دورش دودست و ده قَدم بـرد. همه اين آثار را از خـشـتـت خـام سـاختـه اند . اما جه





















 و ميّج اثرى از جـاده و اردو نــسـت . بـسـيار اسباب و وحشت شــلـ . اكـر آفتـاب غروب

 بر خلان جـهت مى كفت : بـائيد من ميدانم ، اردو كجاست . و حـال آنكه اين جـاها را هر كز



 ســت راسـت مكانى است، كه منـصل به شـط نرات مى شـود ر آبادى آنها بدين تفـهـيل است









 معجم البلدان و مرا حـــ الاطلاع هر دو ياقوت استت. ولى مرا صدرا اسختصر كرده. . بعد نرشته الست بعضى فوايددارد، و تفصيل عقر توق، رااين طرد نوشته است علر توق او ، عقرى است






 كه ياتوت اين بنا را مخرربي نوشته اسيت . كى آباد بوده اسست § الله اعلم بحقايت الامور [




رانديم ، رو به مغرب راه كالـسك بسـيار خوب بود . صـحرا صان ، رانديم ؛ رانديم ، عتب








 رنتيم خان مـحمودى الست . معير الممالكى جادرهايش را الين جا زده بود . كريا شـــبـ اين جا














جريانث معلوم نيسـت . سوار اسبب شـده رانديم . تا به جادر رسيـديم. كنار فرات زده اند جاى




 مريمى ، امروز در توى تخت، مههان كوز كلدى شده بود . تو ى تختخ بول كرده بود .








 يكى از طنلان ، خـريع برنجى دارد . وزير لشكر ساخته الست . ديكرى ضريع ندارد . خلاصه









متصـل مى كفتت : اكـر اين جـا را شهـر نكنم از جــُم هايم التـزام مى دهـم . دستى هم روى
 بِداشـدهاسـت.









 آن طرف آب سـواراسب مــديم • مـجـدالدوله، مــيـرو . . . بودند . آن طرن آبب اين رودخانه اغلب ججالماخيلى كود است . بعضى جا [ها] عمتَ نـارد تازانوى آدم اسـت . خلاصه سوارشـه





 كز كـبزثـده الست.
تــرى راه رنـه ناهاررادرطرف حـبـ راه خورديم . وضـومم كـرمتتمب، بـعدسـواركالـسك

ا اصل: عمله جاتن
Y .احـل : كبرى
[r0Q]. شدهرانديم


 نمى كند ، ازترس عرب . ازاين جا تاشهركر بلادوفرسنگى است . رفتم توى صسرا، شن زارهـا









 الزنـراين راه برده اند. كـه حــالا كــالـسكه و . . . خــوب مى رود طـرفــين راه هــــه باغــات

 بودند . مثل اين بودكى وارد شهر كاءان يا اصفههان شـديم . داد وغرياد غريبى مى كردنديكـي علم

 عرب ، عجم ، هندى ، عثمانى ازهرطايفه، هرجور اشخاص بودند . خلاصه ازدروازه نجف

كربلا قلعه اى دارد ازآجرسشخت. حسـين خان سـردارايرانى ' يمنى قزوينى حاكم ايروان




قبه شـديم . [FF.


















ننه غلام رخـاكرمانشـاهان آمد [ه بود] ازكربلا ، دوباره باحرم آمد اين جا . روز جـمعه هـشتـم [تـهررمضان] ناهاررامنزل خررديم • جهاربه غروب مانده زيارت












 كو جیى آينه كـارى نقاشى [شـهة] متـولى دارد؛ درتوى آن كودى مـم بازدرى است ، دراز . بلند












منزل . ازديشب بـرى خـان كم شده هود . رفته بود توى اردو . رفتـ بود جادروالله شــاه ، روى




رالازروزآخركاظمـن الى حال نديده ام




 كـلاغ زبادى برد . صـحـرامم مـان برد . جـاى اسبـانداختـن يرد . جلفه رامم ســراربودم



 كنبدى دروسط صـحن است، ازآجرر خالك . دونفرعريى متولى بردند. توى كنبدبيرون صتن









 مى كفت اراضى كـ امـسال دركر بلافروختم با وجـود[اين كه] ارزان فروختتهم بنجاه هزارتومان








 ازراه متـعارفى ، دوسـاعت به غروب مانـه رــيـيميم منزل. حـرم هنوز نرنــه بود. دادرنرياد




 ازاحوالات سيمالشيهدا . بعدخوابيديم.




ا .مطْتْت طبحه ، طبفد

 هـتــوشيخ محماحــين صـاحب فصول احفهانى •









 كـ اديبالملك ياد داده است . خلاصه سـر ارشعه رفتهـ زبارت . زيارت سـيدالثـهـدا عليه الـــلام راكردم . نماز خواندم توى خـريحِ مـدس رفتم . خـط


 بودهاست ودرآخر [عـمـر ]دركربلا مـجاوربوده [اسـت] همين جااوكـذاشتــه است . عـجـب


 سركـردى دارد. يكى نرع طول كمتردارد. أنجا رامـقام مريـ، كه حضـرت عيسى رازاتيده است
 هم كرد، وسط بالاى اين جرزجــبانده اند . كفتند اين سنـ خردش ازخراسان مى غلتده است

بازوآر آمده است اين جـا . يانزده سـال تَل ازاين، وآن جا كاركذارشته اند. .

 شمشير ، سير ، و ... زياد آلوزان كرده اند. درضريح كنبد حضرت عباس زياد شـشـيروسهرآلويزان


 فر سـتـاده اسـتـ . خـلاصه دم درصستن حضـرت ايـــــاديم . عكاس باشى عـكــى ازبالا ، مـا
 بعدازنـارت توى ضـريح رنتـمَم بعـدتيهرر ميرزاكفت تَبر حضـرت عباس زيرضـريع درسردايى است . امابـــيارمــكل است رنتن [به آنجا]، كليددارهم كفت: نمى توان رفت. عــت كرده،







 يله مى خـورد ربالاتر معورطه ديكرى بود. تبرمطهـر شضـرت عباس كه درردى خـاك برد.


- 1 .
r المل : تالفى
r امـل : نغم
Y .احـل : منفض

تبـربرداشت . خالل رابهدسـتـمالى ريـختـه زودآمـيـم ، بيـرون. موايســيـارخفــه بود . اما على رخهاخان ازنقب نيامـده بود به سرقبرمطهرمن كه رنتم باقى آمله بودند. خالك يرده بودند .
 حاجى ابوالحسن بهبـهاني ، كه ازتجارمعتبرايران ، ساكن بـبنى' مستند ، به حضور آمدند.






شب راخرابيديم. chirasi petit. زاغى را امروز زيارت برده بودند، بـهعلت جنكى كه باسليمان ديروز كرده بود ـ دخترمولود سلطان خانم رازياد تعريف مى كنتد، كه خرشمكل است. هنوز نديده ام حيف كه زن يكى ازخخدام است
روز دوشُنبه يازدمـم [شهر
 سواركالسكه شـده رفتـم به زيارت اباعبـدالله الحسـين مـلواتالله عليه وآله الجمعين الطامرين .
 وميرزاحسـين كليددار جـسارتك كرده به توى ضمريح حضرت رفته ازترى ضـريح هم درى بود،






نشـيته بودم . جـاتنك بود، سرم به تختـن ضهيح مى خـورد. جاى نشـستن بسـارمشكل برد. بـ

 دست برده دوسه مشتـى تربت صـتيع ، ازردى قبرمطهربرداشتم . ممان جـا به دستمال سـفيدى














 به نجفـ اشـرف رنـتـه است . يعنى عصـرى رفـت . آجـردان باشي مرخـصى مكه رنته استـ.





وزير ، مشير ، باشـاى بغداد و ... آمـده [بودند] مبحبت كرديم. راه شهد ربك بوم وصاف براى











 سـواراسب شدم . دريده تيهورقوش انداخت . غاز ديكرى مم گرفتا، خيلي باتماشا، بعدخيلي



 يورسف سـقا باشى را ااسب كفـتم سوارشـد، راند توى آب ، خيلي بالسب توى آب رفت كل ولجن




$$
\begin{aligned}
& \text {. } 1 \text {.احسل: جانه }
\end{aligned}
$$




 سياحی و ... جلو بودنه . به مرغهاى كنار آب تفـنـ مى انداختـد ، ونمـى زدند . مـياتحى وتيمور
 به غزوب مانده وارد بنزل شـديم . حادرها راتوى رمل بالاى خخوان شورزده انل. خوان شور مئل



 روزنامه نخواند شب راخحوابيديم . Bakeri كللغ زيادى امروز درراه بود . روز شــزذهـم [شثـهر







 معمدزمان بيك تيـراوله [را] درزمين انداختتم ، نتورد. تيردوم [را] روى ڤوا زدم . ازبالل يكى افتاد خيلى دوربود. هز ارتدم مى شد . بسيارخوب زدم رنتند سرش رابريدند . يكى كرى بزركى درصسحرادرآمد . ــياجمى اسـب انداخت، متصلّ به كرك مى رــيد تفنك نـى انداخت. . اسبـش از




 راكرفته بودند . امانزده بودند .آقا وجيه يكل كفتار زده بوده است، حبيب الله خـان سرتيب يكى



رسيله ، ديلم






 كنبد ومناره هاي حضرت على ابن ابى طالب ، اسـدالله الغالب صلوات الله عليه راله اجمععين





 دمدروازه ازكـالسكه يــاده شـده باهمـه نوكـرها [و] وزرا [و] باشـــابان و. . ممـانطور يــاده







 سمت حستن كه روبه مشرق است بستـ است . به رواق حضرت ورطاق زده اند مـثل دالان راه دارد. [ [rv] كنبدطلاكه ازكار ماى نادرشاه است، روحى داده بود. ازدست ججب به كفش كن
 درخانهاش سه سـال قبل كثتـه اند . يسرى المت جوان؛ ريث دارد، اما دلجـــب ، وآدم خربيم است . اذندخخول وزيارت ناهد خراند، خوب وشـــرده مى خواند ـ داخل ضريح كه شديم مثل





 ازكارخانه درآمدهاســت .

بسيار نرشهاي خوبي است كا سـاعت دو به غروب مانده وارد ششدبم بالاى سـر حضرت، نماز ظهر و عصر و نماز زيارت خوانده شد الحمـدالله تعالى به اين تونيق رسيديم، شـكـر خدار ا

 ماحب تران ميرزاست كه طهران بود هيج تفاوتم نكرده اسـت، به جز عمامه . قبرآتا محمد شاه


اينجاست، تبر سليمان خـان فاجار جد مامم اين جـا است. فبر تاسم خـان بدر دالدة ما هم اين



 مردى است كرتاه عـمالمه دارد رـش داشت . ترغيب شدكه بازآينه هانى كه ناتمام است بــازيازد.




 داست بااحتيـاط رانديم. بـاده بردند . اردر و جادر ها رانز ديكى قَبرســـان وادى الــلام زدهانذ.



 نجف اشرفـ آمده است.



 يحيّ خان ، ميرزاعلى خـان و ... بودند . رفتم تلرى راه نزديكى لب دريا جباى جادرها ا اردْز"

الـتا. كه هـه جمع مستيند بزركان تاجار
r r


 حريازازـــال به جنوب اسـت عرض دريا ازمشـرق به مغرب است . طول اين دريا دربرابي مرداب
 آخراين درياجزيره زياددارد . اما از ايِن جا ديده نـى شــود ـ در آخر اين درياجه رودخـانه جارى













 خورديم • شكربارى تعالى راكرديم . حرم يكى ــاعت ازشبـ رفته آمدنه. . دوباغ درلب درياى




 nouchafrin . خلاصه شـب خرابيـيمي


درسفر كشيـه بودنعريف ميكرد.















 ازآَجرسانته اند ـ بايكى محراب" بلندى كه تبله رامـشخص كرده اند ـ بايد درهرمـام دوركعت

نمازى كرد. يكى ميل سنـكى بهارتفاع دوزرع درمقام امام مـحمدتقى عليه الــلام بودكه به كلفتى

 شوخى مى كرده امست. معرايمى كه حضرت اميرالمو منين (ع)راضربت زده اند، درمـمت ديوار




 داشت . زـارت كرديم . هجهارتاتخم مرغ شترمرغ ازميان ضـريح ازبألا آويزان كرده بودند، كريا وتف كردهاند. ازاره ترى گـبد انتـاءالله بابد سـنك شرد . توى كنبد هم بابالاى كنبد بايد كاشى بشـود . نرش هم بـايد ازتازه بيـدازند. رويروى مــــلم مقبـره ركنبـد ديكراسـت. قبراههانى'
 بيداست . حكم شد اينجا را امين الملكى تعمير كند وضريح جويى يكنارد . بعهآمدم درمحراب ومقام حضرت امـيرعليه الــلام . نماز ظهروعـصر راخوراندم . بعدـــوارشـده رفتـم كـار ... '
 آبادى نبرده است . ازآب فرات نه ازرودخانه اصلي فرات بلكه ازناضهلابب [آنـ] رشـعبه ایى اسـت


 الست برشهرى ، خراسانى، الصـفهانى، تبريزى از ممة رلايات آمده ايـن جا زراعت مي كتند.
 شكار ازباغات كذشته رفتيم، كنار آب جمن بود. عرض آبادى رباغات كـم است . اكر دويست



 شدزد بـآَب . قدرى كه اسب رنت به شـا، المتاد . بازيرورن آمــد الى آن طرفـ آب رفت. دراين

 اين طرف خيلى كـاركرد ـ خـلاصه كــانى كه ازكربلا ازروى آبَ به نجفـ مى آيند، بايد ازهمين
 شهرنجف. امامحقت كه يكروزيبش ازماازكربلا درآمده بود [كذا] ازوراه آب بد نجفـ بيايد منوز




 iucbi . خوايِيمبار




 رامشير اللوله به سضور آورد كه امـامى آنها نوشته مى شــود ازاين تراراست


ا 1 أدم : نوكرو خدمنكار



به ملاآقاى دريندى شبيه اسـت ، باحاجى ميرزا جواد برادر مـجتهد مرحوم تبريز به حضور آمدند




 دست نرســد جانى مـعين شد كـه كـاربكذارند، رويش آتينه بائــد ـ امروز حـكم شـده برد خـزانها


 مى كـردند. مـرزازكى مستـوفى وزيردرب حـرم مـامورشـدكه تبت بردارد . برده يعنى رويوش
 فرستاده اند، يعنى عضدالدوله فرستاده است، الى حالل درردى ضريح حـضرت آرينتهـ الهت.
 ازصـفوى است امروز امـين الملكى ، خطر ط ضريح راختراند بعاسم منوجهر خان مـتمدالـوله نوشته اند. خلاصه آمديم يـردن . يكى ناودان طلانى ڤم ازبام حضرت رو بروى مغربء آلويزان





 وارد متزل شدم، كاهوخرردم . عرفانجى روزنامه خراند. كربه كوجكى هاى ماديشب درتفس



حاججى ايراهيم خان يسـر فرامشباشى نايـب السلطنه مرحوم كـ جندين سـال اســت اين جا مـجاور




 المانه ميرزاهدايت . شب بار ان آمـد هواابرست . اسـامى علماني كع امـروز به حضـور آمـدند
 سواى علمانى كه درخان شور به حضـــر آمدندكه السامى آنها نوشتـ شد :

 حاجتى مـيرزامحعــد صـادق امغفهانى بــيار مردفضهولى الست، درتهران مكرر به حضـور آمده، ،


 كوهكمىى، ازاجله علماست، آقا ميرزاحسن شيرازى ازاجلهُ علمااست، دراستقبال آمله بود.


