

整素

















## HOANG KHÓI <br> Biên dịch



TẬP THƯỢNG
(Quyển 1, 2, 3)

Philn dich theo
PHÚC KHÊ NGUYÊN BȦN
TU DƯC MÂU THIN THU

## LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Trong lịch sủ dân tộc và trong văn học, Nguyễn Trãi (1380-1442) có một vị trí đặc biệt. Nguyễn Trãi không chỉ là nhà chinh trị lồi lạc, nhà chiến lược quân sư, mà ở bất kỳ lĩnh vưc nạ̀o nhu văn học, văn hóa, triết học, dịa lí v.v... Ông cũng là cây dại thu rợp bóng cho muôn thuở. Chính vì lé đó mà những tác phẩm ông còn lại cho hạu thế đều hết súc có giá trị cho đất nước. Phan Huy Chú, trong Lich triêu hiến chuơng loại chí, viết: "Văn chương [của Nguyễn Trãil là văn chuơng mưu lược gắn liền với sự nghiệp kinh bang tế thê". Phàm Vẳn Đồng cũng viết: "Nguyễn Trãi, nguò̀i anh hùng dân tộc, văn vó song toàn (...). Văn và vô đều là vũ khí, mạnh nhú vũ bão, sắc nhu guotm dao".

Tho văn của Nguyển Trâi dược viết cả bằng chũ hán và chũ nôm, nhiều thể loại. Có thể tạm kể ra: Ức trai thi tập, Quốc âm thi tập, Binh ngô đại cáo, Quân trung tù̀ mệnh tậ, Du dia chí, Lam sơn thưc luc, Ngọc dường di cáo, Luậ thut, Thạch khánh đó, Văn bia Vĩnh Lăng, Phú núi Chí Linh, v.v... Sau thảm án (1442) và sau khi được vua Lê Thánh Tông xuống çhiếu giải oan. toàn bợ văn thi phẩm của Nguyễn Trãi mới được truy tìm và ấn hành. Kể tù đó đến nay dã có nhiêu bộ toàn tập Nguyễn Traãi. Đàng kể nhất là bộ Nguyển Traai toàn tạp do Viện Sủ học á̛n hành từ 1968.

Ức trai tập mà độc giả có trong tay do Hoàng Khôi dịch, xuất bản năm 1971 tại Sài Gòn. Bản địch này dựa vàọ bản "Phúc Khê nguyên bản" bà̉ng chũ hán dược ấn hànih năm Tư Đúc Mạu Thin thú 21 (1868) tù no nuyến bản tìm thấy ở quể nhà Nguyễn Trãi: làng Nhị Khê huyện Thương Tín, Hà Đông; bản này do Dương Bá Cung biên tập, Nguyễn Đình bình duyệt, Ngô Thế Vinh khảo chính. Nguyên bản gồm 6 quyển, trong đó quyển 2 là Phu luc Nguyễn Phi Khanh thi văn. Phi Khanh là thân sinh của Nguyễn Trãi, phẩn thơ và văn cua ông cung cấp nhiều tu liệu cần thiết cho việc tìm hiểu vể cuộc dời Nguyến Trãi.

Ức trai tập tái bản lần này dể nguyên nhu cũ thành 2 tập. Diều đáng qúy là sách in lại toàn bộ vì ảnh chũ Hán dược ấn hành tù thờ Tư Đúc (1868). Mồi phần văn, các bàì tho dều có in chũ Hán nguyên bản, phiên âm và dịch nghĩa rất tiện lộ cho bạn đọc biết chũ Hán và không biết chũ Hán. Nhu đã nói, đọc Ức trai tập chúng ta còn tìm thấy ở đấy tư tuởng cao cả, lòng yêu nước sáng ngòi, tinh triết li sâu sắc, sư độ lương lớn lao của Nguyễn Trãi. Ta còn được cung cấp một tư liệu sủ học chinh xác, nhûng hiểu biết về dịa lì tù cái nhìn cách ta gần 600 năm.

Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin xin giới thiệu cùng bạn dọc Ức trai tập bản dịch tiếng việt nhằm đáp úng yêu cẩu tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp. văn nghiệp... của vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi. Mong duợc sự góp ý cho nhà xuất bản dể sách ngày cą̣ng dược tốt hơn.

## Phàm Lक

1.- Bộ «ỨC TRAI TẬP» náy gồm có hai phần :

1) Phằn in theo lới offset toàn bộ vi-ảnh chụp nguyên tác chữ Hán ấn hành đ̛ờ Tư Đức Mạ́u Thin thu, mệnh danh ld̀ «PHÚC KHÊ NGUYÊN BẢN».
2) Phần phiên âm và phiên dịch ra chür quốc ngũr của dịch giả Hoàng Khôi. Vi lẽ vi ảnh phóng lờn đọc không đ̛urợc rõ nên trong phần này dịch giả đä saolục nguyên tác chür Hán.
2.- «PHÚC KHÊ NGUYÊN BÅN» gồm phà̛n đầu vớ các bài tựa và 6 quyền. Để tiện đơi chiếu với bản phiên âm vả bản dịch, chúng tôi dùng mẫu tư $A$ để chỉ thị phần đầu và các mẫu tụ tư $B$ đến $G$ đề chỉ thi 6 quyền trong tộp. Dưới các trang chúng tôi đánh sớ riêng đề tiện tra cứu. Vi dụ như A-1a là phằn đàutơ 1 trang $a, ~ G-1 b$ là quyè̀n 6 tờ 1 trang $b$ v.v...
3.- Chúng toi chia bộ này ldam hai tạp :

- TẬP THUỢNG gồm phàn các ל̣bai tựa (A) quyè̀n 1 (B) quyển 2 (C) và quyền 3 (D).
- TẬP HẠ gồm quyè̀n 4 (E) quyền 5 (F) vd 6 (G).


## Lời nói đầu

Các vua triễu Ng guyển đêu hiếu học, đặc sắc là vua Tự Đức đă mệnh cho ông Phan Thanh Giản, soạn bộ KHÂM ĐỊNH VIẸT-SỨ THONG-GIAM CUONG-MUC. ÚC TRAI TẬP là một sách đá được dùng làm sách tham khảo.

Nguyễn Trái (1380-1442), hiệ̣u Ức-Trai là người làng Nhi Khê, huyện Thượng Phúc, nay thuộc về phủ Thường.Tín, tỉnh Hà.- Oông, con ông Bảng Nhän, Nguyễn Phi Khanh, cháu ngoại ông Trần Nguyên Đán. Năm 21 tuồ̀ thi đỗ Thái Học Sinh (Tiên Sĩ) triêuu nhà Hô. Khi giặc Minh tới xầm lăng, diệt zong họ $\mathrm{Hơo}$, thi bắt Nguyễn Phi Khanh, dem về Tàu. Träi cùng một người em đi theo cha. Nhưng, sau cha bảo về mà lo việc phục thù, giúp nước. Óng về tìm vào Lam Sơn giúp Lé Lọi. Dẹp giặc xong, ông được thường công, phong tước. Khi 60 tuồi, (1439) về hưu, tại Côn Sơn, thuộc huyện Chí-Linh, tỉnh Hải Dưong. Đe̛n năm 63 tuời, vi án Thị Lô̂, ông phải tội, bị giết cùng cả họ.

## Sách Khâm Định Việt Sử Thộng Giám Cương Mục có chép

 rơ cái án ầy : Tháng bảy năm Bại Bảo thứ ba (1442), vua Thái Tôn đi tuẫn thú về đông. Nguyễn-Träi đón xa giá về nhà tại CônSơn. Xura, người thiếp Nguyễn-Traii la Nguyễn thi Lộ, học giôi, có sắc đẹp, được vua biễt tiểng triệu vào triêu, cho làm chức Lê $\mathrm{N}_{\mathrm{gh}} \mathrm{s}$ Học $\operatorname{Sit}$. ngày đêm hầu cận, Khi xa giá rời Côn Sơn, vê tới vườn Lệ Chi, huyện Gia Bioh (này là huyện Gia Binh) thl vua mắc chứng sốt nặng. Thị Lộ hầu suốt đêm. Vua mẫt. Triĉ̀u đinh khep Thị Lộ vào tội thí nghịch. Hưu quan Nguyễn Trä bị chu di cả họ.Văn tho Nguyč̃n Träi rắt nhiều, nhung sau cái án đó bị thất hac. Nay các tác phà̀m còn truyền lại, dêuu dược in trong bộ ỨC-TRAI TẬP, in năm Tự Đức thứ 21 theo nguyên bản tìm ra ở xă Nhị Khê, do Dương Bá Cung biên tập, Nguyễn Bịnh bł̀hh duyêt, vè Ngô Thẻ̛ Vinh lkhảo chính. Bài tựa của Dưong Bá Cung đề năm Tự Bức thứ 21 (1868). Bài tựa của Ngô Thê Vinh đê năm Minh-Mẹnh thứ 6,(1825).

ỨC TRAI TẬP có 6 quytùn. Ngoò̀ giá trị vč tho vǎn, bộ này la một tạ̣p sưr-liệu rất quan trọng, nhất là quyến thự 4 . Vi thế, cần phiến dich, đề người khong chuyên vê Hán văn đơi sau đưực hiésu rõ sự tiến hóa của quốc-gia Việ-Nam.

Ngườ dich: HOÀNG-KHÔI
năm 1970

ỨC TRAI TẬP

## 序

大凡㥄德把才者，見 於 行 葡 事 業，卷於言䔍 丈章，蓝天降用於是人，必全以于 之也，視棓古如伊尹 之一德，太


王之佐，求其全如押高先生進然矣，
且 黎之興也蓷矣䧕。胡氏笑道＂明队堂 堂 大国牵有井地雨泄矣，苟非理明我正意以折服其心將空手以逻我耶。惜乎有人如此而文章不能意傅也。色于嘉平揚止手平日

間，及序詩文輘越音文選稍備軍中詞命地典誌，史論。已兒载其名目，顔日押裔遗集。盖幸畧存，而惜其不備



足以相忘，行黑足以大得此菅剩筙陳迹而式其或成者戴。鸣呼宇宙莫大乎文草，非猎一家之言也 。悲縉世 之文每不 得，而可使之桯減不傅乎天下淫

雖 有 蓬之心，猶不以彼易此。硕忍視

軓 恨 不 得 見 其 全 文，又籍嗼我交文章
一 則，然 渞 以不 足 䔍 恨 ，峘 固 所 谓 物聚 于，所 好 ，而 亦 若 是 其 蓷 耶，甲 午 春與 同 阴 楊 亮 平 遇 揚 先 生 色 逢也 ，手
之行因 日願公之世世，毋件㴗晦，丙申 冬 獲 再 遇 ，復 出以䏡其編次羊㑐曹 音 具 見心 心 且 曰吾 将 公 語 世 矣 ○惟吾 子 母 違 成 言 ○ 夫 如 此 文 章 而 揚能 蒢 之，而 全 全 得 之，萻 猶 苼 田 拱
先 生 公 存 乎 滤 伞，不 待 文 而 悽 你 。文 得 乎 性 㤟 ，不 待 货 而 後 影 ，然 不
全 伊 普 ，其 未 得之 以禹 恨，其 兓 得之 以 為 喜 ，祭 雖 还 ，誠 楽 掛 名 其 間 ，少宫平 日 㖼 㝨 之私 雨 ，侍有之 日 ，高山㑚止，景行行止，吾於嫃君于之後 ，不日押高先生其誰般

後常陽享吴芷紫
明命六年丁酉秦
拜毒于竹堂

## PHIÊN ÂM

## $T \Psi^{\prime}$

Dại phàm, hoài tà̀i bđo đớc giả, kiễn ir hành, vi sưu nghiệp ; phát u ngôn, vi văn chương. Cát, thiên giáng dưng ur thi nhân, tất toàn dĩ dữ chi da. Quan chur cớ, nhur Y-Doãn chi nhât đức, Thái-Công chi binh_ther hưu phi sở vị văn-churơng dã gia. Ngã Việt, Đinh, Lý, Tràn, Lê nhä̀t dại hurng vương chi quân, tất hữu nhât dại hưng vương chi tá, cầu kỳ toàn nher U'́c-Trai tiên-sinh mac nhiên hỹ. Thả Lê chi hưng dá, nan hỳ tai. Hö thị thầt đạo, Minh dì durờng dường dại quỡc, yềm hờu kỳ dia liương thế hỹ, cầu phi lý minh, nghta chính, tận dì chiết phục kỳ tâm, khời khả̉ng toa thi thoái sur, hàng tương, không thư, dĩ hoàn ngă gia. Tích hờ, hưuu nhän nhuur thử, nhi văn-churơng bã̛t năng tân truyền da. Åp Từ, Gia Bình, Durơng Doăn, thủ, bình nhật sở tập Tiên-Sinh cập tiên Quân Tứ, PhiKhanh cher tác, câp tinh lịch dọi phong tặng câo săc chur gia phà Chí BinhLuận, thi dur, thinh vi soạn thứ, bình duyệt, cị̂p tơ thi vð̆n giảo Việt âm
 kỳ danh muc nhan viết : U'́c-Trai Di Tập. Cái hạnh lurợc tôn. Nhi tích kỳ bât bi dà.

Tiên-Sinh chi hoc, xuắt ư gio-dinh, nhi tinh thâm không khoât chính đại cương phương, na̛i kỳ độc đăc. Cơ vô tâm ur văn-chương, nhi phát chi ư ngôn, tạ̛c anh hoa hùng ba̛t kiều kỳ trước tác, trực mô phơng Ngu $H_{̣ ̂} . K_{\hat{y}}$ bình sinh, ngâm vịhh, cùng nhi kiên, lào nhi tráng, tiền bới xurng, bât vong quân thần già, nhẫt nha̛t ur tập trung kiễn chi. Phù kỳ hơi hữu sở dương, hiền hưu sở dụng, tàng yên tác di tương vong, hành yên túc dī dapi dac, thử khởi phie̛u thiât trần túch, nhi thí ky hoặc thành giả tai

O Hô, vü trụ mạc dại hồ văn chương. Phi đồc nhắt gia chi ngôn giã. Nhiên kinh thê chi văn, mỗi bất đa đã̛c. Nhi khả sử chi yên diệt bất truyền hâ thiên hạ dâm thur mạc Tắt Viên nhurọc dã. Tư dĩ vi băt ngôn chi ngồn nhi bất kiẽn kỳ khả ngôn. Tư dĩ vi vô dưng chi dụng nhi bât kiên kỳ khả dung. Kỳ tập chư nhần gian, bie̛ên'mẫu chi chi nhi dỉ hŷ. Tuy hữu băng, chi tâm, do băt dî bì dịch thưr. Cơ nhẫn thị kỳ nhất hành, nhắt chi, nhăt tăćc, nhắt khờ thục vi nhân nhân, quân tử chi y hơ.

Vinh, tự thiều, dăc văn Tiên Sinh huân nghiệp chi khâi, diệc tri lạc nhi chí chi. Cập độc Sừ, mỗi lê nhiên, thằn vãng, triễp hận bẩt đăc kiễn kỳ toàn văn. Hựu thiết thán, ngã giao văn-chương chi phú nhi khám truyền dã. Ký nhi đåc thi sồ thập thủ, phú nhất tả̛c. Nhiên do dī bất túc vi hộn. Khời cố sở vị, vầt tụ vu sở hiểu, nhi diệc nhược thị kỳ nan gia.

Ciạ́p ngo xuân, dữ đồng môn, Dương Gia Bình ngồ Dương tiên sinh ầp sản dã. Thủ thụ thị biên, chúc chi dĩ tư mỗi từ chi. Vi kỳ, tiễn chi hành. Nhân viễt : Nguỵ̂̂n công chi thễ, vô tỳ, yên hời. Bính thân dông, hoạch tái ngô, phục xuất dì thị kỳ biền thứ, tường chinh xa tích, cụ kiến tâm lực. Thả viết : 'Ngôo Tương Công chur thể hỹ. Duy ngô tử vô vi thành ngôn. Phù nhur thử văn chương nhi Dương năng tàn chi, nhi kim toàn dăc chi. Thí do Lam diền củng bích, Đông Đình quảng nhạc phù khд̇i nhân lục dã tai.

Ô hô, Tiên Sinh, công tồn hồ Lô, Tản, bá̛t đãi văn nhi hậu truyền văn đạ̛c hồ tính hocc, bất đãi tán nhị hậu hiễn. Nhiên bẩt cảm khuyễt vu nhất từ già. Tự dī khu khu hướng vãng, phỉ kim y tích. Kỳ vị đǻc chi, dĩ vi hận, kỳ ky dăc chi, dì vīhỳ.

Vinh, tuy lộu, thành lạc quải danh kỳ gian. Thiều tả bình nhật thón mô chi tur nhĩ. Thi, hữu chi viết : Cao sơn ngưỡng chỉ, cảnh hành hành chỉ. Ngô ur sồ quân-từ chi hậu bất viêt Ức- Trai tiên sinh, kỳ thùy dư?

Hậu hoc, DƯƠNG. BI INH NGO.THÊ.VINH
Minh.Mệnh, lục niên Đinh dậu. Xuân
Bai thư vu Trúc.-Bường

## Bài Tỵa

Phàm người đả có tài, có đức, thl động làm là nên sư nghiệp. động nói là thành văn chương. Giời khi đä chọn người để làm việc, là ban cho hoàn toàn, cứ xem nhur đời xưa, Y-Doản có tiễng về đức, Thai-Công dề lại Binh-Thư, đều là có cả văn chương.

Nước Việt ta, trải các triều đại Đinh, Ly, Trần, Lê, cứ một đời vua khai sáng là có một vi tướng khai sàng. Nhưng dược hoàn toàn nhur Ức-Trai tiên sinh, thl hiếm lắm. Họ Hồ tiếm lọ̣n, nhà Minh, đường đương một nước lonn, mà đi chiếm cứ nước ta đe̛n hai đời. Ví nhu lý không sáng rơ, nģḩráa không chính đáng, đè khuất phục dược nhân tâm, thl dâu có phải cứ ngời yên, dề chờ cho bên địch, tướng sí bó tay ra hàng, trả lại đăt đai.

Tiễc rằng, người như thé, mà văn chương không truyền lại đと̀i sau cho đầy đủ̉. Có người đồng huyện Gia-Bình lì Dương Doăn Tử thu thập các biên tập của Nguyễn Trải tiên st:nh, của tiền phụ là Nguyễn Phi Khanh, cùng các bản cáo sắc phong tặng trải các triều vua, các binh luận trong gia phả nhiều nhà, tất cả dưa cho tôi, xin tôi duyệt và dề tưa vào văn tho một sồ văn tho, một số quân trung từ mệnh, địa dư chif, sử luận, mục hục đà xăp thứ tự sån, nhan đề là Ức-Trạ Thi Tập. Thể là may, còn lại ít nhiễu, chỉ tỉ̉c là không dược đủ cà.

Học của tiên sinh là học ở gia đilnh. Nhưng phần tinh vi, sâu sắc, bao quát đại thề, là ơ minh. Chinh vi thế, mà không dề tâm đě̃n văn chương, cứ nói ra là văn chương, thề thức y như thời cồ Bïnh sinh, ngâm vỉnh, càng cùng càng thấy kiên, càng già càng thấy tráng. Các bậc tiền bồi có bàn rẳng, tiên sinh không bao giò läng quên hai chư̛ quân thân, mỗi bài là mối thấy.

Khi tiêm ân thì chăm nuôi, khi hiền hiện thl tác dụng. Ân thì như không thẫy gl, làm thil thành công lớn. Vậy đâu có phải là lợi dụng vết trước, thi thố ra dề cằu may, được thành công chăng.

Than ôi, trong giời đất, có gì lớn hơn văn chương, mà đâu có phải là riêng một loại văn chương nào. Tuy nhiên, loại văn kinh bang tê thế, thường không có nhiều, không nên đê mặc cho tiêu diệt nuhư loại dâm thư Tât-Viên (Trang Chu),

Tự cho là cái lời không nói ra, cho nên không thấy đượo lời đạ́ng nói. Tự cho là cái dụng vô dụng cho nên không thầy được cậ có thề dụng, phàm nhân gian đều quen như thê cả. Dù người tâm hay thay dồi, thl cưng không suy xét thay dồi, không nhận định hành vi, cử chỉ, thẻ̛ nào là đức phận, quân tử.

Vinh tôi, từ khi ít tuội, được nghe dại khái huẫn nghị̣̂p tiên sinh, cưng biết vui mà ghi nhớ. Bên khi đọc Sử, thì kính cằn, trầm ngâm, suy đoán, thường tiếc là không được đọc toàn văn. Rồi riêng than rằng, ta nhận được nhiều bài văn, cứ khảo cứu đi. Thé là được vài chục bài thơ, một bài phú. Vấn ân hận là còn không đủ. Vậy có phải là nơi nào ưa vật, thì vật đọ́ tới đâu. Móri biết việc khó thật.

Mủa xuân aăm giáp ng̣, cưng bạn đơng môn, Dương Gia Binh, được gặp Dương tiên sinh tại nhà, tay đưa cho tôi tập văn,
rồi ân cần bảo tôi viễt tựa. flt b̛̛a, lức tiễn đưa, có nói : Quya̛t không dê cho Công bi lăng quên, không ai bié̛t tới.

Mùa đồng năm bính thân, lại được gặp, đưa cho coi tập biên chép thứ tự, rō ràng, so vớ trược tháy rõ công phu. Có nói : đây chép đủ xin ông nhớ lời hẹn. Thê là hẹ Dương trước đã cất giir, nay lai đưgc toàn thề. Chính nhur có đắt Lam Biền mới sinh được ngọc tớt, có xứ Động Binh mời phát được nhạc hay, chứ đâu phải sức người sản xử̛t được. Thê mới biết : Công của Tiên Sinh bền cùng sông Lô nưi Tản không dợi có lời văn mà cứ dược truyčnn. Còn răn thl hể được đúng dạo là lhông cần đurợc tán tụng mà cứ hiền dương. Tuy nhiên, không dám không có một lời: Tôi trước sao sau vậy. Khi chura được thl ân hận, khi đã dược thl vui mưng.

Vinh tôi đây, tuy bỉ lậu, cüng mong có mẫy câu đê tả tinh riêng hằng kinh phục. Kinh Thi có nói : Ngủng trông đức cao, công lớn. Tôi đi theo bàng quân tử, chả nói là Tiên Sinh Ức-Trai thil còn ai.

> Hậu học Dương đỉnh Ngô Thê Vinh
> Niên hiệu Minh Mẹ̀nh năm thử 6, Binh Dậu, Xuân
> Bái thur tại Trúc - Bường

## QUYỀ I <br> ÚC TRAI THI TẬP

滈文阮侯抑青先生詩文集序

文 足 䌁 世，，聞 搔 可如 行 地？若 是，者 我

陽公永叔，於我越得朱公文真张公升 甫 数 君 子者 皆 無 赫 赫之 功而各以其


加于辰，漳被于後，又非諳経世 之 卓革者耶，先生開清之功，盖自宋明之吞 交也，奴其人 漁 其 华 夷 其山 川地紀 ，神怒民＂照，而不得伸者僌十年，彼其 平 日自謂英雄豪保猲立于楽人之表事，安在哉，先生起首濑大䒱，不言攻城 而 善 言 攻 心 ，卒 使 其 十 五 道 之
 ，夫 功 之不可撶，則知先生遣集不容片 紙 隻 宇 付 之沉洷断竦間也，蚬 其 立
行 師 之培 命 ，立 朝 之志椧，隐然 乍 峩
草事業䆟可二其峴戴。鳴呼如先生者
 ，德然以言，盖以成揚严收拾之志而
若 夫 先 生 行 状 史 記 外 ，歴 朝 封 搭 初 話家 瑨 志 辞 論 ，具 存 券 端 足 備 参 考，佊折 謂 㛅 報 者 ，惜先生晩年之不事而仜为 此 説，特 削 之 母 使 淡 世 俗 之 惑 。

後 拳 阮 能 静
明 命十四年癸已春
者 于 梅 花 堂

## Tố.vön, NGUYỄN.HẦU ÚC-TRAI Tiên-sinh Thi Vàn tộp Tư

Văn túc kinh thế, nhiên hậu khả dĩ hành thê. Nhược thị giả ngã Việt văn hiến, Ức-Trai tiên sinh, kỷ tuyền dã. Thường hà quan cồ nhân, Hán đẳc Đồng Tưởng Quảng-Xuyên, Bường đắc Hàn Công, Xương-Lê, Tống đắc Âu Dương Công, Vĩnh-Thúc. U ngà Viẹ̀t đắc Chu Công Văn-Trinh, Trương Công, Thăng phủ. Sỗ quân tử giả, giai vô hách hách chi còng, nhi các dĩ kỷ học minh nhân nghĩa, tịch dị đoan, vệ chinh đạo, trì quốc. Thị thục hữu âm còng $u$ vạn thế. Cố kỳ văn tụy dĩ hất hủ. Phù nhièn, cẩu hữu thao nhân nghĩa chi dụng, bát loạn thé, phản chi chính, còng gia vu thời, trạch bị vu hậu, hựu phi vị kinh thẻ̉ chi trác trác giả gia. Tièn sinh khai të chu còng, cái tự Tống Minh Chi thôn Giao dă. Nô kỳ nhân, ngur kỳ hóa, Di kỷ sơn xuyên địa kỷ. Thần nộ dân oán. Uất nhi bất đŭ́c thân giả, sồ thập niên. Bỉ ký bình nhật, tự vị anh hùng haio kiẹ̀t, đọ̀c tại vu chúng nhân chi biểu giả, an tại tai! Tièu sinh khởi, thü hiến đại sách. Bất ngôn công thành, nhi thiẹ̀n ngon công tâm Tốt sử kỳ thạ̣p ngũ đạo chi nhân thồ, khiét nhi quy chii ngã. Tièn sinh chi còng chiêu chiêu hỹ. Phư, công chi bất khả yểm, tắc tri Tiên sinh di tập bất dung phiến chỉ, chich tụ, phó chi trầm yên, đoạn cức gian dã. Quan kỳ lập triều tấu nghị ur thiét nhi bất vu, thàuh nhi hạo đài bã́t. khả yểm, hành sư chi cáo mẹ̀nh, lập triều chi chi luận, ần nhiên nhản nghĩa dạo đức chi chỉ. vuru túc dĩ thùy thế nhi truyè̀n hậu. Nhiên tắc văn chương, sự nghiẹ̀p khởi khả nhị kỳ quan tai. Ơ hô, như Tiên sinh giả, kỳ ngã Hoàng Viẹ̀t chi danh
thế dã dư. Tiễu tử chiếp bất tự sủy. Phục hệ dì ngôn, cái dí thành Dương Doãn thu thập chi chi. Nhi thâm tin hạo nhien chi khi, chung bất khả đắc nhi dẫn diẹt dã. Nhược phù, Tiên sinh hàng trang, sử ký ngoại, lịch triều phong cáo sắc, chư gia phả chí bình luận cul tờn quyêu đoan, tục bị tham khảo. Bỉ sở vị xà báo giả., "itich Tiên sinh vãn nien chi băt hạnh, nhi sáng vi thử thuyêt dặc tước chi, vô sử tư thê tục chi hoạc.

Hậu học NGUYỄN NĂNG TİNH<br>Minh Mệnh Thạp tứ niên, Quý ty, xuân<br>Ther vu Mai Hoa Durò̀ng

## 䔬

## BÀl TỰ TÅP THI VANN của <br> TẾ VAN, NGUYỄN HẦU ỨC TRAI TIEN SINH.

Văn có đủ sửa trị đời thì mợ truyền cho đời được. Cứ nhur thế, thì trong mọt nược văn hiên, như nước Việt ta, đã có ỨcTrai Tiên sinh. Xét coi cồ nhân, thì ở nước Tàu, đời Hán có Đồng Tướng Quảng Châu, đời Đường có Hàn Công. Xương Lê, đời Tơng có Âu Dương Công. Vïrh Thúc. Ờ nước Việt ta, có Chu Cóng, Văn Trinh." (1) Trương Công, Thăng Phủ. (2) Vài bực quân tử đó, hyân công không có tính cách hách hách lừng lẫy, mà đều là học giả, đem nhân nghĩa đề trừ bỏ các mỡi ngờ, đề giúp đường chính, đề giữ nước, vì thé̛ có âm công tới muôn đời, vi thễ văn chương không mất được. Vậy cho nên, nếu như đem dùng nhân nghĩa, dẹp loạn cho đời trở lại chính, nên công trong một thời, ảnh hưởng cho đời sau, như thế chính là văn sưa, trị đời rất mạnh mẽ.

Tiên sinh có công khai sáng. Xét khoảng đời Tống, đời Minh nước Tàu, cứ muớn thôn tính, cướp lấy dân để sai, cướp lấy của đề tiêu, thay đỡi non sông, bờ cõi. Thần giận, dân oán. Uất hận khơng phát tiết được trong mười năm. Bọn này thường vẫn tự khoe là anh hùng, hào kiệt, đứng đầu dâu chúng, nay chả thấy tăm hơi. Tiên sinh đầu tiên hiến kê sách lởn,

[^0]không kề đến việc đánh chiếm thành trì, mà bàn thiết tha viẹ̀c thu lòng dân. Cươi cùng, khiến cho mười lăm đạo dạn quân, đất nưởc đ̛ưng dậy, quay đầu về ta, công Tiên sinh rơ rệt, sáng lạn. Xét huân công mà đã khơog che đây được, thì biết, di lập của Tiên sinh, mợt tờ giấy, một chữ viết, khơng thê mai một trong sự lãng quên được. Coi như các lời tâu bàn giữa triều, thiêt thực mà không vu khoát, thành mà rõ, sao có thề bỏ đurợc. Các cáo mệnh, khi xuất quân, các nghị luận ở triều đình, đều bao hàm nhân nghía đạo đức. Thể là đủ giúp đời và truyền về sau. Thé thì văn chương, với sự nghiệp đâu có tách đôi ra đề nhận xét riêng biệt. Cho hay, như Tièn sinh, ờ nước Hoàng Việt ta, thật là hạng Danh Thê.

Tiều tử không tự lượng, lại bàn tới, chỉ là đề hoàn thành cài chi của Dương Doãn đã thu thập tài liệu, mà cüng rất tin ở cái khi hạo nhiên, không khi nảo tản mất được. Xét như hành trang của Tiên sinh, ogoài sử kŷ đã có cáo sắc, phong tặng của các triều đại, cùng lời bình luận trong gia phả nhiều nhà, đê cho đầy đủ, nhất là về việc khảo cứu. Còn như chnyện rắn báo thù là không may đã được đặt ra khi Tiên sinh cao tuồi. Riêng chuyẹ̀n đó bỏ đi không đè hoặc chủng được.

Hậu bọc NGUYỄN NĂNG TĨNH<br>Minh Mệnh năm thứ 14. Quíty xuân. Viêt tại Mai Hoa Durờng

序

是 編 也 好 之而 聚 之有年 㞺 ！吾 婡 先生 抑 髙 公之文•散見斯語家叙傅 ，有詩 集 ，地 志 玉 堂 遗 疮 策中词命部祀山陵 大 義 記 等 作 o 恭 常 遊 歴 南 北，遇士
火之 後 ，聚 者 無 幾 矣 • 惟 恐 其 散 者 䥻
不 可 復 聚 •而聚者又易能，不自摭量 ，桑以成集策接史記家譜傅誌初誥访

同 好 ，或 有 取 乎 否也
哿 德 気 拾 龺 年 戊 辰 仲 秋後 学 是 事 揚 伯 㳟 羘

## $\boldsymbol{T} \boldsymbol{y}$

## PHIÊN ÂM

Thị biên dã, hiếu chi nhi tư chi hữu niên hỹ. Ngô hương, Tien sint, ỨC TRAI CONG chi văn, tản kién u chư gia tự truyẹ̀n. Hữu.Thi-tập, Địa_chí, Ngọc_dường di phạm, Quân trung từ mệnh, Giao.Tự, Sơn-Lăng đại nghĩa Ký, đắng tác.

Cung, thường du lịch nam bắc, ngộ sĩ phu, triếp dĩ di luıc vấn. Gián hoặc hữu chi. Tich kỳ phong sương, binh hỏa chi hạ̀u, tụ giả vô kỷ hy̆. Duy khủng kỷ tán giả ký bất khả phục tụ, nhi tụ giả hựu dị tán. Bất tự sủy lượng, vựng dĩ thành tập. Kiêm thái : Sử-ký, Gia_phả, Truyện_chi, Sắc, Cáo, tịnh chi giản đoan, vi nguyệt đán trung nhất danh đàm. Dĩ sĩ thê chi đồng hiếu. Hoặc hữu thủ hồ phủ dã.

Tự Bức Nhị thập nhất niên, mậu thìn, Thu trọng.
Hậu học. Cấn Binh, Dương bá Cung, bái.

## DICH NGHĨA.

Quyền này, yì thích văn, thu thập lại, kể hàng năm. Văn của Tiên sinh ỨC TRAI CÔNG, người làng ta, thấy chép ở gia phả nhiều nhả. Như Thi tập, Bịa chí, Ngọc đường di phạm, Quân trung từ mệnh, Giao Tự, Sơn-Lăng đại nghīa Ký.

Cung tôi, thường du lịch trong nam ngoài bắc, hê̂ găp sĩ phu là tim hỏi, kê cứu, gián hoặc cũng có. Tiếc rẳng, sau chiến tranh loạn lạc, không gom góp được mấy. Rồi lại sợ : tán thì đã không thề tụ lại được, mà tụ thì lại dễ tán. Tôi không tụ̣ lượng, có hợp lại thành tập, phụ lục thì lấy trong sử ký, trong nhiều gia phả, trong cáo sắc, để cho rõ việc. Cũng là muốn thêm vào một chuyện trong muc luận đàm. Đợi có người cùng sở thích và bình luận.

Tự Dức, năm thứ Hai murơi mốt. Mậu thìn, tháng tám.
Hậu học CẤN ĐİNH, DƯƠNG BÁ CUNG BÃI

押苟：詩集 漛之一
請频（附歌一则，賳一則）


## PHIÊN ÂM．

ƯC TRAI THI TẬP Quyền chi nhất．
Thi loại．（Phụ：Ca nhất tắc．Phú nhất tắc ）．
（Ản Nghẹ̀ Văn Chí vân：Tiên sinn Thi tập tam quyền，Hồng Đức gian，Trần Khắc Kiẹ̀m biên thứ．Kim khảo Tinh Tuyền Việt Âm Toàn Việt Thi Tập，kiến tồn nhất bách thập thiên，loại vi nhất quyền．

## DICH NGHĨA．

ƯC TRAI THI TẬP. Quyền một.

Thi loại．（ Một bài Ca．Mội bài Phú）．
（Xét trong quyè̀n Nghệ văn Chí，có đoạn ：Ba quyền Tập Thơ của Tiên sinh，trong khoảng niên hiẹ̀u Hồng Đức，Trần Khắc Kiẹ̀m có biên chép thứ tự．Nay coi trong quyền Tinh Tuyền Viẹ̀t Âm Toàn Việt Thi Tập，thấy còn 110 bài，xếp làm một quyền）．

## 1．－遊山寺（五 言 律）

短 掸 紧 鈄 陽
多 多 謁 上方
雲 踊 禈 褐 冷
花 落 朋 流 香
日 基 猿 督 急
山 空 竹 影 長
菌 中 真 有 意
欲 誨 忽 逻 忘

## Phiên âm

DU SO＇N TỰ
（Ngũ ngôn luật）
Hoản trao hệ tà durơng．
Thông thông yết thurợng phurơng．
Van quy thiền tháp lănh．
Hoa lac giản lıru huoong．
Nhật mộ viên thanh cẩp．
Sơn không trúc ảnh trường．
Cá trung chân hữu ý，
Dục ngür hốt hoàn virong．

## Dịch nghia

## ĐI THĂM CHU̇A TRÊN NÚI（Ngũ ngôn luạt）

Thuyền nhỏ ánh xiên quai．
Chùa non chơng tới nơi．
Mây về hơi chiễu lạnh．
Sư̂i ngát hurơng hoa rori．
Virọ̣n tới tiễng kêu gấp．
Irúc cao bóng ngả dài．
Cảnh trông nhur có $\mathfrak{y}$ ，
Mư̂́n nơi，bỗng quên nhời．

| 2．－行 $\mathrm{Sa}_{\text {c }}$ |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 西 | ； | 初 鈰 | 棹 |
| 風 | 景 | 便 江 | 湖 |
| 雨 | 過 | 山 容 | 凄 |
| 天 | 長 | 何 影 | 孙 |
| 涫 | 浪 | 何 庭 | 是 |
| 漁 | 钓 | 好 島 | 徒 |
| 四 | 首 | 束 華 | 地 |
| 座 | 埃 | 㹸 已 | 無 |
| Phiên âm |  |  |  |
|  |  | GIANG |  |

Táy tân sơn nght trao
Phong cảnh tiện giang hồ，
Vü quá son dung sấu
Thiên trường nhan ảnh có．
Thương Lirơng hà xư thi
Ngư điếu hảo vi đồ
Hồi thủ Hông Hoa địa
Trần ai giác dĩ vô．

## Dịch nghia

## THUYỀN ĐI TRONG SONG

Bên tây mới chèo tới， Cảnh dục chí tang bồng，
Mura giội trơ surờn núi，
Giời dài rơ cánh hờng
Thurơng Lurơng（1）chura biết tới，
Ngı điếu tạm chờ cùng，
Ngoảnh lại Dông Hoa cũ，
Bụi trần thoâng thẫy không


CHỨ THích．－（1）Thương Lương，mọt tên sòng Hán ở nước Tàu．
3. 㯖 雨


Tịch mich u trai lý
Chung tiêu thinh vũ thanh
Tiêu tao kinh khách chảm,
Diêm trich sổ tàn canh.
Cách trúc xao song mạt,
Hòa chung nhập mộng thanh.
Ngâm du hồn bất mị,
' $\begin{gathered}\text { oăn tục, đ̉áo thiên minh. }\end{gathered}$

## Dich nghĩa.

NGHE MƯA ĐÊM
Hiu quapnh thur trai văng, Suốt đêm lăng giọt tranh.
Tiêu điều khách tura gối,
Thánh thót điềm tàn canh.
Trúc moc, song nher kin,
Chuông höi, mông cha̛ng thạ̀ nh.
Ngâm rời, mảt cứ tinh,
Thức ngủ tới bình minh

4．一 㬝 友 人
品 病 予 橉 汝
㻋狂汝似余
同 离 千里 客
俱 語 敕 行 書
谁 落 知 何 用
栖 涯 諒 有 餅
他 年 楚 潈 圱
短 笠 荷 春 锄
（旌 — 本 作 約 菲 子 龿 落 無 所 容）

## Phiên âm

TẶNG HỮU NHÂN
Phụ bệnh dư lân nhür，
So cuồng nhtü tự dur． Đồng vi thiên lỷ khách， Câu độc sồ hàng thur． Hộ lac tri hà dụng， Thé tri，lượng hüu $d u$ ． Tha niên Nhị Khê điêu， Đoản lap hà xuấn sứ．
（Biễu，nhất bản tác ước．Trang Tử，Hộ lạc vô sở dung）

## Dịch nghĩa <br> TặNG BAN

Đương bệhh，nghì thurơng bác，
Lằn thần，tính giống nhau．
Đã làm người đăt khách，
Cùng dọc thur mấy câu．
Giúp，bỏ，là nhur thế，
Ơ，đi，đoán đã lâu．
Ngày kia，câu bến Nhi，（1）．
Cầy cuốc，lại cùng nhau．
（Chữ điếu，có bản chép là ước．Trang Tử có nói ：Dù hộ，dù lạc，chẳng ai dung）

# 5．－洛 杽 山 <br> （山在 安 度 正 大社 又名水山张璂起改  <br> 海 口有仙山 <br> 年 前 屡 往 逥 <br> 羊 花 浮 水 上 <br> 仙 境 笔 人間 <br> 塔 境 咟 青 王 <br> 波 光 影 翠 巽 <br> 有 惊 張 少 保 <br> 脾 初 落 花 斑 

## Phiên âm

## DỤC THƯY SƠN

（Sơn tại An Khánh．Chính Hại xã．Hựu danh＇Thủy sơn． Trưong Hán Siêu cải xưng Dục Thúy．Vãn niên di cư vu thử． Thường hữu thi khắc vu thạch）．

Hải khẩu hữu tiên sơn
Niên tiền lü vãng hoàn
Liên hoa phủ thủy thượng
Tiên cảnh trụy nhan gian．
Tháp ảnh trám thanh ngọc
Ba qnang kinh thúy hoàn．
Hưu hoài Truơng Thiểu Bảo，
Bi khá̛c tiền hoa ban．

## Dich nghia <br> NÚI DỤC THÚY

Núi ở Phủ An Khánh，xã Chinh Đại．Lại có tên là Thủy Sơn• Trương Hán Siêu đồi làm Dục Thúy．Về già di cur tởi đó．Thường có tho khắc vào đá）．
Cưa bề núi trông ra,
Đường di năm ngoai qua.
Liên hoa trên mọt nırớc,
Tiên cảnh chốn người ta.
Trâm ngoc, thâp lồng lông,
Joc xanh, song thurơt tha.
Nhớ xıra Trırơng Thiếu Bảo, (1)
Bia chü, nét nhur hoa.

锺 期 不 作 得 金 難。
猲 抢 瑶 琴 對 月 弹。
静 夜 碧 学 凉 似 水
—督騳涙九嘻寒
（ 金 唐 詩 集 唐 僧 執：安 能 得 黄 金 镇 作垃 子期）

Phiên Âm．
ĐỀ BÁ NHA CỒ CẦM ĐỒ（Thất ngôn tuyệt）
Chung Kg̀ bất tác，chú kim nan．
Độc bão dao cầm，đối nguyệt đàn．
Tĩnh da bich tiêu luoong tự thủy，
Nhất thanh hac lệ，cửu cao hàn．
（Toàn Đường Thi tập，Đường Tăng thi，An năng đắc hoàng kim，Chú tác Chung Tử Kỳ）．

## Dich Nghia．

ĐỀ BỨC TRANH，BÁ NHA GẢY BÀN
Đúc tượng Chung Kỳ，khó có vàng．
Dưới giăng lăn dạo bục cung thurơng．
Đêm thanh văng vè giời mây nurớc，
Dưới chín từng cao，tiễng hạc vang．
（Trong tập KimĐương Thi，$\ldots$, ．．thơ Đường Tăng ：Làm sao có được vàng，Đúc tượng Chung Tử Kỳ ）．


Thanh hu đọ̣ng lý trúc thiên can, Phi bộc phi phi lac kinh hàn. Tac da nguyệt minh thiên tự thả̉y, Mộng ký hoàng hac thurợng tiên đàn.

## Dich nghia MỢNG TRONG NÚI

Thanh Hur trong dộng trúc hàng ngàn.
Nước thác mờ gượn khí lạnh hơn.
Dêm trước giăng trong, giời lẫn nước. Mơ màng cưỡi hạc tới tiên sơn.

## 8．—题雲蒚

丰 炎 花 影 满 床 書
庭 外 書 異 水 竹 居
皿 日雲至無苗事
黑 甜 — 枕 半 窗 虚

## Phiện âm

## ĐỀ VÂN OA

Bản liêm hoa ảnh mãn sàng thu．
Đinh ngoai tiêu tiêu thủy trúc cur．
Tạn nhạt vân oa vô cá sự，
Hăc điềm nhất chảm bán song hur．
Dich nghia
BỀ NHẢ VÂN OA
Đây giường kinh，truyện，nửa rèm hoa．
Khóm trúc ngoài sân dóng thươt tha．
Sớm tới Vân Oa không có việc，
Quạnh hiu giấc diệp，ngó song chờ．

## 9.- 喁 成



## Phiên âm <br> NGẪU THÀNH.

Thế thượg hoàng lương nhất mộng du.
Giác lai van sự tồng thành hur.
Như kim chỉáa sơn trung trú,
Kểt ớc hoa biên, độc cụu thur.

