## سفـر نامـه

## سـديدالسلطنـهبوشهرى

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

همين شــهر تحصيل كرد و مشنول فعاليتهاى ادارى و خـدمات دولتى شد. او پ پس از از به
بيش از بيســت كتاب به رشته تحرير درآورد. التدقيق فى سير الطريق، تزارش مسار مسافرت
از گَشـــتن از شهرها و مناطق فراوان به تهران بازگَشت و مدتى بعده، براى زيارت عتبات
همراه با جزئيات هر منطقه و مردم آن است.





 اين هم از خوابيده بخت و درد در بـى درمان مان ماست


گزارشى از آن را مىخوانيد.

گَزارشى از سفرنامهٔ سديد السلطنه
 مقدس، عازم خراسـان مىشود؛ اما نخست در بار گاه حضرت عبدا والعظيم حسنى توقفى دارد و در وصف آن مىنويسد:



و حال، آن چهه را شايسـته شـئون آن حضرت است، از گْبد، ايوان مذهب، ابواب نقره و رواق

















 سِس راهى قدمگاه مى شود و دربارئ آن مىنويسد:
مى گويند آثار قدمين حضرت امام رضا امر شاه سليمان صفوى بنا شده است."

 ارائه مىدهد و تاكيد مى كند كه اين مطالب غير از نكاتى اســت كه در در كتاب مطلع الشمس،

در اينباره آمده است. وصف سديد بوشهرى از ارض قدس، با توضيحاتى دربارهٔ دارالسياده

 بالاسر، مسجد پشت سر، مسجلد زنانه و صحن جديل مى یر دازد.ه


## عزيمت به عتبات عراق

ميرزا محمد على سـديد بـد بوشـهـرى، بعد از زيارت بار گاه قدس رضوى، از همان مسيرى كه
 قمرى، وارد تهران مى شود و در اين ديار، توقفى مى كند. اقامت وى درد در دار الخلافه تهران تا تا

 نماز صبح، حر كت مى كند. او در اين باره مىنويسد:






 حدّ خاكك قم و خاك عر اق عجم است. ${ }^{\text {عار }}$

 نظر در ثبت كتيبهها و الواح تاريخى و ذكر اسلور اسلوب معمارى كهن، از مختصات ياد ياداشتها اوســت و مشــخصات كتيبهها، كنده كارى توب ساروق را كه از قرن ششم و هفتم هجرى است، ياداشت مى كند. اين ســياح ســنتور و دانشــور از راه ديز آباد، قزان، حميل آباد، فر سفج (از توابع ملاير)،



 مىنويسد:
خانقين از بلاد معموره و سـر حلد مملكت ايران و خاكك عثمانى اسـت و رود خانهاى از

 كار پردازى ايران در آنجاست. شانز دهم صفر، وارد شهر مى شويم. منزل بعلى اين اين سياح، يعقوبيه يا بعقوبه اسـت كه در بامداد IV اصفر در كاروانســراى آن فرود آمد و در وصف اين ديار مىنويسد:
ميانئ شهر و جادهٔ بغداد، رودخانهاى فاصله است و پلى بر آن بستهاند و از از قو افل در موقع
 نوع گارى اسـت و در آن دوازده مســافر جاى دهند كه كرايه هر نفر، نصف مجيدى است. دليجان را اهل بعقوبيه، عربانه گويند.






 قافله براى مسافرت به كربلاى معلى از همان همكارى كه ما ما را از تهران به بغد براد رسانيده بران بوده،




وارد مسيب شده، از پل گذشته، در خانهاى كه كرايه
 وآبادى آن بيشتر در طرف بغداد افتاده است. هور الحسين
 ميانه آبادى و آن نخلستان، رودخانه فرات درات مى كذردر. نايب كار پـردازى دولت اير ان به ديدن آمد. شــيخ
 حرم كربلاى معلى تا مسيب به استقبال نگارنده آمد آمه اند.




 ليره عثمانى خواهد رسيد.
توقف در كربلا و نجف

 كرده، موسـى چاوش از جانب حكومت، برای احترام، با اين قافله همر اه گرديد. سديد السلطنه مىنويسد:

 دادند و هر شب چهار نغر عبور كرد در در ملازمت ما ما بودند.
 آغاسى فرود آمديم. آن خانه پس از رحلت آن مر حوم به ميرزا ابو الحسـن خان مشير الملك شير ازى انتقال يافت و











نجف اشرف، دليجان حر كت نمود.

 نخليه حر كت كرده، ساعت چهار به كاروانسر ای شور رسيديم و سرانجام در ساعت با وارد

 . . به زيارت اهل قبور وادى السلام رفتيم. وى ذيل دوشنبه ه ربيع الاول مىنويسد:



 از ايشان بازديد به عمل آورديم.
سديد السلطنه از خانواده شمسه اين گونه ياد ما مى كند :

 هنوز در قيد حيات است.
وى همحنين مىنويسد :
در نجف اشرف دو طايفه ساكنند؛ شمّر ساكن در مشر اق و ز گرد د كه در مححلات حويش، عماره و براق مقيمند. ايام توقف نگارنده، شــرارئ شرارت آنان به عابر و مجاور نجف اشرف




 طريق ميانه نخيله و خان شور، امنيت نداشته و مكاريان، روز، حر كت مى كرد مردند. هشت صـبح

حر كت كرديم و مغرب به نخيله رسـيـدم و در كاروانسرايى كه خانوا الواده شمسه بنا كردهاند،



 مشرف شدند و نگارنده نظر به كسالت و نتاهت، از اين فيض محروم شد.
باز ََشت از كربلا




 از روز گذشته، توسط دليجان، كربالا را تر كـ كردهم، مغرب همان روز بر به شهر مسيب رسيدند


 در بغداد و كاظمين ارائه داد.


 و حذيفهبن يمان رازيارت كرد و از طاق كسرى ديدار نمود.
جهارشـنبه 19 ريع الثانى يكك ساعت از شب گذشتهـ، وارد

 جندان ملتفت نشــوند. در سـاعت l ال روز •r ربيع الثانى، به عزير رسـيـيدم كه زيار تغاه يهود


توقفن كرد. ميرزا مححمل علمى سلـيل كيابي بوشهرى، مىنويسل:




بو شهر به عباسى برويم.

## بینوشتها:

ا. على خان ســد يد الســلطنه، التدقيق فى سير الطريق، تصحيح و تحشــيـه : احمد اقتدارى، انتشارات به نشر

. $19 r-19 r . r$
r. همان ص r-r

DF. - YIM ه. همان ص.
9. 9 همان ص ra9 -r99

MYF - Y•^ همان ص A
MYV - MYF ه. همان ص هـ