 بناكرده [استت] ودر جه تاريخ ساختـه اند. آن جه ازروى تعقيت مى كـويند ديوارسـمت تبله، كه

ا.احـل : قريبى
.اصل : معارف
r r r
 الـت. وتابي دوز نوزدهم رمضـان ديده شرد.

محراب حضرت ولايت مآب علبه الــلام آٓن جا واتع است ازتُديم مانده لكن ازدورطرف ديرار









ازاين ترار است:





 مرضع معجزه معروف حضر ت درباب دختر حامله Y ا - مقام خضر عليه الــلام آنجه به حدس







ازمرحوم’شـيخ محـمد حـسن مبتـهد انيول هنـلماختـه [است]. ايران وتعميرات وطارمى




دخترامير المومنـن (ع) است .
 اميرالمومنين واتع الست، كه براى علامت كنبدكاشى كبودى ساختـ شله امست. درب اين خانه

 شيخ عبدالحـــين ازيول جمـمى خودش سـاخته [اسـت]. حوض آب شـور كه بازهمـين جاواتع اسـت ازسـيدمحمـدتقى بحرالعلوم است. حرض آب شـيرين راآقاسيداسمعيل بهبهانى مجتهد
 صعصـعه مى كويند اما كو جكـ ومخر ربه اسـت ومسـجد حـانه .








I . ـمغصرد معمد ثـاه ناجار اسـت. Y. بك كلمه نامههوم




الــت . اكُر معالجه نكند خخطردارد . بايد شرابب بخورد . ميرزاعلى خان مسمدعلى خان مر خص

 مـعالجـه مى شـود. خـلاصشه انــــاربيكـ رادر منزل كـذانتـم [تا] جادرهـاى حرم راكـه آب دريا




 خيلى اسباب جــواهرنفيــه داشـت . اغلب ازنادرشاه افـشاربود كـ بعدازنتح هنـورـتـان فرسـتاده



 رنته ، سـواركالــكه شلدم . يازازدم دروازه كـو جكى روبه دريا به تندى زيادرانـده هرنـيم هنزل كاشو خوردم. عـرفانجى، بـوردززنامه خـواند . هـرزاعلى خـان و ... بردند. حرم يكى سـاعت





 يكى دنترمر هـع خانم زن حاجى محهدتلى خان آصفـ الدرله است . ديكر[ى] قددرازى برد.


















 كنبدبـود . مثل اين بودكه اندازه كـرخته ، سانتـه انل. خخلامـه دويــر سيـهداركـه آمله درنجفـ

 ـحـالا ابنجـا ازطلاب

برادرميرزاعبدالله ناظـم ميزان، اوثم ابنـبا داخل طلابب است كريا اسمش ميرزاعلى اكبراست ،

























 بياررد . ناتص مانده برد وكيل الملك مى خــراسـت به اتمام برساند و آب ار را بياورد تا خيلم راه


 عرنانحى د ... بردنل طولوزون بانايبب روسى ومعلم موزنك، ازراه آب به سياحـت ذى الكفل ،






بودند مـحقتَ يمى كفت شيعه هستتل .
 جلو كالـسكه مى دريد . بااسبـ مى كريتخت ، ازمـا . فرسـتـاديم ميـرزاعلى خـان رآٓوردند . ديدم
 بالاترتوى جـمعيت جادززذه يودند . به مـنزل رسـيديـم. هنلوانـ ابر جهل'، امروزدرحـحرازياد








 مى آمد. okolbeke








 حالـت عثمانى خيلمى بداست . بعلد نتم توى سرايرده آنتاب كردان ، دركباب خوردن دندان

 مى خـراند. دندانم خيلى اذيت مى كرد . سياتجي ردي اسب كلاغى ' زد . دستهُ اعرابي باعلم
 خاتـان مغـفر ايِن هار ااين جـافرسـتاده است. بعـدازوهانيى ، كه حـول تَجف امحـانظت كنند، رنيسـشان حالا مـحمدعلى خـان نامى اسـت. درسواحل آب كرنه مى نشينتد. مى كفته است :
 وضـوني ترفتـه ، سردارى گالابتون زردى بوشيـيم . ميرزاعلى خـان و . . . بردند . برتملالى




نيست. دورترافتاده است . رانديم برایى نارت سواره، ممان جمميت آٓخوند [و] مردم د ... و




















 دربرداشت كلاه غريب وعجيبى كه به وحف وتحمير نمى آيد [درسـرداشت]نه عمـامه بودنه


 روبروى سرش زده بود • ريش نه سفيدنه سياه ، نه بلند نه كوتاه، نه میرابى نه مورجهای ، رنك

 خوددارى نمى شـدكرد . به طورى مـراخنده كرنت كه كم مـانده برد خفـه شوم ـ دوشيشهُ عمرى










 ياررفرج دوم امثـب رفته امـت زيارت . آمله جاكى خوردده مردهاست . آجو دان باثى مى كفت،
 enis. ...













 يوشيله بودوشوهرهم داشت. ههرنوش خانم كه قديم زن ايلخانى يرد درعهـدشاه مرحوم '


 منظراسـت . بسباركثيف شاهزاده اى است . شاهزاده شـمـس الدولهُ كه درنجغب بردحاجيه والده:
 مى كفت شاه هى بى .
 دبكر يودند . كد درخاطرم نماند فرستادم دولجه را، تـمورميرزا رآرود باام الخانان و ... قـرى


ا.امـل : خاهر
.امل : مغيرل
r. احهل : بااسه


بازمردانه شـ . به شـاهز اده هندى ديروزى انگشـترى لعل زرد داده بردم . باهمـان جـهُ ولباس





 الحـدلله تعالى على كـل هاله . برادر هاى انيس الــوله ازبغدادكه مـآمديـم رفتـه بودند زيارت










 درصحن كردشى كردم • تسبيده به رواق روبه جنوب مفبر: شاهزاده هاى هند است. آينه كارى


 قَبراعتـمادالدوله عــمى خـان مرحوم اسـت. درشى بـته يودازدم قبرميرزامـوسى و ... كنـيته




 رديش، ارعم مرده است. دندان دردزباداذيت مى كند. انشـاهالله سيدالشههاه حكم به مـعالجه



 ميداني است ، آتـاسـيدحـسين نامى ازاولادصـفوى ، درهـحن حضرت عبـاس نمازجماعت

مى خنواند . آدم خويى بود. شباهت حـورى ومعتوى بانظام العلماى ما دارد .









 افشياربيك ثم بانظاره هـاندهاند، كه بازبه نجفـ اشرف بروند بعدازعقب بيـايند، تهران. ـ زن

> ا ـ كــانى كه عرابض ومطالب خردرانريتـه وشكايت به باه مى كردند. .
> 「. F .

عهوى انــس الدوله ومريمى ڤم ماندند كربلا ـ كه بعدبيايند . برادرماى انيـس الدوله مم ماندهاند

























بـرمحمدعلى خـان مثم دركربا ماننهاست، كى بعدبيايد. حاجى آقاياباى حكيم دركربلابرد.

 ماندهاسـت . آقاسبدصـادق مم كربلاتشريفـ دارند ، بعدخوامندآمد .









 بود. بارصندوق خانه ، جـراهرات و ... آبدار خانهه ، همه مـتفرته نصف شـب راه انتادند ـ متمـل







 ازصبر 'رانديم. آن طرف صهبر، ازبازاركثيف گـنشته، توى صـحرا سوار كالسـكه شـده راندبم.



 بود . ناخرش است . مى كُفت امــبـ درخان مسحمودى مى مانـم . بعدازنا هارسواركالـــكه شدم دجدالدوله هم بود . باكهـال كـافت . خلا صـه رانديم، رانديم، رانديم، بسبيارراه دورى السـت . درراه زوآر زيادى ازخراسـان مسـطط تهران و . . . مىى رنتـد كربلا . عبـاس بيكى تفنكدارتره باغى















r
r.
 هندوانه خـرددم . رانلديم يكـ ساعـت ونيم ازشـبـب رنته، به عمـارت ناصـريه رسيـديم . آب شط



 وبجه هايش راللة كربه خوب آررده بود. . جيتى بزركى را ســـا، بــياردبرآورد . مـبررابراى آمدن


 المــن خلوت ويسـرش را وـيــرامـيـن الدوله راباتــدرى اسـبـابـ نتــره آنهـارابرده بودند . آدم














باريلده است . بسياربسـيارذوق كردم . درخلمت امامين عليهـما السـلام' اظظهارتشـكر كردم .





 شــنصيى آمدتو ، مى جست عرا مىى دنصـيد. به طورولحن غـيبى ذكرودعاوتوصيفـ امامين






 انــس الدوله است. زعقـران باجى، زبيـله، اتل بكه، غـنـرى جـان، جهـره، زرين تاج • خلامسه رخت بوشيده رنتم بيرون، اماديريود. جهارونهم ازدسته رفته بود. مريم جهود دلال كی
 اين طرنـ عا آمهه، دم دربود روى بازه به ممان فريهي بود . دعـامى كرداوراواديدم . تعجب كرديم
 يححى خان ه و ... معراه بودند وزيرخارجه رامم حاضربود مـراه برديـم . كاردامتتيم بنا بود او











 تومان بلهـد مى دهى . بِا نه؟ عكاس جرآمده كفته بود نمى دمـم . قونسول فرانسـه جهه داخل آدم





 جــبـانده بـود ، عكاس رابه كنج ديوار ـ دوسـلى مضبـوطى به عكاس آشـنا كرده بود . عكاس هـم


















 الست. دوتايوزبلنك هم خوابانده ام آدم خـودم راكذاشته ام . بيانيد. مامم رنتـيم . زمين شاى

 رفتـد. شـغال بودند. هوامم سـردبود. كم ماند[ه بود] غروب بشــود رنـتم حادر ، نمازكردم.







روزججهـه بيست و نهم [ثههررمفـان] صبع ديرازنـواب برخاستـيم رنتيم حــام.
1.فین : كلاهى كه مردمال مثمانى يرمردا/ششد .
r. اعلا : تاب



 امين سلطان رانر متاده بودم . طول وعرض وارتفاع طاق راباطناب ذرع كند. هجنلفغربالى طالى



ايوان
ويكى جارك
دهمن حايه طاق ازابثداتاالتها
-q
 ط
عرض هردر كاهى سـمت شـمال
ز طول دركاه هـمت شــمال

ذ




 مسافروباردرميانش بود. امسب زيادى هـم تويش برد. همه معطل وسـركردان بودند بسيارمـيكل




ا الازاصعاب خاص حضرت على علبه المـلام لــت .
. ا.صل : حياتشى
「.احل : هواسـيل

انداخـته زدم. جابـجـانخـوابيـدومرد. كـارشط كربه ماى خـانكى ، جتند تاديدم راه مى روند








 جادربيرى خان . كربه هـاممه رآوردند . خيلى ذوت كردم . حرم ها آمدند . امروزمشميرالدوله



















 امـير المر متين على بن امى طالب را به آواز بلند اداكـرد . كـمال فـرع وانبـــاط به همـُ اهل تشـيع



 ;شـتـ:









به علاره انعامات سابت ، بازبه خدام داده شد. يعنى كر نتيند. طـع اينهاجيزغ غريبى استا. رفتيم منزل، تالارعمارت ناصريى . معير المهـالى اسباب جـواهروجيزهاي ديكرآورده بود . تُدرى السباب خريديم . تيمور ميرزارهـه بودند . ميززاهادى معدل، بيشكارمشير الـلكـ ازفارس آمله بود. بيشكش ديله شـد. عجب مردقرممـاتى' است . بامهان كـثتى آمله بود ، ازبصـره كه آن






 فرستاده بود ـ يكى توسر خشش راياره كردم ، خوردم . عجب ميوه [ای] يود .الي حال به اين طعم


 وزارت وظايف و اونافـ بهاو التفات شد .



 رااستعمال كرده بود . باانيس الدوله حرخيابان بودند. ثدرى صحبت شد ـ بعلمن رنتم بيرن .