## Dich nghia

NGẤU THȦNH.
Cơi tục hoàng-lương gifac mông thừa.
Jỉnh ra muôn việc vốn Không, Hur. Ngày nay chí thích non xanh văng, Mái cỏ bên hoa đọc sách xura.


Độ Đà̀u xuân thảo tục như yên. Xuấn vũ thiêm lai nguyệt phách thiên.
Dä kính hoang lương hành khách thiều, Cô chu trấn nhật các sa miên

## Dich nghia

QUA BÓ BẾN ĐẦU
MỦA XUÂN, THUYỀN QUA BẾN ĐẦU
Bễn Đåu cơ biễc khơi xuân lồng.
Mura bụi giăng treo, bơng trập trùng,
Hoang dồm đồng quê duuờng văng khách,
Hàng ngày gác mái, ngủ bên sông,

```
11．－美 春 即 事。
恧 淮 苦 搈三月閉花芳香满庭）
開中冝日開書䯩。
門 外 全 無 俗 客 束
杜 宇 聲 中 春 向 老
一庭 踈 雨 梀 花 開
Phiên Âm．
MỘ XUÂN TỨC SỰ．
```

（ Nhĩ Nhã，Khồ luyẹ̀n tam nguyẹ̀t khai hoa，phương hương mãn đỉnh），

Nhàn trung tạn nhật bế thur trai．
Môn ngoaqi toàn vố tục khách lai．
Đỗ vü thanh trung xuân hurớng lão，
Nhất đinh sơ vũ luyện hoa khai．

## Dich Nghia． CUỐI XUÂN TỨC SỰ．

（ Sách Nhĩ Nhä，Khồ luyẹ̀n，tháng ba hoa nở，hương thơm đầy sân）．

Hễt ngày nhàn hạ khép thu－trai．
Khách khứa ra vào cha̛ng thãy ai．
Nghe tiếng quyên kêu xuân săp cuới，
Đurợ mura，hoa luyện nơ sân ngoài．


## Phiên âm

THON XÅ THU CHÂM
Män giang hà xứ hưởng đông đinh
Da nguyệt thiên kinh cửu khách tinh.
Nhất chủng Tiêu-Quan chinh-phụ oán.
Tổng tương ly hận nhập thu thanh.

## Dich nghia

NƠI XÓM TROQ, NGHE TIẾNG NỆN VẢI.
Doc sông dập vải, tiếng đêm thanh, Đêm sáng tha hương, thăc măc tình.
Nghī cảnh Tiêu-Quan chinh-phy oán
Bao nhiêu sầu hận tới thu sinh.

## 13．一 晚 立

長 天 漠 漠 水 隹 众
黄 路 山 河 俤 暮 秋
美媇花费仯白鳹
人 間 累 不 到 滄 洲
Phiên âm
VÃN LẬP．
Trương Thiên mac mac thủy $d u d u$ ．
Hoàng Lộ sơn hả thuộc mộ thu．
－Tiễn sát hoa biên song bach điểu，
Nhân gian lŭy bất đảo Thương Chau．

## Dịch nghia

ĐỨNG NGẮM CẢNH BUỠI CHIỀU．
Giời cao thăm thả̀m nước về dâu． Hoàng Lộ（1）non sông tiết cuối thu． Trông thấy bên sông dôi bạch diều， Mây ai đã durợc tới Thương Châu．（2）


CHÚ THíCH：（1）một thứ cỏ thơm，
（2）Thường chí noi ở của kẻ àn dật


## Phiên âm.

## THÁI THACH HOȦI CỖ

Thái Thach tằng văn Lý Trich Tiên, K!! kinh phi khir dĩ đa nièn.
Thỉ̛ giang nhược biến vi xuàn tỉ̛u, Chỉ khỉng ba tâm thượng túty miên.

## Dịch nghia.

## THÅl THACH HOȦI CO

Thái Thạch (1) hằng nghe chuyện Trích Tiên.
Curỡi kình bao thủa thả̉ng bay lên.
Giòng xuân như biên thành sông rượu,
Ngại thấy ông say vẫn cứ nguyên.

## 38

[^1]
(1) CHÚ THÍCH : Lam Quan,mộl cưa ải quan trọng ở tầy bắc nước Tảu.

16．一新州即事
春 度 花 落 西 送 等
天意清明三月三
水上行人間外相
敕路啼鳥似江南

## Phiên âm

THIỀU CHÂU TỨC SỰ
Xuân đỉnh hoa lac vü tam tam．
Thiên ý Thanh Minh tam nguyệt tam．
Thủy thrợng hành nhân môn ngoai liễu．
Sồ thanh đề điểu tụr Giang Nam．
Dich nghia
THIỀU CHÂU（1）TỨC SỰ
Ngoài sân hoa rung hạt mura rơi．
Cập tiễt Thanh Minh biết ý giời．
Bễ nước đurờng đi，từng giẫy liễu．
Giang Nam chim hoft tường cùng noti．


CHỨ THÍCH：（1）Thiều Châu，ở phia nam nước Tàu，nay ở vào tinh Quảng Đông．

17．—朝南䓍䄈房
（南羊在華州）
半 生 丘 空 便 曲 振
释 揭 分 明 絲 鳥 啼
葡 里 南 束山 水 遗


## Phiên âm．．

ĐỀ NAM HOA THIỀN PHȮNG
（Nam Hoa tại Thiều Châu）．
Bán sinh khưu hác tiện u thê．
Thiền tháp phân minh thinh điềll đè．
Van lý nam lai sơn thỉy viễ， Nhất sinh năng kỉ quá Tào Khê．

## Dịch nghĩa．－

VḷNH BỀ BUÔNG CHÙA NAM HOA
（ Chùa Nam Hoa ở Thiều Châu）．
Nưa đð̀i àn đột sån hang sâu．
Vang động gian chùa tiễng nhạn kêu．
Muôn dậm từ nam non nườc thầm
Môt đài mẫy bận tới khe Tào

## 18．一 晴 安 晚 立．

苂 烟 㻋 雨 晚 模 湖
水 色天光半有無
萭 口 乾 坤 清 景 致
海 山 我 我 出 新 自

## Phiên âm <br> TĨNH AN VÃN LẬP

Đam yên so vŭ văn mô hồ．
Thủy sắc thiên quang bán hữu vô．
Vạn cổ càn khôn thanh cảnh chí，
IIải sơn vị ngã xuất tân đô．

## Dịch nghĩa

ĐÚNG NGẮM CẢNH BUỔI CHIỀU Ở TĨNH AN（G）
Mura bay mây nhạt，ánh lô nhô，
Giời nước chiều hôm lẫn mịt mù ．
Muôn thủa đầt giời phong cảnh sẵn， Vi ta non nurớc đồi thay trò．

CHỨ THÍCH：Tĩnh An，thuộc tinh Quảng Đòng ở nước Tàu．

19．题 山 鳥 呼 人 圈


## Phiên âm

ĐỀ SƠN GIẺU HÔ NHÂN ĐỒ
Thâm sơn tịch tịch điều hô nhân， Họa lý khan lai diệc bức chân．
Nhàn quải ngọ song triêu thoái nhạt，
Mộng hồi nghi thị cố viên xuân．

## Dich nghia

ĐỀ VÀO BỨC TRANH «CHIM NÚI GOI NGƯỜI»
Non xanh êm ái «diều hô nhân»．
Bức họa trông ra dả hóa chân．
Cửa sồ treo bên khi tưa nghi，
Tưởng nhur nhà cü cảnh vườn xuân．

20．题 主 山 寺。
水 山亦在伊社有索虎寺王清舘一下有爱 気 池 四 時 不 鸡）。

君 摬 — 念 久 異 怙

三十給 年 虐 境 黄
僌 督 啼 島 娔 初 四
Phiện âm
ĐỀ ĐÔNG SƠN TỰ
（Tự tại Bông Triều，Vīnh Lü xä，hữu Hàm Long tụr．An Nam Chi，Khê Thủy Sơn diẹ̀c tại y xã．Hữu Linh Lộc tự．Ngọc Thanh quán．Hạ Hữu Tích Lịch tri，tứ thời bất kiẹ̀t）．

Quân thân nhẩt niẹm cửu anh hoài．
Giản quý，làm tàm；túc nguyện quai．
Tam thạp du niên，trằn cảnh mọng，
Sồ thanh đề đuiẻu hoán so hồi．

## Dịch nghia <br> ĐỀ CHÙA BÔNG SƠN

（Chùa ở Đóng Triều，xã Vĩnh Lũ，còn có chùa Hàm Long Theo sách An Nam Chí，Khe，suối，nủi đều ở xã đó．Có chùa Linh Lộc，có quán Ngọc Thanh，phia dưới có ao Tích Lịch，bốn mùa không cạn）．

Quân，thân lo nghĩ những bao giờ．
Suối thẹn，rừng e，chả̉ng dọi chờ．
Ba chục năm giời đều mông ỉo，
Chim kêu vài tiễng vẫn như xura．


## 21.



Loạn hạu thân bäng, lac diệp không.
Thiên biên thut tin đoan thu hờng.
Có viên quy mọng tam canh vü,
Lữ rá ngâm hoài, tứ bich cùng.
Đỗ Lão hả tằng vong Vị Băc,
Ouản Ninh do tụ Khách Liêu Bông.
Việt trung cố cụru nhu tương vấn,
Vị đọo sinh nhai tụ chuyền bồng.

## Dịch nghia GỬ1 BAN

Ly loạn cây rừng lá sạch không,
Thã̃n bằng gớc bề bặt tin hông,
Vıừn quê mông tới, mura thêm nhớ,
Quán trọ đêm nghe dề gọi mong.
Đỗ Lão (1) không đành quê̂n Vị Bắc,
Quản Ninh (2) vẫn nhận khąch Liêu Đông.
Việt trung quen thuộc nher thăm hỏi,
Xin đáp: sinh nhai tura có böng.

## Chú thich: (1) Ngừi Thời Bường

(2) Người Thời Hán, Tuy tởi tránh loạn tại đá̛t Lieu-ヨông, nhưng vẫn nhớ que

29．途 中 答 友


Thượng quốc quan quang vạn ly đô．
Thiên nhai khuất chỉ tuế vàn tồ．
Mộng trung thủly viễn sơn hoàn viễn，
Biệt hậu thư vố nhạn diệc vó．
Khách da bất miên，thiên cảm tập，
Thanh thời，thùy liệu thốn trung cô．
Nam Châu cụru thưrc nhur turơng vấn，
Báo đơo kìn ngố phi cố ngó．（Phi，nhẩt tác diẹce）．

## Dich nghia

GIƯ＇A AƯỜNG CÓ THU GỬI BAN
Thurơng quốc qua thăm cách vạn trù̀ng，
Chân giời tính dôt dă năm dòng．
Mo màng cách núi，sông cùng cách，
Văng vè thur không，nhạn cūng không．
Đất khách，không yên luôn nghĩ ngơi，
Thời bình đầu biết phải long đong．
Nam Châu quen thuộc nhur thăm hỏi，
Sau trước không còn môt tẩm lòng．
（Có bản chép ：Sau trưởc như nhau vần một lòng）．

23．途 中 寄 洮 江 何 刺 史 程 众 冤
洸 江 — 別 意 悠 悠
杯 酒 論 文 憶 曹 游
東 岸 梅 花 晴 爗 緒
平 漼 月 色 違 封 舟
程 公 世 上無 货 士
何老朝—苐一流
玲 兹 想 魔 清 話 慮
天 涯 肯 念 故 人 不

## Phiên âm

ĐỒ TRUNG KY THAO GIANG HA THỨ SỬ TIRİNH THIEM HIẾN

Thao Giang nhất biệt $\dot{y} d u d u$ Bôi lituru luận văn tŕc cụu du． Hông Ngan mai hoa tinh ánh läm． Binh Than nguyệt sá̛c viễn tùy chu． Trinh Công thé thượng vô song st． Hà Lão trièu trung đệ nhất luuu． Linh Các tưởng ung thanh thoai xứ． Thiên nhai khẳng niệm cơ nhân phủ．

## Dịch nghte

## DOQC ĐƯƠNG THU GỬ THAO GIANG HA THỨ SỬ VA TRİNH THIEM HIẾN

Thao Giang ly biệt nhớ liên miên．
Cùng luạn tho va̛n nhẩp chén tiên．
Đông Ngạn hoa mai mằu ânh mái．
Binh Than giăng bạc lướt soi thuyên．
Trình Công hoc－giới không ai sánh．
Hà Lão triều dình dúng hạng trên．
Linh các là nơi thanh bạch nhât．
Cố nhân gớc bè̀ nhễ đâu quên．

## 24.- 雲 也





> Phiên âm.-
> VÂN ĐỒN.
(Vân Đồn, tại Quảng An, An Nam Chí vân : Vân Đồn tức Đoạn Sơn, tại Vân Đồn Huyện. Hải trung lưỡng sơn đối trĩ, nhất thủy trung thông. Lập Mợc sách trí Thủy mơn. Dân gia liệt cur Iưỡng ngạn. Lý thời, Qua Oa. Tiêm La chư tù, bạc lai vu thử, cồ trú. bán mãi). Lộ nhập Vân Đồn sơn phục sơn. Thiên kbôi dịa Thiết phó kỳ quan. Nhất bàn lam bich trùng minh kính. Vạn hộc nha thanh đóa thúy hoàn. Vü trụ đơn thanh trần hải nhạc. Phong ba bất động thiêt tâm can. Vọng trung ngạn thảo the thê lục. Dao thị phièn nhân trú bạc loan.

Đóa âm đóa, nhi phát bất tiễn dã. Nha đượng tác loa. Ḅ̣̂ng Đính Trung, Quân Sơn, vọng như kê nhiên, Hường thi : Dao vọng Động Binh sơn sấc hảo, Bạch ngân bàn lŷ́ nhất thanh loa, Kim Thi quán dụug chi nhì.

## Dich nghia.- <br> VẢN BỒN.

(Vân Đồn ở Quảng Yên. Theo sách An Nam Chi, Vân Bồn tức là Đoạn Sơn, ở huyện Vàn Bồn. Có hai ngọn núi mọc sừng sững đới nhau, mờt giòng nước thông qua. Dân đóng cọc gỗ ở cửa sông, hai bên bờ. dựng nhả ở. Thời Lý, bọn người Chà Và, người Tiêm La, theo tù trường tới ở để đánh cá, buon bán).

Đrừng tới Vân Đơn núi chập chùng.
Giàri sinh, đ̛́t xếp, cảnh hào hùng.
Gurơng Phô, dã biêc mâm bảng phả̉ng
Rủ tớc non xanh đạu chất chồng.
Phong cánh đât giò̀i bền giur sđ̛c.
Naí non sơng gib, chăng sờn lòng,
Trên bờ có moc, màu xanh thäm,
Nghe noi nam man trước $\dot{\alpha}$ cùng.
(Chữ Đóa đọc là đọa, là tóc trè con chưa cắt.- Chữ Nha đáng nhẽ viêt là Loa. Trước có câu tho : Ở hồ Động Đinh, có núi Quân Sơn, trông nhur mớ tóc. Trong Đường Thi thi có câu: Xa trông Động Đinh màu núi đẹp, như ớc xanh giữa mâm bạc. Nay trong tho dùng cå).

25 白 輩 海 口



## Phiên âm

BACH ĐẴNG HÅI KHẦ
（Tại Thủy Bường huyẹ̀n，vi quan hà danh thằng đệ nhất． Hoa Phong An Hưng，Hoành Bồ，nhẩt huyẹn phân xứ．Giang tả ba đào tế thiên trüng sơn trĩ lập．Hải môn chi đong vi Quảng Đông，Kham Châu，Khứ sồ bàch lý，thị phấn Mao lĭnh．Trần thời Nguyèn binh lai xâm，Hurng Đạo ư thứ thực chàng，cầm kỳ tương Toa ${ }^{\text {© }}$ ）．

Soc phong xuy hàj khi lăng lăng． Khinh khởi ngâm phàm quá Bp̣ch Đăng．
Ngap doạn，kinh khô，sơn khúc khúc，
Qua trà̀m，kích triất，ngạn tằng tăng．
Quan hà bách nhi，do thiên thiêt，
Hào kiệt công danh thư dịa tăng．
Vang sur hôi đău，ta dì hÿ，
Lâm luru phủ cảnhý nan thăng．

## Dich nghia

## BACH ĐẰNG HẢI KHÂU

(Ở huyện Thủy Bường, thắng cảnh bực nhất. Giáp ba huyện: Hoa Phong, An Hưng, Hoàng Bồ. Về phía hạ lưu, sóng nồi cao tới mây, nủi dựng thẳng tới giời. Phía đông cửa bề, là Quảng Đông, Khâm Châu. Cách vài trăm dậm, là ngành núi Mao. Thời Trần, quân Nguyên tới xâm, Hưng Đạo cho cấm cọc ở đó, bắt aược tưởng là Toa B .

Bạch Đằng thẳng tới cánh buŏm giong,
Gio nhẹ thênh thang, mái lurới giòng.
Dãy núi trước sau kình ngạc văng,
Dóc bờ trên dưới coc chông không.
Quan hà bách nhị do giời đ̛̣t,
Hào kiệt công danh, durợc da̛t, dùng.
Tương nhớ chuyến xura, thêm nghĩ ngơi,
Theo giòng ngăm cảnh, ý vô cùng.


## 26．海

住 来 舟 捙 阻 風 浪 者 多）


Phiên âm．
QUÅ HȦI
（Long Vĩ sơn tại Vạn Ninh huyện，thủ cứ tuấn ngạn，vĩ tiệt hải bièn，vãng lai chu tiếp trở phong lãng giả đa）．

Bát tạn nhan sàu，độc ỷ bồng．
Thủy quang diếu diếu tư hả củng．
Tùng Lâm địa xich cưong nam bắc，
Long Vt sơn hoành han yếu xung．
Nghĩa khi tảo không thiên chướng vụ．
Tráng hodi hô khởi bán phàm phong．
Biển chutiễn ngã triều thiên khách
Trụrc giá kinh nghê khóa hải đông．
Dich nghia．
VƯƠT BÊ．
（Núi Long Vĩ ở huyện Vạ̣ Ninh，đầu tựa bờ cao．đuới thẳng ngang bể．Thuyền bị sóng gió ngăn trở qua lại rất nhiều）．

Quét hết sàu lo, dưa có bơng.
Tâm nhur nước sáng, nghị mênh mông.
Tùng Lâm dûng giưa chia nam ba̛c,
Long VI nàm ngang, dọ̆t yễu xung.
Gió nghta lướt qua, mây vàn, sạch,
Lờ hùng nghe thoảng cánh buồm tung.
Dêm sang thurơng quỡc thuyền lan nhẹ.
Mươn curơi kinh nghê, vırơt Häi dông.


## Phiên âm <br> QUAN HẢI

Thung mộc trìng trùng hải lăng tiền.
Tràm giang thiết tỏa diệc đồ nhiên.
Phúc chuthủy tin dân do thủy,
Thị hiềm nan bằng mẹ̀nh tai thiên.
Họa phúc hữu mồi phi nhẩt nhật.
Anh hùng di hạn kỷ thiên niên.
Càn khôn kim cổ vô cìng ǵ,
Khurớc tại Thương Lurơng viên thụ yên.

## Dịch nghĩa <br> QUAN HẢI

San sát chông cài trước bè khơi.
Trong sông khơa săt dọ̆t cùng nơi.
Chìm thuyền mới biết dân nhur nước.
Cây hiềm hay dâu mệnh tại giời.
Hoa phúc gây nên nào một buò̀i.
Anh hùng đề hận kề nghìn dơi.
Xıra nay giò̀i đất vô cùng ý.
Nước bạc cây xanh cảnh tớt tươi


## Phiênâm

THIỀU CHÂU VĂN-HIẾN MIẾU
Phản trang đưuơng niên biện Kiết nhi.
Chi minh tiên kiễn nhurợc thi quy.
Tê thời nho thuật sinh binh hĩ̃u. Giàn chủ trung ngôn, tử hậu tri.
Van cổ bẩt ma kim giám lục.
Thiên niên do hurởng Khúc Giang Tù.
Cao phong truy tưởng hồn nhur tacc.
Thủ phất thanh đải nhận thạch bi.

## Dich nghia

MIẾU VĂN-HIẾN TẠI THIỀU CHÂU.
Giỗng Kiệt, Trung ngay doán tur xura.
Tiên tri, trí óc tưr huyền cơ.
Giúp đời, nho giả còn nên việc,
Đển chết trung thần mới khỏi ngờ.
Muôn thủa vẫn nguyên lời sử chép, Nghìn năm không lạnh khói hurơng thờ. Cao phong tưởng tương nhur trông thầy, Tay gạt rêu bia, chữ chửa mờ.

## Chú thích

(1) Miếu thờ vị Tề Tướng đời Đường Huyền Tòn, Trương Cửu sinh


## Phiên âm.-

DU NAM HOA TỰ.
Thần tich phi lai kỷ bách xuân.
Bảo lâm hương hỏa khế tiền nhân.
Hàng long phục hổ co hà diẹu,
Vó thụ phi đài, ngữ nhược tân. \#iẹ̀n trá̛c khởi lâu tàng Phật bát, Kham trung di tích thuế chân thân.
Môn tiền nhất phải Tado Khê thủy,
Tả̉y tạn nhân gian kiếp kiếp trà̀n.

## Dich nghia..

VÃN CẢNH CHU̇A NAM HOA.
Phép Phật rừng thiêng vôn cơ nhân.
Mäy trăm năm trước da di̛ng chân.
Sai rồng bảo hò. cơ mà̀u nhiệm,
Không thụ, không dài, chính phép thăn.
Bên điện dựng nơi truyền pháp-bảo,
Trong dền còn vễt thoát chần thân.
Tào Khê trước cừa giòng trong suốt,
Gôt rửa nhân gian sạch bụi trần.
30. 活 州


## Phien âm

TẦM CHÂU.
Tàm Cháu thành ha cồ bề thanh.
Khách lộ hoàn yêm sồ nguyệt trinh.
Khê động hữu manh, sơn bát vân,
Thú lâu xuy giốc nguyệt tam canh.
Ngan hoàng. sắt sắt bi phong khởi,
Giang thủy du du lũ mọ̀ng thanh.
Lăo ngã thế đồ nan hiềm thục.
Trung tiêu bất mị độc thương tinh.

## Dich nghia <br> TẦM CHÂU

Tàm Châu trơng trận phía bên thành.
Vài thang durơng di khách tapm dình
Day nưi di dân, vài vạn ngon,
Quân đơn ơng lệnh dả ba canh.
Tre xanh trươc bên hiu hiu gió,
Khách ngy trên sông tha̛c mắc tình.
Tuôi tác đường đờ gian hiềm trải,
Dêm khuya chẳng ngủ nghĩ thusơng minh.
31. 梧 州


## Phiên âm <br> NGÔ CHÂU

Lộ nhập Thanh Ngô cảnh cánh gia.
Ngan biên durơng liễu thớc nhân gia.
Cảu Nghi tich thíy phong nhu ngọc.
Nhị Quảng phân lưu thủy nhirợc thoa.
Lám Quản không văn phi bach hạc.
Tiên nhân bất kiền tụ thanh xà.
Hóa sorn, büng tỉnh chân kị̀ sụr.
Cụru tục turơng truyền khỉng diệc sai.

## Dịch nghia <br> NGO CHÀU

Đường tới Thanh Ngô cảnh thướt tha.
Trên bờ cửa ngo liễu la dà.
Cưu Nghi rừng phủ màu như ngoc.
Nhị Quảng sông chia vè tưa thoa.
Quán ngoc đâu còn hinh bạch hạc.
Người tiên hễt thấy túi thanh xà.
Giễng băng núi lửa vô cùng lạ.
Truyền lại hay là chuyện đọ̆t ra.

## 32 過 领



Tiền cương nhạt lac, mã khôi đồi. Hành tạn Mai Quan, bất kiến mai. Giáp đao thiên tùng xanh Hán lập, Duyến vân nhất lộ, phách sơn khai, Trường An nhạt cận liéu thu mục, Cố quôc thiên dao trọng cảm hoài. Bường Tướng nhất tòng thông thư đao, Bất tri kim kỷ bách niên lai.

## Dich nghia

BI QUA NÚI LİNH.
Trưóc đöi ngua mỏi, bơng xiên quai.
Di hêt Mai Quan chắng thấy mai.
Sông giáp dường di, tùng rậm rap,
Mây bay dira tới núi chơi vơi.
Găn giời kinh khuyễt mong chiêm ngương,
Xa bơng quê hương, dễ cảm hoài.
Durờng Tứng xura kia theo lōi đo,
Đễn nay tính đă mây mườ đời.


Tich khánh nguyến lai tư hữu co.
Súc hoành phàt cụ khả tiên tri.
Thi Thur tuấn trach, phurơng du viễn,
Trung hiếu truyền gia huấn vïnh thai.
Thủg mộc tất tòng nguyên bản thủy
Hoàng kim hà dụng tử tôn di.
Phần hương nhất độc Công gia phả,
Túc túc linh nhân khởi kinh tur.

# Dich nghia <br> ĐỀ GIA PHẢ HO LUU. 

Cối phúc tù dâu durgc chép ghi
Phúc nhiều nhiều hường lè không nghi.
Theo nhau, láp lớp, nèn trung hiêu
Truyè̀n dơi dài đời nếp Iễ nghi.
Thưy môc rễ nguön, đè̛u phải có,
Hoàng kim con cháu hurơng hơn gi.
Thăp hurơng gia phả lăn coi hết,
Khời kính ai mà chắng nề vì.


34江 洒


## Phiên âm

GIANG TÂY.
Tư cổ Hồng Đô xung thà̛ng địa, Kim triêu khách ly tam tưong qua. Yên thu nam phớ tinh quang hảo, Nhạt lac tây sơn, mộ cảnh giai, Cao kiĉ́t thành phong lán tục bac, Tì churơng hïru họ trúng khoa đa. Jinh dương thiết trụ, kim do tai, Bi khăc thiên niên, tiền dit hoa.

## Dich nghia

## GIANG TÂY.

Tư trước Hŏng Đô là thạ̛ng cảnh,
Chiều nay khách quán, tapm dì̛ng chân.
Mây về nam phỡ giờitrong sứ̛t,
Năng xể tây sơn, cảnh đẹp dằn.
Đáng tiễc di phong nhiều bạc tục,
Cüng may khoa bảng låm văn nhân.
Tuồi tên tinh biều nay còn lại,
Bia đánghìn năm có moc tràn.


35．年 南 夜 泊
 （迠音剂切風吹浪 動也）

## Phien âm

BINH NAM DA BAC
Phiến phàm cao diệm vãn phong khinh， Mọ túc Binh Nam cồ huyện thành．
Đằng ảnh chiếu nhân hòa nguyệt ảnh，
Thụ thanh sao mộng tống than thanh． Hồ sơn hũu ước vi so chi， Tuế nguyệt nhur lưu man thử sinh．
Da bán thú lâu xuy họa giôc．
Khách trung thê thảng bất thăng tình．

## Dich nghĩa

ĐÊM CHĖO THUYỀN TỚI BİNH NAM．
Buôm rưng gió thoáng mái chèo dura，
Tói nghï Bình Nam，huyện trẫn xura．
Ánh duớc，Ánh giăng chung tỏa sáng，
Tiễng cầy，tiếng nước，lẫn trong mo．
Non sông cơ hẹn đâu quên nhác，
Ngăy tháng xuôi giòng chảng dọi chờ．
Đön the dèm khuya nghe tiềng ơc，
Xa nhà lòng khách rơi vò tơ．

## 36．—赠孔顔孟三氏于柇教搷太果

人生十慮九常 乘
或 世 施 知 有 弯 才
坡老昔曾佹耳去
長 康 亦 向 夜 郎 束
文章自古多第果
詩 酒 從 令且故情
鿖待金鴱開赦日
五 雲 深 虎 祀 萍 茷
（ 全 弱 按 出 救 文）

## Phiên âm

TÅNG KHÒNG，NHAN，MANH，TAM THI，TƯ TON，GIAO THU THÁI BİNH
Nhan sinh thạp lư，cửu thương quai．
Thịnh thé，thùy tri hữu khi tài．
Pha lão，tich tä̀ng Đam Nhi khứ，
Trường Canh diệc huớng Da Lang lai．
Văn chương tụ cỗ đa vi lụy，
Thi tửu tòng kim thả cố hoài．
Hội đãi Kion Kê khai xá nhột，
Ngũ vân thâm xứ đở bồng lai．

## Dich nghia <br> tãng con cháu ba bọ khòng，NHan，manh，giáo thu tal thai bình

Người đə̈i mười nghi，chín thường sai Đə̀i thinh sao còn nớ bó tài．
Đam Nhi，Đồng Pha không khöi họa，
Da Lang，Thại Bạch thoát dâu tai．
Vł̆n churơng tư cò，thường tai hoa，
The rurpu ngày nay mới miệt mà̀．
Gạp hp̣i Kim Kê，ngày dpixá，
Non sâu năm vè thầy bǒng lai．

## 37．－和先生生束枯同志塻来咄咄没田空 世 事 兏 心須向白 <br> 哀 顔 借 酒 飘 生 江 <br> 觉 泙 抶 学 鳴 陽 風 <br>  <br> 洽，落 天，涯 俱 是 客 <br> 年 本 出 豦 畧 相 同

## Phiên âm

## HOA HƯƠNG TIÊN SINH VÂN，ĐONG CHUP ĐỒNG CHİ

Sầu lai đớt đơt man thu không．
Thiên địa vô cùng thán chuyền bồng． Thê sự khơi tâm đâu hướng bạch， Ai nhan tá tửu vưng sinh hồng． Läm huy nghĩ học minh dưong phụng， Viễn hai chung vô tị dặc hồng． Luân lac thiên nhai cấu thị khách， Nièn lai xuất xứ lược tương đồng．

## Dich nghia

## HOA THO HƯO＇NG TIEN SINH

Khi buôn chán ngán，bức thur không．
Ngang dọc thương thân tura có bông．
Long nghì việc đời sinh tơc bạc，
Măt nhăn，chạt rựu mự̛̣ màu hông．
Gän hay cöng duç̣c nhur chïm phụng，
$X_{a}$ nạn may ra thoát lurớ hông．
Luru lạc chân giời dông tạm trú，
Rồ đây về ờ，vẫn xin đồng．

38．—等美青寄陳公


## Phiên âm

KÝ CỮU DICH TRAI TRẦN CONG
Binh dur than thich ban ly linh．
V＇an tử tan khu，ngẩu nhất sinh．
Väng sụr không thành，Hòe Quốc mộng．
Biệt lân thùy tả Vị Dương tinh．
Bất lai tự nghỉ đồng Vương Thức．
Tị loan chung đương học Quản Ninh．
Dục vẩn tương tư sầu biệt xứ，
Cô trai phong vĩ da tam canh．

## Dich nghia <br> THƯ GỬ1 CẬU

Ngurờ thân thờ loạn nừa diêu linh．
Thoát tư là may vẩn cứ sinh．
Hòe Qưoc（1）gił̛̣c mê，đành moi việc．
Vi Dương（2）khi biệt，xiêt bao tình．
Không về vờn mươn thành Vương Thức，（3）
Tránh loạn dành xin hoc Quản Ninh．（3）
Nher hơi nơi nào sầu tạm gưri．
Thur trai mura gió suớt ba canh．

Chú thich ：（1）Giấc mộng nam．kha．
（2）Sông Vị Dương：nơi đưa cậu là Tăn－Trùng－Nhỉ chạy loạn．
（3）Tên biền triêt xura．


## 40.- 虔 题



## Phiên âm

HÝ $\boldsymbol{B}$ È
Nhàn lai vô sư, bất thanh nga.
Trằn ngoai phong lưu tự nhất gia.
Quể bich thièn trùng, khai điệp tiết,
Pha lê van khoảnh dang tinh ba.
Quản huyền tào tap lâm biên điều,
La ỷ phương phân, ồ lý hoa.
Nhãn để nhất thời thi liệu phú,
Ngâm ông thùg dữ thế nhân đa.

## Dich nghia

ĐỀ CHƠI, VUI.
Khi nhàn lên tiểng cưng ngâm nga.
Thoát tục phong luru, cüng có ta.
Vách quễ nghìn trùng, dường ải băc,
Pha lê muôn khoảnh, ánh sông xa.
Thôn quê hoa nơ, bao hình săc,
Biên ài chim kêu đủ điệu ca.
Dưới măt thi-ông, thi så̃n hưng,
Người nhiều sương họa những ai là.



Thằn Cháu, nhá̛t tự khởi can qua.
Van tính ngao ngao khả nai hà.
Tủ Mÿ có trung, Bường nhạt nguyẹt,
Bá nhan song lệ Tấn sơn hả.
Niên lai biên cơ xâm nhân lão,
Thu việt tha hương cảm khách đa.
Tap tải hu danh an dụng xư,
Hồi đà̀u van sự phó Nam Kha.

## Dich nghia

CẢM TÁC SAU THỜI LOẠ
Thần Châu từ lác ďyy can qua.
Muôn ho điêu linh loạn chưa qua.
Tử $M_{y}^{(1)}$ long son ngang nḥ̣̂t nguyệt,
Bá Nhân (2) nước măt nhuốm sợn hà,
Mỗi năm thêm việc sinh dău bạc,
Đất khâch dừng chân nghĩ việc xa.
Ba chục năm giời công chửa tron,
Ngoảnh đằu muôn việc giẳc Nam Kha.

Chú thich. (1) (2) Tử Mỹ đời Bường. Bả Nhân đời Tâan là hạng người yêu nước.

49．－後 到 竟 山 咸 作
（山在文群社。陳元旦迟体成，山。有清
卓 楊 于 此）


Phiên âm e
LOẠ HẬU ĐẢO CON SON CẢM TÁC
（Sơn tại Chi Hăn xã，Trần Nguyên Đán thoái hưu xứ．Sơn hữu Thanh Hư dộng．Hạ hữu Thấu Ngọc Kiều．Trần Pháp Loa an cu．Huyền Quang diẹc trác tích vu thử）．

Nhất biệt gia sonn kháp thập niên．
Quy lai tüng cúc bàn tiêll nhiên．
Lâm tuyền hữu uớc na kham phụ， Trăn thồ đê đầu chỉ tụr liên．
Hurơng lý tài qua nhur mộng đáo，
Can qua vị tức hanh thân toàn．
Hà thời két ớc vân phong ha， Cấp giản phanh trà，chẩm thachmiên．

## Dich nghia

SAU THỜI LOAN，TỚI CÔN SƠN CẢM TȦC
（Núi ở xã Chi Hän，nơi Trần Nguyên Hãn ở khi về hưu．Nủi có đòng Thanh Hur．Phia dưới có cầu Thấu Ngọc．Bời Trà̀n，sur Pháp Loa dựng am ở đó．Sur Huyền Quang cũng có tơi）．

Xa núi mừ̛̀ năm cảnh quąnh hiu, Cúc tùng phần lơn vẫn xanh děuu. Suối rừng trờ lại, lài không phu, Bụi cót sông pha, mệnh hễt trêu.
Tương trượ nhur mó, thân thuộc văng, May nay còn sống loạn ly nhiều.
Rờ đây lopp mái trong mây núi,
Nước sư̂i pha chè, tưa đó thiu.

43．－㐨 党 山舟中作


## Phiền âm

## QUY CÔN SƠN CHU TRUNG TȦC

Thạ̣p niên phiêu chuyền，thán bồng binh．
Quy tú dao dao nhật ter tinh．
Kỷ thác mộng hồntầm cố ly̆，
Không turơng huyết lệ tả̀y tiên huỳnh
Binh dut cân phủ，ta nan cấm．
Khách lýg giang son，chỉ thỉ̛ tinh．
Uất uá̛t thốn hoài vố nại xứ，
Thuyền song thôi chả̉m đáo thiên minh．

## Dich nghia ĐI THUYỀN VỀ TỚI CÔN SƠN

Muời nð̛m thân thé cứlang thang．
Thay ngon cờ tinh chính boing durong
Lúc ngủ thường mê về cơlý，
Bao phen nhớ tới lễ từ dường．
Nơi quê phép nước không ngăn cắm，
Dắt khách tình nhà cứ xót thương．
Trăn troc không vên nằm lại dầy，
Nhìn già̛i mong sáng suớt đêm trường


Binh sinh thế lộ thán truấn chiên
Van sür duy ung phó lào thién:
Thớn thiệt đãn tồn không tụr tín
Nhất hàn nhur cố diệc kham liên.
Quang am thúc hốt thời nan tái,
Khách xá thê lurơng dạ tụ niên.
Thạp tải độc thư bần đáo cớt,
Bản vô mộc túc, tọa vô chiên.

## Dich nghia

THƯ GỬ BAN.
Đıừng đờ từng träi, vốn gian nan.
Muôn việc mặc giời, chăng nhoc nhăn
Tấc lười tuy còn mà ngại nói,
Mùa đông nher trước nghì thurơng thân.
Quang âm bơng thoảng thời nhanh chóng
Khách xá nằm qua việc kho khăn
Đoc sách mười năm, nghèo túng khồ,
Đơi không rau xuống, rét không chăn.


Vü hạu xuân trào, trướng hải món
Thiên phong xuy khơi, läng hoa bồn.
Bán lam tàn chiếu si yên thụ,
Cách thủy cơ chung đảo nguyệt thơn.
Phong cảnh khả nhán thi nḥ̣̣p họa,
Hồ sorn.mãn mục tửu doanh tôn.
Cựu du lịch lịch dư tằng ký,
Vãng sụr trùng tần chi mộng hờn, Dich nghia NGÔI TRONG THUYỀN

Mura tạnh trào lên, sơng bè dăy.
Nher hoa trên nurơc phät pho bay.
Bên rừng năng xế, cành cây ngả, Trên bển chuông rền, bơng nguyệt lay.
Phong cảnh giục người thi với họ,
Núi hờ trước măt rurqu thêm cay.
Cuọc chooi khitrước nay mà nhơ,
Việc cü coi nher nửa tinh say.

## 46．—海角天涯 \＃憙进



## Phiên âm

Hải giác thiên nhai tứ ǵ ngao．
Càn khôn đáo xứ phóng ngấm hảo．
Ngu ca tam xương yên hồ khoát．
Mục địch nhất thanh，thiên nguyệt cao．
Thanh da bằng hu quan vü tru．
Thu phong thưra hứng giá kinh ngao．
Du nhiên van sự vong tinh hậu，
Diệu lý，chán kham phó trọc lao．

## Dich nghīa

Góc bề chân giời chẳng ngại nào．
Dất giời đâu đó cứ nghêu ngao．
Ca chài tiêing dông，giòng thu gơn．
Cài muc vạng hori bơng nguyệt cao．
Dêm sáng bao la nhìn vũ try，
Ció thu cao hứng eười kiņh ngao．
Xuối giòng muôn việc khi quên hết．
Trong sạch hay hèn cüng chẳng sao．

## 47．一 佩 剑 挨 書 若 氯 租



Phiên âm
Bọi kiêm huề thur，diêm kht thô Hải sơn van ly̆ phiền phàm cố． Đồ trung nhạ̣t nguyệt，tam đông quá， Khách lỷ thân bằng nhẩt tự vó． Di cảnh mỗi kinh tân tuế nguyệt Biển chu trùng ức cựu giang hồ． Túr phương tráng tri binh sinh hüu． Thư khứ ninh từ ngã bộc bô．

## Dich nghia

Túi sách thanh gurơm，bước ruò̀i rong， Mái chèo muôn dộm cảnh non sông． Lang thang ngày tháng ba thu tron， Tham hờ thân so，môt chưr không． Năm mới hơn gì nơi lừ thứ， Cảnh quen thêm môt hẹn tang bö̀ng． Bön phiurơng ngang doc dành nhur thê， Dā bước chân đỉ chảng ngài ngùng．
48. - 剑


Phiên âm
GỀ KIÉM.
Lam Sơn tụ cố ngọa thần long.
Thế sụ huyền tri tai chưởng trung.
Băi nhiệm hữu quy thiên khải thánh,
Xuơng kỳ nhất ngộ hồ sinh phong.
Quốc thù tẩy hận thiên niên sỉ, Kim quay chung tàng van thế công.
Chỉnh đốn càn khon tòng thử liễu,
Thế gian na cánh sồ anh hùng.

## Dich nghia

ĐE VÀ O GL̛O'M.
Lam Sơn tù trước dá̛t thăn long.
Việc đã vào tay việc tẩt xong.
Thánh nhận, giời trao duyên cá nước,
Hồ gà̀m, gió cuớn, hội mây rồng.
Công cao muôn thưa ghi còn mâi,
Thù nước nghìn năm rửa sạch không.
Chinh dốn quớc gia từ đó hân,
Thể gian đã durgc mä̀y anh hùng.

## 49．－贺 踊 山



Quyền muru bin thị dụng trit gian．
Nhân nghz̃a duy tri quớc thế an．
Đài các hữu nhân，nho tịch noãn，
Bièn thùy vô sụr liễu doanh nhàn．
Viễn phương ngọc bach đồ vương hội，
Trung quốc uy nghi đồ Hán quan．
Sọc tầm dĩ thanh，kinh lãng tírc，
Nam Châlu pạn cồ c！̣ru giang sơn．

## Dịch nghia

 MƯ＇NG VỀ JAM SƠN．Quyên nghi vỡn dụng đề trừ gian．
Nhân nghĩa y nguvên，thế nước an．
Đài viện cón người，hiên giả đù，
Biên thùy không việc，ài quan nhàn．
Phurơng：xa triều kiên，theo nghi lễ，
Trong nước uy nghi vè đại thằn．
Kinh ngạc mất tăm yên sơng ba̛c，
Nườc Nam muôn thủa cả giang sơn．

50．－憶 昔 藍山玩 武 紅

|  |  | 志 | 己 |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 旗 | － | 向 |  |  |  |  |
| 扇 | 算 | 先 | 知 | 大 |  |  |  |
| 日 | 䧽 | 月 | 城 | 政 |  |  |  |
|  | 䨋 | 椎 | 等 |  |  |  |  |
|  | 或 | 大 | 定 | 何 |  |  |  |
|  | 洗 | $弓$ | ， |  |  |  |  |

## Phiên àm

Úc tich Lam Sorn ngoan Vüu Kinh
Burong thơi，chi dî tai thuoong sinh．
Nghĩa kỳ nhất hướng trủng nguyên chi，
Miếu toán tiên tri đài sụ thưnh．
Nhật xuyến，nguyệt thành，quy đức hóa，
Hủy thường，chùg kě，thức ù thanh
Nhất nhung đại định，hả thần tờc， Giáp tả̀y，cung cao lac thái binh

## Dịch nghīa

Khi ở Lam Son đoc Vũ Kinh，
Đương thời đã nghĩ tới dân sinh．
Trung nguyên cờ nghĩa vừa quay ngon．
Phạt ba̛c cơ đồ tất dưng thành．
Châu quận xa xồ thành đực hoa， Áo khăn lam lũ tới uy danh Áo nhung dịnh loạn sao nhanh chóng， Rửa giáp treo cung hurớng thai bình．


## Phiên âm

THƯƠNG NGUYÊN HÔ GIA CHU TRUNG TȦC
Duyên giang thiên lý chúc quang hồng
Thái ích thừa phong khóa lăng bồng
Thạp trự̛ng lâu đài tiêu thạn khi,
Tain canh cồ giác tráng quân dung.
Thương ba nguyệt tả̉nı, ngọc thiên khoảnh,
Tiên trự̛̣ng vân xu, thiên cửu trùng.
Ngũ da bồng song thanh mộng giác,
Do nghi Trường Lac Cách hoa chung

## Dịch nghia

TIET THUỢNG NGUYÊN ĐI THUYỀN HỌ GIÁ.
Doc bờ, nghìn dậm, ánh đèn chong.
Thuận gió, thuyên suôi, nhẹ tưra bồng.
Trên nước bơng tà tan tura khói,
Trống canh quân dội khich thêm hùng.
Lằn theo giăng bạc soi nghìn khoảnh,
Bay trước mây cao vút chín trùng.
$N$ àm tối, cửa bồng mo lẫn tinh,
Còn ngờ Trường Lap phía Hoa Chung.

