
 مقدمه

در يكى از صفحات كمتر افتخارآميز تاريخ معاصر ما آورده اند كه : در سال ITV هـ ق ، مظفرالدين شاه قاجار به فكر مى افتد به فرنگستان سفر كند ، جاذبه هاى سحر آميز آن او را به خود فراخوانده بود . ولى خزانه خالى بود . سال موش بود . سيحقان ئيل . سال قحط و برباد رفتن سرمايه ها و و عسرت ونكبت فزاينده ! صدراعظم وقت ، امين السلطان ، براى تدارك سفر شاه ، از بانك شاهنشاهى ايران كه انگگليسى ها تأسيس كرده بودند و خود آن را اداره مى كردند ، درخواست وام كرد . بانك به اين درخواست جواب رد داد . شاه او را عزل كرد و ميرزا على خان امين الدوله را به جاى او نشاند ولى امين الدوله با سفر شاه موافق نبود. شاه بر كنارش كرد و امين السلطان را از قم به تهران فراخواند و بار ديگر به مقام صدراعظمى برگمارد . امين السلطان ، از بانك استقراضى ايران ، كه سهامدار آن دولت روسيه بود، بيست و دو ونيم ميليون منات طلا ، ( برابر با سه ميليون و چهارصد وسى و نه هزار لير هٔ انگليسى) با بهر هٔ ه ه درصد و ضمانت بازپرداخت وام از محل عوايد گمر كات ايران ، به استثناى فارس و بنادر جنوب وام مى گرفت و به اين ترتيب هزينه هاى مسافرت شاه تأمين گرديد و اعليحضرت قدر قدرت شهريارى عازم سفر خيريت اثر فرنگَستان شد .
سفرنامه ای كه به دست داريد ، نوشته عبداله مهندس نظامى و شهرى است، كه پيش ازحركت مظفرالدين
 اوزن و ساير چل هاى كوچֶى عرض راه آذربايجان و رفع معايب و موانع عبور عرابه هاى اردوى كيوان شكوه در آن سامان .
 سبك و شيوهُ مخصوص مسافرت خود را با نقشه كامل آن تهيه ببيند، كه علاوه بر ضميمه شدن به سفرنامه اقدس همايونى، در كتابخانه جات دولتى ضبط شده و يک زمانى منتج به نتايج بزرگ و نيكنامى سترگ براى وى خواهد بود.《
 محرم سال بعد به پايان مى برد و به مقتضاى قولى كه به وزير علوم داده بود، كار پر زحمت سفرنامه- نويسى و
 اوست از دارالخلافه تهران تا كنار هُ رود ارس .
 كه بر دو روى هر برگ در يكصد و پنجاه صفحه قلمى شده است، با جلد مقوايى قرمز اخرايیى و عطف زرد رنگً. نه صفحه ازمتن به طرح هايى مزين است كه مؤلف از گنبد سلطانيه و پل قزل اوزن و ساير ابنيه و آثارى كه در مسير نظرش را گرفته، با قلم سياه كشيده است. اين طرح ها و نقشه رنگى پيوست به سفرنامه كه از » خط حركت اعليحضرت قدر قدرت شهريارى" ترسيم كرده است، بر تك نسخه بودن متن گواهى مى دهند. ابعاد نقشه شصت و يك در هشتادو هفت سانتى متر است

 مظفرالدين شاه قاجار است" و نقاشى ها كار كسى است كه در طراحى دستى به قلم دارد ولى نقاش حرفه ای نيست《 » گزارش با خط نستعليق پخته و خوشى نوشته شده است، نوع خطى است كه اشراف و نخبگان دور هُ
 مهندس عبداله، ازنخبگان و اعيان زاده هاى آن عصر است . پدرش در عهد ناصرى در حكومت اسداله خان، خالوى شاه شهيد ( در مازندران شايد؟ ) مقام وزارت داشته، مادرش على آبادى بوده ( شاهى بعدى و قائم شهر امروز ) و خودش به احمتالى زاده و پرورده منطقه مركزى ايران است كه آن روزها عراق و يا جبال خوانده مى آنى
 گذشته، و تصريح داردكه از بيست و هفت سال پيش از آنجا به خدمت گذارى دولت و »نوكرى ديوان« اشتغال داشته است. » و در اين مدت بيست و هفت سال در تمام نقاط ايران، به جز آذربايجان قدم زده و مأموريت
 السلطان در اصفهان گذرانده و در طول مدت نوكرى ديوان » تمام در سرحدات و داخله مملكت مشغول خدمت بوده" و از آن وقت تابه حال نشده است كه سه ماه متوالى در خانه خود بماند". اين مرد بزر گوار كه از اولين نمونه هاى »اكارمندى" و » مستخدمى" دولت در نظام ادارى ايران در عصر
 ذوالفقار خان كرمانى، مهندس سليمان خان، مههندس بغايرى و نظاير آنان كه با نقشه كشى و مههندسى نظامى آشنايى داشته اند از تحصيل كردگان دارالفنون است."
دور סٔ مهندسى نظامى و شهرى در دارالفنون شش سال بود و شاگردان در سال سوم و چهارم نقشه كشى

مهندس عبداله ( يا آن طور كه رسم قديم بود و عنوان اشخاص را به دنبال نامشان ذكر مى كردند، عبداله مههندس) پس از پايان تحصيل به خدمت دولت در مى آيد و در كارخود كسب شهرت و اعتبار می كند و به عنوان مهندسى كارآزموده، در بين خواص زبانزد بوده. وى سواى توانايى حرفه ای، به جهت برد برخى قابليت هاى فرى از نوادر آن عصر و از نخبگان متجدد روزگار خويش است. تحصيل كرد هُ دارالفنون است، فرنگً ديده است و در سفر سوم ناصرالدين شاه جزو همراهان اوبوده، يكى زبان خارجى مى داند، عربيت و ادبيت بدى ندارد، خطى

 انقلاب مشروطيت نوشته شده و تصويرى به دست مى دهد از حال و هواى غالب بر شهرهاى مههم و برخى روستاهاى آذربايجان در آن دور هُ حساس تاريخى. و نيز از " وضع كليه رفتار حكام و بيان حال كليه انـي انام و و عوام

 به احتمال زياد در همان جا به حاكم وقت آذربايجان، نظام السلطنه مافى داده شده.