 رانكه داشته، قايتى رفت غازراكرفت ،آررد. ـ مرغ زبادروى آبب بود. ـ مرغ آبي، ، ــقا ، تره غاز










 شيب خوابيديم . مادرعباس ميرزآتاوى ' زيادى باجنددسته كل بتفشه فرستاده بود .









 نيست. درهرفرسنكى يكى آبادى است . خلاصه عرنانجي روزنامه خخواند. ناهمارى به اشتمها













Y Y باله : كودال بزد r.






 الـت . اماجون مابآب بى رويم . مرست فرسنى خـاكى رانمى توان معين كرد . سـاعت آب



 احـوالش بداسـت . اوتـاتم تلخ شد. درابـن بين نورى، نايب ناظرآمــ . ميـان مردم داد مىزدو . الحمدالله احر الش خربباست . صبح بجه خوره انداخنه است . خالصه تلر ى راه، كج كرده
 اين جايريد. نورى، جرتى ها، توشجی ها، سواره ها، هاشم باقوش و ... ممـه بودند . قوش



 نتوانستند كارى بكنند. جلواين بوتهزار ها ، كال يزركى بود. آن طرف كاله زمين مثل هزاردرهه،


ا.احـل : سنتل
r.

† . احــل : كــر_ ك كير


 رسـيديم كنـارشط. كشـتى طرف منزل يشت سـرما مانده بود . رانديمـ باز ،روبه طرفـ منزل،






 نخل داريود. اماايلات عرب خيلمى بودند . جادرزده بودند. همه بـابادلوواسب وكار . ازشط












 امـشـل عظـيمه است بايد مردم بكتْرنل.
هروتْ كوه ماى سـرحدرابر فـ بزنـده اين آب جارى مى شود. الزكدارش اسبب مـى زدند.






 خوردهاست .








 اعروز جززيره وشـعبات درشط زمادبود . دست رالست جزيره كو جكـي بود كه به خشـكى مـم

ا .دوكلمه حنفـ ــد .
Y .
「.امل : عيـرت

راه داشتت. نورمحمدخان يبشتخدمت ازبالاى كثتى ، كفت دراج دارد. كفتـم كشتى ايستاد .
 امين الملك ، عرفانجى ، آتاو جيه ، مليجكى، ميرزا على خان ، مـحقتى، ناصرقلي خان ، ميرشكار، بـاشى غلام بجـه، كـر جولو ، على رضـاخان، عكاس باشى ، آتاعلى ، دهبانـي،






 عكاس باشى، دهباشى، بامن آمدند. آن ماى ديـرماندند . تايتى يردند، همه توى يكى قايت

 أخرآمدنلـ . رانديم . امـروزدربين راه نزديك عمـان تلعه خرابه جاليـــه ، درشط آثارِل قـديم




 برون نيامد. بالا خره بالاي كـشتى راترق كردند. رفنيم بالا . ناخداهرجه مى كردكشتمى تكان نمى خورد. غـلام على خان ، وبعـدمهباشى راعقب اوبه قايق كَذامـتـه ، طرفـ سـامره و أردو، ،






 دراين كثـتى لا بدآ بايل ماندالمى صبح • [F • F
 آمدكه بـه كناره رسسيدنل . غلام على خـان هـم رسيد . آمدتوكى كـشتى بامـحمدعلى خان ، تفنمى


















 فرستاده بود. دونر سنـك ديكركـيتركه رانديم؛ دسـت راست منارمتوكل درتاريكى بوده، ديله





 بيـت ترمان ، كيرنمى آمد ونس عليهذا . شب درراه با حسام السلطنه و ... حـبت مى كرديم. .











$$
1 \text {.امـل : كى آنوته كـى }
$$




همه بازامتت وخاللى



















 رود، كه هرسقيتـت مسـجدزنانهامـت . كرهجى وكرد [اسـت] . Y . Y .


وهثــادريكـــال است بـش ازاين بناشــده [است] . هنوز آن دربى عـيب مانده ، واطرافـ دركـ








 المخلده ويتمنى انفاق بفبة عمره فى الدعاء لدولتة المويده استجابب اللهُ ادعيه فى ايامـه الشريفه السنيه) نيردربعدازوضم آنجه سو ختـه است (من ــنه ست وستمـانه الهلاليه وحــبنالـالله ونمم




ا. اصل : خانده









است ، كه بزوربنشيند، مى شـرند . آنجاراشيخ محمد، كاشى كارى كرده است . السم ماراهم

 دوزرع مى شـود، كد حضـرت آٓن ميان غيبت فرمـوده اند. بوى عطر خوشمى ازتوى جاه مى آمد. دوركعت نمازآن جاكردم . ثلرى نشــتم به شـيخ محمد حكم شـدثبكه مطلانى ساختـه روى جاه بكذارد، كه كـى من بـعدتوى جاه نرود. بعدآمدم بيرون، رنـتم بالایى يشـت بام ـ كنبلرادرست











 عالى برده است . حال هم ديرارهاوبروج باتى الـت . بسيار خرش وضع بوده اسـت . آنطرف



 واسـب وتاطر يقيناً الى يالالى برج مى رفتـه استـ. حـال خجون راه خراب الـت مـال نمى رود .












 بالاى شط . به كـردش شـرابه هاى شـهـرسامره و ... كــــالت زياداز نــودن آذوتـه وسيـورسـات











ريخته بودند، كاه رامى بردند يرل شم مى دادند. يسر شـاطرباشى مم ازقاطرجى شهسام السلمنه




 بى خودانداختم. لكدبدى زدبه استغواندست [و] بازوبسياربـسياردردكرد. . بهطورى كه دهـت




 كذشته رفتم منزل. غرونيى يعنى وتت اذان، واردجادرشديم حرم تازه اززنيارت بركشثته بردند.

 كشتى بهـ كل نشـتـه بود. خـيلى ازمكان كشتى مإِانين تر، تايِق كشتى شم شكـسته بود . مراوده







ا 1 عكـس دست جمعى - كروهى
Y .اصل : قَريانه
ا.امـل : بـنـر

برایى زيارت. ام وززصبع سر حمام طرلوزون راديدم . مسعبت هاى عجـيب ازتوتف خودش ووالده شاه دركثـتى، تعريف مى كرد. زياد بدكـنشته بوده است. خالاصه رسـيديم به زيارت،

 آنجابودند . زنهاراتاندند توى محوطه كوجكي ، من رتـتم بالآى جاه ، دوركـعت نمازكردم.



 امامين[از] فر لاد امت . ازبناهاى شاه سلطان حسين حـفرى [اسـت] . بـسيارخوب ساختـ اند.


















 كرازنيفتاد . كريخـت . رفث بنكل ديكر . بعدسارى اصـلان و . . . بيرونش آورده بودند، زده

 نهرواناست . خخيلى عـريض [است] ازدست راست مى كــنرد. اين نهر رايكى فرسنكى ازمنزل

 ابراميم ين مالكى اشتراست . شاطرباشهى بزرگى هم امروزبرد . خدمت مى كرد اما احوالاتش به



 [F•Q]. راخرابيديم







Y .
「 . بر خر استه

مـيرشكارآمدكه شكار كام درآج و ... طرفـ دسـت راست ، كنارشط المت . سوارشـده رفتم .






















r.r. r.

كرم كردند. رفتيم ، [ ححمام] رخت عوض كرده ، آمليم بيرون . سر خولك راآورده بودند . دادم



 tardji . بعدخْرابيديـم

 نامـه بخــرانم . بيـاضم

دختر شهربانرخانـم مرحوم، درتهران مرده است .





مكه بروند .
مابمانديم وخيال توبيكى جاى مقيـم
شريكى ازدايره جهع بهراهي رنتـد


 سـراراسب شـدم . هميـن طورسـراره مى رفتـيم • نهركـودى وبل ديكرى ، توى كـوجه باغ برد .








 دارد . امابادمى آمد. [FI I I




 درآنجافوتشدهاست . [و] درمقبره هـادق خان برادرشهاب الـلكـ دفن كرده اند. بـسيارتعجبـ

 salar. عردسى كند، دخترعمـادالدوله را . بعدغخوابيديم


 بست سـامره رفت، من در كاظمين بودم • اقبال الدرله مم بود، شامزاده هندى تازه باكشتى از


 شـاهزاده به روشنى نفـتد . دو نفرآدم ديكرش مريك، بكى برطاورس در [د] سـت بادش مى زدرند.




[F I Y] Chirasi. خورده 6 مردانه شل. بعلخخوابيديم





 در هنديه ، اعرامب مــجدداً طنيـان كرده اند ... سـمت مـسـجد كوغـه، نزديكـ مقبـرهُ يونس ، كه يك روزدرتوقف نجف اشـرف ، وتتى كه به مـسجـدكوفه رنتم ، عصـرانه رجاى خوردم . هــان بـا






 ترت بكند . لكـى به مبــدالموله وديكُران زد . تال ومقالى شـد . بعدكّفتـد على بيكَ بششت آنتابـ



 شــوابيـليم . ...






















|  | ا 1 .المل : نكى |
| :---: | :---: |
| ( | 4, 4 : C : |
| مrرباغباذ برد | زكاة |

r.مُــرده : بـث نريـس
 امروزهواخخفه وابراست ، امـاابرخفيفـ وبادنـدى مي آمد. ــردابيرد] كردوغبارزيادى يود.







 يحيـي خان روزنامه السلامبرل رامى خراند












> 1 . 1
> r .الهل : رزاللت
> 「.احـل : تـكابونمى


 همـه بودند . صــحببت شـــد . رانديِم . تارســـديم به دره مـاهورهابالاكى تـهـ . به ناهارانتـاديم •





 [Fl0]. بوده اسـت









 آمـلمه بردند، هى

شكاركرده بودند . كناررودخانه جنكل ونى [و] بيدو . . . بـودهاست. ايلات واكرادسنجـابى،





 دنع آنهاشده است .















I .لعب بكى نغر ازاطرافيان بوده اسـث.
Y . Y .









 سواره ازصسحرا و درْه [و] ماهور زده رانديم • خجرتى ها ، تَمور، هانـم ؛ هبيب الله خالن، و ...




 شـد. امروزيسـر مـحـمل بيكى جـاف كه اســش مـحمود بيكى است، آمــه بود. بإباشـاه و ...




 [FIV]. منزلى است
تمدرى مـحبت شـد، على رضـاخـان آتاعلى و ... نمازكرده ، زنانه شـد. كـربه ها همـ



 بازىكرد، كثت . امانـنورد.

 ده تصربيدابود. مشير الدرله ، وزير خار جه ، ححـام الـــلطنه ، بودنل ـ دستور العمل باغى ، درآن

 كارير دازبغدادهـم ، حاهجى مـيرزا حسمين خان آمد . مرخصس شــه ، رنت بعلرانديـم. ازتوى خرابه عمـارتى تصرشـيرين رفتتم . درسـت نكاه كردم. اين عـمارت كنبـدرسقف [و] طاقـى كرحداشتب

 وعـهـارات وتصـورثى آورده اند. كه آن ديوارماوآثارنهرو درردى ذيـوارو ... هنوزباقى اـــت .




 حـاجـى ماشـم خـان ، يـسرمص.





 مردانه شـد. بيشخــمتمـا، يحيى خان ، آمدنـــ . معيربود. يحــى خان تَرى روزنامه خواند.
 يحع خـان فرستـاده بود، ميرزاهعايت الله امام جمعـه يــهـد و ميرزای ناظر حضـرت، آمده اند،















 ا.احل: مغبول - زيبا







 شـب شـام خورده خخوابيديم




 معتتمدالموله ، آمده ، نشـسته ، زياد مــجبت وكْتكوى دولتى شد . بعد الى غروبى به هـعبت

 فرسـتاده برد. كه اين جاجانيـــت . آب مم نــــت . كـفتم بروند بيش خــانه به كرند. بعـدازشام enis... مردانه شد . بعلدخو ابيديم



 آقا حسسن ، ماندنـد . اوراازعقب مــن حـرم آوردند. تارنت ، درباره جادرش راازتوى بارشُ ، آوردند خيلى خنده داشت . رانديم . مشير الموله ، بود . ديكركــى نبود . بيش رفته بردند . ازراه

سـاخته طاق كه الحق خو ب راهى است ، كذـتــم . هواكاهي باد مى آمل. خيلى سرد[بود] بعدكه



 هم [كه] شـب را[در ]ميان طاق بر دند ، آمدند .






Bakeri. هوابسيارسردبود. آتش كرديم . ترم و ... مـ رسيدند . شب بعدازشام خوابيديـم


 متجاوزعمرداشت. [ [ FT درمشاهعمقلسـ نماند. ديشب اينجادركرند مرده است . ودركرند











 مصعدباتر خـان را كه متصدى تلعه شاه آباد مريو ان الست ، به حضـوردآورد ـ احوالاتت تلههُ آنبا كه تازه بناشله الــت ، يرسيـيله شـد

















$$
1 \text {. يكنوع متلل }
$$

「 . الصل : نوشتـه جات

باحســام الــلطنه ، وزيرخــارجه ، عـمادالدوله ، مـعتـمـدالدوله ، مـــــرـرالدوله ، فـرمايش مى كرديم . هرا حـاف وخوب بود ـ لكن بادهـردي مى آمد. جـرن دروتت آمــن ، مينت ارخـى








 ناهار خورديم . حكبم طرلوزدن ، روزنامه الاتوركي؛ اسللامبول رامى خـواند . احورالات جنـى بروس ونرانسـه بود. وحكيـم طولوزون زياددلتنك بود. وافسوس الز بدبختـى وطنش مى خورد .

 بياده شـده ، بـاده رفتم . سواره بــــار خطرداشت . سابقآ كل زرآر، وتافلف بايدازاين راه بكنرند . درحفيقت نعل شكن نبرد . كردن ششكن برد .