59．—驾捷（辛亥 太 祖 征 峺 樘 州）

積凶秴恶 已 多 年
九 重 春 念 怜 部 俗

山成 已聞，收 魏 博
宸 昙 又見刻楽照
從 令 四 海 事 書—
或德湿功萬古前

## Phiên âm

HA TIẸPP．
（Tân Hợi，Thải Tồ chinh phục Lễ Châu）．
Xuẩn nhĩ，man tì cảm Khấu biên
Ṭich hung nẩm ác，dĩ đo niên．
Cỉ̉u tüng duệ niệm linh hả tục，
Van lý loan dır mao chutớng yên．
Son thur dĩ wăn thu ngụy bace，
Thần khuê hụru kiến khắc Yèn Nhiên．
Tòng kim tứ hải xa thur nhất， Thịnh đức phong công van cỏ̉ tièn．

## Dịch nghia

MƯNG THẮNG TRẠ̀N．
（Năm Tân Hợi，Thải Tồ chinh phục Lể Châu），
Ngu dọi Man Tù quẫy cợi biên．
Rở trò hung àc cứ liên miên．
Chín trùng lương thónh thurong chura trị，
Muôn dậm xe loan phải dẹp yên．
Quân thú mở đường thu đầt nước，
Khuê văn dề lại đá Yên Nhiên．
Từ nay bơn bề thu về môt，
Đức thịnh，công cao，vạn cồ truyền．

## 53．—奸 臣 绒 子•罪 雖 容 <br> 到 底 終 投 空 中 <br>  <br> 大。庭艮已素慮公 <br> 角 聲 萬 里 蛙 山月 <br> 旗 䐚 千岩草木風 <br> 四 海 永 清 從 此 始 <br> 扶采早辨排天引

## Phiên âm ：

Gian thằn tăc tử tọi nan dung．
Đáo để chung đằu，hiễn võng trung．
Cìng nhưỡng khởi kham diên suyễn tức，
Đai đình ung dĩ tâll phu cỏng．
Giốc thanh，van lỳ khê，son，nguyệt，
Kỳ cước thiên nham thảo mọc phong．
Tử hải vĩnh thanh tòng thử thủy，
Phù tang bảo biện quải thiên cung．

## Dich nghĩa

Gian thần，tọ̆c tử tội không dung．
Pháp luật rồi ra phải măc vòng．
Há đề dân xa lâu chịu khô，
Tâu về kinh khuyết dā thành công．
Giăng thanh muôn dậm còi quân rúc，
Gió giậy nghìn non phớt ngọn hông．
Bốn bề sóng yên từ đó hả̛n，
Biên curơng sớm dược xễp đao cung．


## 

奈 番 蚟 知 自 愐 躯

地天罪 大鬼种誅
莫 將 前 世 板 全 代
不 作 忠 臣 故 逆 囚
为 報 後 来 薄 傎 者
征 耣 䊉 在 前 途

## Phiên am

Thánh triều nhu viễn，mẫn hôn ngu，
Nai nht vó tri，tự vẫn khu．
Lüy thĕ cừu tham，làn cảnh oán
Khi thièn tọi đáa quỷ thàn tru．
Mac tương tiền thê bàn kim đái，
Bất tác trung thằn hiệu nghịch tù
Vi báo hạu lai phiên trấn giả， Chinh luân phúc triệt tại tiền đồ．

## Dịch nghia

Thánh triều biên bỉ răc ợn sâu．
Nơi chết dân ngu tur nôp dàu
Mây kiêp lân bang đêu oán så̃n，
Dơi giời thăn thánh cơ dung dâu．
Đơng đem đöi trức nâng đờ mới，
Chớ xếp ngırời trung lẵn ngục lao．
Phiên trân từ nay càn biêt rô，
Vêt xe lớp trước khỏi đi vào．

55．—地天周上加天高
天阴快洨 更 这
戸外吾山空设险
林 間 抰 鳥 不 䟥 集
共 埧 路 倳 杆 我 败
玉快深謀出虎粕
四 海 只 全 保 站 龍
颃知侯違本先共

## Phiên âm

Khi thiên võng thượng vị thiên cao．
Thiên võng khôi khôi cánh mac đào．
Hộ ngoai trùng sơn không thiết hiêm
Lâm gian thẽ điều bất quy sào．
Man khé lộ viễn vu loan ngự，
Ngọc trưỡng thâm mưu xuất hồ thao．
Tí̛ hải chỉ kim câu thiexp tĩnh，
Dự tri hạu đặt bản tiên lao．

## Dich nghia

Dói giời lừa chúa tưởng giời cao．
Lươi rộng không sùng tránh durọc Sao．
Rãy núi chạy xa thành hiềm trở，
Đàn chim dành bỏ tồ rừng sâu．
Xe loan đi tới miền man rọ，
Trương ngoc truyền ra kê lurgc thao．
Bơn bề ngày nay dêu trăn tĩnh，
Sau vui là tại trước nhiều lao．

56．－周 公 蚞 成 王 鄙。


## Phiên âm

CHU CÔNG PHỤ THȦNH VƯƠNG ĐỒ．
Ý thân phụ chính tưởng Chu Công
Xử biến thùg turơng Y Doãn đồng．
Vuơng kỷ di ngôn thường tai nị̣̂m，
Kim Hà̉ng cố sụr cảm ngôn công．$_{\text {sien }}$
An ngıuy tụ nhiẹ̀m phù vương thất，
Tả hữu vô phi bio thánh cung．
Tử Manh khởi nüng chiêm phảng phất，
Ủng chicûu cận khả bả dur phong．

## Dịch nghia

ĐỀ VẢO BÚC HOA CHU CÔNG GIÚP THȦNH VƯƠNG．
Gãn vua giúp chính giống Chu Công，
$Y$ Doãn ngang tài biễn hóa thông．
Cháp ngoc truyên lò̀i thurờng dề dạ，
Sách vàng ghi việc chẳng khoe công．
An ngưy tư nhận tồn vương thất，
Tả hữu khớng ngoài giúp thánh cung．
Tử Mạnh（1）chính là thành thưrc ha̛n，
Giúp vua kim cồ vẩn tương dồng．
（1）Tử Mạnh ：Hoắc Quang．

57．－气人 畵 㞻 山 圜

糺 後 家 㛛 曹 夢 劳
石 㫠 松 風 孤 滕 覚
湖 潼 梅 景 省 清 呤
烟 霞 冷 落 践 堪 断
接 鲍 書 條 意 匪 禁
次 仗 人 間 高 書 手
筆 媏 宮 出 —般心

## Phiên âm

KHẤT ṆHÂN HỌA CÔN SƠN ĐỒ．
Bán sinh khuru hác phê đăng làm
Loan hậu gia hương phi mọ̀ng tầm．
Thach ban tùng phong cô thắng thương，
Giản biên mai ảnh phụ thanh ngâm．
Yêṇ hà linh lac trường kham toan，
Viên hac tiêu điều ly phỉ câm．
Bằng trự̛̣ng nhân gian cao họa thủ，
Bút đoan tả ruất nhất ban tâm．

## Dịch nghĩa

NHỜ NGƯỜT VẼ BÚC HOA CÔN SOUN
Nửa đờ lăn lôn bỏ non xanh．
－Hễt loạn về quê mông chửa thành．
Vách dá tung cao ai thưởng thức，
Bên khe mai trăng gió rung rinh．
Non sông luru lạc tâm đò đoạn，
Vươn hạc buồn thiu chí chăng đành．
Nhờ cậy bút thằn tay họa sĩ，
$J_{o}$ lòng tả dúng nét dan thanh．

58．一 题 程 虜 士雲召固。
佳 客 相 逢 日 抱 珡
故山跂去塇何深
香 浮 瓦 鼎 風 生 楳
月满苔砩竹满林
洗 龺 度 樭 花 外 若
唤田午黄杖倳含
日長㣰几胥言虎
人舆白雲誹有心

## Phiên âm

ĐỀ TRİNH XỬ SĨ VÂN OA BỒ，
Giai khách tương phùng，nhật bão cằm．
Cố sơn quy khứ hứng hả thâm
Hurơng phù ngõa đỉnh phong sinh thụ
Nguyệt chiếu đài co，trúc mãn lâm．
Tả̀y tạn tràn kham hoa ngoại mính，
Hoán hồi ngọ mộng chăm＇biên càm
Nhật trường ần kỷ ky ngôn xứ，
Nhân dür bạch vân thủg hữu tâm．

## Dịch nghia

ĐỀ VAO BỨC HOQA VÂN BA TRİNH X̛̛ SÏ．
Người cảnh cùng vui lưa khúc đàn．
Non nhà về ở thú an nhàn
Gió dura chè ngát cây rung đồng，
Rêu đá giăng soi trúc kha̛p ngàn
Ngày gôt tâm trần chè giong mát，
Trưa năm tỉnh giẩc tiễng chim ran
Ngày dài tưa án im hơi tiếng，
Mây trăng nhìn ta chửa chăc hơn

59．－粯 間 水 仲


## Phiên âm

## QUAN DUYẸT THỦY TRẠN．

Bắc hải đương niên dĩ lục kinh．
Yěn an do lụ cáo nhung binh．
Tinh kỷ ${ }^{\text {g }}$ nỉ liên vân ảnh， Bề cồ huyên điền động địa thanh．
Van giáp diệu suơng ti hổ túc， Thiên suru bớ trận，nha̛n nga hàng
Thánh tàm dục dũ̃ dấn huru tức， Văn trị chung tu chi thái binh．

## Dich nghia

COI DUYÊTT THỦY TRẬN．
Bề băc năm nay giết ngạc kình， Lại lo dẹp dễn bon man binh．
Cờ tinh phấp phới mây lông bóng，
Trống trận ngoài biên giạ̣c khiếp kinh．
Muôn giáp đầm surơng quân thẳng tiển．
Nghìn thuyền bằy trận nhạn xây thành．
Lòng vua＇chỉ muôn dân yên nghi，
Xễp võ，theo văn，nước trị bình．


## Phiên âm.

LÃNH NOÃN TICH.
Tiệt trúc biên bồ vị túc ky. Yêu cư lănh noãn thich thời nghi. Nhu mao àn tạ hương xam cốt, Nhuyên cách hàn phô thủg tẳm co . Trúc viẹ̀n nhật truờng nghi thử thoái, Hồng lâu da vĩnh, giác xuàn ty. Cao đıừng bất thẩt ôn lurơng hạ̣u, Khurớc hạ̣n thần hôn định tỉnh thi.

## Dịch nghia.

CHİẾU KHI ẤM KHI MÅT.
Chiếu trúc làm ra dã khó khăn, Lại thêm nơng mát chiễu thành chăn, To mềm lụa nhūn còn e rét. Dạ mát, chiên êm khöi thăy cần. Viện trúc ngày dài, êm lửa hạ, Lău hờng đêm lạnh, durợm hơi ${ }^{\circ} x u a ̂ n$. Cao đurờng ầm lạnh dành không thiêuu, Chỉ thiéu chăm nom sớm tối gần.

| 61．－ |  |  | 伸 | 甫 | 耕 | 旡 | 堂。 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 去 | 怕 | 管 | 花 | 踏 | 乾 | 堂 |
|  | － | 缷 | 岩 | 唓 | 可 | ＋ | 身 |
|  | 商 | 家 | 今 | 佐 | 稱 | 革 | 野 |
|  | 渼 | 世 | 高 | 風 | 做 | 富 | 春 |
|  | 松 | 弟 | 璔 | 存 | 路 | 未 | 龟 |
|  | 利 | 名 | 不 | 美 | 际 | 方 | 真 |
|  | 哑 | 余 | 久 | 被 | 嚊 | 䅇 | 誤 |
|  | 本 | 是 | 耕 | 閣 | 的 | 揪 |  |

## Phiên âm． ĐỀ TỬ TRONG PHỦ CANH ÀN ĐƯỜNG．

Khứ pha phồn hoa đap nhuyến tràn．
Nhất lê nham bân，khả tàng thàn．
Thương gia Lịnh Tá xung Sằn dã̃，
Hán thế cao phong nguỡng Phú－Xuân．
Tùng cúc do tồn quy vị vãn，
Lợi danh bất tiển ẩn phương chân．
Ta du cửu bị nho quan ngọ，
Bản thị canh nhàn điếu tịch nhdn．

## Dịch nghĩa．

ĐỀ NHȦ CANH ÅN TỪ TRONG PHỦ．
Bỏ chớn phồn hoa，lánh tục trần．
Cày sâu mảnh ruông dược yên thân．
Nhà Thương Phụ Chính do Săn Dä，（1）
Dài Hán cao phong nhợ Phú－Xuân，（2）
Tùng cúc vẫn còn，về chửa mup̂n．
Lộ danh không hám‘à̀n là hơn．
Thurơng ta nhằm mǻc cân đoi mãi，
Canh diểu là nghề，họp bản thân．

## （3）

CHƯ THÍCH．－（1）Y Doãn trước khi làm tề tướng triêu Thương nược Tàu，cà̀y ruộng ở đát Sẳn．
（2）Vị đại hièn Nghiêm－Quang triều Hán nước Tàu， cày ruộng ở đất Phú－Xuàn．


Phiên âm.
ĐÊ THACH TRÚC OA
Bàng thach di tai trúc kỷ can.
Linh lung sắc ánh bich lang can.
Yên sao lộ trich y thường lãnh,
Địa cốt vân sinh chầm đạm hàn.
$U$ chí dï ung trân ngoai tương,
Thanh tiêu hod̀n ai tuyết trung khan,
Song tiền nguyệt bach cung giai thương.
Thoái thục liêu turơng ngụ tam hoan.

## Dich nghia.

ĐỀ NHȦ THANH TRÚC.
Vách dá lơ tho, trúc moc găn.
Long lanh ánh sorng ngoc lang can.
Hơi surơng ngon la đàm khð̆n ao,
Mây nồ surờn non lạnh chiễu chăn.
Phong cảnh ruc ngurời xa cöi tục,
Thanh u gopi thú tới non Hàn.
Trước song giăng sáng gì̛i mây đẹp,
Nhăp chén quay vào giâc tạm an.

63．－题 何 校 尉 白 雲 思 親
庭 圆 一别歳花深

変 某 人背共此心
客 祼 看 雲 情 易 切
公 蜍 披 劵 意 蜼 禁
家 山 执 不 懹 系 样
虫 孝 何 曾 有 古 令
持 此 䁬 金 逼 自 咸
的成我亦涙沾楳

## Phiên âm：

ĐỀ HẢ HIẸU ÚY，BẠCH VÂN TƯ THÂN．
Đinh vi nhất biẹt，tuế hoa thâm．
Ái mộ nhân giai cọng thử tâm，
Khách lý khan vân tình dị thiết，
Công du phi quyền ý nan câm．
Gia sơn thục bất hoài tang tử，
Trung hiêu hà tä̀ng hữu cỗ kim．
Tri thử tặng quàn hoàn tự cảm，
Thi thanh ngã diệc lệ triêm khâm．

## Dịch nghia ：

ĐỀ HẢ HIẸUU ÚY，NHÌN MÂY TRẮNG NHỚ CHA ME
Xuân du đất khách đã lần thay．
Nhà cü ai không muốn tới ngay，
Quán trọ trông mây tình đâ thiết，
Nhà tur doc sách trí nhur ngây．
Giang hồ đëu nhớ tang cùng tử，
Trung hiễu riêng đâu trước khác nay．
Tọng bác vài câu nhân tự cảm．
Tho xong tôi cũng lệ vơi đầy．

## 64．—秋夜客或

者三，凡君日：几之亡者不足以表吾存，莛之存不足以存存。由此悓之則凡未始亡 而 楚 未 始 存 也う


## Phiên am

## THU DA KHÁCH CẢM．

（Trang－Tử．－Sở－Vương dữ Phàm－Quân tọa．Sở tả hữu viết ： Phàm vong giả tam．Phàm Quân viết ：Phàmchi vong giả bất túc dĩ biều ngo tồn．Sở chi tồn bất túc dĩ tồn tồn．Do thử quan chi tắc Phàm vị thủy vong nhi Sở vị thủy tồn dã）．

Lử xá tiĉu tiêu tịch tác môn． Vi ngam tụ thủ quá hoàng hôn．
Thu phong lac diệp ky tinh tứ．
Da vü thanh đăng，khách mộng hồn．
Loạn hạu phùng nhân phi túc tích，
Sằu trung tống mục ngụ càn khôn．
Đáo đầu van sụ giai hư ảo，
Huru luạn Phàm vong dữ Sở tồn．

## Dich nghia:

## ĐEM THU NƠI BẤT KHÁCH.

(Trang-Tử có chép : Sở vương cùng ngồi với Phàm quân. Các quan Sở nơi : Phàm mà mất nước là có ba cớ. Phàm quần nơi : Phàm mất không đủ để khoe là ta cơn, Sở mà còn không đủ đề khoe là còn. Coi đó thì biết Phàm khòng phải bắt đầu mất, mà Sở không phải mới bắt đầu còn).

Quán khách tiêu diều xiết nỗi buŏn.
Sớm ngày yên dọi tới hoàng hôn.
Gió thu láa rụng khêu tâm tứ,
Mura tờ dèn xanh chiếu mông hôn.
Sau loạn, gặp ngırời quen cüng lạ,
Cơn buôn, dưa măt, dại hay khôn.
Tựu chung, muôn việc dều hư ảo,
Chớ luận Phàm vong, với Sờ tồn.

65．－

| 西 | 風 | 㨔 | 驁 | 寺 | 提 | 掙 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 摇 | 落 | 樹 | 悲 | 久 | 客 | 情 |
| 黄 | 葉 | 满 | 庭 | 秋 | 浻 | 半 |
| 青 | 燈 | 和 | 雨 | 疫 | $三$ | 更 |
| 病 | 多 | 骨 | 浓 | 眠 | 應 | 少 |
| 官＇ | 冷 | 身 | 関 | \％ | 亦 | 清 |
|  | 念 | 息 | 束 | 千 | 念 | 息 |
| 既 | 虫 | 自 | 此 | 了 | 相 | 争 |

（．杜 詩 ：得 失 無 了 時）

## Phiên－âm．－

Tây phong hám thụ．hưỏng đề tranh．
Dao lac thanh bi cửu khách tinh． Hoàng diệp mãn đinh，thu quá bán， Thanh đăng hòa vŭ da tam canh． Bệnh đa cốt sấu，miên ung thiều， Quan lãnh thân nhàn，mọng diệc thanh． Nhất niệm tửc lai，thiên niệm tức． Kê trùng tụ̆ thỉ liễu turong tranh．

## Dịch．nghĩa．－

Cành cây vang đông gió thu qua， Sào sạc gây buồ khách ở xa， Lá úa đằy sân thu quá nửa， Dèn soi mura lạnh，tối canh ba． Người gằy，bệnh lăm，nàm tho thần， Chức rỗi，quan nhàn，mông và̀n vor． Mồt nghĩ đã thồ，nghìn nghi hết， Chỉ nghe tiếng dê，tiễng canh gà．

## 66．秋 夜 䡩 黄 江 阮 若 水 同 财红 業 把 庭 竹 拫 門 <br> 满 暋 旫 月 汤 黄 昏 <br> 九霄清參三更渴 <br> 四 塈 客 蠫 很 夜 喧 <br> 仙 䛭 誨 秋 萢 草 木 <br> 玉 绳 低 漠 軖 岵 坤 <br> 高 底 㺀 坐 草 無 康 <br> 奴 把 新 詩 向 志 論

## Phiên ám

THU DẠ，DƯ HOȦNG GIANG， NGUYỄN NHƯỢC THỦY BỒNG PHÚ．

Hồng diệp đôi đinh，trúc ủng môn． Mãn giai minh nguyệt quá hoàng hôn． Cỉ̛u tiêu thanh lộ tam canh thấp， Tí̛ bich hàn turong triệt da huyên． Tiĉn lai ngǜ thu kinh thảo mộc， Ngọc thằng，đề hán，chuyền càn khôn． Cao trai độc tọa hồn vô mị， Hảo bả tân thi hướng chi luân．

## Dịch nghia

ĐÊM THU CU̇NG HOÀNG GIANG， NGUYỄN NHƯỢC THỦY，LAM THO＇．

Lá đó đăy sân，cồng，trúc treo．
Khăp thềm giăng sáng，tư ban chiều．
Chín từng là chà dằm sương nặng，
Bốn vách âm u vẳng dể kêu．
Sáo băc hơi thu cây trút lá，
Giòng Ngân ánh bạc，tiễt thay chiêu．
Hiên cao tưra bơng ngồi không ngú，
Thơ mới lần coi，nghî ngg̣i nhiều．

## 67. - 望 㴜



Vọng Doanh đầu mộ hệ ngâm thuyền.
Thi cảnh liêu nhân vãn hứng khiên.
Dục Thíy vù tinh phong tụ ngoc,
Bai An trào trướng, thủg nhur thiên.
Y y viển thụ thanh yên lụ,
Dị̂̆u diều binh sa, bach đïcu tiền.
Tam thập nièn tiên, hò hải thu,
Tu du kỳ tayệt, thằng Tò tiên.

## Dịch nghia <br> VONG DOANH

Vong Doanh gác mái bóng non tây, Ngăm cảnh nệ thơ, hứng dễ gây,
Dục Thúy hết mura, non tưa ngoc,
Dại An tràn sớng, nước nhur mây.
Rừng cây thăm thẳm, làn xanh phú,
Bài cát mênh mông, hạc tráng bay.
Ba chục năm xura hồ vói hải,
Lào Tô (1) chưa durọ̣c cảnh ngày nay.
CHÚ THÍCH: (1) Bực đại nho, triè̀u Tống, nươoo Tàu.

## 边 神 符 海 口


种 特 海 口夜 中 遇
奈 此 風 清 月 白 何
夹 岸 千样排。五笋
中流一水走香炨
江 山 如 昨 英 雄 逝
天地愛情事更多
胡 越 一 家 今 幸 新
四 溟 從 此 息 綡 波

## Phiên âm

QUÁ THẦN PHÙ HẢI KHẦU
（Tại Nga Sơn．Giang lưu tự Chính Đại，tuần nhi hạ．Lưỡng biên liên sơn phan lập，uyền diên phó hải．Cảnh chi đoạn khoát vi sơn thủy dại quan）．

Thần Phù hải khảu dạ trung qua．
Nai thử phong thanh nguyệt bach hà．
Giap ngan thiên phong bài ngọc duản，
Trung lưu nhất thủy tầı thanh xà．
Giang sơn nhu tac，anh hùng thẹ， Thiên địa vô tinh，sụr biến đa．
Hồ Việt nhất gia kim hanh đơ，
Tír minh tòng thr̛̉ tức kinh ba．

## Dich nghia <br> QUA CỬA BE THẦN PHƯ

(Cửa bề ở huyẹn Nga Sơn. Từ xă Chính Đại xuôi giòng. Hai bên nuii mọc hình thế uy nghiêm đí tơi bê. Rộng rãi bao la, phong cảnh thật đẹp).

Thăn Phù qua bên ánh giăng löng,
Gió mát canh khuya cảnh vĩ hùng.
Nghìn ngen theo ba̛, hình lá trúc, Môt chièu giưa bè ươn thân rờng.
Nước non nhur cư ngừ̛̀ dâu văng.
Già̀ đớt vô tình việ̣c rôi bờng. Hơ Việt môt nhà may durgc thây, Từ nay kình ngăc sạch giòng sông.

## 69．－神 特 海 口



## Phiên âm

THẦN PHU̇ HẢI KHÂU
Cố quốc quy tâm lac nhạn biên， Thu phong nhất diệp hải môn thuyền．
Kinh bôn lãng hống，lôi nam bắc，
Sóc ủng sơn biên，ngọc hạ̣u tiền．
Thiên địa đa tinh khôi cụr tầm，
Huân danh thử hội tưởng đương niên．
Nhạt tà ỷ trao，thương mang lập，
Nhiểm nhiễm hàn giang khởi mộ yên．

## Dich nghia <br> CƯA BỂ THẦN PHÙ

Nhớ nước lòng quê，nhạn góc giời，
Lá thu chiễc bách，dạt chơi vơi．
Kinh gào trên sóng vang sau trước．
Dáo dưng sườn non khăp moi nơi，
Giời đất có duyên cùng giúp sức，
Tuồi tên gập hộ，doán dâu thời，
Bơng chiều tura mái nhìn man mác，
Trên nước chiều hôm ánh khơi rơi．

70．一 沸 江 夜 泊


## Phiên âm：

## LÂM－CẢNG DA BAC

Cảng khảu thinh triều，tạm hệ đao， Am am cách ngan hurơng bồ lao． Thuyè̀n song khách da，tam canh vũ， Hải khúc thu phong thập trượng đào Mac ngoai hur danh，thân thị ảo． Mộng trung phúu tục sụr kham phao． Nhẩt sinh tập khi，hồn nhtr tac， Bất vị ky sầu，tồn cụu hào．

## Dich nghia ：

BEMM ĐI THUYỀN QUA LÂM－CẢNG．
Cưaa bề trào lên；tạm gác chèo．
Xa nghe trên bễn tiễng bơ lao（1）．
Cửa bồng đêm tối，mura liên tiếp，
Góc bề hơi thu，sóng nổi cao．
Xa thupc，hur danh thôi vưt bó，
Nher mor，tục lụy chẳng xô vào．
Việc dời từng trải，sau nher trước，
Không dề säu－thu giàn khí hào．
CHÚ THÍCH ：Bô lao là giông thư ở bờ bề，rất sợ cá kình，thãy bóng cá kinh lâ rỡng lên．Cho nên chuông chùa chạm hình bờ lao，chày uện chuông chạm hình cá kinh．

## 71．－海 口夜泊有或



## Phiên âm

HẢI KHÂU DA BẠC HỮU CẢM
Hồ hải niên lai híng vị lan．
Cìn khòn đúo xứ giác tâm khoan．
Nhãn biên ruần sắc huân nhân túy，
Chẩm thượng triều thanh nhạ̣p mộng hàn．
Tuế nguy！ệt vò tinh song mấn bach，
Quân thân tâi niệm thốn tâm đan．
Nhất sinh sụr nghiệp，thù kham tiču，
Doanh đä́c phù danh lạc thể gian．

## Dịch nghĩa

ĐÊM THUYỀN TỚI CỬA BE CẢM HỨNG
Hồ hải ngày nay vẫn chửa nhàn．
Nơi nơi đi lại da hơi yên．
Bên minh xuân tới hurơng thơm nức，
Trước gối trào lên tiễng dông quen．
Tóc bạc thờ o tình tuễ nguyệt， Làng son thăc mắc nghĩa quân thân． Môt đời sưr nghiệp nên cười thực， Cũng durơc phù danh với thẽ gian．

## 72．一 別 江 湖 數 十年 <br> 海 門 令 夕 䋈 吟 般 <br> 波 心 浩 沙 浴 洲 月 <br> 柎 影 参 差 浦 婌 烟 <br> 往 事 進 导 時 易 遇 <br> 国 恩 未 報 老 堪 情 <br> 平 生 猲 抱 先 夏 念 <br> 坐 掉 实 余 夜 不 眠 <br> Phiên âm

Nhất biệt giang hồ sồ thạp niên．
Hải môn kim tịch hệ ngâm thuyền．
Ba tâm hao diều，Thương châu nguyệt，
Thụ ảnh sâm si phố tụ yên．
Vãng sư nan tàm，thời dị quá，
Quốc ân vị báo，läo kham liên．
Binh sinh độc bão tiên uu niệm，
Tọa ủng hàn khâm da bất miên．

## Dich nghĩa

Rà̀ chốn giang hồ mẫy chục năm．
Chiều nay cửa bề lại qua thăm．
Sóng tràn trên bäi，theo giăng sáng，
Khơi phủ rừng sâu lẫn bơng dâm．
Việc trước tìm đâu，thời biễn chuyền，
Ơn vua chera báo，dạ âm thầm．
Bình sinh «lo trước»là tâm nguyện．
Ngồi tưa bên chăn，chựa nghĩ năm．

```
73. 一 前 袋 岩
    (袋——作岱清華山名清江横前。
        紅 岩 這 後 评 安 南 志)
            去 年 虎 穴 我 曾 骞
            龍 袋 令 䪷 不 窑 奇
            素 咱 出 山 山有洞
            鯨 游 塞 海 海 䔍 池
            盍中日月天難老
            丙 上英雄此一时
            黎 范 風 流 嗜 濑 遠
            青 荅 半 供 壁 間 詩
```


## Phiên âm：

```
LONG GẠI NHAM．
```

（Đại 袋 nhất tác 岱 Thanh Hoa sơn danh．Thanh giang hoành tiền．Hồng nham nhiễu hậu．Tường An Nam chi）．

Khứ niên hồ huyẹt ngã tà̀ng khuy
Long Đai kim quan bất quật kẏ．
Ngao phụ xuất sơn，sơn hưu động，
Kình du tắc hải，hải vi tri．
Hồ trung nhật nguyệt，thiên nan lão， Thế thượng anh hùng thử nhất tht， Lê，Pham phong luru，ta tiẹm viễn， Thanh đài bán thục bich gian thi．

## Dịch nghãa．

## NÚI LONG ĐẠI

（Chữ Đại 岱 có bản viết ra chữ 袋．Tên núi ở Thanh Hoa Có Thanh Giang trước mặt．Có Hồng Nham uốn quanh phía sau．Coi trong tập An Nam Chí）

Năm xura Hò huyệt dả đi về,
Long Đapi năm nay châng kém gi.
Ngao biễn núi to, còn dông đ̧,
Bề thành ao nhó, vị kình nghê.
Trong hờ nhật nguyệt lâu không khuyểt,
Cái kiểp anh hùng, chi môt thi.
Lê, Phạm, phong lưu, ai nhăc tới,
Rêu xanh ăn xém chữ bia dê.

74．一次陳陳尚書䞨阮布政草堂


## Phiên âm

THỬ VẬN TRẦN THƯỢNG THƯ ĐỀ NGUYỀN BỐ CHÍNH THẢO ĐƯỜNG．
Nhất tâm báo qư̌c thượng hoànhoàn．
Tiểu cẩu mao đinh，thả tụ khoan．
Huy tinh thoái quy，hoa ảnh chuyền， Kim môn mộng giác，lậu thanh tàn． Cầm thư nhã thú，chản kham thự̣ng， Tùng cúc hoan minh，diẹ̣c vị hàn． Hạu lac tirởng tri chung hir̀u g̀． Hảo tuơng s！̣ nghiệp bách niên khan．

## Dịch nghia

TIẾP BẢI THƠ TRẦN THƯỢG THU VINH THẢO BƯÒNG NGUYỄN－BỐCHÍNH．

Mồt lòng vì nurớc rõ uy phong，
Nhà nhở yên vui lúc việc xong．
Xa mà lui về cùng bơng xê，
Kim môn tinh mông với vừng hồng．
Thơ đàn săn thú，dều ham chuộng，
Jùng cúc còn turơi，chửa hết dông．
＊Hậu lạc＞biêt ràng nher có ý，
Trăm năm sự nghiệp dề soi chung．


## Dịch nghĩa.

NGȦY BOAN NGO
Nhớ ngày doan ngo có nguyên nhân.
Ngâm cỏ xương bồ chén rurơu thằn, Tho chép tưởng xura nher Vinh Thúc (1), Giòng Tương nghî lại nhớ Linh Quân (2).
Buộc dây bỏ dụng trừ ma qừ,
Kễt ngài không theo giống tục nhân.
Chi muốn nước lan, tràn bốn bề,
Đề cho hễt bần lư ngu dân.
CHÚ THích : (1) Hiệu của An Dương Tu, thi-nhân triêu Tỡng nước Tàu.
(2) Hiệu của Khuất Nguyên, đại hiền thời Chiên quôc nước Tàu.

## 76．秋 日 偶 成


病骨㹸萑氟輤豪
天 地 斯 文 從 古 重
湖 山 清 舆 八秋 高
镜中白㗔偕人老
身 外 浮 名 䛊 再 箷
䌁想故園三䋊献
夢 魂 夜 夜上部糿
Phiên âm．
THU NHẬT NGẤU THȦNH
Tiêu tiêu trụy diệp hưởng đỉnh cao．
Bệnh cỡt tài tô，khi chuyền hào．
Thiên đ̛̣a tu văn tóng cồ trọng，
Hồ sơn thanh hứng nhạp thu cao．
Kinh trung bach phát giai nhân lão，
Thân ngoại phù danh，man nhi lao．
Miến tưởng cố viên，tam kinh cúc，
Mộng hồn da da thượng quy đao．

## Dịch nghía <br> NGÀY THU

Lá vàng lách tấch rụng ngoài sân．
Bệnh khỏi，hào hùng，khí mạnh dằn．
Giò̀i đّ̛t thi thur từ trước quy
Non sông hưng thú tới thu hơn．
Mänh gurơng tóc bạc，người cằn cỗi．
Việc thê，danh hur，chí nhoc nhăn．
Xa thäm vurờn xıra ba dãy cúc，
Con thuyền tơi tơi，mông nhur gần．
77.——涭 楽


Thê lọ̣ sa đù tuyết thượng điên.
Nhất sinh lac phách, cánh kham lién.
Nhi tơn chủng phúc luru tâm địa,
Ngu điểu vong tinh, lac tinh thiĉn.
Tảo tuyết chử trà, hiên trúc ha,
Phằn hurơng đ̛đi án ò̀ mai biên.
Có son tac da triĕn thanh mộng,
Nguyệt mãn binh than, tửu mãn thuyền.

## Dich nghia

MAN HỨNG
Khúc khửu dường đời, tuyễt phủ trên.
Môt dài luru lạc nght thêm phiền.
Cháu con gây phúc càn nơi ơ,
Chim cá vô tình mới tur nhiên.
Quét tuyết nấu chè, hiên trúc ngả,
Đớ trầm tưa án vách mai liền.
Non xura dêm trước nhin trong mông,
Giăng ngị̂p Bình Than, rươu ngập thuyền.
78.-


## Phiên âm

Cửu ván đoàn phong ký tich tầng,
Đurơng nién thác tỉ Bắc minh bầng.
Hu danh tụ ngọ thành cơ đăun, Hạu học thùy turong tac chuả̉n thä̀ng.
Nhất phién đan tám chân hống hỏa, Thạp nièn thanh chức ngoc hồ băng.
Uu du thả phục ngôn du hảo, Phỉ nguỡng tày nhan, ta bất năng.

## Dich nghia

Nhờ gió bay lên chín vạn từng.
Dám đem thân thê ví chim băng.
Her danh tur nhộn ngôit sao sáng,
Hậu hoc coi nhur mưc thươc giäng.
Môt mảnh lòng son vàng girara săc,
Mưòi năm chức tạm ngoc hơ băng.
Bạn bè vẫn nofi, ta tài gioìi,
' Lurơng cả bao dung tại thẽ chăng.

(Nam địa đa thử, hạo ngưu úy nhiệt, kiễn nguyệt ngộ vi nhật, nhi suyễn)

## Dịch inghia

Thời gian chơng hết thoáng ngày trôi.
Mọi việc trông về muốn nghi thôi.
Hươu dấu quên nơi ngò mông ảo, (1)
Irâu nhìn giăng sáng tưởng ngày rồi.
Vù̀ thân nô lệ, tâm dù ınuỡn,
Cứu nước gian lao nọ phải xuôi.
Già yều số giời thôi chớ nghĩ,
Xura nay môt nấm ánh trăng soi.
CHÚ THíCH: (1) chuyện xưa, có người bắt được CON HƯU, dâu một chồ, lấy lá che đậy. Rồi quyên mất nợ dấu, ngỡ là giấc mộng.

80．－

（東坡云杜于囬钱雲流落未當一钣忘君）。
Phiên âm ：
Phác tán thuần ly thánh đaoo chân．
Ngô nho sụr nghiệp diều vô văn， Phùng thời bẩt tác Thurơng nham vũ， Thoái lảo tư canh Cốc khẩu vân． Mỗi thá̛n bách niên đồng quá khách， Hà tằng nhất phạn nhẩn vong quân．
Nhân sinh thirc tụr đa uru hoan，
Pha Lão tằng vân，ngã diệc vân．
（Đồng Pha vân，Đỗ Tử Mỹ cơ hàn lưu lạc vị thường nhất phạn vong quân．

## Dịch nghia．

Đạo thánh uyên nguyên chẳng durọc thua．
Tù̀ lâu sao văng tiếng nhà nho．
Núi rù̀ng，không à̀n khi dương vận，
Vườn ruộng tìm về lúc cuối mùa．
Vẫn bảo trăm năm coi tưa khách，
Sao còn mồt bữa chẳng quên vua．
Đông Pha dànghi，ta cùng nghi，
Biêt chữ là thường cứ phải lo．
（Bong Pha nơi ：Đỗ Tử Mỹ khi dôi rét lưu lạc chửa thường một bữa quên vua）．


Tiều viện âm dm thach kinh tà
Tiêu nhiên hoan huống tụ tăng gia.
Hoan tinh dị khiếp thrơng cung điều,
Mộ ảnh nan lưu phó hác xáa.
Mọng giac cổ viên tam kinh cúc,
Tâm thanh hoagt thủy nhất âll trà.
Hồi đầu lục thập niên tiền sụr,
Song mấn tinh tinh lưỡng nhãn hoa.

## Dịch nghĩa

Nhà nhỏ dirờng quai, bơng xễ tà.
Xét coi hoạn huống lạnh nhur tờ.
Phài cung, chim thây cành cong sor,
Gần tớ, muông về hớc đá chờ.
Tương nhớ vườn sau ba giẫy cúc
Mo màng hiên cũ môt bình trà.
Sáu mươi năm trược chura quên việc,
Nay tóc hoa râm, ma̛t đã mờ.

89．— 支 日 涭 成
像 家 基 業 只 青 雄
模 剈 如 全 命 苛 全
渖世百 年 真 似 黄
人生呂事媒間天
一妾白酒消度虑
半 褟 清 風 足 午 眠
惟 有 故 山 心 未 断
何 時 結 尾 向 梅 进

## Phiên âm <br> HA NHẬT MẠ THÅNH

Trıyền gia cựu nghiệp chỉ thanh chiên．
Ly loạn như kim mệnh cẩu toàn，
Phủ thé béch niên chân tụr mộng， Nhan sinh van sur tồng quan thiên．
Nhất hồ bach tửu tiêu trà̀n lụ，
Bán tháp thanh phong，túc ngọ miên．
Duy hữu cố sơn tâm vị đoan，
Hà thời kết ốc hưởng mai biên．

## Dich nghia

Nghiệp xura truyèn lại mảnh thanh chiên．
Đð̀i loạn riêng thân dirọc vẹn tuyên．
Trằn thể trăm năm là mông cả
Nhân sinh muôn việc tự giời nên．
Mồt bình choáng váng thôi lo nghĩ，
Nưa chiêu thênh thang durge giấc yên
Chi có non xanh chera rứt durgc，
Khóm mai mong lüc lơp nhà bên．
83. -


Phien âm.

## MAN THANH.

Thanh niên phương dự ái nho làm.
Lão khứ hư danh phó mộng tầm.
Trượng sách hà tòng quy Hán thất, Bão cầm không tụ tháo Nam âm.
Trọng Ni tam nguyệt vô quân niệm, Manh Tư cô thân lụ hoan tâm. Đãn hỷ cung cơ, tôn cựu nghiệp, Truyền gia hà dụng män doanh kim.

## Dịch nghia.

## CÅM HỨNG

Thanh niên dưrọc tiễng gớc rừng nho.
Luông tuòi hur danh mới thẹn thò
Theo chính, grơom mài, tìm rọ̆ lối,
Vê Nam đàn găy dã nên trò. Trong Ni bạ tháng xa vùa nhó, Mạnh Tử riêng mình việc nược lo. Mửng dươc cơ cà̀u, nghề sån dầy, Còn hơn vàng bạc chất đằ kho.
84.


## Phiên âm

Nhãn trung phù thế, tồng phù vân. Tả giỡc kinh khan nhạ̣t Tấn Tằn. Thiền hoăc táng tur, tri hưu mệnh, Bang nhut hữu đ̛ao diệc tu băn. Tràn Binh tự tín năng vi tê, Đỗ Phü thủy linh dĩ ngộ thân. Thế sụr bất tri hà nhật liễu, Biên chu quy điếu ngũ hồ xuân.

## Dịch nghīa

Cōi trần má̛t thẫy thưc phù vân.
Kinh hoảng đêu nhur chuyện Tấn 「ăn.
Giài hoặc không cho, dành chiu mệnh,
Nước nher còn . durọc mới lo bằn.
Tràn Bình tư tín, nên công cán,
Đổ Phö hay.nghi bi khó khăn.
Thế sư bao giờ xong giài quyết,
Thuyền câu mới thả hưởng ngày xuân.
85.


Bác Sơn hương tạ́n, ngọ song bur,
Lai tinh tòng lai, ái sáchcur. Gia hũ̃u cầm thur, nhi bối lac,
Môn vô xa mã cố nhân sơ,
Tê diêm, tùy phận, an hành bí,
Hó, hải, thê thân ức đîcúu ngu.
Dĩ̃ thé tiệm so, đằu hướng bach,
Bông sơn, nhật nhật phú quy dur.

## Dich nghia

Bên sông núi Bác, ngpn hương mơ,
Lười nhác nàm dài, tính vốn ura.
Nhà có sách dàn, con tré thích,
Cưa không xe ngura, khách quen, thíra.
Rừng khe, nón lá, dờ êm át,
Sông bè thuyền câu, tính nhờn nhoo.
Thê tục tạm xa, râu tóc bạc,
Đông Sơn về sớm liệu bao giờ.
86. 偶 成


## Phiên âm

NGÂU THȦNH.
H!̣̉ đ̛ăc thân nhèn, quan hưru lănh,

- Bé môn tạn nhụ̂t thiếu turơng qua.

Măn đường vân khi triêu phằn bách,
Nhiễll chả̉m tùng thanh da hấp trà.
T'ı kỷ đän tri vi thiẹn lac.
Tríl thân vị tất đọc thur đa.
Binh sinh vu khoát, chân ngô bệnh,
Vó thuật năng y lẵo cánh gia.

## Dich nghia

NGẪU THẢNH.
Mừng dự̛̣c thanh nhàn, chức việc nhàn.
Cửa gài thăm hơi ít ai cần.
Rươu thêm hurơng bách, ngày mây phủ,
Chè̀ ngát bên tùng, tối gió đòn.
Vui nhzt là khi minh tur sửa,
Hoc nhiều chura dú durợ bên gan.
Viễn vông chính bệnh tư xura măc,
'Thước đa khồng hay, bẹ́nh lại hơn.