 [مـجلس] مردانه شـد. بيششخـدمتها آمدنـد. حاجـى ميرزاعلى مــدس ، آمله برد. هنوزدماغ
 enis... بعدخواييديـم





















 طرفين اشـعارمكررنخو اندلد وشلتاق نكنتد . بالاخره طرف ميرزاعلى خان مغلوب شـد تنتخواه'

بعدخوابيليم Semsedole

ازخواب بر خـاسته ، هراكرفته بود. شـب هم ، برف وباران آمده برد . صـبع هم مى آمد. رخت


















I . يعنى ده تومان دو تومان Yامل : كوسفتدمنى
r. Tامل : هـ هـه



 شـهر كـنـتـه، بطرفععـماديه ، رفتـيم . ديوارتلعه تـديهى به نظرآملـ كد دورشهـررامحيط بوده المت. ـــالا خـراب اسـت . ازعـمـاد الدوله سـوال شـد، كـفت ازبناهاى مر حـرم مــحمـد على ميرزابود. عمارت هاى ديوانى شهر ، كه مشهور به كاخَ اسـت ، خـيلى بلند، ازتوى شُهريـدابود. بسياربه نظلرعــارت معتبرى آملـ . شهـركر مانشاهـان بسيـارآباد و معتـبراست . ازئهـربغداد بمسبارآبادتراست . اكر ميل شطط بغداد رودخانه اين جا برد، واين خانه ها رادرطرفين رودخانه به

 انزل تره سو، بايد مى كـنشت وبه عماديه مى رفت ، قـرى راه دورشد . انيل كـنشتيم . نزديى












 سازونوازي راه انداخته بودند. شـب عروسى عمادالدرله ، به ــــت ماهي دشـت به استقبال آمله
 استمـُ محمدر حيم ميرزا، است دسـت بدسـت داده بود. اماعوض اين كه عروس را بياورند خانه عرفانجى ، عرفانجى رامثل عروس ، باآتش بازى [ر ] سازونقاره برده بودند. تَبل ازدست به






 ازجانب عروس ، سرحمام بارخت بابد مى كذاششند، خوديـان نداثته اند . عرفانجى كفته بودا

 ازمر خيز جهيزآررده بود، داده بود تَيمت كرده بودند . خـلاصسه كارهالى غريبى كرده اسـت .

Bokende. بعدازشام خوابيديم


 مـارم الـوله درشهراستت . امروزدرهمان بالاخـانه بوديم . كـارى نداشتـيم . امين الــلمطان ،
ا.اهـل : نون

Y .





 مـخصـرص خـردش مثـل ندارد. نظم عـمل سـيورسـات خـانه كه مناسـب شـــنل او نداشت .

 zahrasoltan. اندرون شب شـام خورده خوابيديم





 آتش بازی كردند . بعدـخوابيـيـــ ...




 جهعيت زيادى اززن ومرديود[ ند] معركه مى كردند . داخل كرجه شـه ، كرجه ها را سنكفرش



 سرتيبزنكنه، وتلكرانخانه كذْشته ، داخل ميدان توبخانه شديم. ميدان خويهى است . دور [آنـ]







 شهروصصعرايِيداــت . رفتم آن بالا . اما زياد سـردبود . آمديم پانتـن . خلامـه درتالاركو جكى









 كاغنهاى خخرب جـسبانله اتد. اندرونى شاهزاده هـم ؛ نزديكى همين عمارت است . امانرنیيم ؛

I ـباعى نام در متن اصلمي سفيد كذالهته شـده الــت.
.


 حوض حرمـيان [الست] بــيارشوش تركـيب سـاخته اند . تابستـان بايد خيلى سـردباشـد . دو رو













[FYA] enis . خوبى بود. خوابيديم روزدورشتنبه غر"ّ ذيقعهه صبع سوارشده ، رنتم طاق بستان . ناهاررابالاخانه خوردم .







حت كـرده بودند. عكاس ياشى عم ، مامورشـد برود، خلمت عـماداللولب رابيرد. امين الهلك









 باتفنك رنـا تلى تفنكدار ، يــر سهر اب خـان نقدى مرحـوم، درسرتاخت اسب ، يك كلاغى را




 عارض شدنـد. جند صنفى ازاصناف شهرى ، كه اكُردراين دوز نامه عرض آنها، ورهـيـدكى' كه









 Tardjé . ديرالملك هـ ازاين راه رمنـ الست















 درآذر بايِجان فرت تـرتده الــت .


 بودند. يكـ ححّار ، نــــته بود. تيمورميرزا، بالابان انداخت . دوركـردحتَاررا ، خيلي بالابرد،
 هم ديدند . وهمه حظى كردند . خوب گرفت ، بعدرانديم كتار دست جبی ، خير، دركناردست













 ونمصهى نكرد، بهيجهو جه . جاني دردنيامد. [FTI]




























ا.اصل : 1
Y امـل : هـات : امـات

درتالار' نشـستيـي يكى ايـران تالارى است در جلو تالارديكر، درعـقـب بـــارى مـم داشت، آتش

 خـانه آن مـبــال'مـاراجادر زدهبردند. حـوض درجلو تالاربود. سـكـونى بود، جلوتالار،













 رنتد بالا . معلوم شد سقف تالاريـو ختد است . هالا درمواى سرما ، ديكر جانى نداريم . خرقه

ا.امـل : طالار

r.
.اصل :اصل : با
ها.امل : كرجها
\& \& امـل : مـيات : كر

 مـآمـدند . توى تالارمـاجـهع شـدند . بعـدازآلن دــتـه ديكرزنها آمــند ، ريـنـتد توى حـياط .














 همجحه گُفتند [كه] ميرزاستسنعلى خان ، منشـى باشسى تَدِم درتهر ان مرده است .




ا ـاحل : طرت طرت
r امـل : جانتى
「.احـل : توى ـركان








 وآنتاب خخربى بود. كرم بود. رسسبديم نزديكى منزل . ده ولاسـجرده، بسبارآباد وخوبا اسـت .
 مـاموربزر S ، بالاترازده ، اردو افتاده برد . ينج سـاعت به غروب مـالده ، وارد منزل شـــيم .











> . . اكو جها دراين جانزا دعمى الـت .

Y.اهمل : نوشته جات





 اقَدرى با ميرزاعلى خان و ... شعرمنتخب كرده ، بعدخوابيـيـم .








 بود. طرفين راه كوه ردره وته است . الى ده باترآباد وتف ، كه دست خسر وميرزا است . تكرى





ا.اصل : بجها
r r.امل : رزل



دارد. بابد در بهارو تابســـان بــيار ، مدلكت خوس هواى بانزهتى باشد. خالاصه جمعيت زيادى



 زوآراسست ، كـه ازعراتْ به عتبات عاليات مى روند. ده آبادى اسـت . عمـارات خـوب دارد دارد.
 رفتـبم • جادر . سه ساعت به غروب مانـه رسيديم . مبرزاعلى خـان ، عرفانجيى و ... بردند.


 الى دم دراندرون . بازبركرداندم . اين دنهـ ازختجالت دريد. زن ها خند هـديدند . فريانزيادى شد.


 لاميان ، ايضا"مينجان ، ايضأكليان ، برفيان، ايضـا كارخانئ ميرزامعين مـنـى ، جاشته، حوز•

 موشلوق [متعلق به] حاجـى سعدالـرله ، ازبغـداد تلكرافس كرده بودند، كه بين كاظمـين وبغداد مشتاد نفرعرب راكثته است . خلامسه ، بعدخوابيديم . يعنى بعدازشـام مردانه شـديششخدمتها 'آمدند. عرفانجیى روزنامه خواند. مُبب خوابيديم. . férengi
 اماملايم بود. ناهاررامنزل خورده ، باوجودابروسردى هوا، سوارشديم • ردبه طرف تويسركان

و ـ متصو 2ارالك راســان مركزى المروزى الست.
Y . تب نوبه ، هـاد لب مالاريالمست . تيى كه مرـه روزبكى بارعارض شود.
 حسام السلطنه ، نرهاد ميرزامعتمدالدوله ، اعتضاد السلطنه ، مجداللموله ، تيمورميرزا، بردنل .
 وسفيـدبرد. تيمورميرزا جند دــت بالابان ، رجرخ انداخت . بردندموا، بسـيار خوب كرنتـد.





 است . رودخــانه هـاى زيادى ازالونـد، به دهات اينجــا واين جلكّه جــارى اسـت . باغــات

 حاصل كندم، جـو و ... آبى وديمى زماداست . هميشه غلمه دراين ولابت ارزان يوده است . به
 هفت تومان است


 شـامزادكـان كه خـسردميرزا، جهـانكير ميرزا، محـطفى تلى ميرزا، احـمدميرزالباشند] ، بوده است . دراول دولت ما، كه بـامزادكان رامر خصص فرمـوديم ـ بازهم همـين تلعه مـسل بـكناى ار لاد وعيالآلنهااست. اطراتى شهرمم مزارع وباغات زيادى دارد .

 كـ روى هـم افتاده اســت ، بـــــارباصـفـاوخـورث منظراسـت . واطر افش كلذا باغـاتت است .


 وباغــات رخـــانوار . ســـركـــان مــم توى دره رايركــرده بود. اطـرافـ ودورما مملـو ازدمات
















 باد از جلو بود فايـلـهاى نكرد دو باره سوار شده دوان دوان آمـديم متزل باد بدى ميآمــ . تجـبرها
 بعـدخوابيـديم ... امروز خـرتى ما ، دراتوى، ، مهـمان سلــم لال بودند . ازمـمان آفتاب كـردان











 دست راسـت بزركتر ؛ وبمضى كـره هالى سنكى داشت . منزل بِيدا بود. خلاصـه رانديـم . ينْ به غروب مانده وارد متزل شـديم










 ملكى ثاسم خان ساخلو نايب آجودان وــاير شاملرهاسـت . صبح برخاستم هواالبر برود] . ريرف




















 عرايض ديوانخـانه ، ومردم عرض مى كرد . حارم الدرله راخواستم. ماموربه شكـرمت لرــــان

شد. صاحب ديوان آمـد . ازتفصيل اصفهـان عرض مى كرد. ازتنكى آذرثهُ آنجـا وكرانى شديدى
 آن جا بــود، كه جنس الزولايات ديكر به آن جا برسانتد. بعـرانديم . هرابسـارسردشد. بادومه مى آمد . برت هم مى آمه. . راه كالسكه خوب بود.





 زيادى داثت . ازدولت آباد، مستـقَيلين زـيادى، ازهر جـور ، ازشُـاهزاده و ... و ... مى آمـدند. سوارة باجلان راخواسته بودم آمدند


 مى نشـيند . ده كنبدسـت راسـت در جلكه بود. ده مهتبـرى است خالاصس رسيديم به جـمعيت



 باغىاسـت ، كه عمارتى دروسط دارد . براى حرم جادرزده اند. منزل ما، دراطاق كورا كو جكى بود. سفيدكاري سقف تخته [اى] بخارى داشت . آتش بخارى خيلى مى بـسبيد . برفـ كمى مى آمد .




دــت راست : زيرابه ، ملكىار لادحاجی سيداسمدالله ... 'تكل آباد خالصه [امست]، كلدسته ،


 ده خويى استت ، [ملكى] اولاد حاجى جعفر خان معمارمر هـوم ، دحاجى صانب تاجر ملايرى ومتفر نه ، [ • FF] دولت آباد مم خالحهُ ديران اسـت . بازارودكاكين و ... دارد.





















 توسكن ' عليا وسفلاى خالصـه ، مانيزان، اربابى . تجرآب ، كـــرآب ، اين كـوه راگُرم كـره












 وخالـ بررجرد منتهى ممى شود.


I . 1 .
Yا.اصل : جانیى






بيـتـرو كمترامـت .

 قـشـلاق بوركى ، ملكـ ــــالار [اسـت]] يمــجــوراب بود، كه ذكـرشــ ـ بعـدازآن بــجن آباد ، قلعهُ خليفه ، هرويل ، ميشَن خالحـه ، كمازان خالصهه ، اين دهات دركنارردد خانه افتاده اسـت .













1 .نسـنه جايى : كركر
Y.اهـل : جمده
† †

مـرخص بكـند، دوشب دريرى بـانم ، اذن دادم • بيـجـاره عرفانجتى به مـمركه انـتـاده است

 ملكى تاسم خان است ، رفته اند ـ براى اجلاه تحتِيق فقره: كـــر خالصش و ... جون شاهزاده اعتضاد، ديشب درآن ده برده است . خلاصـ رانديم ، راه راه كالسكه بدنبود




 سواركـالسكه شـديم . درسرنامار ناحرقلى خـان ، حاجى ميرزاعلى مقدس رابلمد مى كردد، راه





 هلكى على نتى خان كز ارى . ده مـتبرى المت .كو جهه ينغ داشت . راه بدى بود . بسيـاربااحتياط



 بلندشـد. خلاصه ازتوى ده با راه بـسياربد، آمديم، الى متزل. زمين هم گّل [و تر تر [بود] . حرم

1 .امـل : جسلهد
Y

هم 4 هععربت آمدند. دهاتى كه امروزدرطرفين راه بودازاين تراراست : دست راست: مسردر،
 كـوجكي دارد، كه آن طرف كردنه خـاك عراق است . ، كزار ، درخـالك عرات [است] . بـلإير، ،

 Esfchani,Gland. تدرى حسحبت شد بعد خوابيديم




 داشت . به زسمت مى رفتيم . تارسيـديم به رددخانه [اى] كه ازطرف بالا ، يمنى روبروى مامى




 دست تـه به ناهارافتاديم . بعداز نـاهارسـواركالسكه شــده رانديـم . طرنين راه كـوه اسـتا، بلند .



 سراراسب شدم . امين خلوت بود . ازكناره ده رانديم . بـــياربــيـاربادسردى ممى آمد. به طورى

ا امـل : نهرى عـبیى
r امـل : شـلون











 اسيرومقتول شده اند. بيست نفر جان بيرون برده است .
 Chems. بلريكى مهـى سلطان فضـول ، ياور مرزيكان جهى هاي شـهرستانكى ، درمنزل 'يرى' فـوت شله
[Fpo]. است
روزدوثّنبه بأنزدهـم (تـهـهرذيقـعـده) امروزبايد به سلطان آباد برويم . سـه فـرسخ


 شـدم . اسب هم خيلى به احتياط بايدرانده مى شـد . شتر [و ] قاطرزيادى شم لغزيلـه افتاده بودند.

ا.امـل: فرانسه
r امـل : خغهر
「.「.اصـل : بلجبك





 لذتى داد. الحـمدالله اين برن تازه باريده اسـت . يعنى يريشـب ، به سلطكان آبادنرسيــهـه ، نزديكـ


 ناهار خورديم در اطات ... دارى ' بخارى روشن كرده بردنلـ. منزل كرديم امروز كل سرى مردم




 بسيار سرد بود شوا، Bolande . هوشنى ميرزا ، حاكم كلبايكان [ر [خرانسـار امروز آمده بود .
 شنيدمآمدهامـتـ


 هرامه و ابر بود . جنان سرد برد كد مــجه جــزى ديله نشــه بود . آب كرم حـــام بلنـارى ، تا

ا.اهـل : وازهـد
Y ـ ـ بك كلعه نانخوانا






 ردتخته بود . از بالا مـم برای آتش آب مى ربنتند روى اين انتاده، آب مى ربنحت . على رضانان

 رويشان ريخته بود ، كسى عيب نكرده بود. مكر جند نفرى از تراش و سـتا كه دست و كـهرشان








 اين شهر ؛ هز ار و پانهـل خانه هى شود . تهار از آذر بايبان و ... در این شهر آمله ، تجاردت شالى



به عمل مى آيد . [FFV] بلركات و دهات بسيار مaنبر در عراق مست . خلاصه علماى عراق هم
 از علماى اهفهان داشــتـ، به حضـور آمد و از اصفهان آمده بود . خلامــه شـبـ بعد از شام مردانه
 نوشته شده بود ، ملاحظه كرده ، مهر شد . بعد خورابيديم. Mesumé ميرزا اسمد خان برادرزاده'

















ا .احـل : نوشنـه بات
Y Yامـل : شـلرت
†
-ا.امـل : نخاعر


 برفـآب شــه بود . اما در اغلب جـاما زراعت بود ، و آليادى و دهات معهور زياد در جنبـين راه






 رفت [به] جادرش ، كنيزى آمد ، يعنى اتل بكه .
 ,ابكى آباد [ملكى جناب آقا] - ويـمه [ملكى] تَوام الدوله - استروان [ملكي] مبرزا ميد حـيـين و

 . مصلحآبادى .
دست جـب : مرز نجير ان - مهر آباد - شاه آباد - وزير آباد - سيـحان - تلعه نو -مزيد آباد مشهدالكربه - آهنكران - نظم آباد - خليج آباد - ولاسجرد.



.اصل : كبر
Y . .

رانديم هوا الــروز آنتـاب و صـافـ و كـرم بود . جلكه خــويع دارد ، وـــيع حـافـ . جـلكه هم





















Y Y امـل : عرات ر عريب
「 T.امـل : تور




 عـمارت نـشود دـهـد عليا در آنجها منزل كـرده بودند . ـخـلاحسه بــه سـاعت به غـردب مـانله وارد







 معر كه بود ـ [با] سرهاى زـاد .







r.
r. امهـل : كرت
† .احـل : شـلرت

روز بكثنـه بيست و بكم [مهر ذيقعلهـ] بايد به دستجرد برويم ، سـ فرــنـك و نيم


 كرمان بـود، از جانب خـان بابا خـان سـردارمرحوم ، حـالا مرد مسـنى اسـت . يِكار است . از




















اين جـا اكـر چه اطراف شمـ كوه و بشث رو هم بود و ســد و حـايل بود . كـوه البـرز تــدرى و كـوه












 متزل كه دــشجرد الــت رســديم ، رثتيم ، به جادر . دــتجرد ، ده بسـيار معتبرى اسـت . باغات خومبدارد . در عـامره رنگرزى زياد دأرند . و خودشان هـم كرباس درست می كنند . از اطراف


 - معاودت داديم




r.امـل : الم را






 دسـت جیت باغـات و مسـحل جـهـرود اسـت ، كـه جــزه خـلـ است . و عـراق دم راه بيـدا برد . بسيار بسـيا, درّه با حـفاتى امـت . همه باغات از مر جور درختت ميوه و غيره و عـرض دره بسيار
 بيشتر بود . عرض دره به قلـر نيم فرسنكـ كمتو و ييـشتر برد . بسـيار با صفا بود. قدرى راه رنته ،







 عــرفـانـيعى داده ، بلكه كـتكى هم زده بودنـد ، ورنـــه بردند، بـالى بام كـه خـانـه را بر ســر



- .احـل : جمعد
 †
 ميرزا نهر الله كركانى ، كه تديم مستوفي ما يود . دم راه آمهه بود. در ده سناوند كه از همين


 معمد حمين خال خلج است، مال حاجي عيهى خان است . بسه برادر مستد . علي اكبر خالد،
 عمارت بسبار عالي ساخته است . هنوز نا تهام اسـت. [ [FOF] ملكى تى زارمال على اكبر خان و


 امينى بازى كردنم. . اعتضضاد السلطنه از المينى د مجـدالدوله • • تومان برده است . الى صبح

 ناخوش هم بود . خوبه ترى تخت كذذامته مى آورند .









[طرف] جـب زمين امروز خشثك بود . امـا سـابق] با ريله برده است . دسـت راست ، در نزديكى ده



 زياد است از آنجا اين جبا آمده امست . خلاحه بعد از نا هـارباز ــواركالسكه شــهم رانديم . هوا



 آمده بودند . حسحبت زباد كرديم ، با آن ها . متـولم باشم، هساير علما هـم هــه آمده بودند . در












ا. اصل : خضر





















رفتدتهران .



ا
r.
 Y


 رفتم . با باشى و كوجولو [به] هادر زنها رنتم . باز آمدم بيرون . خيلى تشستيم . عكاس باشى


 به دسـت آقا حـــين و متولى باشثى، به نتراه برسـانند. الى ينجاه روز ، روزى به هزار ر هثـتصـد

 محمد ولى خان قاجار مرحوم ، نايب الحكومه شـد ـ ــد






 روزناهه مى خر اند ، اللى نزديكى منزل . بعضمى نترا از بلوكات اصفهان ، به علت كرانى با زن و




 بيداكند . در منزل مم عرفانجه روزنامه خواند [YOV] بعد زن ما آمدند. زياد حرن مى زلند .















 كردهاست ،رنتم. بعد معيز رفت ، من رنتم ناهار كاه حرم ، همه بودند . بـرى خان خان هم بود .
 به تاختآمــ . بعد رفتم ، كاروانـــرا آب انبـار و ... ساخته آب بـارى آورده بود، خوبـ جانى












 خلاصه يكـ ساعت نيم به غروب ماننه ، به منزل كه خيلى بالا تر از ده اكننار كرده افتقاده بردنله، رميديـم . امروز خيلي دور بود خـسته شديم . شب به استمرار همه شب كذهت .


 مليبجي يكيسر بردند تهران . ناهار [را] در صحـرا خـررده ، اسكام زيادى دبـر فرستـاده بود ،






 آمده بود . هادر زده بودند به تاعده ، يعي خان ، از شهر آمله برد . حاجّى محمد حسـن ييك،
 مير آخوروليعهد . كاظم خـان نراشباشى ، احـو الش بهتر شــهـ، آمده بود . با ممر آخور زياد

ا. امـل : لال باشمى
Y.

صـعـبت شــد . خـيلى خنده داشت . آتا مـوجول يسـرش هم بود . [ [FOQ] حكم دسـتـخط

 Nouchafrin . شاهزاده را كردند . شب بعد از شام خوابيدم

















 r امـل : هـات
r.r. S . .

 زن ماى،


















ا.امل : بـلمته



ها امل :له




 خـدارا كه سفر بنير و خويمى انجام يافت باز مب الـعـلله تعالى .

## 

## وتابع بعد از وردد به تهران











 امين الــلطان التفات شد.


 التفات شـد.
 عربستان و برو جرد را به مجد الدوله التفات شـد. 'معزاللعلها احضار شد . نايب مـجد الدوله رنت. دربيـى كـه بايـد برود، سلن ذيحـجهـ يكى خُراج

r $r$.امحل: مازندراد را


 هنوز هم خوابيله است.
 كل اعيان كيلان و طوالش را خراسته برديم آمده اند .

 محصلى مشير الدوله به آثنيان رفت. غُره محرم. يرسف آباد و ... به مشير الدوله ـهر ده شد كـ


 بعد از ورود، همه ب 4 خشكى كذشت. حالت ها بسيار بد بود .






 سنهر

 به محمد على خان زين دارباشیى سهريه هـد



خراسـان، يزد، امـنهان و... و... حـالتــان بــيار ، بسياربد است. از اين جهت منصل



## تm90


 دستور ناصر الدين ثاه تاجار در هنكام زيارت، صورت بردارى كرديده الست:

## تمر•تAPD

صـورت تــــهـتى از جـوامرات خــزانه مباركه حـضـرت ولايتـ مآب امبــرالمومنتين و

 والى بغداد و ديكر كاركز اران دولت عئمانى حسب الامر ، ثبت برداثشته اند .



## هو اللد تعالى كـاثه كابيجة




 دولت عليه [ايران] بر حــبـ امـر تقر تدر كـشوده بازديد شـلـ . به تاربخ هفـدم شهـر رمضـان المبارك
 رمضـان المبارلو .

بازوبند ديكر كه نيز بعد از تستخير هندوستان اهداه و وتف شده مشتمل است بر اجزاء مفصلد

باروبند نادر شاهى كه بير آن محكوك است
بعلاز تسخير هندوستان اهداه و وتف حرم محترم شاه اولياه روحى له الفدا نموده است ومشتمل است بر اجزاء مفصله كه وزن مسكولٌ بر آن الست.

 V V نخود ز زم r نختودو نيم دو دانگ r

 ترمز و زمرّده منصرب به طلاه به انضهام يك مرواريد درشت و شانزده تطهه زمرّد درشت خـياره دار و يك رشته بتد رشته زنجير طلا . مرواريد درشت [يك][ تطسه
[يك][ تطهع

شـمامه عنبر طلالى كوجكى به انضمام يكى رشنه زنجير طلا مشتمل بر دو تطعه مرواريد درشت
[يك] تطعه

شهـامه طلاى ديكرك مستمل است برجهل مرواريد درشت و مــ تُطهه زمرْ مدْور و دو رشته تسبيـح دور يكـ
 [يك]] تطعه

كل كمر كه شاه سلطان حسين صفرى رحمة الله [عليه] شمامه طلاى ديكر كوجك ر مشبك وتف نموده مـتـمل استـ بر يكى تطعه الماس بيكانى بسيار قيمتى و دو قطهه ياقوت بیى تراش قيمتى و يك
 [يك] تطعه
[يك] تطهد

كل كمر مشتصل بر يكي تطعه الماس نه

 [يكى] تطعه [يكى] تطمه


شرابه مرواريد درشت
 بـــيار اعلى

تظهس تطعه

تَّه بسـيار بزر كَى سـاده مكلتل به ياتوت و فيروزه ماى درثـتـو ورواريد و ياتوت ر (يزه ه

قنديل مكلل بزر كَ مينا كه مشتـمل بر مرواريدماى بسيار درـــتـت و الماس و زمرْدهاي درشت كه بر يكى از زمردها اسم اكبرثـاه هندى دتحكوك است و بعضى اززمرَد ها منبّت كارى است و بند آن يك تطهه لسل درشت دارد به انخمهام بك رشته زنجير درشت طل> [كه] زينب بيكم دختر شاه طهماسـب صفوى عليها الر حمة وتفـ كرده .




باتوت درشـت و مرواريد تيمتى درشت
يكى عـد
يكى عدد

شـشير غلان طلاى مشيبى ته غلافـ و قبضه شمشير تديم، كل وكرمكى و تش غلان طلا است
 آن مكلل به الماس و هسربند و ته بند مم مكلل به الماس است . نادرشاه وتفـ نموده
ــر قلاب طلا
اعدد
[يكى] تبضـ



باقوت و دوازده عدد مرواريد
[بی] قطعه

و مشت تطمه مرواريد درشـت
[يكى] تطعه

تَآله زنانه طلايى مينا مشتمل بر مسى و هفت

ياتوت و يكى دانه الهاس نصب شله و
اطراف آن مرواريد لست.
[يك] رشته

انبر 'جه ديكر منصوب به طلا مـيتمل بر دو
تطس زمرّدو و تهار تمطه الماس و جهار قطعه ياتوت و ده تطهس مرواريد آبيز و يكى رشته زنجير طلاى كو جكى . [يك] تطعه
 وحهار تطعه ياتوت و سیزده عدد مرواريل و هــت عمد مرواريد اعلى و دور آن منصرب آويز و يكـ رثت بند طلاتمى مكلل به ياقوت. است به فيروزه:ريزه . [يكى] قطهه [بك] تطعه
 بسيار درشـت و يكـ رـته زنجير طلاى مينا المام بى تراش وسط ونه(4) تطعه المام دور• و If
رشته مرولريد ريزه كه تنجاه و هشت علد است بر آلن آوينتته است [يك:] تطشه

كرشواره ديكر مــتـل بر دو تطشـ يانوت آليز و جهار تقطه مرواريل و ثيروزه هايى

- ريز
[يی]زرج

بازو بند زمرْد سكاكى شـه منصوب به طلا به انضهمام دو لوله طلا كى حكاكى شـلـهُ ساده . بازر بند
[يى] زرج [ريـ]

كوشراره زنانه مشتـل انـت بر دو ثطعه

 مرواريد
[يك];زج

$$
\begin{aligned}
& \text { شبيه 4 كل ميخ طلا هر يكـ مــتمل بر يكى } \\
& \text { تطعه زمرد درشـت تمهتمى } \\
& \text { [يكـ]زرج }
\end{aligned}
$$

غَنبر دان طلاى ساده حكاكى شده مـتــلـل
بر يكى تمطه الهاس تخت، وسط و هشث تطعه زمرّد و هفت تطعه لعل [يك] تطهه

كل طلاى مينا مشتتهل برنه (q) تطعه زمردّ وهفت ياتوت و الطرافثى ازمرواريد ريزه رشته كشيله شده [يك][تطسه


 دو رثت (1) زرد و دو تَطعه لعل قرمز و يكـ قطعه لعل زرد الز يكى رشته يك دانه زمرّد الناده استت. و ريهار عدد مروارد. [یی] [ـطعه

[يكى] تطهد
 ياتوت و مرواريد
Fif

صفنسا طلایى غير منغظم مشتمل بر دانه هاىي غير منتظم وــط آن تخشهـ ياقوت درشت اسـت كه جـدان امتـازیى تمارد [يك]

صريبرف طلاى مينا كه مشتمل استـ بر
اجزاه مغصشله.
[يك] تطعه

$$
\begin{aligned}
& \text { دستها آن مشتمل بر } \\
& \text { بيست و جهار انطم زمرّد } \\
& \text { و بنج عـد مرواريد }
\end{aligned}
$$

كل مشتمل بر يكـ تطهه ياترت تخمه و يازده تطهعه زمرّدو بيــت و دو تطعه ياتوت و اطران آن فيروزه منضوب به طلاكى مينا

## [يك] قطه

عطردان ديكر مشتمل بر مرراريد و ياقوت و زمرد
[يكى] تطه

كل وسط مشتمل بر يكى تطهعه زمردّدرشتـو يتج تطعه زمردّدريزه وجهار تططع لعل .