87．－酙 友 人見笴


## Phiên âm

THỦ HƯU NHÂN KIỄN KÝ．
Kiều kiều long tương van hộc chu．
An hành mổi cụ phúc trurg lưu．
Sự kham thế lệ phi ngôn thuyêt，
Vận lac phong ba khỡi trí mưu．
Tnân ngoai phú danh yên các huǵnh，
Mọng trung hoa điều cổ sơn u．
An cần kham ta hương trung hĩ̃u，
Liêu bả tân thi tả ngã sầu．

## Dich nghia

ĐÁp THƠ BẠ GỮ HÃNG．
Bề lọ̆ng thuyền to sức nhẹ mau，
Vẫn e chìm dám vẫn lo âù．
Việc thua không phải nhu lời đoán，
Vận hơng đâu vì kém nght sâu．
Bỏ hết hur danh thân chửa tớ，
Vè̀ bên khe suơi，hẹn còn lâu：
Cüng làng bapn cũ，on xin tap，
Tiện gửi thur qua kề nỗi sầu．

88－和 友 人烟霞富興
達 莱，弱 水 香 無 涯
俗 境 低 回 髮 半 花
雲 外 故 恬 空 患 帳
月．中清贾倳山家
心如 野 鵗 升 天際
跡 似 征 鴎＂踒 雪 沙
岩 穴 栖 身 何 日是
天 門 回 首 五 雲 賖

## Phiên âm

HÓA HỮU NHÂN YÊN HȦ NGU HỨNG．
Bồng Lai，Nhược Thủy，diều vô nha， Tục cảnh đê hồi，phát bán hoa．
Vân ngoai cố cur，không huệ truớng，
Vguyệt trung thanh mẹ̀ng，nhiễu sơn gia．
Tâm nhu dã hac，phi thiên tế，
Tich tụ chinh hö̀ng，đap tuyết sa．
Nham huyệt thế thân，hả nhạ̣t thị．
Thiên môn hồi thủ ngũ vân $x a$ ．

## Dich nghĩa

HỌA THƠ BẠN NHİN MÂY NƯỚC CẢM HỨNG．
Bồng Lai，Nhự̛̣ Thủy，biết đâu là．
Lăn lộn durờng dời，tớc dièm hoa．
Nền cü ngoài mây，tro khơm huệ．
Giăng thanh trong mông chiếu non nhà．
râm như tâm hạc，làn mây khói，
Chân giống chân hồng，đám tuyễt sa．
Bên đる gửi thân，mong chóng durocc，
Năm mây nhìn nhận của riêng ta．


## Phién am

Tiên thur sồ quyền cựu sinh nha,
Co thục tùng căn, tước nhật hoa.
Trúc hĩ̃u thiên can, lan tục khách,
Trần vô bán điềm đáo sơn gia.
Dao giai, hat lệ, song tà nguyệt,
Điêu chưr, ngur hàn, trâc các sa.
Đồ giàc hờ trung phong nguyệt hảo,
Niên niên bẩt dụng nhất tiền xa.
Dich nghia
Tiên thur vài quyè̀n vơn riêng ta.
Đói săn rể tùng, sẵn cánh hoa.
Trúc có ngàn cây, ngăn tuc khách,
Tràn không må̀y bụi, tới non nhà.
Bến câu cálọnn, con thuyền buộc,
Tiêng hạc thềm châu, bơng nguyệt tà.
Chi thấy trong bằu, mây gió sẳn.
Hăng năm mua bán, chằng từng qua.

## 90．－

防 水 三間抒水涯
少 早 制 落 多 晾 苹
保安分慮仍號分
＊出 家 时 且 敄 家

城 中 竍 琴 照 虎 沙



## Phiên âm

Ngang Thủy tam gian，dã thủy nha．
Thiếu niên bác lac，cựu phân hoa．
Bá̛c an phận rứ，nhırng tùy phạn．
Vị xuất gia thời thả trú gia．
Ham lỷ vân sơn，vô sủng nhụ̣， Thành trung hiên miện，tồng trà̀n sa．
Cát Óng nhất khứ，kim thiên tải，
Đan táo，hàn yến，tuế nguyệt xa．

## Dich nghis

Ngang Thưy bên sông cât nễp nhà．
Nhớ xura vơn thích cánh phön hoa．
Đươc nơi yên phân，còn tùy phạn，
Chera tới xuât gia hây ơ gia．
Cưa ngơ non mây，xa quý tiện．
Trong kinh mú áo chính nam kha．
Cát Ong di khơi，nghìn năm chä̀n，
Lo thuớc do tàn，ngày tháng qua．

91．－次 部 黄 門．侍郎阮

| 菊 披 | 管 | 新 | 居 | 成 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 弓 䋡 | 群 | 地 | 半 | 漛 | 荆 |
| 喜＂得 | 新 | 持 | 地 | 座 | 络 |
| 翁 湬 | 屋 | 頃 | 謀 | 婦 | 酒 |
| 越 書 | 惟 | 有 | 草 | 玄 | 經 |
| 達 $\mathrm{P}^{\text {成 }}$ | 倒 | 屏 | 迎 | 佳 | 客 |
| 花 㨶 | 移 | 床 | 近 | 曲 | 橸 |
| 笑 我 | 老 | 束 | 狂 | 更 | 甚 |
| 人 | 休 | 快 | 次 | 公 |  |

## Phiên âm

thú vân hoâng mòn thị lang，nguyễ cúc phâ，hạ tân CU＇THANH

Cung du tich địa bán trăn kinh， Kỷ đä́c tân thi địa tọa minh． Ông thuật lũ khuynh，mưu phụ tửu， Naing thư duy hữu Thảo Huyền kinh． Bồng môn đủa lý，nghênh giai khách， Hoa ồ di sàng，cận khúc linh． Tiếu ngã lăo lai，cuồng cánh thạm， Bàng nhân hưu khoái thứ công tinh．

## Dịch nghia

HỌA THO MỪNG DỰNG NHÀ MỚI CỬA HOẢNG MÔN THỊ LANG NGUYEXN CÚC PHA

Đắt xa，sau loạn，cỏ gai sinh， Müng dượ ther hiền viết doạn minh．
Bầu dớc may còn thù tạc chén，
Sách coi chỉ có thảo huyền kinh．
Cửa tre bước vội mời tân khách，
Chiếu doc bên hiên đủ tiếp nghênh．
Tuồ tác bi cười lài da lẫn，
Mừng ràng còn hoa，trí còn rành．

## 99．一 次 葡 坡 瞵 持 <br> 太 平天 子正党文 <br> 咅 見 黄 金 碌 瓦分 <br> 美 玉 不 劳 求 善 货 <br> 猗 简 終 自 吐 济 䇗 <br> 美 君 已作赥庭風 <br> 婏 我 费洞出䩜雲 <br> 雨 眼 昏 花 䫓 更 白 <br> 消 埃 向以荅君恩

Phiên âm
THƯ CÚC PHA TặNG THI
Thải bình Thiên Ti̛r chính sùng vàn．
Hỷ kiến hoàng kim lịch ngõa phân，
Mỹ ngọc bất lao cầu thiện giá，
Yُ lan chung thị thồ thanh phân．
Tiễn quân dĩ tác Nghi Binh Phụng，
Quý ngã ung đờng xuất Trục vân．
Lưỡng nhãn hôn hoa，đầu cánh bạch，
Quyên ai hà dĩ đáp quănn ân

## Dịch nghia ：

HOA THƠ CÚC PHA TẶNG
Thái bình Thiên Tử chính ura văn，
Vàng ngói may thay durợc rõ dằn．
Ngoc tốt khöi cần mong có giá， Hương thơm rồi thấy chính là lan．
Xin mừng ông có Nghi Đình Phụng，
Đâng thẹn tôi cùng Xuất Trục vân．
Đôi măt lóa mơ，đằu lại bạc，
Có gì dám nghī đáp thâm ân．

## ＊

## 93．－送僧道碌腣山

## 记 曾 拳，十給年

全 又 相 逢 一 夜 眠
且 喜 萝 中 扡 俗 事
更 㫭 石 上話前缕
明 朝 霥 浦 崌 稂 㻛
何 日堂山共像泉
老去狂言休怪我
摇 岐 我 亦 上乘禅

## Phiên âm

## TỚNG TĂNG BAO KHIÈM QUY SƠN

Ký tằng giảng học thấp du niên．
Kim hụu tương phùng nhất dạ miên．
Thả hỷ mộng trung phao tục sụ，
Tiẹn，ư̆muthach thương thoaqi tiền duyên．
Minh trièn Linh Phố hoàn phi tich，
Hà nhật Côn Sơn cộng thinh tuyền．
Lão khí̛ cuồng ngôn hưu quải ngă，
Lam kỳ ngã diệc thurọng thì̛a thiền．

## Dich nghia ；

THƠ TẶNG TĂNG ĐẠO KHIÊM VÊ Ỏ̉ NÚI
Dâ từng thấy giảng trước mười năm．
Trò truyện dêm nay lại gâp cầm．
Trong mông vẫn mừng dời tục lụy，
Trên khe đurợc nỡi chuyện Thiền Lâm．
Chiều nay Linh Phố dời y bst，
Bao thủa Côn Son durgc kiếm tim，
Chớ lạ tuồi già sinh nói làn，
Vễ non tôi sẽ cớ thiền tâm．
94. — 即 典


## Phiên âm

TÚC HỨNG.
Läm thúy đinh đông trúc măn làm,
Sải môn trú tủo tĩnh âm âm.
Vü dur sơn sắc thanh thi nhăn,
Lao thoái giang quang, tīnh tục tâm.
Họ ngoai điều đề tri khách chi, Đinh biên mộc lac thức thu thâm.
Ngọ song thụy tỉnh hồn vô mị,
Ân kỷ phần hurơng, lý ngọc cầm.
Dịch nghia :
TU̇Y HỨNG.
Lãm thúy tường đông trúc khạ̛p rừng.
Cưa sài sớm quét sạch lâng lâng.
Sườn non mura tạnh, màu thêm biếc,
Lặng sóng, lòng sông sáng tưa gương.
Ngoài ngõ chim kêu, tin khách tới,
Bên song lá rụng báo thu sang.
Ngo song mo tịnh, không thành giấc,
Tưa án ôm dàn, khơi tỏa hurơng.

95．－晚 典

| ， |  |  |  |  | 苦 | 筄 |  | 客 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 鳥 |  |  |  |  | 晚 | 通 |  | 適 |
|  |  |  |  |  | 宥 |  |  | 树 |
|  |  |  |  |  | 水 | 没 |  | 楾 |
|  |  |  |  |  | 江 |  |  | 漠 |
|  |  |  |  |  | 葉 | 粗 |  | 劃 |
|  |  |  |  |  | 树 | 1 |  | 坐 |
|  |  |  |  |  | 排 |  |  |  |

## Phiên âm

VÄN HÚNG．
Cưng hang u cur khồ tịch liêu．
Ó cân，trúc trương，văn tiéu dao．
Thôn hoang nhạ̀t lac，há anh thụ，
Dã kinh nhân hỵ thủy mọ̀t kiều．
Kim cổ vó cùng giang mac mać，
Anh hùng hi̛ru hị̣n，diệp tiču tiểu．
Quy lai đọc bã̃ng lan can tọa，
Nhất phiến băng thiềın quải bich tiêu．

## Dich nghia．

VÃN HỨNG．
Ngö hém nhòn cur，cảnh quạnh hiu．
Khăn den gạy trúc thú tiêu dao．
Bơng xiên trong xóm，cây cao ngả，
Càu trước đường quai，khách văng teo．
Kim cồ vô cùng，giòng nườc chầy，
Anh hùng thurờng hận，lá vàng gieo．
Lan can ngòi tựa，khi về nghi，
Một mánh trăng non，vách biếc treo．

## 96．一 秋 月 偶 成

| 先 | 产 | 膗 香 | 建 | 狂 | 沉 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 静 | 裏 | 乾 | 冲 | 篤 | 者 |
| 間 | 中 | 日 | 月 | 值 | 十 |
| 伃 | 風 | 冷 | 㳰 | 时 | 㥩 |
| 䘫 | 域 | 優 | 游 | 道 | 味 |
| 㨁 | 羂 | 楽 | 書 | 無 | 解 |
| 老 | 梅 | 當 | 畔 | 理 | 瑶 |

## Phiên âm ：

THU NGUYẸT NGÂA THÀNH．
U trai thụy khợi，độc tràm ngâm．
Án thương，huơng tiéu，tĩnh khách tam．
Tĩnh lý càn khôn，kinh van biên，
Nhan trung nhạ̣t nguyệt trị thiên kim．
Nho phong lünh đam，thời tình bac，
Thánh bục ưu du đạo vị thâm
Đọ̣c bãi quần thur vô cá sư，
Lão mai song ban lý dao cà̀m．

## Dịch nghia ： <br> TRĂNG THU

Thur trai thức dậy，nght tằn ngà̀n．
Đura dón chào mơi tránh thói trần．
Trời dât yên vui，lo vạn biễn，
Tháng ngày nhàn rỗi giá nghìn cân．
Nhà nho thoang thoảng ，tình nhur nhapt，
Cōi thánh sâu xa，dạo tới làn．
Sách cơ đọc xong，không có việc，
Dıơói mai lân gày khúc cao sơn．

## 97．和 新 古 部

風 流 阴 守 文 草 伯
香木抁怜我故家
信 美 江 山 持，易 就
䙵 情 歳 月 眼 將 花
干 戈 十 戴 视 朋 少
宇 宙 千年 㱟 故 多
客 舍 香 麾 泰 毒 永


## Phiên âm

## hỌA TÂN TRAI VẬN

Phong luru quận thú văn chuoong bá，
Kiều mọ́c năng linh ngã cố gia
Tin my giang son thi dị tưu，
V̛ô tinh tuế nguyệt nhãn tương hoa．
Can qua thệp tải thân bằng thiè̉u，
Vü trụ thiên niên biền cố đa．
Khách xá hương trà̀n xuân trú vĩnh，
Đằng đäng thanh mộng nhiễu yên ba．

## Djch nghĩa ：

HQA THƠ MU̇NG NHȦ MÓI
Phong lưu durợc tiễng văn siêu loại
Kiều mộc may nhờ nếp thế gia．
Tô dièm giang sơn tho dễ tụng，
Vô tình ngày tháng măt sinh mờ．
Mười năm chinh phạt，thura thân thuôc．
Muôn thủa trăn gian cứ gió mura．
Quán tro ngày xuân，hương băt ngát，
Chopp chờn nhur dục khách yên ba．
98. - 即 事


## Phiên em

TỨC SỰ
Tiều tiêu hiên song nụy nụy lu.
Quan cu đơn giác, loại u cır.
Thương ba giang thượng, nhàn thùy điếu,
Lục thụ, âm trung, tīnh khán thu.
Vü quá tinh lam khuy hộ dü,
Phong lai tuyết lăng vũ đđinh trù.
Ngo song tiêu sái vô trần lụy
Nhất phiến nhàn tâm nhiếp tha̛i hur.

## Dịch nghĩa

## TƠC SỰ

Môt gian nhà nhó, môt thur hiên,
Công vu goi là một chức quan.
Bẽn nươcc buông câu, thuyền thuần gió,
Bóng cây doc sách, cảnh an nhàn
Hết mera ngoài cưa, non quang dãng,
Thoáng giợł trên thềm, tuyết nĝ̂p lan.
Sớm tời thiu thiu, quên moi việc,

- Ther tâm nher da tới non Hàn.

99．安 子 山花烟安
（安南志：山在来湖，又名象頭山，相像安期生修蝀之成•故名．宋海岳名回第四稫地）在交州。安子山封域志，上
陳化宗居来此佛为竹林第一祖


Phiên âm：
BỀ AN TƯ SƠN，HOA YÊN TỰ．
（An Nam chi ：Sơn tại Bông Triều．Hụu danh Tự̛̣ng Bầu sơn．Tuơng truyền An Kỳ Sinh tu luyện chi xú．Cố danh． Tống，Hải Nhac Danh Bồ，đệ tir phúc địa，tâi Giao Chỉ，An Tử sơn，Phong Vục chí ：Thurơng hữu Tử Tiêu Phong，Ngọa Vân Am，Long Động，chur thả̛ng．Yên Hoa Tư tai tuyệt đỉnh cảnh chí kḥ̂̀ng động．Tnần Nhân Tôn cu thử phụng Phạt， vi Trúc Lâm đệ nhất tî̀）．
An Sơn，son thương tối cao phong．
Tảl̃ ngũ canh so，nhật chính hồng．
Vũ trụ nhã̃n cùng thương hải ngoai．
Tiếu đảm nhân tai bich vân trung，
Ủng môn，ngọc sóc，sâm thiên mẫu，
Quải thach，châu luru，lac bản không．
Nhản－Miếu đưuơng niên，di tich tai
Bach hào quang lỷ đổ trùng đồng．

## Dich nghia:

ĐỀ CHỦA YÊN HOA, NÚI AN TƯ.
(Theo sách An Nam chí, nui ở Bông Triều, có tên là Tượng Đầu sơn. Tương truyền An Kỳ Sinh trước ở đó, cho nên thành tên. Theo sach Tơng Hải Nhạc danh đơ, thì nơi phúc địa thứ tư là ở An Tử Sơn, Giao chi. Xét về địa giớri, trên có ngọn nưi Tử Tiêu, có am Ngọa Vân, co Long Đọng, toàn là thắng cảnh. Chùa Yên Hoa ở trên đỉnh, tận nởi hư khơng. Vua Trần Nhân Tơn ở đó thờ Phật, chinh là Trúc Làm đệ Nhất Tồ).
An Sơn cao nhât, day nghìn trùng.
Buồi sớm di lên lúc rạng đông.
Vo trụ mắt nhìn xa khỏi biền,
Thân minh, mây thầy ơ ngay trong.
Cửa ngoàl, dáo ng̣oc nhiều nghìn mẫu,
Vách đá, cờ châu rủ giưa không.
Nhân-Miẽu (1) durơng thời di tích dó,
Hào quang chiếu tỏa, rang non sông.

[^2]100．—题把腹岩



## Phiên âm

## ĐỂ BẢO PHÚC NHAM

（Bộng tại Bộng Triều，An Khánh xã．Đại giang chi trung， quần sơn bài lập．Động tại sơn cước，phủ lâm thủy thứ，ngoại hữu binh sa điệu bản cao，thụ mộc thương thúy．Trung phụng thủy thằn tỡi lỉnh．Hựu hữu thâm cớc，nhiên chủc nhi hành，vó cùng tận xứ ．An Nam̆ chí vân ：Nham khoan bát cửu trượng， thồ giai xích sằc）．

Binh minh các trao．thurợng nham đầu． Thừa hứng liêu vi ngọc cục du． Cửu chuyền đãn thành，cô hac khí̛， Tam thằn cồ đoan，nhất ngao phu． Thach lan ảnh phụ，thurơng giang nguyệt， Tiên động yên hàm，bich thụ thu．

Thị xứ chân kham dung ngâ ần, Son trung hoàn hũ̃u cụru du phù. ('Thứ Hiẹ̀p Thạch, Phậm Cóng vận).

## Dịch-nghīa <br> ĐỀ $\operatorname{BOONG}$ BÃU PHÚC

( Ộ̣ng ở về Đơng Triều, xã An Khánh. Ở giữa lòng sông, nủi giàn bầy lởm chởm. Đơng ở chân núi, ăn ra đên giòng nước. Phia ngoài, có nồi bãi binh sa, hơi cao, cây cới mọc xanh um, nơi thờ thủy thần rất linh thiêng. Lại có hang sâu, thắp đuốc là̀n đi, khơng biêt đâu là cùng. Sách An-Nam chi chép : Động rộng tám, chín trượng, đất đều mợt mầu đỏ).

Sóm ngày cao hứng buộc con thuyền.
Ngoc cucc nhiur xưa lăm khách quen.
Chăp dirg̣c côt trờí ngao nồi hiện,
Nâu xong lo thuốc, hạc bay liền.
Trăng soi bơng đá, phô giòng biếc,
Mây lẫn cây xanth, cảnh cờ tiên.
Xứ đó rât hay, coi ó durọc,
Đông xura chà́c đã có ai lên.
(Họa theo thơ Hiệp Thạch, Phạm Công).

## 101．—题 玉 漳 岍



Tử phỉ láu đàì g̉ bich sầm．
Thạ̣p niên kim tịch，nhất đăng lâm．
Tüng hoa lac địa，kim đìn tīnh，
Bich hưởng xuyên vân，đạo viện thâm．
Kim đỉnh đan thành，nhan dĩ khứ，
Hoàng lương mộng giác，sụr nan tầm．
Viên sầu，hac oán，vó cùng ý，
Hàn nhậ́ tiêu tiĉu，trúc cách lâm．

## Dịch nghia <br> ĐÊ ĐÈ̀N NGOC THANH QUAN．

Dền phủ cung dài tura núi cao．
Mười nơm nay mới bước lên lầu．
Hoa tùng khàp dât，bàn thờ lạnh，
Vách đă lồng mầy，viện dạo sâu．
Lo thuồc luyện xong，ngurời dã văng，
Nơi kê giấc tỉnh，việc cơn dâu．
Vurợn sằu，hạc oán，liên miên nght，
Rừng trúc hiu hiu gió gọi sầu．

109．－夏 日 漫 成


## Phiên âm

HẠ NHẬT MẠN THȦNH
Vŭ quá đinh lka chưởng lục âm．
Thiền thanh cung chủy tấu ngu cầm．
Song tiền hoàng quỵ̂̀n，cơng môi thụy，
Họ̀ ngoai thanh sơn cố sách ngàm．
Trú lŭnh，cùn khôn khoan dao tứ
Nhân nhàn，danh lọi tỉnh so tâm．
Hồi đằu tam thập nuèn tiè̀n str．
Mọng lý du du cánh mac tầm．

## Dich nghia <br> NGȦY MU̇A HA

Mura xuông cây sân，bông thăm màu．
Lăng nghe êm dịu tiễng ve kêu．
Trước hiên đọc sách thiu thiu ngư，
Ngoài cửa nhìn non thåc måc sầu．
Ngày tĩnh dạo trời suy ky lại，
Ngurời nhàn danh lọi tính từ lâu．
Ngoảnh dău ba chục năm công việc，
Mơ mông bâng khuâng chảng thây đâu．

## 103.-- 宽 㖼




## Phiên âm

OAN THÁN
(Chu Bột hệ ngục, bất năng chi từ. Ngục lại thư độc bối $t^{\text {hi }}$ chi).

Phủ tục thäng trầm ngŭ thạp niĉn.
Cố sơn tuyền thach phụ tinh duyên.
Hur danh, thực họa, thù kham tiếu,
Chúng báng cô trung tuyệt khả liên, Sớ hữu nan đ̛̀o, tri thị mệnh,
Vän nhur vị táng, dă quan thiĉn.
Ngục trung đọc bời, không too nhục,
Kim khuyĉ́t hà do đạt thốn tiên.

## Dịch nghia

THAN VIĘC OAN
Chu Bột bị tù. Muốn kbiêu oan, không có lới nào đưa thư được. Tên ngục lại treo vào lưng bảng tội trạng),

Thăng giáng nưa đời, thói tục quen.
Non nhà, khe sữi, mông đành quên.
Danh hur, họa thurc, curời là phải,
Lời trách tâm trung, nghi ngại phiền.
Só da không qua, dành mệnh vậy,
Dạo nher chura mât, có trời trên.
Lurng deo bản àn, trong lao, nhục,
Mänh giǎy thân oan kho dọt lên.
CHÚ THİCH: Chu Bột là một viên đại tướng triều Hán nước Tàu.


Phụ tặng, đáp, chư thề


Tâm kinh turơng phùng, khởi ngẫu nhiên.
Biệt khai thành thi nhất lâm tuyền. Uu du lễ nhtrợng, an nhân trach, Xuất nhập khiêm cung, lac tînh thiên Lai tán đình tiè̀n, duy thảo sắc, Khách lai trúc ngoại hữu trà yên. Công dur thoái thục phần hương tọa, Họa trục truơng cầm lạc tuế niên.

## Dịch nghĩa

Phụ thêm thơ tặng, đáp, các thê ĐỀ VÁCH NHÁ ỨC TRAI NGUYÊN TỬ TẤN

Gập gợ cùng nhau, há ngẩu nhiên.
Riêng nơi thành thi một lâm tuyền.
Việc quan lễ nhurơng, thành vô sự,
Dối khách khiêm cung tính vốn hiền.
Lại thuộc tưức thềm nhìn văng bóng,
Bạn thurơng bên trúc. vị trà quen.
Việc quan về nghi, trầm hurơng ngát,
Vặn trục so dây, mấy điệu đàn.

105．一阮書苟筫承旨押春新居<br>美 治 息 知 蜾 子荆<br>何 須 陌 屈 掑 新 络<br>一修水冷知三館<br>四 壁 家 萛 富 六 娌<br>梅 显 月 描 果 峰 栱<br>你 香 風 迅 送 踈 柱<br>掑壱报铁同㳯学<br>皆 碛 随 人 勿 猲 醒

## Phiên âm

NGUYỄ MÔNG TUÂN HA THỪA CHỈ ỨC TRAI TÂN CƯ．
Thiện trị ung tri kế tử kinh．
Hà tu lậu ốc soan tân minh．
Nhất điều thủy länh tri tam quán，
Tứ bich gia bằn phú lục kinh．
Mai ảnh nguyệt miễa，lai giáng trương，
Hà hương phong đệ，tơng sơ linh．
Huề hồ nghで dục đờng thanh thưởng，
Giai tủy tủg nhann，vậ độc tinh．

## Dich nghia

NGUYỄN MÔNG TUÂN MỪNG NHA MỚI
THỨA CHİ ỨC TRAI
Thurơng chí mong tim nối chí minh．
Căn gì nhà nhd dăt bài minh．
Chức quan khoe lạh，mà tam quán
Bơn vach tuy nghèo đù luc kinh．
Mai dưới ánh trăng，in trướng giáng，
Sen theo ngon gió thoáng bên mành．
Nghiêng bâu cùng ban dơng thanh nhăp，
Chủ khách đều say，chå̉ng tỉnh riêng．



Phiên âm
PHAN PHU TIÊN HẠ GIİN NGHI ĐAI PHUU NGUYỄN ƯC TRAI
Chân nguyên hội hợp banh phùng thà̀n.
Tá trị danh nho hỷ hữu nhân.
Ău học tráng hành, hành thử đạo.
\inh tri tiên giác, giác tu dân.
Diêm mai đỉnh nai, điều hóa my̆,
Lễ nhac, quy mô, chế tác tân.
Tí̛ hải phương kim quy nhất thơng,
Thùy năng durọc dã xuất hồng quân.
Dich nghĩa
PHAN PHU TIEN MỪNG GIÁN NGHI ĐAl PHU NGUYỄN ỬC TRAI

May sao vận hội dủ quân thăn. Mừng thây chân nho giúp thánh quân. Ấu hocc, tráng hành, hành đúng đạo. Sinh tri tiên giác, gliác cho dân. Mữi tương gia vị, cho đêu cả, Lễ nhạc quy mô dược đúng dằn. Bốn bề ngày nay về mồt môi, Ai mà thoát khỏi vi cằm cân.



## Phiên âm

## NGUYỄN MỢNG TUÂN TẶNG GIÁN NGH!

## bai phu nguyễn công

Hoàng các thanh phong ngọc thục tiện.
Kinh bang hoa quốc, cò vô tiënn
Nhắt thởi tư hăn, thơi văn bá,
Lưỡng đ̛ao quân dân àc chính quyè̀n. Bach phät chi nhàn thiên hal lự, Thanh trung lưu dü̆ tử tôn truyền.
Nho lâm kỉ̉̉ hứa chiêm sơn đ̛ảu. Hảo vị trièùu đinh lục tiễn hiền.

## Dich nghía

NGUYỄN MỢNG TUÂN TẠ̃NG GIÁN NGHI bal phu NGuyễ Công

G:6 mát lằu cao chính vi tiên.
Tài cao trị nước kề dầu tiên.
Môt thời hàn mặc thành văn bá, Hai đạo quân dân giừ chính quyền.
Tóc bạc nhừng lo thiên hạ kê, Lòng trung dề lại tư tôn truyền.
Rừng nho dz mấy ai tinh dâu,
Chỉ vị triều đình cớ tiễn hiền.

## a

## 108．一 黄黄仰央梅雷弁（十言長篤）



天然挴雪自雨奇。更添重柏真三炮
罪 浮 仙于冰第动，頃効能个现作书。

若非風退暗香来。絞紛一色何由别



交南十月煖如春。茤中只有花剒折。
将心托物古有之。高汮深期蹈前哲。
束 坡 谓 竹不可無。溏深贯进亦有就
䢀 地 葛 古—沛致。霸桥持思西湖月
Phiên âm ：
ĐẾ HOȦNG NGƯ SỦ MAI TUYÉT HIEN （Thất ngôn trường thiên）

Trị quán nga nga diện tự thiết， Bất độc ái mai，kiêm ái tuyết． Åi mai ải tuyĉ́t，ài duyên hà， Aí duyên tuyết bạch，mai thanh khiêt． Thiên nhiên mai tuy̧̧̌t tụ lurỡng kỳ，
Cánh thiêm đài bách，chân tam tuyẹt．
La Phủ tiên tử băng vi hồn，
Khoỉnh khắc năng linh quỳnh tác tiết．
Dạ thâm kị̀ thụ toái linh lung，
Nguyệt hộ phong song hàn lẩm liệt．
Nhược phi phong đệ ám hương lai，
Phân phân nhất sắc hả do biệt．
Tuân chiêm bất pha ngọc lâu hàn．
Ngìn hải dao quang cảnh thanh triệt．

Cửu trùng chản niệm cạp hà manh, Van lỷ cẩm y dao trú tiết.
Suroung phong quyè̀n aia giản hoành thu, Thàn tai viêm hoang, tâm ngụy khuyết. Giao nam thạp nyuyẹt, noãn nhu xudn, Mộng trung chỉ hữu hoa kham triêt. Tương tám thác vạt cồ hữu chi, Cao trục thâm kì̀ đao tiền triết. Đông Pha vị trúc bốt khả vô, Liêm Khê ai liền diệc hur̃u thuyết, Càn khôn van cồ nhất theenh chí, Bá Kiều thi tir Tày Hồ nguyệt.

## Dich nghia :

ĐỀ HIÊN MAI TUYÉr CỦA HOȦNG NGỰ SỬ.
(Thất ngòn trường thièn)
Mū trĩ uy nghi măt tưra sătl.
Không chi yêu mai, yêu cả tuyễt.
Yêu mai, yêu tuyêt, cớ duyên gì,
Cở duyên tuyêt trăng, mai thanh khiêt.
Thiên nhiên mai tuyết nghỉ da kỳ,
Lại thêm cây bách thành tam tuyệt.
La Phù Từ, (1) tâm thàn nher băng,
Thoáng biến ngoc quỳnh thành hồt cát.
Đêm khuya lanh lảnh tiêng ngoc rờ,
Ció cửa trăng hiên gây gẫy rét.
Ví không có gió dura hurong theo,
Đều đêu một sắc không phân biệt.
Lâu ngoc lạnt, Đông Pha (2) có ngại đâu,

[^3](2) Tìn hiệu thi nhân đời Tớng nước Tảu là Tô Thưc.

Bè bạc sóng, lăng trong là hệt.
Cưu trùng thurơng xơt đễn dân xa, Nhưng diều sai lầm là durọc bớt.
Gió surơng thòi mạnh, chuyè̀n hơi may,
Thân ở phurơng nam, lòng cửa khuyết.
Pherơng nam, thàng họi, âm nher xuân,
Trong mông chi hoa là còn thiết.
Tâm tình sánh vật xura có người,
Lăn trằn ơ lại theo tiên triêt.
Đông Pha nghì trúc không thề không,
Liêm Khê (3) yêu sen thêm mồt thuyễt.
Từ xura trời dôt khi thu tới,
Nhơ Tây Hŏ Bá Kiều vịnh nguyệt.

CHỨ THÍCH.-(3) Tên hiệu danh nhâo dợi Tớng nược Tàu là Chu Đôn Di.

## 109．— 克 山取

（史 記 辞 云：陳元旦所居济虚洞•

竟山有泉央粲冷冷然，吾以鸟琴弦。
堂山有石面洗苔铺碧，吾以我算席。
林中有竹千放印寨緑，吾于是乎咩境共侧。問君何不虷去来，半生虚土長服桔。

君不見黄卓黄金盃一挶，元戴胡极六百解，
又不見伯夷重叔曹，首陽俄死不食栗婴。
景雨者不相体，亦各自求具所欲啠。
人生百啘内，草竞同草木。

丘山華屋亦偶然，死俟雅荣更誰镸。
人間若有関由唗，勒渠悗我山中曲。

## Phiên－âm．－

## CON SOON CA．

（ Sử ký chủ vân．Trần Nguyèn Đàn sở cur Thanh Hư động． Cóng vi ca tự．Kỳ ý giaivi tán mỹ chi từ dä）．

Cón－Sơn hữu tuyền，kỳ thanh lănh lãnh nhiên，ngô dĩ vi cầm huyền，

Côn－Sơn hữu thạch，vũ tầy đài phô bich，ngô dĩ vi đạm tịch．

Nham trung hữu tùng，vạn lỳ thưy đồng đồng，ngô ux thị hờ yền tức kỳ trung．

Lâm trung hữu trúc，thiên chi ấn hàn lục，ngô ư thị hờ ngâm khiéu kỳ trắc．

Ván quân hà bất quy khư lai, bán sinh trần thồ trường giao cóc.

Vạn chung cưu dinh hà tất nhièn, âm thủy phạn sơ tùy phạn tuic.

Quân bất kiên, Bồng Trác, hoàng kim doanh nhất $\mathbf{\delta}$, Nguyên Tải hờ tiêu lục bách hợc,

Hựu bất kiên, Bả Di dữ Thưc Tz, Thủ Dương nga tư bất thực tùc.

Hièn ngu lưởug giả bất tương mâu, diẹ̀c các tự cầu kỳ sở dục.

Nhân sinh bách tuê nội, tất cánh đồng thảo mộc.
Hoan bi ưu lạc điệt vãng lai, nhất vinh nhất tạ hoàn tương tuc.

Nhân gian nhược hữu Sào Do đồ, khuyến cừ thinh ngã sơn trung khúc.

Khâu sơn, hoa ốc diệc ngẫu nhiên, Tử hậu thùy vinh cánh thùy nhục?

> Dich nghia:
> CON SOON CA
( Sử ký chép : Trần Nguyên Đàn ở động Thanh Hur.
Công làm bài ca tựa, ý cùng lời đều là tán dương).
Cơn Sơn có tuyền, tiềng đều róc rách êm, ta coi như tiêng huyền.

Côn Sơn có thạch, mưa xuỡng rêu phô biếc, ta coi nhur trúc tịch.

Đả xanh có tùng, muơn dâm bơng ánh lồng, ta thấy, vừa hay dược nghỉ bên trong.

Rừng sâu co trúc, nghin cây phô mầu lục, ta thấy vừa hay, ngâm hát bên góc,

Hỏi ơng sao chả̉ng về hăn đi, nưa đời cảt bui cơn lăn loc.
Muôn chung nghìn tứ có làm chi, nược suối cơm rau mà tri túc.

Ong chảng thấy, ngàn vàng chá̛t Nam $\delta$, Nguyên Tải hồ tièu sáu trăm hộc.

Lại chẳng thấy Bá Di với Thúc Tè̀, Thủ Dương chết đỏi chẳng nhạn thóc.

Hiền ngu hai hạng chẳng như nhau, mỗi hạng mỗi tìm riêng sở dục.

Người đời khoảng trăm năm, tất hẳn như thảo mọc.
Vui buồn lo thich cứ đời thay, một lên mọt xuống tùy theo lúc.

Núi gò nhà cửa vốn ngẫu nhiên, sau chết, ai vinh mà ai nhục.

Người đời nếu có hạng Sào Do, khuyèn cứ nghe hát Cỏn Sơn khúc.

110．一 至 室 山 倳（出 庚 监 贱 集）
（仰 题 批 云：法 度 展 整，嬁 摭 竌 切，直以

神 龍 起 分 承 蓝 京。天戈措兮湖寒清，制
業之功 成 阴 瑟 西 土 之山 川有 霊。紧 我
皇之型武•當四方之䌅営•国步方 也，
心困 虞 離

名也當其莪兵初起䁍教方张，一国英愛 秋 椎 陷 霜

妻 于流唯，士吝散亡，雖虎困而迲亨，

以漠皇之在芒碭者耶
由 其 知 佊 知 己，能弱能强•待時伺弊，收 路 欲 苫 •枕 新 而 卧 㬴 腑 而 當，思 雪前 耻 以得故狙，想此山於斯時分宜不似分墇之棲越王者耶。
外 北 和 親 捐 金 募 士媇 象 聎 军，人 㳖 親 上以死長•思欲效力以酬功。为 是 ：綀 兵 羊 特 到 勝 出，奇
莗 全 以 取
— 垁 不 道
刀险而立功，又多方以。误之。
夜 則 寒 火
畵 則 張 旗
杜 家 之侵地争便，可留之渡江沉師
雷 㞸 電 揫 竹 破 哌 飛
朱 保 桖 車
黄 城 暴 屍
又安之地己我我有，西 都 之捷疾於赑驰

亦 道 素 浆
束 者 如 蹛

我之軍叔日以益振，䁍之枿命日，以益

淢 里 之山河克従，東都 之市津不㧎。
當 此之时豈不似漠高垓下四面之国者耶
奈 何：狂 成之窃心不 排，塞 國之提兵得以油数焚継神幸实
柳 昇 送 死 而 支 椄 流 血 沐 惑 育 迶 而冷㳑才的路救兵不旋踵而俱敗各虎珹城不血刃而自接 尼 气 情

誠切湛哀
赏此之時，不似勾践困吴王之於姑高意者耳蜼然，㴖高之规模宏遠，正似吾皇令日之或，
至 若 种 武 不 股 大德好生
念图家 長 2 之計，放十荷 气降 之兵。


是則我皇之呺㯖又豈高社间日之俱將 血 二帝三王而並楆者也。
哮 乎：古 往 全 来，百世可 推
㯖 我 唐 侯 呂 起 側 微
成 海 之 载 自 毫 太 王 之 倳 $广$ 岐


帝 王 之 莫 不 由 斯
然 则，我 皇 之業 簐由此山而创始而我皇之功 或 德，長 我 此 山而 范 踥 者 乎
刀洋首稓首而莿歌日：
天 放 毠 分 地 興 王
乾 坤 草 肤 兮 还 祭 非 常
樟 茲 山 之 线 峨 兮 念 昔 日 之 羪 咅。
捡 王 業 之 敒 基 兮何 日 能 忘：
願紀成德以㤸真砥兮永业不标，
亘 干古䐈萬古分同天地而長久。

## Phien âm :

## CHí LINH SƠN PHÚ ( xuăt Quần Hiền phư tập).

( Ngqq đề. Phé vân : Phảp độ nghiêm chỉnh, chưng cứ thân thiết, trực dĩ sự thực tả vi tản vịnh chi từ, thạ̀m thạ̀n mạt ).

Thần long khởi hề phi Lam kinh. Thiên qua chi hề, sóc tái thanh. Sáng nghiẹ̀p chi công thành bí bi. Tây thò̀ chi sơn xuyèn hữu linh. E ngă Hoàng chi thánh vũ. Bương tứ phurơng chi kinh doanh. Quốc lộ̣ phương truân. Tâm khốn lụ hành. Kỳ ur thiên nhi thủ tất. Nãi lẹ̀ chí dĩ cảnh thành. Thử kim nhạt sở dĩ hóa Hồ Việt vi nhất gia. Nhi tứ sơn đắc dĩ thièn cồ thùy danh dả. Burơng kỳ nghĩa binh so khởi. Tặc thế phurơng truroung. Nhất quốc anh hào. Thu thụ vẫn sương. Chí thôn Ngô hề, thuc chủng, thục duyèn. Đồ lưrng Hán hề, thụe bình, thục lương. Ngã Hoàng phurong dọ̀n tich vu tur sơn. Duy sạn biẹn dĩ mai quang. Thé tử lưu ly. Sĩ tốt tán vurong. Tuy xử khơn nhi ich hanh. Tri tương hurng chi hữu tường. Cung giới tru dī vi y. Thực thải căn nhi vi lương. Chi cấp cấp ur đồ hời. Tâm uất uất nhi bất vương. Tưởng thử sơn ur thử thới hề. Khơi bắt tự Hán Hoàng chi tại Mang Duroug già da. Do kỳ tri bì, tri kỳ. Nǎng nhược năng cường. Đãi thời tứ tệ. Thu phong liễm mang. Chằm tân nhi ngọa. Huyền phủ nhi thường Tư tuyết tiền sỉ. Dĩ phuc cố cương. Tưởng thử sơn ur tur thời hề. Khởi bất tự Cơi Kè chi thê Việt Vương giả da. Kỳ nải : Thu kỳ tán tớt. Phủ dương ich cần. Nội tu chién cư. Ngoại thác hòa thân. Quyên kim mộ sî. Sát tượng hưởng quân. Nhân hoài thân thượng dï tử trưởng. Tư dự hiệu lụ̣e dĩ thù cơng.

Ư thị : Luyẹ̀n binh tuyè̀n tươong. Chế thắng xuất kỳ. Sinh nhuc tử vinh, tri ngă quân chi khả dụng. Hương lương khi giới,
giai nhân địch dĩ vi tư. Vạn toàn dĩ thủ. Nhăt thốc bất di. Cầm Bành khề táng dĩ hiến địa. Phương Chịnh hư hát dĩ đỗng ngai. Nãi cứ hiềm nhi lập cơng. Hựu đa phương dĩ ngộ chi. Dạ tấc cử hỏa. Trú tả̉c trươong kỳ. Đổ.Gia chi xàm địa tranh tiẹ̀n, Khả_Lưu chi độ giang trầm sứ. Lôi khu, điện xiết. Trúc phá hới phi. Chu_Kiẹ̀t hạm xa. Hoàng-Thùnh bộc thi. Nghẹ̀ An chi địa dĩ vi ngã hữu. Tây Đô chi tiẹ̀p tật ur tiêu trì. Giáp đạo hơ tương. Lai giả như quy. Hào kiẹt hàm phẫn dĩ thiết xỉ. Phụ lão cảm khấp nhi hư hy. Ngã chi quân thanh nhật dĩ ích chấn. Tặc chi bơn mẹ̀nh nbật dĩ ich bì. Thị Kiều chi băng đê hội nghị Tụy Đọng chı kính phong tồi ùy. Trần-Hiệp, Lỳ-Lượng chi tbâm khanh trụy bồ. Vương-Thông, Mã-Kỳ chi phí đỉnlı ngư nhi. Vạn lý chi sơna hà khắc phục, Bông- Bo ó chi thị tứ bất di. Bương thử chi thời, khởi bất tự Hán Cao Cai-Hạ tử diẹ̀n chi vi giá da. Nại hà : cuồng lổ chi tham tâm bất chấp. Cử qươc chi viẹn bionh phục lai. Dĩ du cứu hỏa. Lạc họa hạnh hơi. Liễu Thăng tông tử nhi Chi.Lăng lưu nuyêt. Mộc - Thạnh tiêu độn nhi Lãnh Kinh tích hài. Lırỡng 1 ộ cứu binh bất toàn chủng nhi câu bại. Các xứ tặc thành bất huyết nhận nhi tự khai. Trạo vĩ khất lièn. Thành thiết kham ai. Bương thử chi thời, kbởi bất tự Câu Tiễn khốn Ngô Vương chi ur Cô.To đài giả da. Tuy nbiên, Hán Cao chi huy mố hoằng viễn, chinh tự ngô Hoàng kim nhật chi thịnh. Câu Tıễn đặc thủ kỳ phục thù chì chi nhi dĩ. Khởi túc dĩ nghĩ nghị kỳ vạn nhất tai.

Chí nhược thà̀n vũ bất xát, Bại đức hiếu sinh. Niẹ̀m quớc gia trường cửu chi kế : Phóng thập vạn khất bàng chi binh. Tu lưỡng quớc chi hòa hiếu. Tức vạn thế chi chiến tranh. Toàn đuốc vi thượng. Duy đồ tập ninh.

Thị tắc, ngã Hoàng chi thịnh đức. Hựu khởi Cao Tồ đồng nhật chi câu ngữ. Tương dữ nhị $\ddagger \mathbb{C}$, tam Vương nhi tịnh xưng giả dã.

Ta hồ. Cồ Vảng, kim lai. Bách thế khả suy. Nghiêu hưng Đường sĩ. Thuấn khỏi trắc vi. Thành Thang chi tải tự Bạc. Thái Vurơng chi thiên vu Kỳ. Cái đa nạn nãi hưog bang chi bản. Nhi ân uru thực khải thánh chi cơ. Lịch biền đa, tǘc tư lự thâm. Kế sự viễn, tắc thành rông kỳ. Đê Vương chi hưng. Mạc bất do ty. Nhiên tắc, ngã Hoàng chi nghiẹ̀p thụ̣c do thử sơn nhi sáng thủy. Nhi ngã Hoàng chi long công thịnh đức, trường dữ thử sơn nhi nguy nguy giả hồ. Nãi bái thủ, khê thủ, nhi hiến ca viët :

Thiên khải thánh hề, địa hưng vurong.
Càn khôn thảo anuội hề, vân tế phi thường.
Bồ tur sơn chi nga nga hề, niệm tich nhật chi gian khiô, Phủ virơng nghiệp chi du cơ hề, hà nhạt năng vương. Nguyện kỷ thịnh đữc dǐ lăc trinh lệ hề, vĩnh thùy bất hủ. Tuyên thiĉn cồ dǜ vạn cổ hê, đ̛ờng thiên đia nhi trıờng. cửu.

## Dịch-nghia :

BẢI PHÚ NÚI CHÍ LINH (Trích trong tạ́p Quần hiền phú).
(Ngự phê : Phịp độ nghiêm chỉnh. Chưng cở thiết thục. Cứ lấy sụ thực tả. Lời tán dương rất thàn mật ).

Rồng thiêng cất cánh trên Lam kinh. Giáo trời dẹp loạn tới

Bắc thành. Sáng nghiệp thành công đã to̊ rõ. Non sơng phia tây thật là linh. Giúp vua ta về thánh vũ. Khặp bớn phương dêu kinh doanh. Vạn nguy nược khơn. Tri sáng viẹ̀c rânh. Vi tự nhận lấy mệnh trời. Đã hữu chí là cánh thành. Cho nên ngày nay Hồ Việt hợp một nhà. Là do nghìn thu non Lam tạo nèn danh.

Đương khi cờ nghĩa mới phất. Là lúc thể giặc đương hăng. Mọi anh hào trong nưởc. Như lá cây bị sương. Chí muốn thôn Ngó, nhờ ai gây giúp. Viẹ̀c mong hưng Hán, hiếm người đảm đương. ở non Lam, vua ta đương tránh. Dấu tên hiệu mấy kẻ được tường. Vợ con lưu lạc. Sĩ tốt hoang mang. Tuy gập cảnh nguy mà càng găng. Biết chăc kết quả sẽ huy hoàng. Lấy giáp tru làm áo mặc cũ. Lây rễ rau làm thửc ăn thường. Lúc đó, vua ta ở non, Lam. Có khác gì Hán Hoàng ở Mang Dương. Vi biết tri kỷ, tri bỉ, Cho nên năng nhược, năng cường. Chờ thời xem chỗ giặc thiếu sót. Mài gươm, đội dụ̣̆ ta sở trường. Lấy mật làm cợm. Lấy gai làm giường. Báo được thù nhục. Lấy lại cương cường. Há chẳng như Cối Ke, chuyện Việt Vương chăng!

Vậy nên họp quân tản nát : Bón người ân cần. Trong sửa binh giáp. Ngoài giả hòa thân. Quyên tiền mộ tớt. Giết voi nuỏi quân. Nhận dán muốn lấy chết báo đửc. Tương sĩ mong lập cồg đền ân.

Vậy mới : Luyẹ̀n binh tuyền tướng. Quyễt trận muru kỳ. Sổng nhục, chết vinh, biết rõ quân ta dùng được. Tích lương trữ kiếm, lệnh truyền đánh giặc là nghe. Giữ gin cần thạnn. Mảnh sẳt khơng chê. Cầm Bành củi lây nộp đất. Phương Chinh kêu khóc xin về. Mớl giữ hiềm mà cơng thành. Lại nhiều muru đề giặc nghi. Đém thì đớt lựa. Ngày thi treo cỡ. Ấp Đỗ-Gia quân lui vội vã. Bến Khả-Lưu giặc chết còn chi. Sâm vang
nhoáng chớp．Rác đớt trẻ tre．Hoàng Thành phơi xác．Chu Kıệt theo xe．Nghệ An giạ̀c thua đề ta chiếm lại．Tây Đó ta thắng như gió quay về．Hào kiệt nghiếa răng hạm hực．Phu lão mừng tủi hả hè．Quân ta từ đó được phấn chấn．Quân giặc thơi đàng hết rở nghề．Taị Kiều tan thua như kiến cỏ．Tụy đọ̀ng cơ thủ rõ hùng uy．Hồ vào cặm là Trần－Hiẹ̀p Lý Lurợng Ca trong nồi là Vương－Thông，Mã Kỳ．Muon dậm non sông tồn tại．Đơng Đo nhà cửa bất di．Bương thời so sánh với Cao Tồ vày Cai Hạ，chẳng khác phân ly．

Cớ sao giặc còn tham khong chán．Trong nước quân cứu viẹ̀n tới nơi．Lửa cháy thêm dầu．Vui họa，Mừng tai．Liễu Thăng tim chêt mà Chi Lăng huyêt chảy．Mọc Thạnh trơn vè mà Lãnh Kinh xương phơi．Hai lộ cứu binh cùng bại mà không toàn vẹn．Các xứr thành giạc khong đánh mà phải chạy dài．Ve vảy cầu pnúc．Tha thiết khất ai．Bương khi đơ giơng như Câu Tiển，hảm Ngơ Vương trên Có Tô đài．

Tuy nhiên quy mô vua Hán Cao sâu rộng，chính giơng vua ta ngày nay đức thịnh，Câu Tiễn chi được xong phục thù，là chí，la hướng，hả đủ sánh vua ta lấy một hai．

Nay xét ：Thần vũ không giễt．Bại đức hiếu sinh，Nghĩ quốc gia lâu dài kế sách，Tha bọn đău hàng mười vạn binh． Nối tinh hòa hiếu hai nước．Bề lâu dài yên được chiến tranh． Lấy toàn quớc trên hết．Bề mưu đồ an ninb．Thì đó，vua ta có thịnh đức，sánh với hai $⿴ 囗 十$ ，ba Vương cùng uy linh．Viẹc đời từ xưa đển nay，đên trăm đời cử rộng suy．Vua Nghiêu hưng nghiẹ̀p ở đất Bường．Vua Thuấn khởi thủy ở Trắc－Vi．Thành Thang tại đất Bạc．Thái Vương tới ấp Ky．Khó khăn là hưng bang hắn．Lo nghĩ là khải thánh coo．Trải biên nhiều thì lo
nghī sâu. Mưu việc xa thì thánh công kỳ. Đê vương hưng khởi được. Bều cùng một lời đi.

Thê thì: Vua ta dấy nghiệp là từ núi Lam. Mà công cao đức lớn cùng với núi Lam, bất dịch, bất di.

Xin rập đầu lạy và chúc rẳng :
Irời mở durờng cho thánh. Đât giúp việc cho vurơn g. Trời d̛́t mù mit. Quân đọi phi thường. Trông non Lam nguy nga, biêt khi xura trải bao gian khô. Nhìn non Lam rưc rớ, co bao giờ quên dược nghiệp vurơng. Xin chép đúc sáng cho khăc bia, đê đời đời nhớ, nghìn năm, muôn năm, cùng dât trời durọc cứu trường.

QUYÊN II
PHỤ LỤC NGUYỄN PHI KHANH THI VĂN


## Phiên âm

Quyền chi nhị PHỤ LỤC NGUYỄN PHI KHANH THI VÅN.
Nguyễn Phi Khanh, danh Ừng Long- biẹu Truic Khé. Tiên sinh hữu văn danh. Trà̀n Nguyên Đán thường xung vi nhi Xuyến Kiềm Cbính Sứ, Thu kỳ nữ, học, tầm giá chi. Niên thập cửu, 11) Jong Khảnh nhị niên tiên sl câp đệ (\#ăng Khoa lục tảc Anh Tôn Giáp Thin Hung Long thập nhị niên ). Thời Duệ Tôn dĩ hàn tộc phới hoàng tôn, pbé̛ bât dụng. Flán Thương, thiệu Tbành, nguyên niên, thủy trạc Hãn Lâm Học Sĩ. Cấp Minh nhân phạm Nhạ́t Nam hoạch Quý Ly Hán Thurơug. Näi hàng yu Minh. Hữu Nhị Khê tập hành vu thế.

## Dịch nghia:

## Quyè̉n 2 PHỤ LỤC VÃN THƠ CỦA NGUYỄN PHI KHANH.

Nguyễn Phi Khanh, tên là Ứng Long, hiệu là Trúc Khe.

Tiên sinh về văn có tiểng giỏi. Trần Nguyên Đán thườ ng kbeu là Nhị Xuyên Kiềm Chiến Sứ, gả con gái cho. Năm 19 tuồi, đỗ tiến sĩ, khoa Long Khánh, năm thự Hai (Quyền Đăng Khoa Lục chép là đỡ khoa giáp thìn, niên hiệu Hưng Long, Anh Tôn năm thứ 12). Thời đó, vuia Duệ Tôn cho là con nhà thường dân lấy một vị Cộng Chủa cho nên không dùng. Thời Hán Thương nièn hiệu Thiệu Thành năm đầu mởi được chức Hàn Lâm Học Sĩ. Đến khi quân Minh xâm lăng, bắt Quý Ly, Hán Thương, thì tiên sinh hàng Minh. Có tập Nhị Khê truyền lại.

## 1．—化 城 晨 銠

## 速 这 位 僧 寺 <br> 釦 鋉 落 客 这 <br> 叛 生 天地晩 <br> 月白又江空

## Phiên âm

HÓA THANH THẦN CHUNG
Viễn viễn tòng tăng tự， \＃ông đông lac khách bö̀ng． Trào sinh thiên địia hiêu， Nguyệt bach hưru giang không．

## Dich nghia ：

NGHE CHUÔNG SỚM Ở HÓA THẢNH．
Văng vång tơ chùa có，
Long cong tơi cưa bling．
Trào lên，trời đa sớm，
Sông văng，ḷ̣̂ giăng lơng．

## 0

## 2．一黄 江 夜 而

是，浦 三 柇 而
绿 達 半 夜 整
孤 煶 明 又 娍
湖 海 十年 楼

## Phiên－ŝm

HOANG GIANG DA VŨ．
Liệu phố tam thu vü． Quấn bồng bán da thanh．
Có đăng minh hưru diẹt．
Hồ hả̉ thạ̣p niên tinh．

## Dich－nghia

BẾN HOANG GIANG，BEM MUA．
Phơ Liệu mưu ba thâng，
Tiềng tre gió giưa dêm． Đèn thu，khêu lại tăt， Hơ hải đã mướ năm．

## 0

## 3．一 村 居



## Phiotn âm <br> THON CU．

Tùng quân tam kinh tai．
Tuế vän bac ngôn quy． Bả tứu khan thu sắc． Huề cùng，bọ́ tịch huy． Vân không sơn nguyệt xuất． Thiên khoât tái hồng phi， Hờ thinh hôn chung bá． Hô đờng yềm trưc phi．

## Dich nghia ：

$\AA^{\circ}$ TRONG XÓM．
Từng quân ba dày dó，
Năm cứi nhắc gì quê，
Thu sáng nâng bầu ngăm．
Trời chiều chơng gầy di．
Mây cao，trăng mơi hé，
Trời rông，nhạn bay vê．
Bỗng nghe chuông chiêu giơng，
Gpi trẻ cài phên tre．

4．一秋日白别洪州检正


## Phiên âm

THU NHẦT LƯU BIỆT HỒNG CHÂU KIỂM CHÍNG
Quy mọ̣ng Nhị Khê bắc．
Cő nhân hòe phỉ bièn．
Thanh sương hơa biệt duệ．
Hờng nhật thượng ngấn tiên．
Sầu tự bằng bôi đoan．
Tân thi quàt lệ truyền．
Tương kẏ tam ngũ da．
Cộng túy quê hoa thiên．
Dich inghia：
NGAY THU，LƯU BIẸT KIÊM CHÍNH HỒNG CHÂU
Mông tới Nhi Khê băc．
Phủ Hoè còn cớ nhân．
Surơng sa cùng rứt áo．
Năng sớm đành lên yên．
Nâng chén sầu chia sé．
Ngâm tho nước măt tràn．
Xin hẹn thời biễn chuyè̀n，
Bên quế rurouu liên miên．

## 5．一 陪 泍 盖 相 公 游 春 江

|  | 泰 | 妦 | 烟 |  | 景 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 習 | $\begin{aligned} & \text { 兼 } \end{aligned}$ | 俱 | 做 |  | 浪 |
| 圌 | 心 | 只 | 左 |  | 堂 |
| 漳 | 持 | 魚 | S |  | 共 |
| 佳 | 句 | 肯 |  |  | 香 |
| 哑 | t | 中 |  |  | 返 |
| 山 | 閏 | a |  |  |  |

Phiên âm：
BỒI BĂNG HỒ TƯÓNG CÔNG DU XUÂN GIANG．
Tam xuân mị yêu cảnh． Nhất trao kich thuoong luơng， Tập khi câu hờ hải．
Uu tâm chỉ miếu a̛ương．
Thanh thi ngu điêu trọng．
Giai cú chỉ lan hurong．
Hưng tạn trung lưu phản， Sơn gian nhật dî hoàng．

## Dich nghia ：

THEO BĂNG HỒ TƯỚNG CONG ĐI TREN SÓNG MU̇A XUÂN．

> Tháng ba, trời mây khoi.
> Chèo quể lườt trữ̛̀ng giang.
> Chí khí theo hô hảj.
> Tâm can ờ miêu dường.
> $\hat{Y}$ tho gòm cảnh vật.
> Lơi chữ ngát ttằm hurơng.
> Đủ hứng quay chèo lapi.
> Sườn non ánh xể vàng.


## Phiên-âm: <br> ĐE TIEN DU TỰ

Thiên \#ức san hà cồ đ̛̉ đô.
Danh lam hinh thäng tiều phương hơ.
Nhân gian hà xứ phi tràn tich•
Hu phóng thằn tiên sư di̛ vo.

## Dịch nghies: <br> BÊ CHÙA TIEN DU

Thiên Đức dô xura rang núi sông.
Tiểng truyền hình thê tura non bồng.
Dến nay đâu chång tràn do bui.
Hỏi lọi thằn tiên truyện có không.

## 7．中 中 秋 玩 月 有 情

昔 風 亮 中 秋，乗 月，游 南 摟 謂 集 佐 日老子枪此興復，不，潢

多 多 客 裡 又中秋
月：白 風 清 獨 白 想
这 想 故 人秝買，在
騷 魂 我 度 絏 南 樓

## Phiên âm ：

TRUNG THU NGOAN NGUYẸT HỮU HOȦI．
Thông thông（1）khách lý hưru trung thu．
Nguyẹt bach phong thanh đọc tụ sầu．
Dao tưởng cố nhân khâm vận tai．
Tao hồn kỷ đọ̀ nhiễu Nam Lâu．

## Dịch nghìa ：

（2）COI TRĂNG BEM TRUNG THU．
Thời gian thoáng dà lại trung thu．
Ció mát trăng trong vẫn cứ sầu．
Xa nhớ cố nhân thơ vẫn giữ，
Hôn thơ lồn quàn tại Nam Lâu．

[^4]
## 8．一 秋 夜



Tân sầu cựu hận，bát nan binh．
Nam bẳc tinh hoài mộng diệc kinh．
Nguyệt sắc vô nhàn cánh vólai．
Thu lai da da tồng quan binh．

## Dich nghia ： <br> ĐÊM THU．

Buôn này buôn trước，rứt không dành．
Mông mi đâu đâu cưng giật mình．
Trăng sáng không người，không tiễng đông．
Thu về tới tới ngà̀n ngơ tình．


## Phiên âm:

CHU TRUNG NGẪU THÀNH.
Tiêu tiêu lữ mấn thương xuân mộ.
Cảnh cảnh cố houai khiếp chuơơng phän.
Tục lụy bất quan thanh hưng túc:
Khan sorn, khan thủy hụru khan vân.

## Dich nghia : <br> TRONG THUYỀN

Nhà xa xuân cub̂i người tho thàn.
Ớt khách tâm sầu, bệnh ngắt ngây.
Chán viềc đð̛i đành theo sở hưng.
Trông trời, trông nước; lại trông mây.

10．—＂江扵春景
統 村＂春＂㧕＂緑 成＂推
一 带 溪，流 抱 淠
岸 芴 雨 腈 烟 色，薄
杜 鹃 㸞 急 梀 花 開

## Phiên âm：

GIANG THÔN XUÂN CẢNH．
Nhiễu thôn xuân liễu lục thành đói．
Nhất đáa khê lưı bão kinh hồi．
Ngan lệ vũ tinh，yên sắc bac．
Đỗ quyên thanh cấp luyện hoa khai．

## Dịch nghīa <br> CẢNH MÙA XUÂN Ở XÓM BÊN SÔNG．

Khăp thôn rừng liễu rọp xanh lè． Đường lối quanh co boc suối khe．
Trời sáng，có tươi，mây khói nhạt． Luyện hoa chớm nở quốc kêu hè．


## Phiôn âm

THAO GIANG QUÂN XÁ.
Xuấn phong tống noãn, đậu tinh hiên.
Đôi lục nủng hồng, giáp ất phiền.
Son điêu sồ thanh đề xúc xứ.
Mộng hời chỉ thị Nhị thón viên.

## Dich nghia :

Ở NHẢ TRỌ QUẬN THAO GIANG.
Gió xuân ởm áp dứng bên hiên.
Hoa lá xanh hờng, sắc điềm chen.
Vài tiễng chim kệu từ núi lại.
Mơ màng về tới Nhi thôn viên.

## 12．一 家 旱 春 芕

|  |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## Phiên $\mathbf{~ f m}$

ĐONG NGAN XUÂN MÔNG．
Lô thủy đơng biên Ló ngan thôn．
Phiên phiên hồng vü ám tiền môn．
Nhï biên tân tớng xuân quy khứ．
Văn lục tùng trung đỗ vũ hờn．

## Dich nghiaa：

MÔNG NGÀY XUÂN TẠI ĐÔNG NGẠN．
Phía đông lô thủy có lô thôn．
Trước cửa mura bay diè̀m nét xuân．
Vł̛ng văng bên tai ngờ mông mi．
Quyên kêu rừng biễc，dạ bôn chờn．

13．－天長舟中二首
举 度 東 南 綠 浦 西
小舟傍柳漫前烝
春：風 不 解，暗 愁 思
却 放 蹋 聲 满 岸 啼

## Phiên âm：

THIEN TRUUƠNG CHU TRUNG NHI THỦ．
Triệu khảnh đông nam lục phố tây．
Tiều chu bàng liễu quá tiền khê． Xuân phong bất giải câm său tứ． Khước phóng quyên thanh mãn ngan đè．

## Dịch nghia ：

TỚI THIÊN TRUỜNG，NGỒI TRONG THUYỀN（2 bài）．
Triệu khănh bờ tây thả chiễc thuyền．
Tiền khê，lướt khói，liễu hai bên．
Gió xuân không thời sầu di giúp．
Khăc khoải trên bờ tiễng dỗ quyên．

14．－天長舟中第二首
—達烟而泛腈春
紫 間 落 花 曹 祼 身
湖 海 四 年 多 病 疾
扁 舟 惁 媇 未 怿 人

## Phiên âm <br> THIEN TRƯỠNG CHU TRUNG，Đệ nhị thủ． <br> Nhất bồng yêu vũ，phiëm tinh xuân． <br> Tử các oanh hoa mộng lý nhân． <br> Hồ hải tư niên đa bệnh tạt． <br> Biển chu sầu sát vị quy nhân．

## Dich nghia

TỚI THIEN TRƯỜNG，NGÔI TRONG THUYỀN（bai thứ 2）．
Có bờng phấp phới khơi mura tan．
Oanh hớt trong hoa tinh mông xuân．
Hồ hải bỡn năm bao bệnh hopn．
Chiếc thuyền xuôi ngươc，khsch tàn ngằn．

15．一大毦佑国寺干来
侯，家 宫 近 速 祭
耳•咩 约 天 昜 四



## Phiên im：

GĄ THÁNH，HỰU QUỚC TỰ，TẢO KHỞI．
Tiên gia cung khuyêt c̣̣̣n bồng lai．
Nhỉ bạn quân thién，mộng dị hồi．
Thụy khởi，xuân triều，vô liễu sụr．
Đòng phong đình viện，khán hoa khai．

## Dich nghia

SỚM NGỦ DẬY，TẠI CHU̇A ĐAI THÅNH，HƯUU QUƠC．
đ̛ nơ đên diện，giáp bờng lai．
Cüng tưa lâu mau mông ngàn dài，
Thức dồy，ngày xuân không bộn rôn．
Ció xuân hoa nớ，trước hiên，coi．

16．－山 中

日 基 寒 雲 両 冉 生
睦 酲 不 知 春 早 晚
深山啼到杜垱督

## Phiên âm <br> SƠN TRUNG．

Vü du yên thẹ lung lung thúy．
Nhật mọ̣ hán vân nhiễm nhiễm sinh．
Thụy tỉnh bất tri xuân tảo vãn．
Thâm sơn đề đáo đỗ quyên thanh．

## Dịch nghiaa

TRUNG NÚI．
Lung linh mưa tạnh màu cầy thăm，
Lành lạnh mây chiều vé gió xuân．
Mông tinh ngò dâu xuân sơm hễt．
Từ nơ dura tới tiễng chim quyên．

## 17．仗 日遗楽



## Phien $\mathbf{8 m}$

THU NHẬT KHIỂN HỨNG．
Khách lỷ thế lương hựu tái hồng．
Như sương ngâm mấn dục thành bồng．
Bé món van lýg liên triêu vü．
Quad nhän tam thu lac diệp phong．
The thái uhiệm tha hoàn phiên chuyền．
Nhan sầu khuyến ngä tửu bôi không．
Tay phong nhất chảm thanh miên thị．
Canh vịnh tân thi khơa tiêu đồng．

## Dich nghia

NGÀY THU，KHIÊN HÚNG．
Đăt khách băng khoăn thoáng tiễag hờng
Nhuớm surơng mái tóc rối nhur bồng．
Cưa cài muôn dộm mera ra rá．
Dan măt ba thu gio lanh lùng．
Đương loạn，coi người luôn dơ tráo．
Đơ buön nghî chén，thà̛y bău không．
Ció tây tưa ghể ngày thơ thần．
Dở cuơn tân thi đầ tiều đơng．




## Phiten âm:

THÀNH TÂY ĐẠ゙ Ần LU KHẦ CHIẾM
(Bạch thi : BẠI ÀN ÀN THÀNH THI).
Hoan đồ tứ thập ngũ niên thân.
Thành thi huy vi đai àn dân.
Trúc thanh an bài, thi hảo cảnh. Điêu hoa đõòn chiếm tửu giai tan.
Hành môn tụ hữu an tâm lac.
Thánh thế hà ưu bão đ̛ao bà̀n.
Thủy đạo xù thời, ngô kê chuyết.
Nhất nhản phong vị tộn ngô nhân.

## Dich nghia:: :

VI BAI ÂN TAI THÀNH TÂY.
(Bường thi : Bại ần là hạng ần ở ngay nơi thành thị).
Đã bôn nhăm nặm vưỡng nghiệp quan.
Thi thành dai ần, cớt thân an.
Trúc cao đâ phả̉ng, câu tho thánh.
Hoa thăm, clịm xanh, chén rựu thằn.
Sau trước cửa sài, thường hưởng lạc.
Xura nay đờ thinnh cứ vui bần.
Ai khuyên xu thế, ta dành vụng.
Gió mát trăng trong, chính dạo nhân.


## 19．—秋城佹望

| 木 | 落 | 都 | 城 | 九 | 月 | 天 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| fit | 陽 | 早 | 地 | 哉 | 需 | 烟 |
| 雄 | 湭 | 进 | 迷 | 迎 | 風 | 炜 |
| 炼 | 月 | 娟 | 姢 | 谝 | 妆 | 费 |
| 喰 | 異 | 四 | 時 | 秋 | 易 | 或 |
| 人 | 生 | 荀 | 事 | 老 | 堪 | 榣 |
| 岳 | 戈 | 况 | 倁 | 㠶 | 事 | 㒂 |
| 倳 | 至 | 晴 | 景 | － |  | 䇤 |

## Phien âm ： <br> THU THȦNH VÃN VÔNG．

Mộc lac đó thành cr̉̉u nguyệt thiên．
Fà dương tráo địa tiệt vân yên．
Ly hò̀ng viễn viễn nghênh phong trận．
Khich nguyệt quyên quyên cách thụ huyền．
Ngâm hứng tứ thời，thu dị cảm，
Nhân sinh van sụr lăo kham liên．
Binh qua huống phục điêu ta̛n hậu．
Dao vọng tinh mán nhất khái nhiên．

## Dich nghia：

Ờ TRONG THANH，CHIÊU MU̇A THU．
Tháng chín，kinh thành lá úa vàng．
Khói mây tan bong trượ tà durong．
Xa xa cánh nhạn theo làn gio．
Sürng sựng hàng cây lông bơng gương．
Ngâm hứng bốn mùa thu dễ cảm．
Nhân sinh muôn việc tuồi càng thương．
Sau cơn binh hỏa đều tan tác．
Ngăm cảnh trờj quang，trí vẫn vương．


20．一中秋有成


## Phiên âm

TRUNG THU HŨU CÃM
Kim ba tụr hải tả̉m không luru．
Hà Hán vi vân đán đam thu．
Vŭ hậu tri đài đa trũ nguyệt．
Khách trung tinh tụ bất thăng thu．
$\therefore$ Vuyện büng thiên thurọng thanh quang da．
Biến chiếu nhân gian tất khồ său．
Trường sử quốc gia đa ha nhật．
Ngü hờ quy mộng đáo biên chu．

## Dich nghia

TIẾT TRUNG THU
Sóng vàng như bè̀ nôi trên cao．
Hà Hán mây bay，lớp lớp trào．
Mây tạnh ao hờ trăng sáng tơ．
Nhà xa tinh tư，khách buôn thiu．
Bay lên thiên giới theo làn sóng．
Chiễu xư̂ng nhân gian gở mới sầu．
Giúp dırơc nerớc nhà vui vé mãi．
Nhừng ai hò hăi，durợc quay chèo


(Bạch Lạc thièn thi : Hồng kỳ phá tặc phi ngô sự...).

## Dịch nghía

THƠ ĐẢP ĐẠO KHE ĐAI HOC (theo rận xuân hàn).
Trong kha̛p thành xuân, tuyết ngập tràn.
Giơ đông thò̀i mạnh vẫn chưa tan.
Nghĩ tình viển hoạn, cành durơng biêc
Buồn nỗi tha hurơng cánh hạnh tàn
Luru thưy cao sorn, thôi nhăc nha̛.
Höng kỳ, xích xí, nghī liên miên.
Uân gian quanh quàn đều cùng biêt.
Liên Vİch vì đâu vẫn chửa quen.
(Tho Bạch Lạc Thiên có câu: Hồng kỳ ra trạ̀n không phải viẹ̀c của ta).

22．— 除 夕 用 杜 甫 部

（東 華 百 官 出 入 之所）
Priên am
TRỪ TİCH．（DỤNG ĐỖ PHỦ VẠ̀N）．
Khách trung tống lap Hồ đinh gia．
Tàn tuyết do phiĉu lục xuất hoa．
Thiên địa đông，ruân đỉnh ngoại，thảo．
Quang am hôn hiểu thụ gian nha．
Đăng nhan thủ tué thường thường tục．
Tửu vị thiêu sầu cố cố xa．
Van sư tề tur，khan mấn phát．
Binh minh so tả̉y hương Đông Hoa．
（\＃ông Hoa，bách quan xuất nhập chi mòn）．

## Dịch nghia ：

ĐEM TRƯं TỊCH（láy theo vần thơ ĐỖ PHƯ）．
Tha hurơng lễ chạp Hò Đinh gia．
Tan tuyết còn nguyên luc xuất hoa．
Co moc đông xuân，thờ tiêt đờ．
Quạ kêu chiều sớm tháng ngày qua．
Ngon đèn trừ tich đưng cho cạn．
Chén rươu tiêu sà̀u vẫn rở ra
Muôn việc lo âu nhìn mái tóc．
Cửa đông såm sửa sớm mai qua．
（Cửa dông，Đông Hoa，là nơi bách quan ra vào）．


23．－九 日 村 居 独 的

| 村 | 哯 | 的 | 罷 | 自 | 誒 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 欲 | 把 | 胸 | 浐 | 更 | 向 |
| 荒 | 娞 | 人 | 行 | 秋 | 色 |
| 故 | 園 ${ }^{\circ}$ | 雨 | 期 | 菊 | 花 |
| 䬶 | 4 | 侅。 | 皁 | 知 | 何 |
| 彭 | 澋 | 蹄 | 心 | 最 | 此 |
| 䓪 | 事 | 悠 | 悠 | 袊 | － |
| 3 | 知 | 身 | 到 | 風 | 夙 |

## Phiên âm：

## CỦU NHẬT THÔN CU ĐỢC CHƯỚC．

Thôn dao，chước băi，tự đàm thi， Dục bả hung hoài，cánh hướng thày
Hoang kinh nhân hành，thu sắc thỉ̉u．
Cố viên，vŭ lặc cúc hoa tri．
Long sơn hậu hội tri hà nhật．
Bành Trach quy tâm tối thủ thi．
Van sụ du du bàn nhất túy．
Liễu tri thân đáo phụng hoùng tri．

## Dich nghia： <br> NGÀY MU̇NG CHÍN，NGỤ TRONG XÓM， UỐNG RƯỢU MỌT MINH

Rurơu xong，tiệc bải，đên ngâm tho． Thở lộ cùng ai，dạ thần thờ．
Đường hēm thu sang，người vång bóng．
Vırờn xura，mura bụi，cúc còn to．
Long Sơn trở läi，hầng mong mỏi．
Bành Trạch，ngày vê，luỡng đọi chờ．
Muôn việc，rươu vào là hết nhớ．
Phụng Hoàng boi lội chi hay mo．


24．— 秋 日 摬 起 有 或

| 耧 | 号 | 枯 | 銯 | 醒 | 娔 | 㗢 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 日 | 含 | 秋 | 影 | 射 | 悤 | 模 |
| 客 | 惊 | 搯 | 枕 | 献 | 眠 | 级 |
| 心 | 事 | 焚 | 香 | 几 | 坐 | 中 |
| 廷 | 外 | 掃 | 想 | 看 | 落 | 寺 |
| $天$ | 遗 | 幅 | 椖 | 教 | 征 | 准 |
| 嗎 | 呼 | 世 | 道 | 何 | 如 |  |
|  | 魥 | 连 | 编 | 䝭 | 大 |  |

## Phiên am： <br> THU NHẠT HIỀU KHỞI HỮU CẢM．

Tàn mọ̣ng đòng•đông tỉnh hiều chung．
Nhạt hàm thu ủnh xa song lung．
Khá̛ch hoài ủng chảm $y$ miên hậu．
Tâm sụ phần hurơng ngột tọa trung．
Binh ngoại tảo sầu khan lac diẹp．
Thiển bièn cách lệ sồ chinh hồng．
Ô hộ thế đạo h̛̀ nhu ngã．
Tam phủ di biên phú Đai Bông．

## Dịch nghia ： <br> SỚM NGÀY MỦA THU THỨC DẬY．

Sớm là̛ng chuông hồi，tỉnh giẫc nông．
Bóng the ánh sớm chiếu qua song．
Ngâm nga quân trọ，buồn ôm gối．
Thắc mắc xa quê，ngại tấc lòng．
Lá úa thêm său coi trước cửa．
Tiêng hồng dẩm lệ la̛ng trên không．
Thương thay đời thế，ta nhur thể．
Ca tụng bao lăn phú Đại Đöng．

[^5]25．三 月 初—日脱匙


## Phiên âm：

TAM NGUYẸT SƠ NHẤT NHẬT HIÊU KHƠOI．
Dĩ vô họa chúc túy quằn hồng．
Cảnh ỷ thanh đăng chiếu mấn bồng．
Phá ớc ngâm tàn hồng hanh vŭ．
Thanh Đò mọ̣ng tỉnh Tử vi phong．
Nhất thân cỉ̛u khiểu，thất tinh nọ̣i．
Van sụ thiên uru，bách lụ trung．
Mang để bất tri hàn thục quad．
Khải song，hoa hụ̌ı chiết ngô đồng．

## Dich nghia ： <br> SỚM MU̇NG MỢT THÁNG BA．

Không hay chúc－ḥ̣a với quàn hồng．
Nương ánh dèn xanh tớc rối bông．
Mây hé hưng ngâm Höng Hạnh khúc．（1）
Đị̣̆n cao tinh mông Từ Vi phong．（2）
Một thân，năm tạng，bảy tình trí．
Muôn việc．nglìn lo，trăm bận lòng．
Hoảng hớt dễn quên hàn thưc tiêt．
Song mai lại mó，bé ngô döng．
（1）Tơng Kỳ đời Tống nước tàu co bài tho Hồng hạnh．
（2）Tử Vi là cung điện của Thượng Đê．

## 26. — 泰 寒



## Phiên âm:

XUÃN HÀN.
Si vân mac macc vụ chằm chầm.
Nhưỡng tác dur hạ̀n thập nhạ̣t âm.
Đái vŭ hữu ngân niêm thụ nhír.
Thương xuân vố ngî̀ cách hoa cầm.
Thư trai tịch tịch duy cao chầm.
Thér sụr du du chính bão khâm.
An đăc thủ thân đống thác thự̛̣c.
Nhur phong khur biến cửu châu tâm،

## Dich nghìa : <br> MÙA XUÂN LANH.

Trănq toát làn mây hạt móc xuân.
Nghiêng bình murơi bưra rét khôn ngăn.
Mura đàm tơ liễu, mằu chura đồi.
Chim hớt bên hoa, tiễng hễt ran.
Vång vé thur trai đành tura gối.
Dăng dai thế sư, chi chù̀m chan.
Thân năy dồ đượ thành lò bể.
Chín cơi khuyên ngurời dồi trí dần.

## 27．—基秋（席上用展滄浪韻）



西 風 箁 落 菊 残 後夜雨湖山原断时老 景 畄 人侵鳘畳秋 光 鲁 我 去 遣 退烄 清 曹 須 将 白正 恐 薄 羪 每 負 期
（楚 詞 崀 江 䊒 重 雄 芷 兮）
Phiên âm ：
MƠ THU．
（Tịch thurợng，dụng Nghiêm Thurơng lương vận）．
Tuế vän thiên hản khách dị bi．
Tao nhan hà tất oan Giang Ly．
Tây phong ly lac，cúc tàn hậu．
Da vŭ hồ sơn nhạn đợn thit．
Lão cảnh bực nhân xâm vĩ vĩ．
Thu quang luyến ngã khứ tri tri．
Vi viên thanh mộng đầu tuvong bach．
Chinh khủng thuần lu mỗi phụ kỳ．
（ Sở Từ ：Hỗ giang ly dữ bich chỉ hề）．

## Dich nghia ：

CHIỀU MU̇A THU．
（Khi xướng họa，dùng vần Nghièm Thương lương）．

Năm cứi càng buồn nỗi biệt ly.
Tao nhân hà tất oán giang-ly. (1)
Các tàn bên dậu, hoi may thoảng.
Mura tối qua non tiễng nhạn nghe.
Dục khách vội vàng hơi lạnh tới
Nhớ ta chầm chậm ánh the đi.
Hoa vurờn mo mông, đầu e bạc.
Chính sọ thuần lư lại quá kỳ.
(Trong bài Sở từ có câu : Theo giang ly cùng bích chí).
(1) Một thứ cỏ thơm.
(2) Rau rút, cá mè.


CỬU NGUYÊT BĂNG HỒ CÓNG TICH THƯỢNG.
Bồng mấn tiêu tiêu hẳc tiếu sa.
Tủy phong vãn nhạp Tương Vurong gia
Nhăn sinh bách tuế trùng duoong kỷ.
Thu sắc tam phân cửu nhạt đa.
Tựu giải sầu trung ung hữu tưu. Đắc hình lac xứ khả vô hoa.
Mang nhiên nhất túy thù giai tiĉ́ct.
Trường tiếu tây song phát háo ca.

## Dịch nghia

TIÊT TRỦNG CỦU, Ở TRONG PHỦ BĂNG HỜ TƯỚNG CONG
Tóc rôi khăn den mới bước ra.
Chiều hôm theo gio tới Vương gia.
Trùng durơng mồt kiểp không nhiều mấy.
Cừu nhật riêng thu da duroc ba.
Mư̂n giải sầu nay đành có rưou.
Căn thêm vui mới, ha không hoa.
Say sura cạn chén mừng ngày têtt.
Curời nơi bên hiên, cật gipng ca.

29．—秋夜早起奇洪江移正


## Phiên âm

THU DA TẢO KHỞI KÝ HỒNG GIANG KIẺM CHINH．
Tịch mịch thur trai g̉ bất liêu
Di sàng thu hộ thinh ba tiêu．
Nguyệt tàn．cả̉m hạng，chung thanh hiêu．
Phong hám Đồng thôn，mã túc kiêu．
Tao cốt dục thanh，thi cánh hoán．
Bệnh căn vị khứ，durợc hoùn kiêu．
Hồ đồng tĩnh tảo sài môn diệp．
Liru đăi quân lai thoại cách trièu．

## Dich nghĩa

MỦA THU DẠY SỚM GỰ THƯ CHO KIỂM CHÍNH HỒNG GIANG．

Nghi nggi thur trai cảnh văng teo．
Cửa thu nằm nght，lăng ba tiêu．

Trăng tàn, ngo Cà̀m, hời chuông sáng. Giơ dầy thôn Đŏng, vơ ngura theo. Cớt cách muôn thanh, tho lại đòi. Bệnh xura chura khơi, thuớc dùng nhiều, Coi đöng quét lá cho quang ngó. Khách tới vui bàn chuyện cựu triều.

30．一 病中猿洪，江榆正（秋 夜 暗）


## Phiên àm

BẸNH TRUNG HOẢl HỒNG GIANG KIÊM CHÍNH．
（Thu dạ vận）．
Trâm thủy，yên tiêu，khách mộng thanh．
Hàn đăng vô ngữ bang nhân minh．
Ngân giang cảnh cảnh lưu đ̛ương họ． Hoàng diệp tiêu tiêu lacc mãn thành． Yềm họa tri đàio thu trứ sắc． Thủy ngân thế giới nguyệt đa tinh． Khởi nhân nhất bệnh thương hào khi． Thụy khởi cuòng ca tứ bich kinh．

## Dịch nghĩa

ĐƯƠNG BẸNH，NHỚ KIỂM CHİNH HỒNG GIANG （Láay vần thu dạ）．

Nước lảng，mây tan，mông vẫn vương， Đèn xanh lặng chiễu khách tha phurơng．

Sông ngân cuờn cuộn qua ngoài c̛̛̛o. Lá úa tiêu điêu rụng khăp durờng. Đài tą, trà̛i xanh, thu đù săc. Đo đây, sơng bopc, nguyêt mo màng. Há vì bệnh hoạn, quên hào khí. Đứng dây cuờng ca bôn vách vang.

31．元 旦 上 冰 啬 相 公
㭸 庭 元 旦 拜 生 辰
客 子光腔戠度新
東 閣 重 遊 春 世 世 界
祝 頌 峘 私 門 下士
拳 拳 只 禹 愛 斯 民

## Phiên âm

NGUYÊN BÁN THƯỢNG BĂNG HỒ TƯƠNG CÔNG．
Hòe đình nguyên nhật bái sinh thàn． Khách tư quang am kỷ đọ tân． Hông các trùng du xuân thé giớt． Nam chi thiên lộ tuyết tinh thăn． Thiên di nhất lão phù xương vận． Đé quyến tam triều ỷ cựu thà̀n． Chúc tụng khơoi tu môn hal sĩ． Quyền quyền chỉ vị ái tư dan．

## Dịch nghīa

NGUYÊN ĐẢN CHÚC TẾT BĂNG HỒ TƯỚNG CÔNG．
Sân hòe ngày tễt chúc mừng xuân．
Lui tới quang âm tính mấy lằn．
Đông Các lại thêm xuân thể giới．
Nam chi móc durợm，tuyết tinh thần
Trời rành môt lão phù vương thất．
Vua kính ba triều bưc cựu thần．
Chúc tụng riêng đâu người phủ dệ．
Là vì nghĩ tới cả toàn dân．
39．－利 病 中
盖 都 風 㫑 轉 凄 清天地初秋客子情隆 榞 二年新進士越才三館莫寨生少 年 菆 页 韓 中 救
多 病 退 怜 馬 夲 捫
荡 事 皆 人霄潮永
舵 惁 歌 卧 數 歿 更
Phiên âm
THU BẸNH TRUNG
Tiêu tiêu phong động chuyền thê thanh
Thiên địa so thu，khách tử tinh，
Long Khánh nhị niên tân tiến sĩ．
Kièu Tài tam quán cụu thu sinh．
Thiêu niên cãon phụ Hàn Trung Hiĉ́n．Ba bệnh hoàn linh Mã Trường Khanh．Van sụr giai nhân tiêu tiệm vịnh．Trũ sầu ca ngọa sồ tàn canh．
Dịch nghiaa
MỦA THU，GƯƠNG CÓ BỆNHHiu hiu giơ thồi môi sầu sinh．Trời dất vào thu，dộng khách tình．
Long Khánh nhị niên thành tiến sĩ．Kiều Tài Tam Quán vốn thư sinh．

Thiếu niên dám phụ Hàn Trung Hiên (1)
Da bệhh càng thurơng Mä Trurơng Khanh. (2)
Muân việc dây dura, người tur tạo.
Óm său ngài dứng sư̂́t tàn canh.

CHÚ THíCH : (1) Hàn Kỳ triều Tơng nược Tàu, thi đỗ sớm,
(2) Tư Mā Tương Như, nhân vật triè̀u Hán nước Tàu.

33．－陪 冰 量 相 公 澨 春 江
鮮 雲 腈 日 雪 花 天
烟 素 三 秦 勝 柳 川

踓 裙 滂 雨 碎 因 裧
且 談 湖 海 江 南士
体 访 風 流 采 石 使
猬 浦 㸯 陽 歌 緡 掉
载 人同戴孝革船

## Phiên ám

## BỜI BĂNG HỒ TƯỚNG CÔNG DU XUÂN GIANG

Tièn vân，tinh nhạt tuyêt hoa thiên． Yên cãnh âam axuân thắng Liễu Xuyên Hồng Lục，Bach．Tần ngâm huổng vị． La quẩn bang tụ túy nhan duyên． Thã đàm hồ hãi Giang Nam sĩ． Huru phóng phong lưu Thái Thach tiên． Ham phơ tà dương ca hoãn trao． Kל̉ nhan đờng tãi hiếu liêm thuyền．

## Dich nghia

## THEO BĂNG HỒ TƯỚNG CONG CHỚI THUYỀN MU̇A XUÂN

Mây thura trời tạnh，tuyễt nhur hoa．
Phong cảnh Liêu Xuyên cüng kém thua．
Bèo trăng，nga hông，tho hứng thú．
Quân kia áo no rurgu la cà．
Giang Nam danh sĩ nên bàn tợi．

Thái Thạch (1) tiên ông chưa nói qua.
Bễn nước, trời chiều, chèo tp̣m chậm.
Hiêu Liêm (2) thuyền chở chuyện chura xa
(CHÚ THİCH : (1) Lỷ Bạch đi chơi tời Thái Thạch. - (2) Trương Bằng được cử Hiêu Liêm. Tướng Lưu Thị đi đường gặp, nhận là người có ài, chở cùng thuyè̀n về, dùng làm quan).