انبر 'جَه مثـتمل بر سـه تطعه الهاس يكَ تطعه باتوت درشت و ساير دانه مايى ياقوتو زمردّ ريزه دارد . هفت تطعه مرواريد د در لوله مـبكى

عطردان خلديجه نام كه مهر زمردّد خردش منصوبِ بر آن استـ. سـتمتمل بر زمرّد تخهـه درشتـو دانه هاى ديكر [يك]] تطعه

 زرد ر جهار تطده لعل قرمز ودو رشتـ
 بيكانى الـت و هر يكـ منصوب است است به طلِ [ـیى] تطه
 و ده تطعه زمرّد و هنفه تَطعه مرواريد درشت.


[يكى] تطعه

انكشترى الماس و ...
انكــتر الماس قيتمتى قلابه زمرد ريزهو
تراش دار
[يى] ريثته

دو حلقه
[يكى] رششته


 مرواريد
[بی] تطعه

زمرّد دو عدد زمرّد مم بر سـر سـكـك آن منصوب الست
V

تآطهه مرواريد درشت.
[يكا] تطaع


مثتمل بر يكى تطهه زمرّد.

رشته

و جهار تطعه زمرّد كو جك تـ تر از آن وجهار

ويازده تُطه فيروزه و يكى دانه الهاس
وسه تطسه ياقوت ريزه i

ير طرت طلایى مشبى
تbas



 مرواريد آويز ريزه بيست و يكى تطعه مـثتمل مـشتمل بر

زمردّ اطرانـ و جحهار
تطعه آويز طل> و
دو زنجيركو جيك

 الكافرون برآن
 جهار عددياقرت
[يك] تطعه
[يك] تطهه

$$
\begin{aligned}
& \text { دو شاخه مشتـلـل بر هفتّو مشت } \\
& \text { تطهد مرواريد وياترتن و فيروزه } \\
& \text { دو شاخه }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { كل طلا مشتمل بر دانه هاى سنك } \\
& \text { لعل وياقوت } \\
& \text { [يك][ تطهد }
\end{aligned}
$$

دست بند طلاى مليلد دانه هاى روى دعا منصوبَ دست بند مكلل به الماس طبطه تخشـ زمرد


تطعه لعل و
ده تطعه مرواريد

HY
تطس

 ]ـيكاتططهـ [يكى] تطعه
[يك] تطهس به طل

طرق كردن طلا مشتشلل بر يكى تطعه زمرْد درشت و ويك تطهعه
باقوت درشـت
-

تمرى

$$
\begin{aligned}
& \text { حولق }
\end{aligned}
$$

و ونجاه و سه تطعه الماس ريزه و درشت وهفتادو
يكى نطعه يِاتوت درشت و ريزه و ينّج تطهه زمرّد
ريزه وبك تطهه لسل زرد
لنكه
دستگا.

دانه هاكى متفرته
 طلا دور دور الماس و مثتهل بر هفت

$$
\begin{aligned}
& \text { ياقرت ترمز تطعه ياتوت ور ور } \\
& \text { وزردو زمرّد دو اتطسه الهاس }
\end{aligned}
$$

برردی یییست
درخته شُده به
انضـأم يكـ



 زمودو هـت بزرى كو جـك نولادو كاغذ از
ري

تبيل الماس
و يانرتو
لحل و زمرّد
و مرواريد
وطلاخرده

 r

بزر گ طلا كرفته
$\overline{\text { خر }}$


> لوحه طلا مشتمل بر اشياه منصله:
> ايضأزمردّ ساده طلاى خرده مرواريد درشُت به قهر نتخرد
s ir
A in
بت
بسته
whi 9


يكى عد كارد
. ر تمه و تغنجر
:... نور مشتمل بر اشهيا مفصله:



حقه و پايه ،

به آطعه الهاس
درشيت قيمتّى و
يكى تطهه زمرد
و مفت تچطه
ياتوت ورشـ
تهطه المامس
[يكى]قبضه
[ايكـ]قبضشه

يكـ علـد [يك] تبفـه

Y بعد
مطل> زير چايه
وروى حتهن
هـبـك نتر•

طل> آلات و نترهآلات كه به حال خرد باتى خرولمد ماند

دبواركوب طلا منغه دار بيشكش شاه عباس
مفوى رحمة اللهع عليه] كه اسم شاه عباس و وزن ملا در ظهر آن حكاكى شده جههار عدد

 ه دانی السلامبول••Y $Y$ برشم

بكى Ye Y Y بـد



 يكى عـد " خه توسط جناب باشها

يكهعد
يكى عـد يك عـد تحريل آتا سيد جبواد
به توسط جناب كليددار شد. بابنا تحويل آتقا سيد جواد كليددار شد.

bلا و هروانه روى جا
سريوش طل>
يِى عـد
يكى عـد

يكى علد

ششكسته بيششكش شاه
ــلطان هـسين صفوى
يكى عـد

طلا آلات و نقرهالالت متفرته كه به اطلخع جنابب مسامد آداب مدحت باهـا واللى بغداد به وزن
اسلامبرل كشيده شده و ضبط خخزانه شد .


شكـتـ ر غيره به سبكـ اسلامبول
F••
"•الرهـ

و هـتاد مثتال به سبكى ايران استـ.
يكى حقه

T
دو دقه
...

السباب جوامر آلاتى كه اعليحضردت اقلس همايون رد جنافداه و خادمان حرم جلالتت منگام ثرفيانى بها آستانه مباركه المداء نموده اند .

شمعدان طلا يكـ يارجه جواهر برليان آويز دار ينج شانهـ
السالمبولى
ساز الماس
[يك][قطهـ
[يك];
[يك][قطعه
[يكى] تطعه

#  <br> * جيقه السلامبولى [يك][نطعه جيقه الـاس المـلامبولى جيقه كو جـك  

gh
به واسطه ابتلاى به ناخرشى جاكر دركاه آسمالن جاه خود بينغسه نتوانستاز عهـده تحرير







فهرست اعلام

آقا حسين : 7 Tr
 Tr4: آتا حسين تـى

 آتا خليل : 1.9
 195 ، 195 آتارجب: 1

Trr: آتا سردار
 nar ،11Aい.1،99





 آثا مـيد باتر : 180

آتا سيد جعفر روضهنران : TYY
 آَقا سيد جواد (كليددار): :rła آقا سيد هسـن: 17 آتا سـد حـيـن بحرالعلوم: ITT ITI : آتا سيد حسـين ترلك تبريزى اتا

1

Trv: آب انبار (كاروانسرا)

آخرند ملا حـــن الردكاني: IFF
آخوند ميرزا محمد باتر سـلماسمي: 190


، آذربايجـان-آذربايجـانى:

r.r: آرتـهان(مكان)

Trr،ry--riv:آشتبان
YYV AF:9F آصفس الدول
آغاغني(خراجه باشیى): 00، 08
آنجه مشهد(مسل):
آفرود(محل):19

ira،iry
آتا إبراهيـم كوحكى: 1
آتا بيك:
آتاجورهر: 11-1 11
آآقا

Ifr ، OA

.1.1.99.98 6AY.A1 189.89.0A AgF dify dge dor diff s.ip rTA.Y.. : IqV.1A. آتا على كر جی : FI.T : آتاعنبر خواجه آتا فتحعلى: 101 آتافزج : 101
آتا كثير خان تفنكدار : ه، \&، YY

 آتا سحهد ابرالهيم(از علماى كرمانشاهان) : \AA 190

FV، fY : آقا محتد تفى

 17A
آتا محمد صالع كرمانتـاهى : آت آتامو حترل $\leftarrow$



آتا ميرزا تقى شُهرستانى: 18 TY • آقا ميرزا جمعر مبتهـد آتا ميرزا حسـن شيرازىــ مبرزا حــن شيرازى آتا ميرزا نزن العابدين: 119 11


Irr : آتا سيل حسيين ترلـ كوه كـرى
ff ،ry: أG أسيد
آتا ســد ســـين كلبد دار : ITr آتا سيدر ضا : Irf

، آق
IFY.1Y0.119

آتا سـبد كاظم رونـه خوان: $11 \wedge$
آتا سبدمتسن: آV


آنا سيد محـطفى استنرآبادى : 19
IT5 : آتا سبد مهبى احسيفهانی
آتا سيد مهدى طباخْایى: 11A

آتا شبَ محهد :
آتا نُبَغ دحما رخـا : 119

 آتا حسندى : 101
|v| : آتا عباس (يتشتدمحت)

 آتا على آثتيانى : |VA ، آتى
ات ات على


| \|VV : اسلامبرل(روزنامها | \| ای |
| :---: | :---: |
| ، إF |  |
|  |  |
| IT ( 1 • : | آإجّه |
|  | TYP : اردمال(مسل) |
| YYV :اشرتِ نان ماكيمى | 1.9 ا9\%.91 ، AF . 00 : |
| اشرف مهندس : 0 | اروتّه تان(محل) : |
| اشهيل مورا: | r. 4 : |
| الصغغرآباد : 1 |  |
|  | V : استاد |
|  | IqY Ar : إتاد عبدالله |
| Yrt itye irip |  |
| ، $\mid$ l : Esfehanl grand | الستران (محل): 4 |
| YIT, IFF, OA | YIV: استروان( |
| c $1 \lambda$ : Esfehanil peti | IFA ، استح |
| IVE ،OA, rV,rorr. | RYA السحق ميرزا |
| Yrv : اعتضاد | الـدأباد(مתل): |
| اع- | CY الــدالله - |
|  | السـالله |
| rr. irinatre | \|r| |
| IFF اعتماد الدوله(عيسي خالن) | Prr ، 11 : 1 : |
| اعتمادالسطنه : هـ، | \|r 17 : |
| اعرابب) |  |
|  | السكنـر هان |
| انـ¢ | اسككندره(نهر): |




 ivo .IF. .IIT



 - 109 ، lar ،100 . 10Y - 10. . I4Y bis dat livg bive dyo lify

 اروته -خان(محل) :
 YYIM. FV : اوزان نازلبان(محل)

اويس: IV •r •r V• :ارين




IAA ،IAV , 100



|  | OQ © OY, OY |
| :---: | :---: |
| YIF , 18. \IFF ،10A | YYY (Y) •, Y.Q, Y•Y ، Y : |
| 17. | F1: |
| بل وردى(محل): 0 | بُزهِّلو (مسل) : |
| 1Y \19 : بهبنى | بزر |
| \|f| بنمر | ff : |
| بنى تمبم (6ابفه) | بزنيه جرد (محل) |
| بYT | YF : بزنيه رود |
| 9. ، ه9: 9 : | بستامر (مת) |
| بو $\mid$ \| $\mid$ \| | YTT. OV : |
| بورباكی( |  |
| \% 1 ! : | YYA , IV¢ , IOY , VA, |
| بر/ 140 (1) | Vo , VF : بسٔتره (مسل) |
| Y'0: | IVt ، 108 , IFO: |
|  |  |
| - $0 \cdot$ : |  |
| YY- YY : بويوك | , 19V , 105 , IOY-IFV , 170 , Il ، 11. |
| بهار(محل) | 191 (1A9 (1A1 / IVO-IVY |
|  | TYY MYY ف\|F : |
| ¢هتونى (طايفه): | YIT |
| 197 | بلغاري : |
| Q. بهروز (محل) | A 18 : |
|  | بلد |
| Y | بلرك |
| يِT (مسل) | FF : بل مانه(محل) |


تويـركان (توى دــركان): ra ، ra-rv، rQ، ، ro

$$
r \cdot v \cdot r \cdot \psi-199
$$

تهـران، طهـران:

$$
\text { ،99 , 10 ،AY ،VQ ،VA ،VO, } 99 \text {, } 95
$$

$$
\text { dry } 119 \text { dle ،110 } 111 \text { d.r }
$$

dr| irv are art ara dry
،IAT (IAI ،IVV ،IVE ،IVF ،IVF
-YYF (YY) ،Y10 ،Y•) ،194 ،190-19r
rry-rrncrrs
تيمر, باثا: ri، rv