## 34．一直淮泰江有或

去 平三月珥珂娍

暴 眼 相 渵 五 六人
草 草 無 情 春 自 緑
江 流 在 腿 客 这 新
消 吟 再 供 速 红 葉
綡 掉 前 風 過 白 頻

五 湖 偏 哉 甜 曺 身。

## Phiên âm

## TRÙNG DU XUÂN GIANG HỮU CẢM．

Khứr niên tam nguyẹ̣t Nhị Hà tân．
Lệ phục tương tùy，ngŭ lục nhân．
Ngan thảo vô tinh，Xuân tụ lục．
Giang luu tai nhän，khäch hoàn tân．
Thanh ngâm vü hẹ̣u yêu hông diệp．
Hoãn trao phong tiên quá bach tằn．
Trường khỉng thớn tâm dao ngụy khuy $九$ t．
Ngü hờ thiên tải đọ̣c thur thân．

## Dich nghia ：

## LẦn THỨ HAI ĐI CHƠI TRÊN SÕNG．

Nạ̛ ngoăi ngà̀ xuân，bễn Nhị Hà．
Tùy tùng năm sáu，vé xa hoa

Bên bờ cỏ moc, xuân phô tha̛m.
Trước măt gì̀ng xuôi khách lạ xa.
Hông diệp tạnh mura, ngâm nggoi khúc.
Bạch tằn trước gió, gác chèo, ca.
To lòng thăc mắc nơi cung khuyết.
Trong giới giang hồ, vốn học gia.

35．一 村居或事等呈林索相公
耤 畦干里赤如㸿
田 野 休 哇 意 不 服
后 土山河方添深


只 钎 毫 脂 半 已消

又 令 卧 病 未 棁 朝

Ph：iên âm
THON CU＇CẢM SƯ，KÝ TRINH RĂNG HỒ TUÓNG CONNG
Aao huề thiên lý xich như thiêu． Điền dã huru ta ý bất liêu． Hạu thồ sơn hà，phưong địch địch．
Hoàng thiên vũ lộ chinh thiều thiều．
Lai tư võng cồ hồn đa kiẹt． Dán mệnh cao chi bán di̛ tiêu． Hiêu bả tân thi đurong tấu độc． Chỉ kim ngọa bệnh vị năng triều．

## Dịch nghia：

NGU TRONG XÓM，CẢM THẤY CÔNG VIẸC． TRINH LÊN BĂNG HỒ TƯỚNG CÔNG．

Rup̂ng nương ngàn dậm đẫt nhur thiêu．
Thơc lúa mùa này chả dám cầu．

Hậu thồ thờ non song, thời mãi thê. Hoàng thiên mưa móc đợi còn lâu. Gông cùm lý dich tha hồ dụng. Huyết mạch nhân dân đã cạn tiêu. Bản sớ muốn dâng tâu việc thục. Liệt giường dang bệnh văng phiên chằu

36．－古山范公（范化㚴至修国夫）示以小国掊且道楛公晋 己和余因基 井 中㡺中而有間庯之越因次其䫓。


## Phiên âm

Cồ Sơn Phạm Công（Phạm Nhân Khanh，Giám Tu quớc sử）， hị dỉ Tiều Phð thí，thả đạo chư công dĩ canh họa．Dư nhân mộ kỳ trần trung nhi hữu nhàn thích chi thứ nhấn thứ kỳ vận．

> Trượng thất càn khôn tất khả dung． Tri sao chủng thu khoa nhi đö̀ng．
> Tài bồi tự hữu đông quân sáo．
> Sinh truởng hà tri tao hóa công．
> Bả quyền thu gian miên ngọ nhạt．
> Hàm bồi hoa ha túy xuân phong．
> Tha thơi thảng hưu qua tòntiện．
> Thư lac ung tu ngã dür Công．

## Dich nghĩa

Cồ Sơn，Phạm Công（Phạm Nhân Khanh，Giám Tu Quớc sử）đưa cho tôi bài tho Tiều Pho，cùng cho biết là các ống đã họa cá．Nhân thấy ở đởi mà còn nơi đến thư nhàn thích， nên tôi theo vần họa lại．

Thấp cao mồt mái cốt dung thân. Chăm trẻ, chăm cây, dủ được yên. Sinh trướng là do tay tapo hóa. Tài bơi chính tại sức đông quân. Bông cây đoc sách, hờn mơ bướm. Hớp rự̛u nhìn hoa thưởng gió xuân. Co dip di qua throm hỏi duryc. Biểt vui cha̛c chỉ chư cùng tân.

37－天長武傈有咸
䓪 里 束 摬 上圈 書
科 埥 澡 作 投 中人
東 風 仰 苑 花 容 動
细再蚁坤根色新
隻 蛙 润 体 江 上信
肩 舟 明 熬 客 中 身
今朝最是热胳虞
一別庭固滕半春
（唐太宗视新進士级行而出声日 ：天 7 英雄入吾設中矣）

## Phiêm âm

## THIEN TRƯỜNG THÍ HẬU HỮU CẢM．

Van lý lai quan thuợng quốc tân．
Khoa trương ngộ tác cấu trung nhân．
Đông phong ngự uyền hoa dung động．
Té vũ càn khôn liễu sá̛c tân．
Song ly̆ khoát tru yè̀n giang thuợng tín．
Phiến chu muộn hệ khách trung thân．
Kim triêu tối thị sằu tr ương xứ．
Nhất biệt đinh viên thăng bán xuân．
（Bường Thái Tôn quan tân tiến sĩ suyêt hàng，nhi suất thư viết ：Thiên hạ anh hùng nhập ngô cấu trung hy̆ ）．

## Dịch nghĩa

## SAU KHI THI Ỏ THIEN TRUỜNG

Di coi Minh sứ dậm muôn ngàn. Lại gâp khoa thi mũ ao ban Vườn nger gió xuân hoa hơn hở. Khoang trời mura bụi liễu xanh rờn. Sông dài tin báo truyền nhanh chơng. Thuyền buộc, dường về hết hỏi han. Khăc khoải chiều nay ngôi lại dưng. Rụ̂ng vườn xa cách săp qua $x_{u a ̂ n . ~}^{\text {and }}$
(Vua Bường Thải Tôn coi các tiến sĩ mởi đỗ đứng xếp hàng, nói : Bọn anh hùng trong thiên hạ đă vào tái của ta rồi ),

38．—泊李家䧑


## Phiên âm

bac LÝ gia LăNG．
Biön chu Thiên Đưcc hệ tà huy．
Vong Lí hoang khuru dit tưc thi．
Túc túc di linh，tàng thụ dịch．
Thanh thanh cổ sắc chảm giang từ．
Đồng quan vô phục thành long khí．
Hoa biều duy tồn túc hac chi．
Nghi trû̃ nhất niên thành nhất khái．
Hoàng hón tiều lập tụr nga thi．

## Dich nghia

## ĐI THUYỀN QUA KHU LĂNG NHÅ LÝ

Thiên Đức chiêu hôm gác mái chèo
Miëu lăng trièùu Ly̆ da tiêu diều．
Uy nghi cò thẹ còn hình dáng．
Văn vè Ciang Từ vẫn sắc màu．
Hêt thấy quăch đöng，rồng nhả khoi．
Còn nờ hoa biều hạc về chåuu．
Thêm năm，phong cảnh thêm tàn tạ．
Lạng ngåm hoàng hôn đọc mãy câu．
39.— 答 路


Sinh thế na kham tiện trượng phu.
Ly (1) hồ đ̛ái lệ ngân khô. Nhạt chăm Kiện Li̛nh minh đả̀u quán. Tuyêt tệ Trirờng Châu thự gi̛ới đô. Thiên địa vị dung tu đ̛ao $x a ̉$, Giang sơn khẳng ngoni thử thân cô. Minh thi thảng hiệu phân hào bồ. Van lý ninh từ ngã bộc bô.

## Dich nghia <br> TRÊN ĐƯỜNG ĐI, NƠI ĐẤT KHÅCH.

Ở đờ đâu chju tiêng chê hèn.
Luru lạc từng qua ngẫn măt hoen.
Kiện Linnk mầy về, chiều nghi lại.
Trường Chầu tuyêt ánh sớm đi liền.
Dất trời đọo cả còn chura bó.
Non nước thân này chá̛c chảng quên.
Có dip nay mai ra giúp sức.
Xông pha muồn dọ̀m cố theo lên.
CHỨ THíCH: (1) Chỗ này bản in thiếu mộ! chữ.

40．— 进 宽山中有成
山房直目唏昏昏
世 路 第 危 懒 出 門
六哀慧刧千里届
雨年窓組一身存
風 虐 天地空掉娶
烟 村 峦 只 断 现
淁有 寸恨劳耿耿
夜保牛斗望中原

## Phiên âm

## Tı KHẤU SƠN TRUNG HỮU CÃM

Sơn phòng tận nhật túy hôn hôn．
Thé lộ gian nguy lai xuất môn．
Lục dật từ thân thiên lý cách．
Luỡng niên khấu loan nhất thân tồn．
Phong tràn thiên địa không tao phát．
Yên chương thôn loan chỉ đoạn hồn．
Man hữu thốn hoài lao cảnh cảnh．
Day nguru đảu vọng trung nguyên．

## Dich nghīa

TRÁNH GIẶC Ở TRONG NÚI
Sơn phòng sớm tói rươu liên miên．
Nguy hiềm dương dời ngại bước lên．

Sáu chục từ thân, ngàn dộm thăm. Hai năm gị̣̆c loạn một thân yên. Phong trăn rôi trí, tình non nước. Lam chương mê hơn chơn ải biên. Thảng thớt tấc lòng buồn chăng ngớt. Dêm nhin ngưu dảu, nhớ trung nguyên.

## 41．－容 舍

| 浅 | 把 | 稳 | 兄 | 埸 | 自 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 菏 | 庶 | 切 | 了 | 縣 | 㙖 | N |
| 花 | 遍 | ＊ | 屋 | 泰 | 長 | 好 |
| 柳 | 外 | 柴 | 9 | 客 | 易 |  |
| 半 | 福 | 焦 | 風 | 和 | 千 |  |
|  | 沗 | 矢 | 雨 | 助 | 洨 |  |
| 是 | 非 | 不 | 到 | 開 | 面 | r |
|  | 起 |  |  |  |  |  |

## Phiên âm

## KHACH XÁ

Thiền bả nga nhi độc tự chảm．
$K y$ mi động liễu hacc viên tâm．
Hoa biên mao ơc，xuân trừ̛ng hảo．
Liễu ngoại sài môn khách dị tàm．
Bán tháp tiêu phong hòa ngọ mộng．
Nhất liêm mai vũ trọ thanh ngàm．
Thị phi bất đáo nhản song kỷ．
Thụy khời phà̀n hương phủ tố cầm．

## Dich nghĩa：

Ở NƠI TRO
Lủi thưi say sura cứ rươu tràn．
Thân như hạc vự̛̣n dưoc tâm nhàn．
Trong hoa mái có xuân càng dẹp．
Ngoà̀ liễu rào phên，khâch dễ lần．
Bên án gió lay，ru mông bươm．
Trước rèm mai rụng，gợi câu thăn．
Việc đời chã̛ng tới bên hiên sách．
Tinh dậy，thêm hương，vặn trục dàn．


## Phien âm <br> THÔN CU'

Sồ chuyên thur thầt yềm bồng cao.
Tri thảo viên lộn mộng dục tao.
Phúc ốc sương quần thiên ngõa trọng.
Xâm môn nguyệt thượng bán ly cao.
Bệnh trung hoat kê tồn linh dược.
Thân ngoai phú danh phó troc giao.
Van sụ vố doanh, tâm tụr khả.
Xuân phong mãn thế thái đào đào.

## Dich nghỉa

## Ở TRỌ TRONG XÓM

Thư hiên cồt chông, có bồng hao.
Ao cơ vườn cây mộng vẫn theo.
Xững mái, surờng gieo, hơn ngói nặng.
Qua hiên trăng chiều, nửa tre cao.
Muơn qua bệnh tật, cần thang thuốc.
Coi ré công danh, tưra bọt bèo.
Muôn việc bỏ qua tầm khơi dông.
Gió xuân đưa tới, dạ vui sao.

43．視 国 基

| 閉 | 窗 | 敬 | 手 | 偶 | 相 | 逢 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 此 | 然 | 堪 | 殊 | 陣 | 摘 | 中 |
| 初 | 訝 | 摬 | 星 | 光 | 錯 | 落 |
| 忽 | 聞 | 腈 | 電 | 碎 | 玲 | 哂 |
| 能 | 横 | 暗 | 合 | 周 | 天 | 數 |
| 勝 | 頁 | 交 | 了 | 畧 | 地 | 功 |
| 苟 | 事 | 如 | 基 | 須 | 諒 | 著 |
| 古 | 食 | 局 | 面 | 告 | 蜼 | 同 |

## Phiên âm

QUAN VI KẊ
Nhàn song địch thỉ ngẫu tương phùng．
Thử lac kham thit đấu quất trung，
So nha hiều tinh quang thác lac．
Hớt văn tinh bac toát linh lung．
Tung hoành àm họp chu thiện số．
Thắng phụ giao tranh lược địa công，
Van sụr nhu kỳ tu thuyết trứ．
Cồ kim cục diện khổ nan đồng．

## Dich nghia

## XEM ĐÁNH CỚ

Nhàn vui，dịch thủ bống kỳ phùng．
Tính cách dừng cho đãu viền vông．
Trước ví sao mai，nhìn lè té．
Sau nghe mura dá，phá lung tung．
Doc ngang hơp vái từng con số，
Thua durơc tranh nhau，otính moi công．
Muôn việc nhur cờ nên biễt rô．
Từ xura khó dễ，vốn không cùng．

44．一自天長漂遇海口遇風

| 怒 | 蚊 | 㖸 | 霖 | 垁 | 船 | 亩 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 四 | 月 | 夸 | 波 | 駺 | 似 | 㴰 |
| 岸 | 椎 | 東 | 西 | 旗 | 挮 | 家 |
| 淮 | 督 | 上 | F | 王 | 泰 | ＋ |
| 烟 | 波 | 苟 | 里 | 丹 | 心 | 寸 |
| 風 | 雨 | 孙 | 達 | 緑 | 薮 | 欴 |
| 不 | 是 | － | 官 | 天 | 上 | 去 |
| 那 | 湛 | 此 | 日 | 卧 | 滄 |  |

## Phiên âm

## TỪ THIÊN TRƯỞNG PHIÊU QUẢ HẢI KHÂU NGỘ PHONG．

Nộ giao khu vụ bá thuỵền song．
Tứ nguyệt bôn ba khoái tụr lung．
Ngan thụ đông tân kỳ phất lược．
Than thanh thương ha ngọ thung chàng．
Yên ba van lý đả tâm thốn．
Phong vũ cô bồng lục mấn song．
Bẩt thị nhất quan thiên thuợng khứr．
Ná kham thủ nhật ngọa thưong giang．

## Dịch nghía

TƯ THIĖN TRUȮNG ĐI THUYỀN RA BỂ GẶP GIÓ．
Mây khói giao long lấp cửa bồng．
Tháng tư trời gió nước tràn tung．
Gió cờ như cuốn hàng cây bên．
Chầy ngoc nghe vang bải cát sông．
Hồ bề lòng son，từng vạn dậm．
Ció mưa tóc rối，môt thân bờng．
Trên trời ví thiễu nguời coi việc．
Ngày đó thân này đã dưới giòng．

| 45．－淮 堂 山 |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 管 | $山$ | 上 | 柱 | 雲 | 烟 |
| 用 | 首 | 虚 | 埃 | 路 | Fis | 干 |
| 雨 | 後 | 泉 | 督 | 流 | 效 | 滧 |
| $天$ | 晴 | 蔵 | 氣 | 静 | 泊 | 涓 |
| 百 | 平 | 浮 | 世 | 人 | 圱 | 舜 |
| 半 | 日 | 偷 | 間 | 我 | 亦 | 仙 |
| 興 | 去 | 欲 | 束 | 僧 | 院 | 宿 |
| 昏 | 镜 | 催 | 月 | 排 | 夆 | 前 |

Phiên âm

## DU CON SON

Nhất củng sơn thượng trụ vấn yên．
Hồi thủ trằn aię lộ cách thiên．
Vũ hậu tuyền thanh lưu tốc tốc．
Thiên tinh lam khí tĩnh quyên quyên．
Bách niên phù thế nhàn giai mộng．
Bán nhạt du nhàn，ngã diệc tiên．
Hi̛ng khư，dục lai tŭng viện túc．
Hồn chung thơ nguyệt quải phong tièn．

## Dịch nghīa

## ĐI CHỚ CȮN SƠN．

Lên non mồt gậy，chởng khoang mây．
Ngảnh lại xa xa bui tục dày．
Mura tạnh nước khe ranh rách chảy．
Trời quang khí núi nhẹ nhàng bay．
Trăm năm cơi thê toàn trong mông．
Nưa buỗi thành tiên mới biết may．
Cao hứng muốn vào ta̛ng－viện nghi．
Chuông chiều thúc nguyệt，măc ngàn cây．


## Phiên âm

## BỀ HUYỀN THIEN TỰ

Tiên gia nhât thốc tủng vân sầm.
Lộ nhạ̣p yên la liều thiều thâm.
Thụ ảnh trường niên vi cổ giãn
Hoa chi đink ngọ chuyền u cầm.
Quan nhèn ngă đắc tu thân quyêt.
Lăo khứ thiên tri học đ̛ao tâm.
Nhược kiền Xich Tùng băng ký ngữ.
Giai du hà nhật quả u tầm.

## Dịch nghia

## BÊ CHU̇A HUYỀN THIEN

Nhà tiên môt xóm ngất cheo leo.
Thả̛ng vút mây xa có lối vào.

Cây cỗi năm nhiều khe rớc rách.
Nhành hoa trưa tới, hạc lao xao.
Tu thân ta dực quan nhàn rảnh.
Hoc dạo trời cho tuồi tác cao.
Nễu gł̣̆p Xích Tùng (1) xin nhớ hỏi,
Non tiên cho tới, đinh khi nào.

CHỨ THICH: (1) Mồ vị tiên.


## Phiên âm:

Tầu dĩ đa sự, vị tức bồi Côn Sơn du. Cảm niệm chi thâm, Nhân thành bát cú luật nhị thủ. Nhất dĩ tụng miêu đường chi hạ, nhi hữu nhàn thich chi thú. Nhất dĩ tả hung hoài chi tố, nhi bé ca vịnh chi thanh. Nhàn lục trinh Thanh Hư Động Chủ.

## Dịch nghĩa :

Tôi vì nhiều việc, không theo hầu đi Côn Sơn được. Nhân có hai bài thơo. Một bài mừng nơi miếu đường còn dược nhàn rỗi, hưởng thủ. Một bài để tỏ tàm sự bật ra lời ngâm. Xin chép trình lên Thanh Hư Động Chủ.


## Phiên ám:

Sóc xúy lăng lăng giởi tệ cầu.
Miểu đường tâm sụt tich làm khutu.
Ngu đình dĩ tác lai nghi phụng.
Truyền dã liêu hoàn tế cụr chu.
Vân nap té tham Hoàng Nghiệt thoại.
Hả tâm cao bả Xich Tùng du.
Bằng tương tú cú tuyên son cốt.
Thiệu Khánh nguyên còng trấn Lượng Châu.

## Dich nghīa :

Lành lạnh hơi may, khoác ảo dày. Miễu duờng tâm sưr núi rù̀ng hay. Trong triều (lai phưng) (1), lời ghi rõ. Ngoài cỡi (trằm chu) (2), việc tiếp ngay. Hoàng Nghiệt (3) cao sâu, lời chá̛c chăn. Xích Tùng (4) thanh khiêt, trí khôn tày. Ví dem thơ phú ghi lên núi. Irấn Lạng công đău, Thiệu Khánh gây.

[^6]

## Phiên âm

## BẸ NHIT THỦ

Sơn trung thị xư, nghĩ sưu cầu.
Tuế vãn ngôn toàn bốc nhất khưu.
Đài tiền bán hoang Linh Vận tỉ.
Tuyět bồng không hệ Tử-Du châa.
Mang trung nhật nguyệt thông thông quá.
Mộng lý lâm tuyền lịch lịch du.
Tưởng đá̛c thanh hu đề vịnh biền.
Bất phurơng giai cú đảo hoàng châu.

## Dich nghīa :

BÅ THỨ HAI
Non caO à̀n dột ít vào ra.
Về ở yên thân hưởng tuời già.

Linh Vộn (1) vễt chân, rêu lẫn cỏ.
Tử $D_{u}$ (2) thuyền buôc, tuyễt trong hoa.
Trên non ngày thóng từng trôi chóng.
Trong mông rừng khe vẫn bước qua.
Tiên cảnh lờ khi tho ingẫu vinh.
Ớ Kinh có biêt chi là tho.

CHỨ THích : (1) Tạ Linh Vận, thi nhân nước Tàu, tính ưa ngao du son thùy.
(2) Vương "uy Chi, (con Vương Hy Chi) dời Tấn nưởc Tàu, thường khi đêm tuyêt, cao hựng chèo thuyền di chơ.

49．－次 洪 州 狡 正 嘖

敬 家 全 王 亞 高 邱
人 情 岩 险 君 方 数
世 路 風 清 我 亦 舟
帝 里 客 榱 终 薏 雨
書 房 葆 話 念 英 遊
西 風 刮 夢 管 漫 信
腸 断 南 雨 四 五 州

## Phiên âm

## THƯ HỒNG CHÂU KIỀM CHÍNH VẬN

Vạn tinh ngao ngao đãi bọ̣ cầu．（1）
Thùy gia kim ngọc á cao khâu．
Nhân tinh nham hiềm quân phurơng cốc．
Thế lộ phong đảo ngã diệc chu．
Đế lý khách hoài phùng mẹ oũ．
Thur phòng cụu thoaii niẹm anh du．
Tây phong quảt mộng truyền biên tín．
Trương đoạn Nam Nhuyên，tứ ngũ châu．

## Dịch nghīa

HỌA THƠ KIÊM CHÍNH HỒNG CHÃU．

[^7]Cơm áo muôn dân dợi đã lâu.
Nhà ai quý hiền dựa đôi cao.

Tôi cūng thuyền qua sóng bề sâu.
Dất khách mưa chiều thêm tưởng vọng.
Phòng thur chuyện cũ vự̛̣ ba dào.
Ció tây tan mông, tin biên ài.
Cằt đứt miền nam mât mấy chầu

## 50．一 漫 曾 — 第 茫 郎 㨍

斿 道 渄 風 不 療 貧
霜 侯 匍 香 迺 酒 客
雪中梅意可持人
咩 逗 客 舍 货 芠 势
萝 䄈 天 門 八異 身
城 月浦雲相望虎
故 人 束 地 欲 青 春
陶伿劳生八具上天見天門九重。

Phiên âm
Man tăng nhất đệ sá hương lân．
Thùg đao thanh phong ba̛t liệu bần．
Surơng hậu cúc hương hoàn tửu khách．
Tuyêt trung mai ǵ khả thi nhân．
Ngâm biễn khách xá song bồng mấn．
Mộng lý thiên môn bát dụ̣c than．
Thành nyuyệt，phố vân，tương vọng xứ．
Cố nhân lai địa dục thanh xuan．
（Đào Khản，mộng sinh bàt dực，thượng thiên，kiên thiên môn，cửu trùng）．

## Dịch nghia

Nhà mới người quen nghi ngàn ngo．
Thanh phong mà dề cứ nghèo xo．
ỨC TRAI TẬP ..... 231

Đăm sương, hương cúc thêm mừi rươu.
Trong tuyêt màu mai gopi gipng thơ.
Quán khách có bòng hình mái tóc.
Của trời lông cánh moc trong mo.
Trăng thành, mây phơ, cùng trông ngóng, Ngườ cü sang xuân hãy đọi chờ.

51．一 洪 州 従 前 等 答 之
槐府西这晚 卜隣
佫 然 —室采淔隹
床 頭 全 制 酬 知 己
扎 唓 黄 梁 萝 故 人
湖海當年天下士
風沛此日省郎身
客 程 荡 寒 硭 骨
最颙冰萦别様春

## Phiên âm

HỒNG CHÂU．PHỤC TIỀN VẬN，KÝ，BẢP CHI．
Hoè phủ tây biên，vãn bốc lân． Tiêu nhiên，nhất thất lacc thanh bằn．
Sàng đầu kim kiềm，thù tri kỷ．
Chả̉m bann，hoàng luơng mộng cơ nhân，
Hồ hải，đurơng niên，thiên hal sî．
Phong luxu thử nhạt，tỉnh，lang，than．
Khách trinh tuế mộ，hản biềm cớt．
Tớía ải băng hờ biệt dạng ruàn．

## Dịch nghīa

HỒNG CHÂU HOA THEO VẦN．ĐȦP LAAI
Phía tây hoè phủ，dạt căn co．
Thoáng dưng ngôi nhà，thế cüng vừa．
Tráng sĩ，däu girừng，còn có kiêm．
Cố nhân hop mặt chi trong mo
Giang hờ khi trước thường tho thần．
Viện các ngày nay，bộn giây tờ．
Chiều rét，dường xa，da tưa cắt．
Riêng mừng băng ngoc vẫn nhur xura．
000

|  | 用 | 斯 | 生 | 留 | 别 | 以 | 别 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 春 | 風 | 倒 | 我 | 䣨 | 酰 | ＊ |  |
| 明 | 月 | 陦 | 君 | 柱 | 掉 | 適 |  |
| 親 | 舍 | 好 | 循 | 温 | 清 | 候 |  |
| 世 | 途 | 甘 | 卸 | 利 | 名 | 继 |  |
| 雲 | 山 | 作 | 高 | 艮 | 你 | 里 |  |
| 湖 | 海 | 茲 | 䢟 | 湢 | 市 | 朝 |  |
| 復 | 夜 | 相 | 思 | 魚 | 望 | 戱 |  |
| 南 | 雲 | 朔 | 鸤 | 正 | 奴 | 飆 |  |

## Phiên âm

## DỤNG TR̨INH SINH LƯU BIẸT DĨ BIẸT CHI．

Xuân phong đảo ngã lục linh biều．
Minh nguyệt tùy quân trụ trạo dao．
Thân xá hão tuằn ôn tĩnh hậu．
Thế đồ cam tá lợi danh tiều．
Vân sơn，tạ mộng tầm hương lý．
Hồ hãi tu du cách thị triè̀u．
Hậu da turong tur，vô mịch xúr．
Nam vân tıờng nhan chinh phiêu phiêu．

## Dịch nghīa

DỪNG VẦN THƠ TRỊNH SINH LƯU BIÊTT ĐỂ BIỆT TRINH
NĢhiêng bằu say khướt vị xuân phong．
Chèo quê，trăng theo，ánh chịêu giòng．
Nhà cả hàn ôn，thường dợi lúc．
Dường dời danh lọi ước xa vòng．
Núi mây mộng thấy về thôn xơm．
Hö̀ bề，thân ngoà̀ cảnh miêu cung．
Mong nhớ，rồi đâ／tin tức vång
Mây nam bơng nhạn，chính hành tung．

53．—江行汏洪摆楼正程
長 江 滾 滾 片 帆 東
海 㳻 天高望莫宋
央 岸 船 窗 青 草 雨
前 沙 掉 影 白 頻 風
百 年 豪 㒄 我 争 地
葛 古 山河带城功
蒠 仗 新 诗 作 圆 娄
行 悓 四 海 軌 丈 同

## Phiên âm

## GIANG HÅNH．THỨ HỒNG KHE KIỀU CHÍNH，VẬN．

Trường giang cồn cổn phiến phàm dông．
Hải khoát thiền cao，vọng mac cùng．
Giáp ngan，thuyền song，thainh thảo vü．
Tiền sa，trao ảnh，bach tàn phong．
Bách niên hào kiệt chiến tranh địa，
Van cồ san hà đái lệ công．
Bằng trự̛ng tân thi tác đđồ chi．
Hảnh quan tứ hải quỹ văn đồng．

## Dich nghia

ĐI THUYỀN TRÊN SÔNG．HOA THEO VẦN THƠ HÔNG KHE KIỀU CHÍNH．

Cuôn cuộn sông dài，lái chuyền đông．
Trời cao bề rồng，ngăm không cùng．

Mura đăm cỏ ướt xanh bò nước.
Gió đầy bèo trôi, trăng cát sông.
Hào kiệt hàng năm là chiến địa.
Sơn hà muôn thủa lập kỳ công.
Cứr coi công việc ghi thanh sứ.
Đâu đó như nhau, quȳ tăc chung.


Xương Phù nguyèn niên, du tự Nhị Khê, ngụ vu Thànhnam khách xá, cảm kim, niẹ̀m tich, nhân thành bát cú, phụng giản Tư Hình đại phu Đỗ Xá, kiêm giản chư đồng chi.

Khách đồ phong tuyết tuế canh thàm.
Trường hurởng đan tiêu quải thổn tâm
Loan hậu giao du phi phục tich.
Thänh trung lữ bac đáo nhur kim.
Tann sầu cổn cổn bằng thi tống.
Vãng sự du du phó mộng tầm.
Tão vãn hồi triều hão tương vấn.
Quỷ chutơng hà nhật ha sinh căm.

## Dịch nghiaa

Nièn hiẹ̀u Xương Phù năm đầu, tôi từ Nhị Khê tới ngụ tại quán xá phía nam thành. Cảm việc cũ, nghĩ việc mới có được tảm câu, xin trinh Tư Hình Đại Phu Đỗ Xá, cùng các bạn dồng chí.

Tha hương, gió tuyểt cuối mùa đông.
Mây dỏ nihìn lên gửi tâc lòng.
Sau loạn, giao du tinh dồi khác.
Trong thành cur trú tạm cho xong.
Sầu nay duồi hêtt băng thơ phú.
Việc trước coi như thoáng cánh höng.
Sóm muôn về triêu rồi gạ̣p gỡ.
Tiệc mưng băt giặc tháng ngày trông.

55．－城 中 有 感 等 呈 同 志
－朝 中 朱 紫 動 纷 紛

好 眼 誰 能 各 自 分
頭上老 天依 日月
人 間 夢 境 付 烟 雲
習 池 何 處 招 山 薢
杜 曲 䯨 钱 息 廣 丈
謀 讙 廊 堂 吾 崇 敢


## Phiên âm

THȦNH TRUUNG HỮU CẢM，KÝ TRİNH ĐỒNG CHÍ．
Triều trung，chu tử，đọng phân phân．
Ào nhän thùy năng các tụr phân．
Đầu thượng，lüo thiên ！nhật nguyệt．
Nhân gian mộng cảnh phó yên vân．
Tạp trt hà xứ chièu Sơn Giản．
Đỗ khủc vô tiền mịch Quảng Văn．
Muu nghi miếu đırờng，ngô khởi cảm．
Nghĩ tương tuyền thạch mộng chư quân．

## Dịch nghīa

Ỏ TRONG THÅNH，CÅM HỨNG，BIÊN TRİNH BỒNG CHÍ
Trong triều，đỏ tía，säc lung tung．
Hoa măt nào ai biết nhận trông．
Nhật nguyệt，trời già nhờ ánh sáng．

Thực hur, nguời thê tưa mây lông. Tìm dâu Sơn Giản (1), quân dù tập.
Nào thẫy Quảng Văn (2), viện vẫn không. Công việc triều đình dâu dám nới.
Chỉ dem rừng núi chức mong ông.

CHÚ THíCH: (1) Tên mọ̀t tưởng triều Tân nước Tàa.
(2) Quảng Văn Quán là một viện học, triều \#ường nước Tảu lạ̀p ra.

56．一来屡冰壶奇鏳扵中高部城中幾度聞苂凉
涭 送 悠 落 㼤 月 是
散啠惪堪祽世用
嬌 心 羞 把 如 时 桩
寒 松 晚 菊 門 明 语
猲 橎 孤 村 子美堂
堅 相 倘 瑇 門 下士
者 気 班 作 白 项 郎

## Phiên âm

PHỤNG CANH BĂNG HỒ，KÝ TặNG THÔN TRUNG
CAO VẬN．
Thành trung kỷ độ đấu viềm luơng．
Man tống du du tuế nguyệt trương．
Tán chẩt khởi kham tỳ thê dụng．
Kiều tàm tu bã đố thờ trang．
Hàn tùng，vãn cúc，Uyên Minh kinh．
\＃ộc thụ，cô thôn Tử mỹ đương．
Hiền tuớng thäng liên môn ha sit．
Khả̉ng dung biện tác Bach đầu lang．

## Dich nghia

PHỤNG TIẾP THEO BĂNG HỒ THƠ TẶNG VI TRONG XÓM
Trong thành nóng lạnh dã coi thường．
Năm lại năm qua nghī chán chường．

# Tài thức dám dâu bàn quỡc sự. <br> Tâm tur còn ngại tập thời trang. <br> Bóng cây Tử Mỹ (1) lòng tha thiêt.. <br> Hàng cúc Uyên Minh (2) nghĩ vần vương. <br> Tề Tướng ví thương cho giúp việc. <br> Xin dâng bài luận Bạch Đằu Lang. (3) 

## CHÚ THÍCH:

(1) Bỗ Phủ Thi nhân triều Bường nước Tàu.
(2) Đào Uyên Minh. thi nhân triều Tấn nước Tạu.
(3) Trác Văn Quân, người thời Hán nước Tau có bài Bạch Đằu ngâm

## 57．－倡 作

自 慗 平 生 屏 柰 絲
文革组分輯势掊
展 含 安 往 我三饳
幸子放云湇四股
老即田困真事紫
心 重 菬 夜 役 妻 兄
范冲形著皆吾道
我 缑 高 深 可 详 宜

$$
\begin{array}{ccc}
\text { Phiên } & \text { âm } \\
\mathrm{NG} \text { GÃU } & \mathrm{T} A ̊ \mathrm{C} .
\end{array}
$$

Tư sá binh sinh lý tó ty．
Văn chương vô phạn，cảm luọn thí．
Triên Cằm an vãng，phi tam truất．
Chương Tử thùy vân nọa tứ chi．
Lâo tức đièn viên chan sụr nghiệp．
Tâm vó mộ dá dich the nhi．
Can khôn hinh trứ，giai ngô thích．
Phi dự̛̣ cao thâm khả toai nghi．

## Dich nghia

## NGẪU HỨNG

Thanh bpch binh sinh vơn tur an．
Ra gi cho nghta vói thi varn．

# Triền Căm (1) dâu dễ yên ngôi vi. <br> Churơng Tử (2) không dònh đurgc nghi chân. <br> Cià ở ruọng vườn là cớt yếu. <br> Lòng hằng sớm tới nghĩ thân nhân. <br> Dât trời cảnh săc ta ưa thích. Vỗ cánh cao bay mới thực càn. 

CHÚ THICH:
(1) Người nườc Lỗ thời Xuâa Thu.
(2) Chura rō

58．－家 国 樂


㱟 潘 岳 宇 安 仁 有 開 居 赋 。

## Phiên âm

## GIA VIÊN LẠC

Cố viên loạn hậu hữu tiên lu．
Lục tuế nhi đồng phạ ái thu．
Dề điều lạc hoa thâm hạng vĩnh． Ltrơng phong tàn mộng ngọ song hur． Tàm tòng nhàn xứ thiên uu thất． Học đáo khắc thời tứ thề thu．
Trục vật lao nhân，huuu ngộ ngã．
An nhân chí dĩ toai u cu．
T ấn，Phan Nhạc，tụ An Nhân hữu Nhàn Cur phú．

## Dịch nghĩa

## CẢNH VUI Ở VU＇̛̛N NHÀ

Loạn xong，vườn cú lơp nhà tranh．
Con tré còn tho．day hoc hành．

> Chim hot, hoa cười, vang cuối xóm. Mông yên, gió mát, tựa bên mành. Long ham nowi tīnh, thôi lo nghi. Hoc tơi dường ngay, hết cạnh tranh. Hao súrc đua doi, dừng có mắc. Yên thân, chí đã ngại công danh.

Đời Tấn, Phan Nhąc, tụ là An Nhân, có làm bài phú Nhàn Cư.

59．－村 家 趣


## Phiên âm

THÔN GIA THÚ．
Bào ly trúc thu，văn điều thirơng．
Thảo ốc cung dur，cổ tụr bàng．
Quá vũ tri đường，oa làc quát．
Lac hoa đitnh viện，yên nề huơng．
Nhàn tinh tram tram xuân lao túc．
Thế cố mang mang ngọ thụy trường．
Tỉnh hạ̣u xuất môn huề bộc khír．
Phùng nhấn chỉ hướng thuyêt nông tang．

## Dich nghia

## THÚ Ở NHA QUE

Xanh um rào trúc，van cây chen．
Ma̋y thước nhà tranh，miếu cờ bên．
Mura xương，ễnh irơng mừng nåo đông．
Hoa rơi，tồ yển lót thêm bên．
Xuân nhàn chuểnh choâng，men vừa dủ．
Sư thê，thôi bàn，ngư đè yên．
Cùng tré，lang thang khi tinh giãc．
Cập ai chuyện rụ̂ng，chuyện đ̇̀u tiên．

60．一 山 村 成 興
度 名 卅 裁 䊼 虚 合
一返江山没是非


谷中住事䍝焦虑
世事浮雲任狗衣
施道江村生故莩
采 麻 続 屋 緤 初 肥

Phiên âm
SƠN THON CẢM HỨNG
Hu danh tap tải ban tràn ky．
Nhất phản giang sorn，một thi phị．
Tàn tuyêt điém can，ky dä thô．
Xuân phong hy phát đai than ky．
Mộng trung väng sur nhương tiêu lộc．
Thế sự phù vân，nhiẹ̀m cảau y．
Thùy đao giang thôn sinh ké bac．
Tang ma nhiễu ơc lục so pht．
（ B ơ thi ：phừ vân như bạch y ，tư tu hỡt biễn thành thượng cầu）．

## Dich nghia

## Ở XÓM TRONG NÚI

Hur danh giam bup̂c da ba tuần．
Trở lại non sông，giả lẫn chân．

Đất rụ̣̂ng bạc phơ, khăn dẫm tuyêt.
Cát sông lờm chơm, tớc chào xuân.
Thưrc hur, việc trưoc, heroutrong mông. (1)
Đen trăng, mầy bay, bơng cơi trần.
Ai bảo đöng quê, sinh kê hepp.
Vừng, dâu, quanh ngo, bong xanh ran.
(Thơ Đơ Pbủ : Mây nời trông như áo trắng, thoáng chơc biến thằnh chó xanhi.

Chú Thich : (1) Chuyện xưa, có ngırợi vô tinh bắt được con hươu, da̛u một chỡ. Khi tim dên, thi quên mạ̛t chỡ, cho la mọt giac mộng.

61．－進 佛 跡 山所江偶 中
半 生 虚 土員登臨
光 影 路 跎 便 到 全
浮世百 年 真 一的
古 人片綵值 千金
前川日午傍花瞋
沂 水 春 風 興 物 心
仰止高山惊暴哲
洞 河 路 可 沁 曹 夺

## Phiên âm

DU PHẬT TÍCH SƠN，SỞ GIANG NGẪU TẢC．
Bán sinh trằn thồ phụ đăng lâm． Quang cảnh sa đà tiện đáo kim． Phủ thé bách niên chân nhất thuẩn．
Cồ nhân phiên lac lrị thiên kim． Tiền xuyên nhạt ngọ，bàng hoa hứng．
Nghi thủy xuấn phong dữ vật tâm．
Nguỡng chỉ cao sơn，hoài nãng triết．
Giản hả lộ khả tứ u tầm．

## Dich nghia．．

## ĐI TỚI NÚI PHẬT TÍCH，TREN THUYỀN THI HỨNG

Nưa dơi chura tới yễt non thàn．
Cho dễn ngày nay cứ ngại ngàn．
Phù thể trăm năm，nhur môt thoáng．
Cồ nhân một phút dáng ngàn cân．
Tiền xuyên，ngày sáng bên hoa nớ．
Nghi Thưy đằ năm dới cảnh xuân．
Cơ－triết cao xa，mong ngó tới．
Con đurờng sông Giản，bước theo lần．

```
62.一本詔長安道中作
    武 林 一 労 沰 迢 迢
    王 事 宒 解 跋 䟞 连
    山舘 宿 䞍 䙺 柞 合
    邦 庭 湾 暖 雪 花 消
    武 夫咸泣机唐詔
    父 老 扶 黎 听 漠 朝
    自 ...徽 劳 何 報 補
    䝠 腭 聖化恪 天酠
```

(匈奴傅: 胡若天之婍 子)

## Phiên âm

## PHỤNG CHIẾU TRƯỜNG AN ĐẠO TRUNG TÁC．

> Vū Lâm nhất đái bich điều điều.
> Vương sư ninh tư bat thiệp dao.
> Sơn quán túc tinh yên thụ hợp.
> Quận đinh bac noãn tuyết hoa tiêu.
> Vü phu cảm khấp quan Đường chiểu.
> Phụ lăo phù Lé thính Hán triều
> Tụ cái vi lao hà báo bồ.
> Nguyện dương thánh hóa đám thiên kiêu.
（Hung nơ truyẹ̀n ：Hồ nhaược thiên chi kiêu tử）．

## Dich nghia

PHỤNG CHIẾU TỚI TRƠỚNG AN，
Vó Lâm một dây đá cheo leo
Vương sư khôn tur ngai lói trèo．

Quán khách tanh mura, mây cỏ biêc. Trường dinh thoáng ám, tuyât hoa tiêu.
Vo phu cảm dông nghe durơng chiếu.
Phy lào cùng dân giáp Hán triều.
Tur xét chút công chura dủ bso.
Xin truyĕ̀n thánh đức chuyền thiên kiêu.
(Sư nới về Hung Nô : Giống Hồ coi như là hạng con ngang ngạnh).

## 63．一潵沐量相公鵑馬

早 频 才 名 之不 种

長 迹 每 恨 加 蕗
寧 谷 何 心受絷維
伯血应进跓省梠

束 風 快 跨 朝 天路
奇 集 深 榱 答 所 和

## Phiên âm

TA BĂNG HÔ TƯỚNG CONG TÓ MÃ．
Tảo tuế tài danh biếm bất ky．
Ly hoàng ngẩu hạnh tuấn đồ phi．
Trường đồ mổi hạn gia tiên sách．
Khơng cobc ha tam thụ trạ̣p duy．
Bà Nhacc cứu biên tăn thưởng thức．
Vưong Lurơng pham nội cánh khu tri．
Bòng phong khoái đợp triều thiên lộ．
Hy ký thâm hoài đáp sở tri．

## Dich nghia

THƠ＇CẢM TA BÅNG HỒ TƯỚNG CÔNG CHO NGỰA
Tài kém đâu mà durơc hiên durơng．
Vì may nào biêt lura den vàng．

> Ra roi vẫn phải trên dường thăng. Nhạn ngưa ngờ đâu chỡ hớc hang. Coi tướng biết tài nhờ Bá Nhạc (1). Cằm curơng phép curới có Vurơng Lurơng (2).
> Ció xuân thôi giúp làn mây nhẹ. Tri ngồ mong sao báo tấc gang.

Chú thich : (1) Ngırời xưa có tài coi ngựa tớt xâu.
(2) Người xưa có tài cầm cương ngụa.