ت

تاج آباد (محل):


تاج الـلول!:
r•A : تاجر يـغ (مسل)
TAF ،TV.T.: تأج
تاجى آباد (مسل):
،Iry ،ry ،ro ،r-: Tardji"e، تارپ.
190 , IVT ،1F9
تار.(كتتى): 149
IAT ،IFO ,ITY ITP • 9 :
FV :ته كلجه (محل)
rA: ته مصنه
تجريش:
FV : تخت شيرين (محل)
YT: : تخت مرمر
FYy ،AT ،FV :ترك
fl : تركاشوند

تروشو (حاككم باريس): YIT
تفرش عراق: 19
r•^ : نكلآباد (محل)
r.r.r.1: تكلو (طايفش) rer

تكه (طايفـهاى تركــمن كــه در آخــال سـكـونت


| حت <br> هیلبى (نهر): | 0 |
| :---: | :---: |
| - 19 - 19 : | r- |
| جلّوب (ط) | TV0 : 7 : |
| ¢r | vo : جالكه (محل) |
| FY، ¢FF: | VA : جال ميدان تهران |
| جـن آرا (كنيز انسـ الدرله) : | Y |
| * | sV : جاه انكر |
| FF : | fV : |
| 8^: |  |
| جنكبز مبرز: 10 | ج8: 8 : |
| דحهر (محل) : |  |
| 10. |  |
| FY : | Y |
| 11: 11 : |  |
|  |  |
| 2 |  |
|  | FA ،fy : |
|  | ب-سّسه على: |
| حro : حاجب السوله | rir |
| AF : حاج़ (محل) | FI : |
| حإيى آباد (محل): | FY : جشّمه مندعلى (محل) |
|  | FY \% |
|  | FF : جهنايلكى (محل) |
| 18..17V | Fr : |



حاججى ميرزا آناسى: WF، WF
حاجحى ميرزا ابرالتالــم:


- اجمى ميرزا بيك: 1
riv: ساجيى ميرزا بعفر مصـلح آبادي





 Giry arr difq arq iro ، irp

req،ry. riA ،rlirrev
 119

حاجم مرزان نتى خان عارف: : riv: حاجى ممرزا كاظم YIF : حاجم ميرزالطف اله

 حاجى مرمحقد تحسن ناظم التجار : IFF

|A|، حاجیى هاشـم نمازی: Ar : حاجق وزير

حاجی عــسى خان: YY


حاجى فيروذ: 199، 199

حا حاجى تره(بل):

حاجى كلباسى: IrP
ساجى كلبعلى: 1 YY : حاجى لو

YYA :حاجى محمد حسن يـى
حاجم محمد حسين خان صـدراصفهانى: IYF


حاجى محمد حادف تاجركسـمايمـ : حا

حاجى محمد علم خان :
حاجى محمدولم مبرزا: 1FT


Mr : rr : حاجي ملارنها YYF : حاجم ملامادق مجتهد غمى v: حاجى ملاعلى



$$
\begin{aligned}
& \text { AT : Ar : Oس. } \\
& \text { هr } \\
& \text { AA ، حمرين (كوه): }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { تحنانه (مسـجد): } \\
& \text { ITY :حنفى سنیN } \\
& \text { YYV،Y•Y ،AQ : حوض سلطان (مسل) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { حيلرخان خنزل: } \\
& \text { حيلرتلى خان: } \\
& \text { rI: } \\
& \text { ¿ }
\end{aligned}
$$

خازن الدرله : ITV
-خاقاذ مغفور $\leftarrow$ نتحعلى نـاه تاجار
rre : خالٌ ريز(معل)
 YYY ،YY . ،YY : خان باباخان جهارمحالى

خان بنى سعل (محر):
خان بنرنوس (محل): 111 |\&A IY: خان يمرمرد r: خان سلطان تركمان

سخهرت خخليجه صغرى: DT
VY : حضرت دالرود

 IAv

IHF : حضرت حـوتاع


1F0-IFY ITV , IFY ،IYI ,IY• IIA

حغضرت علم اكبر (ع): ع، 110
سنـرت عيسى: 118

|T|: حضرت يونس(ع)
YII: حقار (مـل)


10F (101 10. I IFA
YYA : كـكـم رشتى
سكيم راضى: 10
F.

vo : حلوان (مـحز)
IfV،IYQ، IYV ،IYY:


| خ1. • ،FY: خرم آباد (مسل) <br> خرَ |  if. ،1ra،.irt |
| :---: | :---: |
| ^Q ${ }^{\text {خر) }}$ | ،AF (AY ،A1 ،VA ،VA ,VF : |
| خزاعز (طايفه) | iva, iva |
| خr | r-s roro، ra |
| PA : |  |
| rرّل نهاوند (مسل) | r.s ، Iro ،ro |
|  | 1FA ، 111 : |
| 8A | IVI ، 111 : |
| ، 8A ، 00 cor ،r. ،rs ،rr : | خالن ميرزا هادى (محل): |
| roncreg, r-r.r.l crr |  |
| Irf : | ، 199 ،191 ، 194 ، 19. ، 109: |
| خلج (b) | iv |
| Mr-rr |  |
| riv : خليج | Ir |
| خلــج فـارس | Fr |
| 171 | rA : |
| FY : |  |
| Y - خليفه كندى (محر) | YHY : خليبه (عطردان) |
| خ- | ، ${ }^{\text {cra }}$ |
| r•^ : خلير آباد |  |
| 'ناليلم: | rry |
| Trr ،9Y: |  |
|  | خYY خرته (مسل) |
|  | خIr |


| Y | خـواجه صـندل: 104 |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  | YYY \& ${ }^{\text {¢ }}$ |
| ددءسيله (مادر غلا | IVF : خوان كناطر (كاروانسرا) |
| V. در بند | خورشيد (مسل) 110 |
| V.،4F : | خ- |
| Y•ه | Yr : |
| دr. دروازه ناحرى | VV :خولى |
| fr : | FV : خونّي(6) |
| هr : دروئى اندى (مـير ارتاف) | خيا-جيك حـى آباد (محل) : 19 |
| rr : | خحباوآباد : 1 |
| YA : دره عباس (مתز) | خيرآباد (مسل): |
| TI, : |  |
| Y | 3 |
| YY1 ،TY. ،1Y: |  |
| دYY : | دارالصنايع (مكتب) : 99 |
| IVY،rV.ro ،r. : دلب | IT9 1 \% |
| VA : دلــاد ميرزا | +A : |
| ff : | دالل نحانى يـنـت (ك, |
| Vo : دماغه داورد (محل) | YI. : داونجان (مسل) |
| TTI |  |
| دورد (م) |  |
| دوزلاغ (كر0) | TYA ,YYA , YYO ،YYF ، 190 |
|  | 1F1 |
| دوبهان | 'دُجيل(محل): |


|  | دولاب（محل）： |
| :---: | :---: |
| SV ：ذالكه（مهس） | دولتآباد ：Y－ |
| ذ9 ${ }^{\text {¢ }}$ | vo ：دول－يار（محل） |

 147，ハやタ，170

| $J$ |
| :---: |
| راد－خاله（محل） |
| YY． |
| rrr ：رازوند（محل） |
| رانزيان（محل）： 19 |
| راست بئ（كره）： |
| راثف افندى ：را |
| ro．ar．11： |
|  |
| رجهرها 70 70 |
| JV رحمان آباد |
| رحیت آباد ： 5 ¢ |
| Jority،ry |
| IVV،100،11：رحمت，الله خان |
| رحتـالله |
| رعحمر آباد： 11 |
|  |
|  |

 YYA GYY GYIQ GIOF VD：：درنوشك（كوه） Y．：دورلو（محل）

 199．19A، IVV IVY ，IVS ،IFF


دد لُر（دعل）：

دُ
ar ：دياربكر
 lot
 vo ：دبز．（محل）

צيرَمان（مسل）：
Ir ：دبم تراكي انـدى（مدير قرانتين）
دينارأباد：
FV，FF ،FF ،FY ：دبنور（معل）
HY ：ديترد（رودخخانه） j


| YYF ،199, 19V , 1VA , IV (18) , 10F | زA: ${ }^{\text {¢ }}$ |
| :---: | :---: |
| سارى ته (كوه) 19 | A 1 ، $V$ ( |
| ماعد الملك: 118 | زهابی( 8 (مفتّ يغداد) : |
| (بW, |  |
| IVY ، \&V ، YV: Salar \& | YIV 191 |
| ماله (محّل) | A9 : ${ }^{\text {¢ }}$ |
| rry : | ز 19 : |
| M - \% | زYA : |
|  | زبرى(معل): 98 |
| ff | Yir : |
| \|FY-IF. | زیرآبه (محل): |
| IVF ،IVF dFQ-IFV dFF | زی. |
| 19-1V،10،17: | YY1 : |
| YIT | Ar : ${ }^{\text {: }}$ |
| TYY ، YT • ATV : | زينالعابدين خان : |
| MY : | 1F0 : |
| WH : Wبحى آباد | زينباجب, 110 |
| FF : مسرآب نلر خان (مسل) | زrA ،ITA |
| سرآّسياب دولا |  |
| FF : مسراب جعفر تلم (محل) | $\pm$ |
| FF : مسراب حاجى عبام (مـل) |  |
| F\% 58 : | f0, f4 : |
| FF : سراب سلب (م-ل) |  |
| r^ |  |
| Fr Ar ${ }^{\text {r }}$ |  |


| fr fr : fr : مسيد (كوه) سفيدآب(محل): YIA سـقاباشى : 99 | FY: مـراب مـمت (محل) برايه بابـا: 99 99 <br>  |
| :---: | :---: |
| YYY (rY) , Y | lavalaf |
| مـلطان1 | سرج- |
| IHF | MO ، TF : |
| سلطان | r. |
| 1FI، I YI, IIA : | OV : |
| M | Yr. |
|  | سرطاق: |
| 100 ، I P P ، 9V : |  |
| س1 118 ، 9V : 18 : | r r f : |
| QV : | 1V9: |
| R.V : | سُرّهنرایى (محل): هـ |
|  | ¢^، ${ }^{\text {(9V : }}$ |
| PV : | F9: |
| سلمان نارسى(مقبره) | س, |
| 109، 10F | ، $18 \cdot$, IFA ، ITA , YV ، |
| \|AT : | riv ir. - INV AVo |
|  | 101 |
| Qr : | \|F| 1 : 1 ) |
| IV : همليم جرد (محل) | بسعديّآياد: 11 |
|  | 9r ${ }^{\text {- }}$ |
| r•r : | 4. |
| rr | بسرتاهة'ابن بطرطه: الفـ |


| , 70.4P |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| - IIr | 6.9 6.5 699 c9V cif * Ar | 154،1FA : |
| - ITV | dri dro drF ,IrP dr. | VV : سنانبن انس |
| , 10t |  | MYY (مناون) |
| , iv. |  |  |
| , Mat | (IAI GVA ,IYY ,IV¢ فVI | IV9, vA ،Vf |
| c Y P V | ,r.Y AY.. ل19A G9P GqY | سنجبيه (محل) 19 |
|  | YYV ITYO, YIA | AV : سنـبـه |
|  | YYY ،Y. 9 (مسل) (م) | rr. |
|  | 190،9F ، ¢9 \% | A¢ : |
|  | - 0 , : | rri : مس سِر (ملرسه) |
|  | - |  |
|  | Y-0 \% | PO : |
|  | riv : | 100 い |
|  | FV \TF ، IT : مسد لبوطالب روخه | 10r 1 ¢ |
|  | IVF : | 4r : سراد |
|  | بيد المـعيل سنفر : | gf : موار (محل) |
|  | 1•V | سواككند (م-ل) |
|  | IVr | טی\% |
|  | FV : سِيد | مسوسن نتى (مسل) 19 |
|  | FV : سـد جِلمل | Iv : سوعانُلق (محل) |
|  | HFT | v. |
|  | لـــــــلمان: | هـورار (محل): |
|  | ميلــهاب (مתل) |  |



|  | Fro : تشاع السلطنه |
| :---: | :---: |
| \%-9 \% | 1-1 11 : 11 : 1 |
| \% |  |
|  | TV : شل مرآن (ملن) |
| V : شـيخ حمزه بارفروشُ | شلروزالوآب: 80 |
| 11. 11 : | Mr : |
| 1-v : | 1A - ، شو |
| 1\%0 | MIV : نـمس آباد |
| 1- 1 \% : | ، $0 \wedge$ ، or ، F : chemsdole ، |
|  |  |
| ITT IITO | Tr. ، |
|  |  |
|  | MTA : |
| - | تورين (مתل) : |
|  | شوهرك: 9 |
| , 48 ، 97 , If | -1Y0 فrF ، |
| 190 IFY ,ITO ITF JIF (1.V |  |
|  | A0 : |
| rıarys.r | *VT : \% |
|  | MIY * 110 ، YV ،9 ، 9 : |
| \% * | \%9،TA : |
| +A : |  |
| VY ، V • *fA : | IV¢ *ivo ،IVY ، IOY |
| M\& شـ |  |
| H-F : | ــــغ ابابكر : 10 |



| طرنه (رودخانه) - A | صـرالعلها: |
| :---: | :---: |
|  | FY : |
| ¢ | صعصعه (مسجد): |
|  | صفاهان (كثت) : 10 C (17A |
| v^، ، - : |  |
| 'F0، | TI. |
|  |  |
| $\varepsilon$ | $b$ |
|  |  |
| عالى |  |
| Yr) عامرها | bV |
| Y- © |  |
| 01 | ifn ، Iar |
|  | طارم (مسل) |
| rer | طاهرآباد(مكان) : |
|  | rr : طرنرن آباد (ككان) |
| عباستلى | طلسم (مكان) |
| 1... ${ }^{\text {c. }}$ | ط طورالن (مكان): |
|  | FP : 6 : |
| \|r| ، 190 : 90 ) |  |
| 9r : عبدالر حمن |  |
| عبدالقادر خان: | , IV- ،189 ،101 ،10- ،17A ، Ity |
| rrocria | - ina dag-iaf dar iva ،ivo ivi |
|  | lar |



 - IY8 GYV GYF GYF GIV (IID , IfA-IFA , IfY-IPQ , ITV GHE GHY
 -Y•F ،Y•Y ،19V-190 ،19• ،1A9، IVF rra-rro.rry rrll irle iron عروس،



عزيزالدوله: •r
FیA : تزيز اله -خان قلعه زنجيرى
|AT : عزيز ختان عزيزبه: عا
r•V:عـكر خانزند IV• ،F: عحـــت الدوله (زن بعيّر )

1+r : عصـمت خانـا
11: 11:
|rT : عضدالمدوله ديلمى |VY ،|\&| ،1OF : عظليميه (رودخخانه)





عبدالله باشا (ميرلوا) : 8 جا عبدالله نان: RV, IV، 10 عبدالآباد: 17 . 10

\&Y : عثّمان و ند (طايثه)
-A• (VA , ${ }^{\text {ع }}$

 YTO ،YIO ה191 ،1V9

عثمانى (افواج) : 91 , IY• (IIF ،AY , VQ ،VF:

IFY.IF.