## 64．－和 未 物 林 未 央 芉 朝

高。関 棈 夜 渵 范
兄天 宫 閉 峭 惿 基

参 布 皇 乍雨索㤅

花花美共集朝郊

順䄳消漠効—官。

## Phiên âm

## HOA CHU hÀN LÂM ：VI ƯƠNG TẢO TRIỀ

Cao các tài văn dạ lâu can．
Cỉ̉u thiên cung khuyết tiễu khinh hàn．
Vân khai thụy nhạt càn khòn hiêlu．
Xuân bơ hoàng nhân vŭ lộ khoan．
Đồng，Giả，bân bân dương bệ điẹn．
Qui，Long，sở sở tập triều đoan．
Hoa bdo thiềm xuyết quần công hạ́u．
Nguyẹn chinh quyên ai hiệu nhất quan．

## Dich nghia

HQA THƠ CHU HAN LÂM ：COI CHẦU SỚM

Dêm hêt làu cao cạn gipt đông．
Hơi may lành lạnh chỡn sân rông．

# Ánh hờng buồi sớm tan mây khoi. <br> $H_{\text {ạt }}$ móc dầu xuân dièm núi sông. <br> Bề diện uy nghi từ Đồng, Già. (1) <br> $K_{\hat{y}}$ cương sáng sủa có Quì, Long. (2) <br> Cân dai lạm dẹr chằu cung khuyết <br> Cüng cố theo sau góp chứt công. 

Chú Thich: (1) Hai danh thần triều Hán nược Tàu.
(2) Hai danh thần đợi Nqu Thuấn nưởc Tâu.

## 65．一送中使武適之

五 色 雲 串 出 使 星橂 照 中 義 照 人 明春 缡 梅 群 霜 双 急雪 霓 准 朝 玉 施 清天 地 北 南 留 眼 涚山河夷险 寸 心平想 慜 全 日 送 君 别


## Phiên âm

T ỐNG TRUNG SÚ，VŨ THİCH CHI．
Ngũ sắc vân biên xuất sứ tinh．
Lẫm nhiên trung nghĩa chiếu nhân minh．
Xuân lâm mai dịch suơng đề cấp．
Tuyết tễ Hoài triều ngọc tiết thanh．
Thiên địa bắc nam，song nhãn khoát．
Sơn hà di hiềm thốn tâm binh．
Ân cần kim nhật．tơng quân biệt．
Bôi tửu nan thăng van lý tinh．

## Dịch nghia

TIỄN TRUNG SỨ HỌ VŨ．
Trong khoảng năm mây lộ sứ tinh（1）．

Uy nghi trung nghĩa ro quang minh.
Sương xuân ngura trạm bon chân gấp-
Tuyễt tón sông Hoài vè ngoc thanh.
Trà̛i dât băc nam, nhìn thấy rộng.
Non sông quan di, trí thêm binth.
Sóm nay trân trong dura chân suŕ.
Nâng chén khôn ngăn thăc măc tình.


## Phiên âm

## TỠNG HÀNH NHÂN, ĐỖ TÒNG CHU.

Cần Thủy xuân phong quế điện thu.
Khoa trừơng lịch lịch ức đồng du. Quân kim hữu tác hành nhân khứ. Ngã độc hồ vi tỉnh thuộc lưu. LT̛nh dịch vân khai hào khóa mã. Hồ triều tuyết tĩnh ồn đăng chu. Trương phu thử biệt há tu lệ. Nhất tie̛u tương khan, phủ Khoái Hầu.

## Dich nghia

TIỄN SỨ, ĐỖ TÒNG CHU
Cần thủy ngày xuân, điện Quễ thu.
Trường thi gập gơ, vỡn cùng nhau.
'Bác nay nhận giư Hành nhân chức-

> Tôi vẫn còn ngồi tinh thuộc luru.
> Trạm Līnh vén mây bon ngựa thăng. Sóng Hồ tan tuyết lướt chèo mauTrương phu rứt áo xin ngừng lệ. Cười nói nhìn nhau vổ Khoşi Hằu (1)

Chú Thichi̛: (Khoái Hà̀u là dây buộc gượm. Nghèo phải lấy lạt làm dây buộc gươm).

|  |
| :---: |
|  |  |
|  |  |

> 屯㕠猶峣加石烟

等 書 小施縒國手
折 衝 終 赖 清 時 笡
蹛 束 揍 路 庸 何 晚
型 主 方 令 急 在 这。

## Phiên âm

HẠ KINH TRIẸ̀U DOÃN NGUYỄN CỘNG VI VÂN BỒN KINH LƯỢC SỨ

Chi phất uu ban tư cửu thiên． Vinh thiên Kinh Luợc Sử Tu quyè̀n．
Triều môn bán thị ngao hồng trach．
Đồn Lĩnh do tàn kiếp thach yên．
Trù hoạch tiều thi kinh quốc thủ．
Triết sung chung lai tê thời hiền，
Quy lai quỹ lộ dung hà vãn．
Thánh chủ phương kim cấp tại biên．

## Dịch nghïa

MỪNG KINH TRIỆU DOÃN NGUYỄN CÔNG ĐƯỢC GIƯ CHƯC KINH LỰ̛̛̣C．SỨ VÂN ĐỒN

Chức trong ban ra vốn tư trên.
Vinh thăng Kinh Lươc durợc trao quyền.
Trào Môn sóng dạy, on rồi khăp-
Đôn Lïnh công cao, đá dược nguyên.
Trị nước thi tài, nhờ đọi trí.
Coi quân, nên việc, sån cao hiền,
Trở về chăc hằn là mau sớm.
Chúa thương durơng lo ngại cōi biên.

釜中占聝久䔎抹
四海神人忍情俱
䐂卜百年道此虏
公洨括乱狂胡
全 戈 械 馬 綡 解 没
羽极星底象兄涱
指日皇風济解•域
大功出任属吾俻

## Phiên âm．

TỚNG KINH SƯ DOÃN NGUYÊN CONG VI HȦNH DOANH CHIEU THẢO SỨ．

Phü trung，Chiêm tăc cửu bo tru
Tử hải thà̀n nhân oàn phẫn câu．
Thùy bớc bách niên di thử lỗ．
Cơng phièn thớn thiệt thảo cuồng hồ．
Kim qua，thiết mã kinh nghê một．
Vü hịch tinh huy tự̛ng hủy khu．
Chi nhạt hoàng phong thanh tuyẹt vurc．
\＃ai công xuất nhiẹ̀m thuộc ngô nho．

## Dich nghia

TIỄN KINH SƯ DOÃN，NGUYỄN CÔNG ĐI NHẬN CHỚC HÀNH DOANH CHIÊU THẢO SỨ．

Gị̛̣c Chiêm đóng trị cứ lần khân.
Bôn cơi, thằn người, gị̣̂n chẳng oan.
Ai biât trăm năm còn rọ phản.
Ong đành tãc lươi dẹp Hô gian.
Giáo đông, ngựa săt, kình ghê hết.
Truyền hich, cờ tinh, hồ bso tan.
Man rẹ̣ rồi đây tuân thánh hóa.
Công cao, nhậm trong bụrc văn nhân.

69．－宣 詔 昆 别 连 副 阮 炎


## Phiên âm

TUYÊN CHIẾU BÃI，BIẸT VẬN PHÓ，NGUYỄN VIEM．
Trường An tụr tich đế vương chau．
Ngẩu phú Hoàng Hoa tác thẳng du．
Tục tap liêu di phong đái cồ．
Bịa nghi hoat đ̛̣o tuê thường thu．
Sơn trung quá ngã vô hà hồ．
Cảnh thuợng phiền quân súc mộc nguu．
Vương sụ hựu trinh quân chinh cấp．
Hung hoài mac hường tửu bôi hưu．

## Dich nghia

TUYÊN CHIẾU BÃI CHỨC BIẸT VẬN PHÓ，NGUYỄN VIÊM．
Để Vương từ trước dát Trường An．
Nay nhận Hoàng Hoa dậm kề ngàn．

Jap tục nam di còn mạo muôi.
Thồ nghi thơc lúa durợc an nhàn.
Nüi rừng xin hăy thi nhân chính.
Biên giới sao cho khơi phản gian.
Việc nurớc nghiêm minh quân sư cấp.
Chén vui chớ vội nghĩ yên thân.

## 70．一荷宋㴝杜三公㑚史

鳥 喜 久 丞 㗱 魯 開。
聖 主 閉 诚 妙 進 掄。
虔 㭫 昔 明 除 四 梀。
昌 特 全 喜 排 三人。
己特風采俄朝著•
好 把 精 虫 切 紫 宸。
留取聲名光葛古。
世 䏤 岐 路 總 烟 雲。

## Phiên âm

HȦ TỐNG，LEA，BỖ，TAM CÔNG NGỰ SỬ．
Ô－Đài cửu hỹ cấm vô văn．
Thánh chủ khai thành diệu tuyền luân．
Khách Lịch tich văn trừ tứ đơng．
Xương Phủ kim hỷ trac tam nhân．
Dĩ tương phong thái nghi triều trứ．
Hảo bả tinh trung động Tử thà̀n．
Luru thủ thanh danh quang van cô．
Thế gian ky lộ tờng yên vân．

## Dich nghia

BA ONG NGƯ SỬ TỚNG，LE，ĐỖ．

# Lâu ngày không thấy tiễng O-Đài. (1) <br> Thánh chủ may sao mới chon tài. <br> Long Khánh (2) xura nghe trừ bốn vị. <br> Xurơng Phù (3) nay thây lưa ba ngurời. <br> Mới dem phong thái tôn nơi điện. <br> Lại durọc tinh trung cám tới trời. <br> Ghi dề thanh danh muôn thủa sáng. <br> Đường cong uồn thăng giúp cho đời. 

Chú Thich : (1) 0 Đài, tên viện Ngụ Sử
(2) Niên hiệu Trà̀n Duệ Tòn
(3) Niên hiệu Trằn Đé Hiệu.

## 71．一送太 中大夫黎萧志北行



公也蓝青出異学。
一郡生雲惟借完。
九重使者重湏張。
匣中秋水消長路•
馬上春風听異香•
早向南罙李兆了。
䈄 蹛 葶 毒 佐 吾 皇。
（青出於蓝而青於蓝•俞弟于湦药師）

## Phiên âm

TỐNG THǺ TRUNG ĐAl PHU，LE TÚC TRAI BĂC HẢNH．
Lé gia nhân vật việt bang hương．
Công dä，lam thanh，xuất dị thương．
Nhất quạn sinh linh duy tá khấu．
Cửu trùng sứ giä trọng phiền truơng．
Hap trung thu thủy thanh trường lộ．
Mä thượng xuân phong thinh dị hương．
Tảo hương nam đài chuyên đơi liễu．
Toàn quy mộng tiết tá ngô hoàng．
（Thanh xuất ur lam，nhi thanh ur lam．Dụ đệ tử quá ư sư）

## Dịch nghĩa

TIỄN THÁI TRUNG ĐAI PHU，LE TÚC TRAI ĐI SƯ TẢU
Tiểng dồn Lê thi tới lân bang．
Đúng chữ lam thanh vỡn khác thường．

Một quận toàn dân dều mến nhớ. Chín từng việc sứ dám không durơng. Vỏ gurơm sát khí ung dung bước.
Trên ngưa xuân phong bát ngât hurơng. Chóng tới Nam Đài (1) chuyên ứng đới. Đề về phục mệnh giúp quân vương.
(Màu xanh ở màu lam ra, nhưng xanh hơn lam. Ví nhur trò hơn thầy)

Chú Thich : Một tên viện Ngự Sự

72．啠 中 書 体 郎
店 底 事 務 签 康•
䩤 典 推 公 合䏚㧹。
人学党能夸王玹。
天数星風展，并章。
曲江宿頁䋊掄學。
司馬等畔四六長•
㤠 主 倘 情 遠 菜 物

Phién âm
ha trung the thi lang．
Ngu đinh thír sur vụ hy khang．
Tich điền duy công họp trắc durơng．
Nhan vọng Quỳ，Long，tham ngoc huyễn．
Thien giao tinh phụng triên di churơng．
Khúc Giang túc phụ kinh luân học．
Tur Mä ninh từ tứ lục trương．
Thánh chủ thảng hoài di khi vạt．
Nguyẹn thi tài tảo đáo nông tang．

## Dich nghia

mừvg trung thu thil lang．
Đuròng Ngu mpi việc chuông an khang．
Diền pháp trông coi cở hiền dương．

> Ngưò̀i nhớ Quỳ, Long (1) đều mô đúc.
> Trời cho quy pháp dề noi gương.
> Thiêu Lăng (1) kinh tễ là tài thưc.
> Tư Mã, thi văn vốn sở trường.
> Thánh chúa dùng người, không bó sót.
> Chúc mau thi triền kế an bang.

[^8]73．一喜学士陳若虚自义安至
桃 花 浪 暖 泛 青 春•
湖 海 風 流 却 美 陳。
老 一我一官閂草詔。
壮 君 萬 里 遠 解 親。
慕 雲 自 㳱 相 思 地。
夜 月 欣 逢 久 別 人。
夏 国 正 須 吾 革 事。
憑 渠 事 唍 又安民

## Phiên âm

HỶ HOQC SĨ TRẦN NHƯƠC HƯ，TỰ NGHỆ AN CHÍ．
Đào hoa lãng noãn phiểm thanh xuân．
Hồ hải phong lunu khước tiễn trần．
Lão ngã nhất quan nhàn thảo chiếu．
Tráng quan van lý viễn từ thân．
Mộ vân tụr khoát tương tur địa．
Da nguyệt hân phùng cửu biệt nhán．
Ưu quốc chinh tu ngó bối sự．
Bằng cư vi thuyết Nghệ An nhân．

## Dịch nghia

MƯ＇NG HỌC SĨ TRẦN NHƯƠC RƯ，TỨ NGHẸ AN TƠ＇I，

Mura xuân tañ giá, nước mênh mông.
Buồm khâch giang hô, thup̣̂n gio đông.
Tưr biết ngǒi nhàn, yên môt chức.
Xin mừng rứt \{o, vượt muôn trùng.
Mây chiều theo rôi nhur ầ yếm.
Trăng tối chào mừng vốn đopi mong.
Lo nước bọn ta là phận sự.
Curơng cao dân Nghệ dirợc soi chung.

74．－䘏 潮 江 同 年 張 太 學。


## Phien âm

DŨं CHƯƠNG－GIANG，ĐỒNG NIÊN，TRƯƠNG THÅI－HOC
Úc tich phùng nghenh Nhị Thủy biên．
Vü sàng đăng hộ tữt tương liên．
Thanh sam các tả̉u hồng trà̀n lý．
Lục mấn turơng khan bach tửu tiền．
Vi nguyệt，cằn phong kim dị điệu．
Nghiên kỳ，điện cờn cụru đồng niên． Ân cần biệt hạu tu tiên sách．
Thảnh chủ phương kim chinh cấp hiền．

## Dich nghia

THƠ GỞI BẠ̇N ĐỒNG NIÊN，TRƯƠNG THÁI－HOC
Nhơ gạ̊p khi xưa bên Nhi Hà．
Đèn chung mp̂t ngon có hai ta．
Áo xanh chia rē，đường mural gio．
Rươu trăng bâng khuâng tớc diềm hoa．
Căn cúc，mai đào，nay khác điệu．
Áo khăn，cơ quapt，trước dờng khoa．
Ân cản xin bác ra roi ngura．
Thánh chúa mong hiền rât thiết tha．

## 75．一 上承甾胡宗㷊

京 国 搝 曹 二十 年。
登 龍 每 快 欠 前 絡。
夢 游 揄 苋 津 風 外。
春 在 東 享 白 酒 遣。
䓪 丈 光 芒 宛 太白•
一图和氯把伊川。
寸 情 別 後 劳 頃 仰。
取 耿 高 明 日 夜 齿。

Phiên âm
THƯỢNG THỪA CHÏ HỒ TON TRÁC．
Kinh quốc huề thur nhị thệp niên．
Đăng long mỗi hạ̀n khiểm tiền duyên．
Mộng du Hàn Uyền thanh phong ngoai．
Xuân tai Đông Đinh băch tửu biên．
Van trương quang mang khuy Thái Bach．
Nhất đoàn hòa khi âp Y Xuyên．
Thốn hoài biệt hạu lao khuynh ngưỡng．
Cảnh cảnh cao minh，nhật da huyền．

## Dich nghīa

TRİNH LĖN THỪA CHỉ HỜ TÔN TRẢC．

Hai chục năm Kinh qư̄c do yên．
Tới dinh，thường hạn trước vô duyên．

> Mông vào Hàn Uyền xa thường tục. Xuân tới Đông Đình nhập chén tiên. Muôn trương sáng soi nhìn Thái Bạch. Mồt vùng hda khí nhớ $Y$ Xuyên. (1)

> Trong lòng hâm hưc mong mau gâp.
> Lờng lộng trên cao sớm tới nguyên.

[^9]炎 炎 九土正焦㷎。

一雨 皇 天普 湧 深。
堵 罪 国 将 行 或 䄍•
至 和民已決雊心。
卧花自是人間物。
肖象能命歳旱霖。
徒 市 暴 免 何 用 者•
至 情 减 召古狙食。

## Phiên âm

GIẢP TÝ HẠ，HẠN，HỮU SẮC CHƯ LỘ ĐẢO VŨ，VI ĐẢO NHI VU．

Viêm viêm cửu thồ chính tiĉu tầm．
Nhất vũ hoàng thiên phả trach thâm．
Thinh tội，quốc tuơong hành thịnh đảo．
Chi hòa dân dĩ tiép hoan tâm．
Ngọa long tụ thị nhân gian vạt．
Tiêu tượng năng vi tuế han lâm．
Tỷ thị bộc uông，hả dụng giả．
Chi tinh cảm triệu cổ do kim．

## Dich nghia

NĂM GIÁp TÝ，MỦA HA，TRỜI HẠN，KHÔNG MƯA．CÓ S ẮC CHO CẢC TỈNH ĐÅO VŨ．CHU＇A ĐẢO THİ TRỞI MU＇A．

# Khô khan chín cơi nơng nhur nung. Mura xuơng trời cho phác la lùng. Tặ"tôi, nước durơng bàn tê lễ. Chí hò dân đa durgc hài lòng. Ngopa long bơt hapi, thành thurờng vật. Tiêuu tự̛̣g (1) làm mura, hết họn hung. Phơi xác (2) các trò, dâu dể dược. Chân thành, kim cồ vẫn nên công. 

## Chú Thich : (1) Hình nhân

(2) Một trong các trò dân đặt ra đế cà̀u mưa

77．— 逆 木 拳 生 阮 渼 英 蛏 洪 州


## Phiên âm

TỐNG THÅI HOQC SINH，NGUYỄN HÁN ANH， QUY HỜNG CHAUU．

Đăng tièn，tac da，thoai thông thông．
Mã thủ̉ kim triêu khóa hiều phong．
Vọng nhãn，đăn huyền thiên khuyêt bắc．
Quy tâm ninh trụ Thủy Khê đông．
Hóe đinh nguyệt bach linh thê thước．
Lố ngan thu cao tich biệt hồng．
Bao tuyêt，trù̀ng hương，thôn nhương thục．
Trần ai ta ngã ban cô tung．

## Dịch nghĩa

## TIỄN THÅI HỌC SINH NGUYỄN HÅN ANH

Bên dèn dêm trước chuyến ung dung.
Vó ngura ngày nay dà ruài rong.
Măt mói trông về cung khuyât băc.
Tâm đâu d lại nước Khe Đông.
Ngoài sân hòe râm, tra̛ng soi thươc.
Irên bễn lau thưa gió tiễn hông.
Rưgu căt trong thôn, hương dà ngatt.
Bui tràn lăn lộn, voi ai cùng.

## 78 济 虚 洞 记。

也以天。。天来何。一至济至虚之大
茶 恩 而 不 顸 迹 迹 非 至 清 至 虚 之大者 ，哖能如是乎。我冰壳相公以天镇岳降之才，若基皇謨，搷㮉宗社•项道大定之婁，有清内这之功•
基 拀 绝之日•是乃䢀坤綡造之一切也。非切，以天者能如是乎。及井昏網之迹息，仁義之效白•王業全瓯，
浩 然 ，而不可李－是明哲保身之一掫也•非楽以天者又能如是乎。 乃
休之宅 •二帝諪其功，而志勿之李，





之石 壮 不一。而㮩则日清虚洞开。
太上立帝现裁体络。勒于岩除。背



之明，取淘潜妤去之解，幅 中䋑徉，





噫宇宙中間造物者㰻如此之境，以待夫人者亦多矣•然而成功之合，若 發 拱 指 示 之異何且阵繁馬。板房
不 能 退 休 者 耶 至 若 十 上 鸟 章 之永叔而顺之志未㑩一年半病之温公而恩洛之心莫送豈退体若有待而）進
以功石之合付之一 又以泉石之逄委之•鱼成功不退之媘，䖝退体違必
天 也－碩 如 抡 造 物 以待之意耶 。 名夫大臣—身達退，保图家埧至，则
君子围有终身之聂 •非若部夫之事

心渡惨快。此鳥足置齿於紧进出虎

势虚，以促淮抢造化之所遗耶。昌


## Phiên âm:

## THANH.HƯ ĐỘNG-KÝ.

Hiền đậ giả chi xuất xử, kỳ động dã dĩ thiên, kỳ lạc dã dĩ thiên. Thiên giả hà. Nhất chi thanh, chi hur chi đại nhi dĩ. Tứ thời thành tuế, nhi bã̛t hiền kỳ công, vạn vật mơng ân nhi bất biền kỳ tích. Phi chí thanh chí bư chi đại giả, trù năng nhur thị hồ.

Ngã Băng Hồ Tưởng Công, dĩ thiên chung nhạc giáng chi tài, thi thái, hoàng mó, đơng lương Iòn xã, khoảnh tao Đai-Định chi biển, hữu thanh nội nạn chi công, tĩnh đảo huyền ư quốc mạch ty phát chi té, độc nhiẹ̀m lực ur bang cơ nghiệt ngột chi nhật, thị näi càn khơn đé tạo chi nhá̛t thuếa dã. Phi động dĩ thiên giả, năng như thị hồ. Cạp kỳ hôn loạn chi tích tức, nhân nghïa chi hiệu bạch, vương nghiệp kim au, quốc gia bàn thạch, nhiên hâu: Lưu-Hầu, Tân Công chi chi, thủy hạo nhiên, nhi bất khả doạt. Thị minh triết bảo thân chi nhất cơ dã. Phi lạc dĩ thiên giả, hựu năng như thị hồ. Nãi ư tấu kbất Côn-Sơn hoang nhàn chi dịa nhất khu; quy vi thoái hưu chi trạch. Nhị đế gia kỳ công, nhi chị vật chi đoạt. Phủ dī tuẫn chi. Viên tương quyết nghi. Thẩm độ hình thế. Nhất. cồ ngưu ầm, vạn phu nghị tập. Trác u ngải ê. Sản sàm phủ hi. Ử thị, thồ điệp giả thi. Trăn thái giả tịch. Dịch đờ tài cu, đăng nhưng giáng dịch. Bất duyệt nguyệt nhi trác trúc tầm sức chi cong tất đồi. Cao giả lung như. Ty giả hao nhur. Hy dao thê thanh. Khuyên kỳ vi hương. Phàm khế tức du quan chi danh tráng bất nhất, nhi tồng tắc viết Thanh Hư động yên. Ký thành. Duệ Tôn Hoàng Đế thân lặc bi. Ngạch chi động nhan. Thải Thượng Hoàng Đế thân chế bi minh, lặc vu nham âm.

Giai sở dĩ tinh huân cựu, thị khuyến tưởng dã. Công triều chi thoái, sất mã gia lâm, biên chu bình than, huề Tạ Chuyẹ̀n, Du Sơn chi bằng, ca Đao Tiềm, Quy Khứ chi từ. Bức cân thảng dương, dï đăug vu nham clii thượng. Tụ yên đảo hà. Cầm bàn ỷ thư. Thôn di giản ba. Luc phièn hồng hãi Lương khả y. Luru khả cưc. Phương kbả yếl. Tứ khả san. Phàm sở vị thanh lảnh chi trạng, doauh doanh chi thanh, du nhiên nhi hư, uyên nhiên nhi tīnh, dữ nhĩ mục tâm thần, mưu giả, cái dĩ dữ minh chí thái hư, tiép nhi du hồ vạn vật chi biều, y vũ tru trung gian tạo vât giả thiêt nhur thử chi cảnh, dĩ đăi phù nhân giả diệc đ̛a hy̆. Nhiên nhi thành công chi hôi, nhược phát tưng chỉ thị chi Tiêu Hà giả thả giợi hẹ yên, tiêu phòng chi thân chi Mä Viẹn. Do báng hũy yên. Khởi thành c̉ồng nhi bất năng thoái hưu giả̉ gia. Chí nhược thập thượng cái chương chi Vïnh Thức nhi tư Dĩnh chi chí vị thường Nhắn niên bán bẹ̀nh chi On Công nhi tur Lạc chi tâm mạc toại. Khởi thoái huru nhược hữu đãi nhi nan tăt giả dur.

## Kiou ngã Tương Công ky thủy đã

Thiên ký dì công danh chi hội phó chi. Kỳ chung dã, hựu dĩ tuyền thạch chi thư ủy chi. Vô thành cơng bất thoái chi hiềm, vo thoai hưu nan tất chi thán. Thị kỳ xuất dữ xử, động dữ lạc, giai dī thiên dā. Cơ hiềm u tạo vật dĩ đãi chi y gia.
-Danh phư đại thằn, nhất thân tiên thoải. hệ qươc gia khinh trọng tắc quân tử co hữu chung thân chi ưu, phi nhược bi phu chi sự quân giả. Kỳ hoạn đắc hựu hoạn thất. Kỳ đắc dã, thụ du hie̛n nạnh, vo ơở bất vi. Kỳ thất dã̃, phật nhien tụy khứ, tâm hoài ưởng ường. Thử ô tưc trí xỉ ư hiền đạt xuất xử chi luận gia. 0 ho, cản khôn chi quang tễ, nan thường,
hào kiẹ̀t chi kinh luân hữu hội. An đắc tô tử thanh sung bich hư dĩ tòng du ur tạo hóa chi sở ngộ gia.

Xương phù, Bát niên, Giáp tý, Lạp nguyẹ̀t, Nhị khè, Nguyễn phi Khanh ký.

## Dịch nghia <br> BÀI KÝ ĐỢN THANH HƯ.

Xét lới xuất và xử của người hiền dạt, thil khi làm viẹ̀c, theo trời, khi vui vẻ theo trời. Trời là gì. Là nơi chi thanh, nơi chi hư. Sinh bốn mùa đê thành một năm, mà khơng khoe công phu, cho muôn vật được nhờ ơn, mà khơng khoe vết tich. Chả phải là trời chi thanh, chí hur, thì ai aược như thế.

Tưởng Công Băng Hồ đem cái tài trời đất chung đúc, làm quy mó cho hoàng gia, làm cột tru cho xä tấc. Khoảng niên hiệu Đại Định có bie̛n (1369-1370), Cơng thanh trừng được nạn trong nưởc, thu xếp ơn thỏa công việc từng chi tiết tóc tơ. Chỉ có một minh gánh vác việc nưởc, trong khi quốc bờ gian nan. Chính là công viẹ̀c tạo thành của trời đắt. Thế chả phải là làm việc theo trời hay sao. Đên khi được bình yèn. thì Còng đem thi hành nhân nghïa, nghiệp vua vững nhưu àu vàng, xã tắc vững như bàn thạch. Xong rồi, như Lưu Hầu, Tấn Công, (1) có chi hiệu nhiên, không ai ngăn được, rõ ràng là biết minh triết bảo thân. Thê có phải là biết theo trời mà vui vẻ lihông. Cho nên có sớ tâu, xin một khu đất hoang ở Côn Sơn, đề làm nơi nhà ơ, khi hưu trí.. Hai vuą đã khen công lao, lại không ngăn chi hươnng, urng thuận cho tùy nghi. Thê là Cơng được định đoạt, coi xét thế đăt, uói ý lên là bao nhiêu người tới giúp, phạt rẫy cỏ hoang, san bắng gò đơng. Thể là nước đục thành trong, bụi rậm thánh thưa. Phu

Chú Thich : (1) Hai người xưa ở nước tảu, biết khi làm việc, khi lui vê.
dịch đem đồ làm tới tấp nập. Khơng đầy tháng, công việc được hoàn thành, thợ thuyền được nghi việc. Nơi cao thi cao vót. Nơi sâu thì sâu thẳm. Xa nhỉn tới chân trời. Gần nhận hương hoa ngát. Phàm khách du quan tới thưởng thức, mỗi người mỡi lúc mỗi khác. Mà tựu trung vẫn là động Thanh Hur. Khi hoàn thành, đực Duệ Tôn thân cho dựng bia trước động. Đức Thái Thượng Hoàng thân soạn bài bia, cho khắc vào thân núi, đều là đễ biều dưỡng công trạng, khuyến khich tưởng thưởng.

Khi Cồng ở triều về, một ngựa đi vào rừng cây, một thuyền đi vào Bình Than, đem theo sách Du sơn chi bằng của họ Tạ, đem theo thơ Quy Khứ Lai Hê của họ Đào. Khăn rộng ung dung, tà áo phất phới, bước lên nưi. Nơi ngồi nghỉ như gẩm, như lưa. Hoa bụi, nược khe, mầu xanh, mầu hồng rộn mắt. Nước lăn tăn gọn, tay múc được, hương hoa thơm ngát, müi nhạn được. Phàm những cảnh măt nhin thanh thú, tai nghe êm đềm, thoang thoảng như không hir, thăm thẳn mà yèn tïnh, đúng như khi tự nhiên trời đất, đủ cho di dưỡng nhĩ mục, tâm thần, bộc lộ được vẻ đẹp của vạn vật, công phu của tạo hóa. Những phong cảnh chỉ chờ người tới như thế. thi vẫn có nhiều. Nhưng đã mấy ai được hưởng. Quyền cao như Tưởng Quớc Tiêu Hà mà bị gông. Chi thân như đại tưởng Mã Viẹ̀n mà bị gièm. Thê là thành công mà không biết lui về. Lai như Vīnh Thưc, mong về đất Dĩnh, Ón Công mong về đất Laç, mà không được. Cảnh vẫn đợi mà người khó tới. Ngày nay, Tương Công ta bắt đầu. Trời đã đem vận họ̀i công danh trao cho, kết thúc, lại lấy núi khe dành cho. Không bị cái ngại chura thành công chưa lui. Không bị cái tiếc: làm xong lui về là khó. Thế là xuất cùng xử, làm việc cùng yên nghỉ dều theo trời. Đâu có phải là không theo tạo vậ đã chờ aọ̣i.

Ở ngôi vị một đại thần, khi làm, khi nghỉ, đều quan hệ tợi quớc gia. Vày người quàn tử suốt đời lo viẹ̀c nước, chứ đâu có như loại bỉ phu thờ vua, khi được làm quan thì cố chiều chuộng, nịnh hót, không từ một phương tiện nào, lo mất lo được, khi mất quan thi rằn rôi ra đi, lòng hậm hực. Nhur thế, đâu có so sánh, cùng binh luận với viẹ̀c xuất xử của hạng hiền dạt.

Than òi, trời sáng sủa khơng thường, hào kiệt kinh luân có vàn. Dè đâu tới đượe khơang đá biếc, mấy xanh, đề được noa hợp theo tạo hóa.

Niên hiẹ̀u Xương Phù năm thứ Tám (1385) Giáp tý, tháng chạp Nhị Khê, Nguyễn Phi Khanh, viết bài Ký.

79．－附 譄 答
朔 風 細 雨 轓 渎 凉。

密 舍 著 盖 客 思 長。
筝 T 曲 姿 存 晩 篩。
滨 遗 素 解 武 新 䊒。
胡 兒 未 殇 化 門 塞。
裴 老 思 韩 錄 野 堂。
钧 月 耕 雲 何 太 早。
千鍾萭守䒜微郎。

## Phiên âm

PHU TANG BAP．
＇Iần Nguyên Đán kỷ tặng Nị̣ Xuyên Kièm Chinh
Nguyen Ưng Long．
Sóc phong tế vǜ chuyền thê luoong．
Khách xà tiêu tiêu khách tứ trường．
Ly ha utut tồn vãn tiêt．
Khê biên tố diểm thí tân trang．
Hồ Nhi vị khoản Hoa Môn tái．
Bùi lăo tu quy lục dă đưởng．
Điếu nguyệt cank van hà thái tảo．
Thiên chung van vũ Tử vi lang．

## Dịch nghia

PHƯ THÊM CÁC BÀI TẶNG ĐÁP．
Trần Nguyên Đán gửi tặng Kiềm Chính Nhị Xuyèn， Nguyễn Ủng Long．

Hơi may mura bui cảnh thê lerơng.
Quán khách tiêu diều nghĩ vấn vurơng.
Tre cü bên rào còn nhớ dớt
Hoa turơi trên suối mới phô trırơng.
Hồ nhi (1) chura gõ biên thùy ải.
Bùi turơng (2) mong vê Lục dã durờng.
Quớc nguyệt cầy mây sao quâ sớm.
Muôn chung nghìn tú, vị tuần lırơng.

Chú Thich : (1) Hung nô chưa quy phục
(2) Bùi-Dố, tướng quốc triều Bường nước Tàu, lui về ở Lục Dã Bường vui tuời già.

## 



## Phiện âm

HỒ TÔN TRẢC DU BƠNG BİNH HỌA NHỊ KHE VẬN.
Tải thức nhur quân thurợng thiêu niên
Văn chương ta ngã lùo vô duyên.
Dî tương đ̛̣c táng di hình ngoai.
Bất phục cơng danh đáo chầm biên.
Biến báo chỉ kham nhàn ản khách.
Tiễn ngư hà tất khổ làm xuyên.
Hanh năng nhạt nhạt tần lai phóng.
Huru quái Đông älnh tụ khánh huyền.

## Dich nghia

HỒ TÔN TRÁC KHI TỚI CHỚI BÔNG ĐİNH HỌA THƠ NHỊ KHÊ.

Tài thức nhur ông lại thiễu niên.
Tôi dành già cả chính vơ duyên.

Đả dành durge mât thôi không nghi.
Mà lại công danh cöng chẳng phiền.
Tiêp khách qua loa vừa lễ nghĩa.
Việc công khỏi nhoc khách lâm tuyền.
May thày sớm sớm còn lui tái.
Chớ lọ Đông dinh giơng cửa thiên.
Hêt quyèn thứ Hai ḅ̂ ức-Trai Di Tâp.

## QUYÊN 1 II

ÚC TRAI DI TậP: VĂN LOẠI


## 


臣第推着天之な，莫非王土，事土之演，莫非王臣•营太祖曹童帝，花 我 之初，臣祖陳某，先入䑚真，
朝面因铁－顷因胡氏基至－太宗文皇帝典帓的罪，克平之侯，招求体氏子独，以来宗祀，时婏兵官未及遍求，连政土人所言，来拱䢹子秄，


夷習。追思臣，之先世遣臣㥜图•臣不得已而参從之。路井含平出於園人之所逼，而亦臣不抁武度之罪
围之人，悉皆䟥附。大各城阱在伸夫陷官军人等，臣归具本起送田京及差人進真呈情腤罪。緌於军前再三致䡒，並不徒，於是国人琶惟
之竍，豈期新束官军，㗐象驚駭，自相奔清，事至如此，踓出於图人

之不 侣 己 ，而 亦 臣 等 己罪也。 然 丰

班，兵必再㥹，小国生霊之苦，終谷 休 息•將前備呈情書，及具呈情本䢖桼 某 大頭目茧次赴總兵官成山侯王
稹行奏进，沗准摒於本年十一月内
日鳥边四㯰 •臣自知員罪深重。進退 雨 䧺 籍 思 惟天地之於苞物，雖有雷建之怒，而生生之意每行乎生間，父母 之於臬子嚾有管扑之成，


也－伏 塑
皇上仿
太宗文宣帝斿求泍氏子䋆之招，念臣 祖 宗 先 八朝真之找，赫臣丘山之罪，完 臣 条 龯 之 珠，使臣得㓭服南荒，榆真天関，是非揭臣—身—家
生 要 之草而臣祖宗亦预露
聚 恩 于地下矣 •臣惟络心効骨，如
将代身金入银人営排谢罪，表文，所真 方 物 ，访起送回京印信官军人馬 ，一同進到，備细文册一本，差頭
目 開 呈。 ，諘 具 奏 聞 ，伏 候 初 㫖 o

## Ức Trai di tập - Quyển Chi Tam - Văn loại

## Phien âm

## 1.- TRINH TİNH TA TỜI BIỀU VĂN.

An Nam qưoc tiên Trần chủ tam thể đích tơn, thằn, Tràn Cáo, Đại Đầu Muc, thằn Le Mô đẩng, cần tấu vi trần tinh tạ tọi sur :

Thần, thiết duy, phả thiên chi hạ, mạc phi vương thơ, suá̛t thồ chi tân, mạc phi vương thần. Bương Thái Thồ Cao Hoàng Đé, long phi chi sơ, thần tở, Trần Mỗ, tiên nhập triều cỡng, đặ mơng bao sủng, tich dĩ vương tước. Tự thị, thê thủ phong cương, triều cơng võng khuyêt. Khoảnh nhân Hơ thị thoán đoạt, Thải Tôn Văn Hoàng Bé hưng sur thảo tợ, Khắc binh chi hạuu, chiếu cầu Trần thị tử tôn dĩ phụng tôn tự. Thời, Tồng Binh quan vị cập biến cầu, cứ thinh thờ nhân sở ngôn, ta̛u xưng Trần thị tử tơn, câu bị Hồ thị tru diệt tận tuyệt. Tụy trí quận huyẹn, thiết quan phân trị Trần Cảo, tiên nhân quớc loạn, bôn thoán Lão Qua , dục dĩ cầu diên tàn tức nhi dĩ. Khởi ỳ quớc nhân nứu ư di-tâp, truy tư thần chi tiên the̛, bức thần hoàn quớc. Thần bất đả́c dĩ nhi cưởng tông chi. Tuy kỳ thảng thớt, xuất ư quớc nhân chi sở bức, nhi diệc thần bất năng tài đạc chi tội dả. Nãi ur Tuyên Đức nguyên niên, hồi hoàn bản quơ c Nhất quớc chi nhân, tất giai quy phụ. Kỳ các thành tịnh tại trận thất hăm quan quân nhân đẳng, thần nghĩ cụ bản khởi tớng hồi Kinh. Cập sai nhân tiến cớng trình tinh tạ tội. Duyên ư quần tiền tải tam chí thư. Tịnh bất thinh tơng. Ư thị, quớc nhân khủng cụ tru lục, tụy tương suất thủ bị quan ải, dĩ vi tự 'vẹ̀ chi kế. Khởi kỳ tân lai quan quân, ngộ tượng kinh hãi. tự
tương bôn hội. Sự chỉ như thử. tuy xuất ur quốc nhân chi bất đăc dĩ, nhi diẹc thần đẳng chi tội dả. Nhiên kỳ sở hoạch quan quân mă ấ̛t, nhá̛t giai thu dưỡng, thu hào vô phạm. Thàn đẳng dữ quớc nhan kế nghị, dị vi vương sư bất ban, binh tất tài cữ, tiểu quớc sinh linh chi khồ, chung vô hưu tức. Tương tiền bị trinh tình thur, cập cụ trinh tinh bản, khiên Lê Mỗ Đại Đầu Mục tiét thứ phơ Tồng Binh quan Thành Sơn Hầu, Vương Thông đả̉ng, quân môn, trinh tớ, thinh khất ban sur, chuyền hành tấu đạt. Mong chuần tâu thỉnh, ngbĩ ư bản niên, thập nhất nguyệt nội, ban sứ, Thằn tu chỉnh kiều đạo, bị biện cước lực lương, chí nhạt ứng phó hỡi hoàn.

Thần tự tri, phụ tội thàm trọng, tiến thoái lưởng nan. Thiết tư, duy thiên địa chi ur vạn vật, tuy hữu lôi đình chi nọ, nhi sinh sinh chi $\dot{y}$, mỗi hành hồ kỳ gian, phụ mẫu chi ư chưng tử, tuy hữu xưy phớc chi uy, nhi cúc duc chi ân, thực tồn hồ kỳ nội. Thị dĩ nhân hữu bệnh tật, tắc vị̣thường bất hơ thiên địa, hô phụ mẫu. Thư thần chi bất năng bất lịch khần trần từ, dĩ thần ai dụ giả dã.

Phuc vọng, Hoàng Thượng, y Thải Tôn Văn Hoàng Đế phỏng cầu Trần thị tử tôn chi chiếu. Niệm thần tồ tôn tiên thập triều cớng chi thành, xá thần khưu sơn chi tội, khoan thần phủ việt chi tru. sử thần đắc tự phục nam hoang, du cơng thiên khuyết, thị phi độc thần nhá̛t thân, nhất gia chi hạnh, thực nhất quơc sinh linh chi hạnh, phi độc nhất quớc sinh linh chi hạnh, nhi thần tồ tôn diệc dự triêm Thánh Ân vu địa hạ hỹ. Thần tuy minh tâm khắc cớt, hiệu thuận du trung, phụng biểu xưng thần, tué cớng võng khuye̛t.

Cần tương đại thần kim nhân, ngân nhân lãi phủng tạ tội biểu văn. Sở cống phương vật, tịnh khởi tống hồi Kinh ấn tin, quan, quân, nhân, mã, nhất đồng tiễn đáo. Bị tể văn sách nhất bản. Sai Đầu Mục Lê Thiếu Dĩnh đẳng lãi phủng phó Kinh. Kim tươnng các các sỡ mẹ̣c khai trình. Cẫn cụ biểu văn. Phục hậu sắc chỉ.

## Ức Trai di tập - Quyến thứ Ba - Loại Văn.

## Dich nghia

## BIÊU TRINH BẦY SỰ TINH, TA TƠI

Nước An Nam, cháu ba đời họ Trần, thần là Trần Cảo, Bại Đầu Mục thằn là Le MƠ, kinh tâu vè việc trần tình tạ tội.

Thần trợm biết rầng, trong thiên hạ, đất nào khơng phải là đắt nhà vua, trong bơn cöi, cơi nào khơng phải làm tơi nhà vua.

Khi đức Thái Tồ Cao Hoàng Đế mới lên ngôi, tồ tiên thần là Trần Mồ, trước tiên, vào triều cơng, được ban khen cho tước vương. Từ đó, đời đời giữ gìn lảnh thờ. Bỗng có họ Hồ thoán đoạt, đực Thái Tông Văn Hoàng Đế hưng binh trị ị̣̂i. Sau khi bình loạn, có chiêu tim con cháu họ Trần đề trơng coi viẹc cúng tê. Khi đó, viên quan Tồng Binh, chưa kịp hỏi kỷ, đä vội nghe người địa phương nơi, rời tâu lên rằng con cháu họ Trần đã bị họ Hồ giết hết, rồi chia nước làm quạn huyện, mỗi nơi có mợt viên quan cai trị.

Trần Cảo, trước kia, vì nước loạn, phải chạy sang nưởc Lão Qua. Y cüng mong ở yên hêt đời. Không ngờ người trong nước cứ theo tục rợ, oghĩ đến các đời trước thần, bắt thần phải quay về. Thần bất đắc dĩ theo ẏ dàn. Tuy là thảng thớt chiều dân, nhưng cũng biết là có tội. Niên hiẹ̀u Tuyên Đức năm đầu, trở về bản quốc. Toàn dân giúp đỡ. Ở càc thành, các nơi bị vây, bọn quân thần cho đưa cả về Kinh. Sai người cớng tiến tạ tội, gửi thư tới quân đội hai ba lần, đều không được nghe theo. Thế là người trong nước sợ hãi bị giết tróc, mới phải phòng bị các nơi quan ải, nghĩ tới kế tự vệ. Nào ngờ đâu bọn quan quân
mới tợi, trông thấy vö́, sinh ra hoảng sợ, tự minh làm cho quân minh tan vỡ. Viẹc đã đến the̛, dù là việc làm bất đắc dĩ của người trong nược nhưng vẫn là tội thần. Vạy phàm ngựa chiên bắt được, quan quân bắt đươoc, đều cho trông nuôi cả, tơ hào khong phạm.