TYY ،YYY, (YIF-YIF
عرات عیم:

YIF ، VA : عراقى، عراتى -9. *A9 ، AY ، AY ،A•-VA :
 - IFA GFF GFY GOD GOF GFV - lqf GqY GA. GIVV GVF d\&9 ,TFQ , TYV , TIA, TM IFD: عرب (قسعرا) RYY :عربستان

 - ind daf diat in• ivy ivo YIO GIT GYII\&Y.. PYY :على رخـا خان عفــدالـلكـ على قلى خان افثار اروسی : 109

ITA : على مرادخان زند على نتى خان: 1FF YII : على نقى خان كزازی

ar : ععرافندى : (ــرهنـع) 19: عمرانيه (مسل) IFY اIIA: عهه متبوله عبر خواجه: : 1 :

$$
\begin{aligned}
& \text { عوسـجه (تبيله): 1• } \\
& \text { 148، IIF: : عون(مقبره } \\
& \text { Ar : عيدى يِيك (دنتردار) } \\
& \text { YYY : عيسى آباد }
\end{aligned}
$$

YYT \&

$$
\begin{aligned}
& \text { ff : عِيـى الكُثُ (جشـدهـ) } \\
& \text { FYH :عين الملك }
\end{aligned}
$$

 - IqT IAV IAF GVV IVT sifq -YYZ-TYO ،YYY ،Y•A ،Y•• ، 9 A ع عـــادالمرdar-
 -19V . 190 , 197 (19. .1A9 ، 1AV-1AF
Y.1.199


IVF :عماره (محل) عمان : 81



YYY ،IVT ،AF ،FF ، 11 : YYF :على اكبر خاز. ، Af ،AY-A• : على بيك (تـنـريفات جـى باشى) IVQ ،IVA ,IVO ,IYF い・\& IIV : على بيكى افندى على باثا: 1Y9
 FI: F ، YA ،YV ،Y. ، 11 :

 dTQ Ary : Iry-Ir. IIY


| YIY: | 5 |
| :---: | :---: |
| ترَه هِاباق: 49 <br> Y• : ترهدانُي (محل) | Yr : تارمين آباد (محل) |
|  | \% • \% |
| 184 | كازلى آباد(محل) 19 |
| \%f: |  |
| IVY ، AA ، A - | YIT : |
| YIT : قزل | YII הالسم |
| - ${ }^{\text {a }}$ | FI. |
| YYT ، YYY | \%آسـم |
| TY : تصر النسوس | VY |
| \|A|-IV4 |19A ، A| ،VQ-Y¢ | YYY ITYI : تاضم (محل) |
| IFO TYO ، IX \% ،F : | QY : تاضه المضات بغداد |
| FF A 11 : 11 | YY : |
| . IF9 ، IFV ، 80 ، 47 ، 97 : | \% ${ }^{\text {\% }}$ |
| 107 | 9^ ${ }^{\text {a }}$ |
| 1•1 | - \%-9: |
| FA : تلمع آنحرند | IFA |
| QV : | FV : قراجه داغنى (طايفه) |
| - F قا | Yr' : قراباغى |
| YI* : تلعه - |  |
| V) | Fr \%r \% |
| IAY 'VO: | FA : |
| Y•F : | FY : 7 : |
|  | UAI VF (VT : تره بل> (محل) |




| كلى ــياه: 110 كلين خانم: | VT : كيكارس <br> Af ،ff cfy, © : كهريز (محل) |
| :---: | :---: |
| r•r | كهك (محل) |
| ri. : | هr |
|  | 5 |
|  |  |
|  | كاكبه (مس): 0. |
| ri. | كأماسب، |
| Sf : كرشيران (مسل) | 199 |
| v : كهز'اره (محل) | كr : كاربنده (مسل) |
|  | va :كجرات |
|  | rir rril: |
|  | كركان: 110 |
| $J$ | r.9:80, |
|  |  |
| لاترركى [روزنامه فرانـوى ]: | Yir : كرهرود) |
|  | ك |
|  | كلب كانج |
| fV ، 90 : لاله بان (مسل) | ك14 |
|  | Y' |
|  | YIr : كل |
|  |  |
| r.96190.98 |  |
| Mil (r) - : لتكر | كل عنار (كنز): |


 iv.
rrr : متحمد على خان زيبى دارباتُـي
 مـحــد على مـيرز)(

 متحمل تربان خان: 10

YY ، TI \& IT : محمد مرادخان زرندى (سر تيب)

 |F| : محمد نجف ميرز Y•Y : معمد واحداللعين
rYV : محـد والي
 |fA :محتره (دحل)

YYI : مصتمودآتا
Ar : محصرد افندى (ممارن والى بعداد)

Y•1 い IAD , IVA , IYA , FY
مصad حسسن خان يوزباسنى: 14F

rrr



 riv، IAr
"مسمدنان قر انى كله كن : FM
IV9،IFA ، $\Delta A$ : محتدر مـبم -خان

،19، 11: معــر حـم خـان تاجـار (شامبــاتـى) ivo
19. : معمدرسيم ميرزا (بر ادر عمادالدوله) Nr: Nr:

19r.1A0
PY: محمد رنيع بيك
YOI : مسهد زكى كـلانی

Ar : محمد زهابی افندى (منـتn)
rI : محمد سللطان خان زرندى

IAF : محـد تـالع خالن كلهر


 ryf ryis dit ،iAl RT • معمارباتشي OF :معيز التجار ، ساجي محمد سستين ror : معين الدوله
.

 ، 100 (IFI ،Irf (llf (llp-lll IIf dive ave dify afy agy a IDA dyY iry diqD dat day diva YOI،rr. ،rYq مغارى (كوه): مغربب (مراكنى): ه• مقاعد بانا (مرلرا) : هr Aя : مقداد (مقبر
.IFA |FD IFI ITY (IT IAY GYY GVD GVY GY• ،ID9 ماكآتا بزرك تهرانی: Iry


 (I9P ،191 ،IAF-IAI ،IVQ-IVO. AVF
 YYE ،YMY , YYA ,TYV IYYE IYYF ,YYY مشيرالملكى: 105 هA : مـتيرياشا

مشيريد (نهر) : •

QV ، Ar : مصطنى افندى (رنيم تلكرانـ بنداد)
مصصطنى بيك: 111
مصطلمى باشا (مرـرآراى) : هr
|Y| : محـمفى خان عـو
IAY ،YY:محـطفى تلى ـنان
r.r مصطني تلى ميرزا

YIf: محـلع آباد (مسل)


هr :مظهر افندى
 ، YY - YY ، 9 : 9



$$
Y \cdot \Delta, Y \cdot Y
$$

| منصردي (محل): 10A، A9، AA منو تهرى (مسل): |  ملا ابراهيـ: P |
| :---: | :---: |
|  | IYY ملاباقر |
|  | rY. |
| YYQ,Y-A | 189:80-7 |
| مو جحولوميرزا: 8 |  |
| موسى: 10 | Fr : |
| YPO : موسى مرات الهــالكا | ITF |
| موشلوت (متر) : Y Y <br> YY•:موشه (مـل) |  |
| HF. | YIY,YII |
| YIY : دهاجران : | \%.q-r•r*r.]: |
| AF : مها | KY. ${ }^{\text {H }}$ |
| 10 10 : |  |
| - | 19V ، 19 ، |
|  | ، 10 ,VT , V1 ،V. *FA : |
| riv ،r - |  |
| IFF : مهرنوش خانم | F |
| - 10 : | ملكه انكلــ |
| \%-V APr ، |  |
| مِان | YYA ، Y IO , IFA ،1FY ،1F - IOV ،10. |
| IAr ،VY : ميان طاتِ (مسل) |  |
|  | 1976.19. 10. |
| ميرزا آتا خان : 19 | \% 1 A : |
| ميرزا ابوالفضل (كاشى): | م 19 : 19 |


(IfY (IFI dro ،1rF (1.9, 1.A
ive ، ive
FY : ميرمزيزى (محل)
مرلوا: 9
riv: ميقان(محل)
ميكانيل (مترجم): . . . .
ميمونآباد (محل):
مينجان (محل): Y.
ن

198، انادراباد (مسل):

rra ،rys ،IrA
AF: نامبي
ناهـرالدين ـُــاه تــاجـار: الق، به، ج، د، ز،
rro

نا نـر خان :
نامرخــروتباديانى: الف
YII ،19Y ،19Y: ناصرتلى خان نامرى(عمارت): ناصريب(محل): 1 نا
 1086119

YY : ميزا محمد خان عصواتلى ro O، IFT: مرزا محمدرضا (مُربت دار)
 HIA : ميرزا متحم على (مـُرف توينانه) ميرزا محمد على عمداني: RF r•Y : ميرزا محعرد آقا ميرزا مـــع:
ميزا معصور خان: 0
r.r : مرزا معين منشی

|lft ،IrY ، lls : ميرزا مـوسي (ونير تهران): ri.

TYA،1F9: ميرزا مهـدي ميرزا ناظر حضرت: :IT

ميرزا ني خان: 14r

rrr
 برز
ميرزا مبـت الله: r•V

مـرزا هدايت الله (امام جـمعه مـــهـه): inr

4F. ،YO ،YF ، 18، 10 ، 9 ir :

| rrrarry |
| :---: |
| Q : نصرت |
| or |
|  |
|  |
| TrT : تظام الدرل: |
| نظام العلماه: |

نظام الهـلى (مــرزاكـاظم خـان نورى): YYA،

| rry <br> H: نظاميه <br> تظريكـ: تا |  |
| :---: | :---: |
| riv : نظه آباد |  |
| نعل | , Ira, itr , itf-iti , ira dry aro |
|  |  |
| Qr ${ }^{\text {Q }}$ | rre cryar its |
| نكار خاترن (محل) |  |
| H | 18. 18 : |
| نكاريستان: | نعيمرالسلمنه: |
| نهرودى (بركه) : | iv |
| نır | ov، هs \% |
|  | rrall: |
| نوآ (كره) | نصرالله خان : 1 ¢ |
| نواب عالي (مسج) : | نصرالله توشجي: هr ، |
|  |  |
| نوح: |  |


| rfa, rfa ،iva | نررالدين (مسل) : 19 |
| :---: | :---: |
| VF : و امانه | A : نررالله احـانلر |
| وان (شهر) : | IV :نورعلى يبي |
| 19: 19 : | Mrr ، ${ }^{\text {rer }}$ |
|  | IGY ، IVA ، 109 ،V8 \& 70 ، TF : |
| 10 10 : 10 (محل) | نورده (طايفه) : |
| وركر (مسل) : | ، ${ }^{\text {¢f }}$ |
| Yرمزيار(طايفه): | YY4.r.V.1r9.94.89 |
| Y' 1 , : |  |
| YIV : وزير آباد | 81 |
| Yr. | 9• نهرخدريه (محل) |
| fV : وشوان(مكل) | نهر عليل (مسل) : |
| \|F| IMQ ،1YQ |  |
|  | YI P نهـنز) |
| PI : رلى الله درويشّ | r |
| ولى خان: 1 | rrr : نیزار |
| ونده | VF : نيشابور |
|  | نيكبجه (م-حل): |
| و هلكله (ايلل يا طايفه اكاز اعراب) : 11 |  |
| YIV : | 3 |
| - |  |
|  | ' 1 ¢ |
| IT : هادى |  |
|  |  |


| RY: IY <br>  |  |
| :---: | :---: |
| FY : |  |
| هئ* | 1A1 , 1A • \0F ، 10Y |
|  | عاثـم آباد: |
| 6 | 109 109 : |
|  | Q - ا |
| vo : باران (ك, |  |
|  | هرالوند |
| V. : ياور ميرزا محسن |  |
|  | OV AF : هرمز |
|  | VY : |
|  | 100 |
|  | ¢ |
|  | gr ،fr : |
| -1N0-IVF ،199 ، IF - ،109, 10V ،10. |  |
| -r-A 'r.f ،r-1-199،190 ،1AN ،1AV | (TI ، Y |
| ,YYO ،YY--YIA, YIF, YIF,YIT ,YII | YYY *Y-1 ،190 ،191 ،ro |
| YYA | 9 • : Hamedani |
| YYQ،rYF ،rY. 'r | rv : hems ، |
| Y• |  |
| -IVP |  |
| IAQ ،IAV ،IVV ، IVQ | rre iry , IVY , Ifr arl |
| 1V9: | IVQ : هنديه (مهل) |
| بRV : بمين اللـرل | هr : هنيرْ |


[^0]:    

[^1]:    ا ـ ـجدامـــرد.