Thần cùng người trong nước có bàn rằng, quân nhà vua mà khồng có lệnh ban sư, tất nhiên lại tợi, dân tiều quớc lại khồ, không đưq̛e nghỉ ngơi. Vi thê, thư đã trinh khi trước, cùng bàn trình sự thực, sai Đại Đầu Mục Lê Mỗ lần lượt đệ tới viên quan Tồng Binh là Thành Sơn Hầu, Vươong Thơng, tại cửa quân môn, xin ban sư và tâu trình về Kinh. Cứ theo lời xin thì dịnh cho vào nọ̀i tháng mười mọt năm nay.

Thần đã cho sữa sang đường đi, cầu cớng, soạn sẵn lương thực đề ngày về sẻ câp.

Thần tự biết là tợi nặng, tiến lui đều khó. Thiết nghĩ rẳng : Trời đất đ̛ới với vạn vật, dù cho có cơn giận sấm sét, mà ý vẫn cứ sinh dưỡng, cha mẹ đới với con cái, dù cho có uy nghiêm roi vọt, mà ơn vẫn cứ chăm nuối. Người ta khi có bệnh, ai là kho̊ng kêu trời đất, kêu cha mẹ. Vi thê, thần khơng thề không khẩn khoản trần tinh đê được thương tới.

Ngửa mong, Hoàng Thượng theo lơi Thái Tơn Văn Hòang Đê, đã có chiếu cho tìm con cháu họ Trần, mà nghī cho thần, khi tờ tiên trước tiên, cơng hiến thành tâm, rồi tha cho thần tội nặng như núi, đáng bị phủ việt, đề thần lại được nới dơi ở xứ nam hoang này chầu về thiên khuyêt. Không phải chi may riêng cho một thằn, một nhà thần, mà thực ra là may cho cả sinh linh
một nước. Không những là may cho cả sinh linh môt nước, mà ở dưới đắt, tồ tiên thần cüng được hưởng Thánh ân. Rất đáng minh tâm, khắc cớt, hêt sức trunğ thuận. Dâng biều xưng thằn, tới kỳ hạ́n cớng hiến, khơng dám khuyêt.

Kinh xin thay người bằng người vàng, người bạc, dâng biểu tạ tội. Các đồ cớng hị̂́n, và các thứ ớn tịn, quan quân người ngựa, nhất nhất tiến về, cùng với bản tậu. sai Đằu Mục Lê Thiểu Dĩnh dưa tới Kinh.

Nay xin kê khai tường tận số mục các thứ, cùng biều văn. Phục chờ sắc chi.

## 

宣㯖三年，八月初八日，伙机数济
俱 新 。及个臣等具陳氏見存子捸 之名以閉。遗使册封＂朝貢 •仍尃洪武
喜出望外。然臣於来本詔堂之先。

思陳氏之言。已先抢图中退求陳氏子俫，久之办擭。宣復元年•臣抢

不幸於全年正月初十日，陳呙病故，
其 薬 者 ，以此見逜抢臣－臣力解不
咭思歌䆜臣等仭自思惟，聖天子體天贾人，上承祖宗之心，草沛轮坤之㯖 の臣等丘山之罪 山成赦除之。臣 雖 昆 虫 之微，亦 尚 有 咸 又 又於總兵 官 成 山侯等班師 之時，臣 已将各府 州 縣 衛 所 官 央 䇲 人，及所擭新束官苹—茑三千員名 ，造细花文名册
一本，起送回摆，陸路馬—千二百贸，水路船，五百艘，其官夹軍人，男 婦及官库等物，亚已装去。去謊。








除 差 臣 娃 象 圈 器 等 ，豪 琲 楜 恩 来 文伏 候 敕 昌 。

$$
\mathrm{oOO}
$$

## Phiên âm

## 2.- TA ÂN TRINH TINH BIÊU VĂN

An Nam, Đại Đầu Mục, thần, Lê Mỗ, cần tấu vi trình tinh sur.

Tuyên Đức tam niên. bảt nguyệt so bát nhật, phục đồ sắc dụ thần đẳng, đại xá Giao-Chỉ, tọi vơ đại tiễu, hàm dữ cấu tân. Cập linh thần đẳng, cụ Trần thị, kiến tôn tử tôn chi danh dĩ văn Kniển sứ sách phong triều cớng, nhưng tuân Hồng Vü cưu chê.

Thần nhá̛t quốc chi nhân, mạc bất hoan hân cồ vũ, hỷ xuất vọng ngoại. Nhiên, thần ur vị phưng chiếu thư chi tiên, sai Đầu Mục, Lê Thiêu Dĩnh đẳng, lài phủng Trần tình tạ tội biều văn, phơ khuyết trình tấu. Duyên quớc nhân khồ quan lại hà chinh, phục tư Trà̀n thị chi cựu, aỉ tiên ư quốc trung biên cầu Trần thị tử tôn, cửu nhi phất hoạch. Tuyèn Đức nguyèn nièn, thần u Lão Qua địa phương tèi phỏng đắc tiên Trần chủ Địch, tam thê tơn, Trần Cảo, dĩ tuẫn chúng tinh, quyền tạm quớc sự dĩ đãi triều mệnh. Bất hạnh, u kim niên, chinh nguyệt, so thập nhật, Trần Cảo bệnh cớ. Kỳ Trà̀n thị tử tôn, thực vơ kiến tồn. Quớc nhân vố kham lĩnh kỳ chúng giả, dĩ thử kiến bức ư thần. Thàn lực từ, bất thụ. Duy cần thủ kỳ quớc, dĩ sĩ triều mệnh. Kim mông thánh ân xá hựu. Thăn đẳng phục tự tư duy. Thánh thiên tử thể thiên ài nhân, thượng thừa tồ tờn chi tâm, đàm bải càn khôu chi đức. Thần đẳng khưu sơn chi tội, bàm xá trừ chi. l'hà̀n tuy cỏn trùng chi vi, diệc thượng tri cảm. Hựu ur Tồng Binh quan, Thành Sơn Hầu đẳng, ban sur chi thời thần dĩ tương các phủ, chàu, huyện, vệ sở quan lại quân nhân, cập sở hoạch tân lai quan quân, nhất vạn tam thiên
viên danh, tạo tê hoa văn danh sách nhất bản, khởi tống hời hoàn. Lục lộ, mã nhất thiên nhị bách sất. Thủy lộ, thuyền, ngũ bách sưu. Kỳ quan lại quân nhân, nam phụ, cập quan kh đảng vạ̀t, tịnh dĩ trang khứ. Khứ cật. Thần hựu ư quớc trung xuất lịnh, tiêu cấm : hữu tàng nặc quan quân nhất nhân dĩ thượng, sát nhi vô xá. Kỳ hữu thủ giả, diệc dĩ lục tục kbởi tớng hồi hoàn. Kim mơng chiếu sắc, phàm triều đình sở khiền quan lại, quân nhân đẳng, bị thồ nhân câu lưu giả, tất giai phát hoàn, trừ khâm tuân ngoại. Tbần cần phục giởi sức quớc nhân tứ tán suru tà̀m, các phủ, châu huyện, hương hữu fiên hạng câu lưu quan lại, tạn sác khởi tơng hời hoàn. Bẫt cảm cô phụ thánh thièn tử huệ dưỡng nguyên nguÿen chi ý.

Sở tử sắc thư nhị đạo, thằn cần lưư dĩ vi quớc båo.
Trừ sai thần điệt Lê Quốc Khi đẳng lãi phủng tạ àn biều văn.

Phưc hậu sắc chỉ.

## Dịch nghĩa

## BIÊU TẠ ÂN, TRİNH VIỆC

An Nam Bại Đầu Mục thần Lè Mổ cần tâu về sự tịnh.
Niên hiệu Tuyén Đức, năm thứ ba, tháng tám, ngŁy mủng tám thà̀n đurợc sắc dụ đại xá Giao Chỉ tha hé̛t tội lớn nhỏ, và sai thần tìm con cháu họ Trà̀n đề tâu lên, và cho sứ triều cống, y như phép cũ thời Hồng Vü. Khắp trong nược, người đều vui vẻ sung sương, cho là rất may mắn, không ngờ. Tuy nhiên trước khi nhạn được chiếu thur, thần đã sai Đầu Mục là Lê Thiểu Dǐnh đem biểu trần tinh đên dâng tại cửa khuyêt, tâu rõ là dân thấy
là hà khắc, đã cơ tìm dòng dõi họ Trà̀n, đã lâu không được. Tớ năm đầu Tuyên Đức, thần có tìn được ở đất Lảo Qua, một người cháu ba đời của Trần chủ Bịch, tên là Trần Cảo.Cảo đä thề tình dân tạm coi việc nưởc, để đợi mẹ̀nh triều đinh. Khơng may, năm nay, tháng giêng, mùng mười. đã bị hẹ̀nh mất, thành ra con cháu họ Trần thực không còn ai, mà trong nước thì không ai diu dăt dân chúng được. Thần bị áp bức khơng từ chối được, thằn đành chỉ giữ nưởc chờ mệnh triều đinh. Nay được thánh ân xá tội. Thần đẳng riêng nghĩ rằng, đưng thánh thiên tử thề lòng trời mà yêu người, trên theo lòng tồ tiên, lại thêm đức rộng đất trời, thần đẳng tội nặng như núi mà được xá bỏ. Thằn tuy thân nhỏ sâu bọ, nhưng cũng biêt cảm kich. Vừa hay lúc viên quan Tồng Binh là Thành Sơn Hầu, ban sư. Thần đä cho làm một bản dank sách quan lại các phủ châu huyện cùng quan quàn mới tới sau, một vạn ba nghìn tên đề cho đưa về. Bường bộ thì cấp cho một nghìn hai trăm ngựa, dường thủy thì cấp cho năm trăm thuyền, quan lại quân nhân, nam nữ đều có đủ quần áo. Xong việc. thần lại cho lệnh cấm dân khong được oo trữ lấy một tên quân nào bị bắt, trái lệnh là bị tử hình, Quân nào ra đầu thú cũng lại lần lượt được về. Nay theo chiếu sắc. phàm quan lại, quân nhân nào bị dân địa phương bắt giữ là điều được cho về. Chờ mẹ̀nh lệnh khác, thần hãy cho loan báo quốc dàn, sai lùng kiếm tứ phia, cởn sót lại tên nào là cho về tất cả, không dám phụ ơn và ý thảnh thiên tử thương dâd. Hai đạo sắc thư, thần giữ làm quôc bảo. Nay sai cháu thần là Lê Quớc Khi phụng biều tạ ơn,

[^10]
## 3－典 王 通 書•

堤将滰，豈杯土之所能量•苟不能
日之事不必拾也。以全 日之，公等旨恃以出令者救接之岳耳•於本年正月内救安逪渎保定伯，勧都香黄尚省本彻史，及土官阮勋等，㙕兵的本，期四月以程，進兵交境。
至 支 校 間，本年二月日，我年一妓
兵 安 喪 渎 障 前 陷 没，至 二十五日我策再敖，而全军寧陷，保定伯降死，井 败 軍 走 散 山林者，禹我平所虏－年至如此，非吾意•是吾守倳特士

井 所 来 立 陳 氏之吉，則大人思意，
一国环而坟之，固 另 基 易，然吾所以 क 是 者－正 戚 大人前日 土思，又以全小国事大之裡 •苟能基作軍士，



燢 行 ○ 豈 不 题 戴 。 倘 若 猫 琢 未 决 ，
吾 恐 吾 之特 士，疲 其 攻 我 ，底 真 表
秀，决意息攻，费不容逿，至 此 時

書至仭弟回示。

$$
000
$$

## Phiên âm

## DỮ VƯƠNG THÔNG THƯ

Phù, đại hạ tượng điên, phi nhất mộc cbi sở năng chi. Trường dê tương hội, khởi bôi tḥò cbi sở năng lượng. Cẩu bất năng lưọng lực nhi cưỡng hành, kỳ bất bại dã kỷ by. Tiền nhật chi sự bất tất luận dã. Dĩ kim nhật chi sự thễ ngơn chi. Công đẳng giai thị dĩ vi kim giả cứu viện chi binh nhĩ. $U^{\text {© }}$ bản niên, chính nguyệt nội, sắc An Viễn Hầu, Bảo Định Bá, Thơi Đô Đớc, Hoàng Thượng Thư, Ly Ngư Sử cập thồ quan Nguyển Huân đã̛ng, điều binh tiền lai, kỳ tứ nguyệt dĩ lý, tiển binh giao cảnh. Tụy ư cá nguyệt, tài đáo ngã quan. Duyên biên chi sĩ, dụ chi Chi Lăng quan. Bản viên nhị nguyệt nhạt, ngã quẫ nhắt cô nhi hợi. Kỳ tiền phong, quân mã nhất thời tảo tận. Kỳ Tồng Binh An Viễn Hầu, trện tiền hã̃m một. Chi nhị thập ngũ nhật, ngã quân lái cờ, nhi toàn quân tận hăm. Bảo Định Bá trận tử. Kỳ bại quân tầu lán sơn lâm giả vi ngã quân sở lỗ. Sự chí như thử, diẹ̀c phi ngo y. Thị ngơ thủ bjền tưởng sĩ chi sở vi, dĩ trọng ngồ quá. Đại nhân dĩ nbân nghĩa chi sư, nhất lâm giao cảnh, năng trừng cùng độc chi họa, quan kỳ sở lấu lập Trần thị chi thư, tắc đại nhân ân ý, ngơ vó nhẫn phụ. Kim dĩ khu khu Đông Quan nhất thànb, cử nhấ quớc hoàn nhi công chi, cỡ vi thạ̀m dị. Nhiên ngó sở dĩ vi thị giả, chính cảm dại nhân tiền nhật chi ân, hụu dĩ toàn tiều quớc sự đại chi lễ. Cầu năng chỉnh sức quân sĩ, khai thành, giải giap, phục tầm tiền minh, tấc đại nhân khả toàn quân quy quớc, nhi Hán, Đường hiêu đại, hỷ công chi tệ, tòng thử nhi tức, Thang, Vü hưng diẹt, kê tuyệt chi đạo, phục kiên cử hành. Khởi bất vĩ tai. Thảng nhược, do dự vị quyết, ngo khủng ngo chi tương sĩ, bl kỳ cong chiến,
phế kỳ nông tang, quyêt y cấp cong, thẽ bẩt dung àt, chí thử thời tiêt, vô khả nại hà. Thị ich dĩ trọng ngơ quá nhĩ. Phục hy hời thị.

## Dich nghia

## THU CHO VUOONG THONG

Phàm một ngôi nhà sắp đồ, thì một cây gỡ khơng đủ chơng lại được. Mờt khúc đê sẵp vỡ, thi một sọt đất không thề ngăn lại được. Ví như khơng ước sức lực, cứ cố làm, thì it khi khỏi bị thua. Việc bữa trước, khơng cạ̀n bàn tới nữa. Nay bàn viẹ̀c hiẹ̀n tại. Các ợng trông cậy vào quân cứu viẹ̀n. Thì năm nay có sắc lẹ̀nh cho: An Viễn Hằu, Bảo Bịnh Bá, Thôi Đo Đơc, Hoàng Thượng Thư, Lỳ Ngự Sử cùng quan địa phượng là lü Nguyễn Huân, điều động quân binh tới. Hẹn trong tháng tự tiên tới biên cương, rồi vào nước, Bọn quan quân nơi biên cương, mới dụ cho họ tới ải Chi Lăng. Năm nay ngày tháng hai, quân tôi vừra ra là họ tan vỡ, cả đội tiền phong bị quét sạch. Tồng Binh An Viễn Hâu bị chết. Đên ngày 25 , quấn tôi đảnh trận thứ hai, thì toàn quân các ơng bị thua. Bảo Bịnh Bá tử trận. Bại quân chạy trớn vào rừng núi, bị quân tôi bắt được cả. Viẹ̀c đến như thê, không phải y muơn của ching tôi. Chính là tướng sĩ ngoải biên chưng tôi làm ra, thành thử, lỡi chúng tơi thèm nặng.

Khi đại nhân đem quân nhân nghĩa tởi cõi, trừng trị được họa loạn, có thư xin lập con cháu bọ Trần, ơn đó chúng tôi không nỡ phu. Nay cứ nhur khư khư mọt thành Đóng Quan chưng tơi lấy toàe quân trong nược vây đánh, thì rất là dễ. Chưng tôi khơng làm, chính vì cảm ân đại nhấn khi. trước, và cüng theo lễ nướe nhỏ đới với nưởc lớn. Ví như đại nhân cho. thu xésp quân đội, giải giáp, mở cira thành, theo minh ược-
trước, thì có thê đem được toàn quân về nước, mà rồi cái ý thích làm oai, cải mống muớn lập cống sẽ được tiêu tán. Đạo thánh : chắp chỡ đứt, hưng việc diẹt của Thang, Vũ xưa lại được thi hành. Như thế có hay không. Nếu còn do dự chưa quyết, thì tôi e tưởng sĩ tồi đã mỏi mẹ̀t về chinh chiến, bị bỏ việc nông tang, sinh ra ý quyễi định chóng xong, khỏng chờ đợi nữa, như thế thì không ngăn được, mà cüng khòng biết làm sao được. Như thế lỗi chúng tôi lại càng nặng hơn.

Thư tới, mong trả lời.

4．一訪 求 陳氏于秄券文


見友，宣徳元年，緯於老棵地方訪得陳呙，糗陳氏摾。宣德二年還至本国。

目 等 耤 書 總 官 兵 ，乞處，规班師，宣德二年已差秂少颗觉本呈情謝罪。不期较 日之頃陳呙病故，其陳氏子孫萝舞見 存•若果有見存，臣等雖来来初，猫當 吅 間 措 命，豈己恩詔若此，而臣更榱 别 園 •必贯此事也。又数中齐所 留
不取自安。此先官军征討之時，国人琹 被 抹 送 相 事 首 備 ，以方自街之
个除 己死榜，外其見存官人等 已差少



## Phiên âm

PHỎNG CẦU TRẦN THI TỬ TON TẤU VÅN.
(Thời cáo Trần Cảo ai phó, Minh kbiên sứ lai du. Linh phỏng ccìu Trà̀n thị tử ton, Tấu lai. Dưng ban kế tuyệt chi mệnh).

Trần thị thân tocc, tuch vi Hồ Qui Ly sát lục dĩ tạn, tụnh vo kiên tồn. Tuyên Đức nguyen niên, tài u Lảo Qua địa phương, phỏng đắc Trà̀n Cảo, xưng Trần thị tôn. Tuyên Đức nhị niên, hoàn chỉ bảh quơc. Nhất quớc chi nhân, tất giai quy phụ. Linh thàn, Lê Mỗ, cập chúng Đầu Mưc đẳng di thư Tồng Binh quan xứ khât nguyện ban sur. Tuyên Đứre nhị nién, dī sai Lé Thiêu Dĩnh lăi bản trinh tình tạ tọi. Bất kỳ sồ nhạ̀t chi khoảnh, Trần Cảo bệnh cơ. Kỳ Trần thị tử tôn thục vô kiên tồn. Nhược quả hữu kiên tồn, thần đẳng tuy vị phụng sắc, do đương khấu quan thỉnh mệnh, khởi dĩ ân chiếu nhược thử, nhi thần cánh hoai biẹt đồ. Tất vo thự sự dã.

Hựu sấc trung du, sở luru quan lại, quân nhan đẩng, tất giai khiền boàn. Thần dị thử hoảng khủng, bất cảm tự an. Thử tiên quan quân chinh thảo chi thời, quớc nhân khủng bị tru luc, tuy tương suất thủ bị, dĩ vi tự vệ chi kễ. Thí chi điều cùng tắc trác, thư cùng tắc bác. Phong dich chi hạ, trừ dĩ tử thương, ngoại kỳ kiên tồn quan nhân đẳng, dĭ sai Thiều Dǐnh, kiều tiên danh sách. Tái tất tầm sưu tầm. Kim quớc trung, Đầu Mục, Kỳ lão nhân đẳng, tịnh xurng tiền hạng nhân đẳng, thực vô kiên tồn.

## Dich nghia

BIÊU-VÃN VỀ VIỆC TIM CON CHÁU HO TRẦN.
(Khi cáo phó Trần Cảo tới, triều Minh cho sứ tới du, tìm con cháu họ Trần tâu về, làm nhưy muơn ra ơn nới lại dòng họ đã dứt).

Họ hàng họ Tràn xưa bị Hồ Quý Ly đã giết hết, không còn ai. Niên hiệu Tuyên Đức năm đầu, vừa hay có tim được ở đất Lão Qua một người là Trù̀n Cảo, xurng là con cháu họ Trần. Năm Tuyên Đức thứ hai, về nước, thấy người trong nước đều quy phụ, mới sai thần là Lê Mổ cùng các Đầu Mục đưa thư tới nơi Tồng Binh xin cho ban sur. Năm Tuyên Dức thứ hai, đã. Sai Le Thiều Dĩnh nợp bản tường trinh tạ tội. Khơng ngờ mới thoáng có vài ngày, Trần Cảo bị bệnh mất. Con cháu họ Trần thực không còn ai. Nếu quả thật còn được người nào, thì thần tuy chưa phụng sắc, cūng phải tợi xin mệnh, chứ đâu co : đã được ân chiếu như thê, mà lại còn có tâm khác.

Trong sắc lại có dụ rằng: phàm quan lại, quân binb còn lưu trong nước đều cho về cả, Thần hoảng sợ, không dám nhác. Bọn đó là bọn quan quân chinh thảo, trước kia, dân chưng sợ bị giết, có tự họp tập đề phòng giữ, đề mưu tự vệ, có khác gì đếr bước đường cùng, chim phải mồ, thú phải cắn. Ngoài những người đã chết về thương tích, còn sót lại người nào, thằn đã cho Thiếu Dĩnh lập danh sách tiến nạp. Về sau lại hết sức cho tìm kiêm, thl trong nước các đầu mục, phụ lão, đều trinh la thực không còn thấy ai.

## 5．一 謞 豪 保 诏

（丁）未 黎 太 祖 在 渡 江 菩 提 管 ，出史 記）•


## Phiên âm

DỤ HẢO KIET CHIẾU．
（ Đinh mùi，Lê Thái Tồ tại Lô Giang，Bồ Đề doanh．XuấtSử ký）
Kim chư thành dĩ phá，duy Đông Quan thành vị hạ． Ngã dĩ thử ngọa ba̛t an tịch，thực bất cam vị，tửc dạ tiêu tur． Thả ngã chi tả hữu vị đắc kỳ nhản．Tuy vi chủ tương，nhất tắc lão bệnh bá̛t tài，nhị tắc quả học thiền kiến，tam tắc nhiệm trọng nan thắng．Nhi Tướng quóc，Thái bảo，Thái phó vị trí． Thái Uý，Đo Nguyên Súy do khuyết．Hành khiển tịnh các． quan thập tài nhất nhị．Thị dĩ triẽ̛t tiết thơi thành，khuyến chư hào kiẹt tư tương lục lực khuông phù vạn dân mạc thao quang hối tich，sử thiên hạ cửu hãm đờ thán．Hoăc hữu cao tiết nhur
tứ hạo, gia độn như Tử Phòng, diệc thả vị dân cứu nạn, sĩ kỳ thành cơng, dục tụy tồ chí quy sơn lâm, bất phục nhữ cấm

## Dich nghia

## CHIẾU DỤ CẢC NGƯỜI HȦO KIẸT.

(Năm đinh mùi, Lê Thái Tờ đỏng quân tại Bồ Đề, trên sông Ló chép theo Sử Ký).

Nay các thành đả phá, duy cơn Đóng Quan chưa hạ xong. Vì thế mà ta ăn không ngon, ngồi không yên, ngày đêın lo buồn. Tả hữu chưa có người. Ta làm chủ tướng, mà một là già yếu vô tài, hai là it học, it biết. ba là trách nhiẹ̀m nặng khó đảm đương, và chưa đặt được các chức Tưởng Qưoc, Thái Bảo, Thái Phó, Thái Úy, Bại Nguyên súy còn khuyêt. Các quan làm việc nước mười phần mới được có mợt hai. Cho nên khuá̛t tất cầu hiền, khuyên cạo người hào kiệt, nên cùng hết sức giúp đỡ muôn dân, chớ có dấu tiếng, dấu tài, đề cho thiên hạ lầm than lâu nữa. Hoặc giả có bực cao tiết như tứ Hạo (1), chinh ân như Tử Phòng (2), thil cüng nên vì dân ra cứu nạn' đội lúc thành cơng toại chi thil về ở nưi rừng, khơng ai ngăn cấm.

Chú thích: (1) Bốn người ân dật đằu triều Ilán nưởc Tằu.
(2) Mưu thà̀n của Hán Cao Tờ nước Tàu.

6．一 求 才 沉
出 史 己百順天二年
朕惟致理必在於监举。得整必由於進
古 者 或 時，品监在朝，清济相核，故下点 遗 才，上每唐事，而成菲黙之治，至如洪唐之臣，莫不推取誹能，更相汲

蜼 才 才 品 有 高 T，之不 同，然 莫 不 各 得其人，以當 真 任也。令朕变重青瓦夜祇
其 人也，其 文 文 武 大臣公侯大夫自三品以上，各 采 一人，或在朝或在野，不坸未仕已仕，苟有文武之才，晴猿民
上赏，古道然也•若采得中才，則升得二等•若褰㧹才作俱優超觗倫䓁，必家重冝，踓悲，才之於世，固 出不少。而求才之道，亦非一方。井或蕰経棆之
之士 ，伏於草莽，混於卒伍，若不自这，朕何由㧴之•食後石于有欲從我
平原君，䆨成吒角而咸悟柱公。向曾以小贲自拘戴•詔出之日，凡在具偞，
随之士，亦勿以衍五求售禹耻。而使 朕 有 三才才

$$
000
$$

## Phiên ám

## CẦ HIỀN 'TȦ CHẾU.

( Suất Sử: Kỷ dạ̀u. Thuận Thiên, nhị niên ).
Trẫm duy chi-lý tất tại ư cử hiền. Bắc hiền tất do ư tiên cử. Thị dĩ hữu thiên hạ giả, tất dî thị vi tiên vụ dã. Cồ giả, thịnh thời, quần hiền tại triềı, tể tề tương nhượng. Cố hạ vô di tài, thượng vò phế sự, nhi thành ung hy chi trị. Chí như Hán, Đường chi tbần, mạc bất thôi hiền nhượng năng, cánh tương cấp) dẫn. Tiêu Hà chi tiễn Tào Tham, Ngụy Vô Tri chi tiến 'Trà̀n Binh, Địch Nhân Kiẹ̀t chi tiến Trương Cửu Linh, Tiêu Tunğ chi tiến Hàn Hưu. Tuy kỳ tài phẩm hữu cao hạ chi bất đờng, nhiên mạc bất các đẳc kỳ nhân, dĩ đương kỳ nhiệm dã. kim trẫm ưng trọng trách, túc dạ chi cụ, nhược lâm thâm uyên chính dĩ sưu hiền bật trị, chi vị đắc kỳ nhân dã. Kỳ lịnh văn vũ đại thần, cơng hầu, đại phu tự tam phầm dĩ thượng, các cử nhất nhân, hoặc tại triều, hoặc tại dã, bất câu vị sĩ, dĩ sĩ. Cầu hữu văn vũ chi tài, kham làm dân, ngự chủng giả, trẫm tương tùy uhi thụ nhiẹ̀m yên. Thả tiển hiền thụ thượng thưởng, cồ đạo nhiên dã. Nhurợc cử đắc trung tài, tắc thăng tước nhị đẳng. Nhược cử đắc tài đửc cấu ưu, siêu tuyẹ̀t luân đẳng, tất mông trọng thurởng. Tuy nhiên tài chi u thề, cớ vi bất thiều, nhi cầu tài chi đạo, diẹ̀c phi nhất phương. Kỳ hoặc uẩn kinh luân chi tài nhi khuất cư hạ liêu, vô nhàn tiển cữ, dữ phù hào kiệt chi sĩ, phục ư thảo mãng, hỗn ur tớt ngũ, nhược bất tự đạt, trẫm hà do thực chi. Kim hậu quân tử hữu dục tòng ngã du giả, các thỉnh tự tiến. Tích, Mao Toại thoát dïnh nhi tòng. Bình Nguyèn Quân, Ninh Thích khấu giảc nhi cảm ngộ Hoàn Công, hà tằng dĩ tiều tiết tụ câu tai. Chiếu xuất chi nhạt, phàm tại cụ liêu, các tận nãi chức, đơn thỉnh tiến bạt. Chi vu lư diêm trắc lậu
chi sĩ, diệc vật dĩ huyễn ngọc cầu thụ vi xỉ, nhi sử trẫm hữu phạp tài chỉ thán yen.

## Dich nghia

## CHIEU CẦU HIỀN TAI.

(Theo Sử : Ất dạu, niên hiẹ̀u Thuận Thiên năm thử Hai).
Trẫm nghĩ việc chọn người hiền là rất đúng lý. Chọn được ngırời hiền là do sự tiến cử. Cho nên khi đã được nước rồi, việc đó là viẹ̀c đầu tiên. Thời cồ ở nơi triều đình, người hiền vái nhường chen vai nhau đầy dẫy. Vì thế, ở dưới, không có người hị $\$$ ơt, ở trên không có việc bị quên. Có thê, việc chính trị mới Aược hòa vui. Xét như các đời Hán, Đường, bọn bày tôi đều tốn nhường, tiến cử người hiền : Tiêu Hà tiến Tào Tham, Ngụy Vo Tri tiến Trần Binh, Địch Nhấn Kiệt tiến Trương Cửu Linh, Tiêu Tung tiên Hàn Hưu. Tuy rẳng tài có cao thấp không giống nhau, nhưng cüng được dùng đúng việc, đưng chỡ.

Nay trẫm giữ trách nhiệm lớn, ngày đêm sợ hãi, y nhur đi trên vực sâu, chính là vì chưa được người hiền giúp viẹ̀c trị nước. Nay lịnh cho văn vū đại thần, công hầu đại phu, từ tam phầm trở lên, đều phải tiến cử một người, hoặc tại triều, hoặc tại quận, không cứ đang làm quan, hay chưa làm quan. Xét cứ có tài văn hay vŭ, đáng coi dân chúng là trẫm giao cho việc. Mà người tiến cử thì a̛ược thưởng vào bực thượng thưởng, theo như phép xưa. Nếu cử được người có tài trung bình, thì được thưởng thăng hai trật. Nếu cử được ngurời có tài đức đều trọ̀i hơn đời, thì được trọng thưởng. Xét $\begin{gathered}\circ \\ \text { dời, khỏng hiếm ngurời }\end{gathered}$ có tài, mà phép cầu tài cũng không hiếm. Hoặc có người đủ tải kinh luân, ở hàng quan lại thấp kém, không được ai cất nhắc,
hoặc co bực hào kiẹ̀t, ở trong nơi thảo mãng lẫn với bọn sĩ tớt, vì thiếu người đề đạt, trẫm làm sao mà biêt rõ được. Vậy từ nay, bực quân tử nào muớn cìng trẫm coi việc, ai nấy cứ tự tiến. Xưa kia, Mao Toại thò mũi nhọn mà theo giúp Bình Nguyèn Quân, Ninh Thich gō sừng lràu mà cảm ngồ dược Hoàn Công. Thê thì sao nay lại cứ câu nẹ̀ ở tiêu tiết.

Từ ngày tờ chiếu này ban ra, phàm đang ở hàng quan lạa, dều gắng sứe làm phà̀n viẹ̀c minh, mà cố tiến cử đề đạt.

Cơn như kẻ ở nơi thôn dã, dừng láy việc tự tiến làm xấu $h^{2}$ ), mà trẫm thành mang tiênng đế Xơot nhân tài.

## 7．一 平 吴 大 掊

代天行化皇上若日：仁 義 之举務在
安民••吊 伐 之师必先去幂 ○惟我大
域 既 殊 ，南北之風俗亦異 口自趈丁李 陳 己 造 我 園 重 璂 唐 宋 元 而 各帝一方，踓强弱時或不同，而豪傑
高 好 大而趣亡 •㕹都既唡於流子閉，
明 従－顷 因 胡 政 之煩㱒，致使人心 之思 䏜 ，狂 明 伺 陣 ，因以毒我氏，俊業 恨 奸 ，竟以青我国，吪荅生於虎焰，陷赤于於螎坑，批天阔民•梳
十年 •取薦倁仁乾坤较乎欲息•重科 厚 欲 ，山汿䨾有于进，開金揭則冒 藏 降 而 务 山関沙，採明玙則解，蚊 龍
物嘠翠禽之蚏罪 •昆虫草木皆不得以送办生：制㖴顛連俱不擭以安其
植土木之功，以萦公私之澥宇州里之佂播量困•間間之抒柚皆空。決東海之波，不足以淮其污，素南山

之竹，不 足以書其恶。种人之所共惯，天地之所不容 •于書迹亘山山，
淮 䘏 俱 生 ，痛心症首者垂十，䋡年，


常 莪 兵 初 起 之時，正淢素方張之日。

特 以救民之念，每 業，摶 而 欲 東 ，故於待紧之事，学汲汉而虚左。然其得人之效，茫若望洋，由已 心 ，

貹 無 — 旅 ，羊天欲困我以阵座任，

兵—心 心 以 弱 制 强 ，或 攻人之不 備，
大義而腾凶死，以至仁而易喳暴。
土氟以之獈 增，軍督以之大振，陳
安之華，唏息队偷生，乘腾長㹔，西京 配 あ 我 有 ，進 锋 進 取 ，東 都 吉 彷



又貉质身。王通理糺而芙者送芙，

力黄，束手借亡，我茶伐而心以

意隹作某以速幸。扎一己之見，以



九月相萛引兵由温年而進－本年十





五日保定浱绍伴陷而农服。二十八
日尚 等事度第而利财。我自边刃
而䉽，级䑔例戈相政，能而四西活兵以包回，期以十月中旬而旃涂。

做而江河抗，刀康而石山䊽。一弯


溃 谒 於 崩 提 ，振刚風於枯業。都督
就 唡－萤 尼 寒 於 凉山諒江 之途，浿
色－日月换以無光 。其雲南兵受我軍 所 扼 於 犂 花 ，自 恫 是 哫 喝 而 先 己破 胕 。其沐晟貹含我年所取於芹站，達 躌 措 奔 溃 而 僅 得 脱 身 ○ 冷 澌 之血泋 流，江水事之鳴㗩，丹舍之展山赤，野 草 方之殷 红＂雨路救兵，䥻不 旋 跧 而 俱 敗 ，各 城 穹 窓 率 相 解 甲以出降•淢首成擒•彼既掉残辛 气惓 之尾 •神武不袂 の我亦䯈止帝好
先 給 船 五 百 艘 既 渡 海 而 猫 且 瑰 薄 塊散，總兵王通，参 政 馬 駚 等，又 给馬 整 千 巴 㯰 国 而 益 自 股 慄心落•使 既 畏 死 负 生 而 修 好 有 両，余以全
其 深 連 ，枊亦古全之所未見 間。社

裉以之基安，山川以之改牨•靯地
既 否 而 復 㬰 ，日月硫䀲而隹明•于
以閉萭世太平之基，于以雪干古悪
宖 之耻，盖由天地，祖宗之志有以防相

迄成無路之功，四海永清，莛播蜼新之落－播告天下，成使間知。

## Phiên âm

BİNH NGÓ ĐẠI CȦO. MẠU THÂN.

Đại thiên hành hóa, Hoàng Đê nhược viêt : Nhân nghĩa chi cử vu tại an dân. Điếu phạt chi sur, tất tiên khử bạo. Duy ngã Đại Việt chi quớc, thực vi văn hiên chi bang. Sơn xuyên chi phong vực ký thù, nam bắc chi phong tục diẹ̀c dị. Việt Triệu Đinh Lý Trà̀n chi triẹu tạo ngã quơc, dữ Hán Bường Tơng Nguyên, nhi các đê nhất phương. Tuy cường nhược thời hoặc bất đồng, nhi hào kiệt thế vị thường phạp. Cơ Lưu Cung tham cong nhi thủ bại, Triẹ̀u Tiết hiếu đại nhi thú vong. Toa Đo ký cầm ur Hàm Tử Quan. Ó Mă hựu ê ur Bạch Đằng Hải. Kè chur vãng cờ. Quyết hữu minh trưng. Khoảnh, nhân Hồ chính chi phiền hả, chí sử nhân tâm chi oán bạn. Cuồng Minh tứ khích, nhân dĩ độc ngã dân. Ngưy đảng hoài gian, cánh dĩ mại ngã quớc. Hân thương sinh ur ngược diễm. Hãm xích tử ur họa khanh. Khi thiên võng dân, quỷ kế cái thiên vạn trạng. Lièn binh kết hấn, nẩm ác đải nhị thập niên. Bại nghĩa, thương nhân càn khôn cơ hồ dục tức. Trọng khoa hạuu liễm, sơn trạch mi hữu kiêt di. Khai kim trường tắc mạo lam chướng nhi phủ sơn đào sa. Thải minh châu tắc xúc giao long nhi căng yêu thớn hải. Nhiễu dân, thiết huyền lộc chi hãm tịnh. Biền vạ̀t c'ứ̛: thúy cầm chi vōng la. Côn trùng thảo mộc giai bắt đắc dĩ tọ̣i kỳ sinh. Quan quả điên liên, câu bắt hoạch dĩ an kỳ sở. Tuấn sinh linh chi huyết dï nhuận kiẹ̀t hiệt chi vẫn nha. Cực thờ mộc chi công dĩ sùng công tư chi giải vũ. Chau lý chi trinh dao trọng khơn. Lư diêm chi trũ̃ truc giai khơng. Quyêt đơng hải chi ba bất túc dï Irạc kỳ ô. Khinh nam sơn chi trúc bất túc dĩ thư kỳ ác. Thần nhân chi sở cộng phẵn, Thiên địa chi sở bất dung. Dư, phấn tícb

Lam Sơn. Thế thân hoang dã. Niệm thế thù khởi khả cộng đái. Thệ nghịch tặc nan dữ câu sinh. Thơng tâm tật thủ giả, thùy thập dư niên. Thường đảm ngọa lân giả cái phi nhất nhật. Phát phã̃n vong thực, mỡi nghiên đàm thao Iược chi thư. Tức cô nghiệm kim, tế suy cứu hưng vong chi lý. Bồ hồi chi chi, ngu mị bất vong. Đương nghỉa binh sơ khởi chi thời, chinh tặc thê phương trương chi nhật. Nại dĩ nhân tài thu diệp, tuấn kiệt thần tinh. Bôn tầu hậu tiên giả ky pháp kỳ nhân. Mưu mo duy ác giả, hựu quả kỳ trợ. Đặ dĩ cứu dân chi niệm, mỗi uất uất nhi dục đông. Cơ ur đãi hiền chi xa, thường cấp cẫp nhi hư tả. Nhiên kỳ đắc nhân chi hiệu, mang nhược vọng dương. Do kỷ chi tâm, thậm ư chửng nịch. Phẫn hung đồ chi vị điền. Niệm quớc bọ chi do truân. Linh Sơn chi thực tận kiêm tuần. Khơi huyện chi chúng vô nhấl lữ. Cái, thiên dục khớn ngã dĩ giáng quyễt nhiệm. Cớ dư ich lẹ̀ chí dĩ tế vu gian. Yết can vi kỳ, manh lệ chi đồ tứ tập. Đầu giao hưởng sĩ, phụ tử chi binh nhất tâm. Dĩ nhược chế cường, hoặc cơng nhân chi bất bị. Dĩ quả địch chưng, thường thiết phục dī xuất kỳ, tớt aăng dĩ đại nghĩa nhi thắng hung tàn. Dĩ chí nhân nhi dịch cường bạo. Bồ Đằng chi lới khu điện xé. Trà Làn chi trức phá hôi phi, Sĩ khí dĩ chi ích tăng. Quân ṭhanh dĩ chi đại chấn. Trần Tri, Sơn Thọ chi đồ vǎn phong nhi sĩ phách. Phương Chính, Lỳ An chi bži, suyễn tức dï du sinh. Thừa thăng trường khu, Tây kinh kỳ vi ngã hữu. Tuyền phong tiên thủ, Đông Đó tạn phục cựu cương. Ninh Kiều chi huyêt thành xuyên, lưu tinh vạn ly. Tụy Đọng chi thi män dă, di xứ thiên niên. Trần Hiệp, tặc chi phưc tâm, ký kiêu kỳ thủ. Ly Lượng tạc chi gian đó, hựu điền quyêt thân. Vương Thơng lỳ loạn, nhi phần giả ich phằn. Mă Ánh ciŕu dau
nhi nộ giả ich nộ. Bỉ chi cùng nhi lực tận, thúc thủ đãi vong. Ngã mưu phạt nhi tâm công, bất chiễn tự khuất. Vị bỉ tất cải tâm nhi dịch lự, khởi ý phục tác nghiẹ̀t dĩ tớc cô. Chấp nhất kỷ chi kiến, dĩ giá họa ư tha nhân. Tham nhất thời chi cóng, nhi di tiếu ư thiên hạ. Tụy sử Tuyên Đức chi giảo đồng, độc binh vô yểm. Viên, mệnh Liễu Thăng chi nọa turớng, dĩ du cứu phần. Đinh mùi, cửu nguyệt. Liễu Thăng dẫn binh do Ôn Khưu nhi tiễn. Bản niên, thập nguyẹ̀t, Mộc Thạnh diẹ̀c phân đồ tự Vàn Nam nhi lai. Dư ký tuyền phục binh tắc hiềm dĩ tồi kỳ phong. Hậu hựu điều kỳ binh tuyẹ̀t lộ dĩ đoạn kỳ thực. Thập bát nhật, Liễu Thăng ký vi ngã sở còng, kế truy ur Chi Lăng chi dã. Nhị thập nhật, Liễu Thăng hựu vi ngã sở bại, thần tử ư Mã Yên chi sơn. Nhị thập ngũ nhật, Bảo Bịnh Lương Minh trận hãm nhi táng khu. Nhị thập bát nhật, Thượng Thư Lý Khánh kế cùng nhi vẫn cảnh. Ngả tự nghinh nhẫn nhi giải. Bỉ tức đảo qua tương công. Ke̛ nhi tứ diện thiêm binh dĩ bao vi, kỳ dĩ thập nguyẹ̀t trung tuần nhi điền diệt. Viên tuyền tỳ hưu chi sĩ, thân mẹ̀nh trảo nha chi thần. Tượng ầm nhi giang hà can. Đao ma nhi thạch sơn khuyết. Nhất cỗ nhi kình khô ngạc đoạn. Tái cồ nhi điều tán quân kinh. Quyêt hợi nghị u băng đê. Trấn cương phong $\mathbf{u}$ khố diệp. Đô Đốc Thôi Tụ, tả́t hành nhi tớng khoản. Thượng Thư Hoàng Phúc diện chuyên nhi tựu cầm. Cương thì tắc ư Lạng Sơn, Lạng Giang chi đồ. Tiễn huyết xich u Sương giang, Bình than chi thủy. Phong vân vi chi biến sắc. Nhật nguyệt thảm dĩ vồ quang. Kỳ, Vân Nam binh vi ngã binh sở ách ư Lê Hoa, tự đỗng nghi hir xướng nhi tiên dĩ phá phủ. Ky Mộc Thạnh chúng vi ngã quân sở bại ư Cần Trạm, tụy lận tịch bôn hội nhi cân đẳc thoát thân. Lãnh câu chi huyêt chử lưu, giang thủy vị chi ô yết. Đan Xá chi thi sơn xích, dã thảo vị chi ân hồng. Lưỡng lộ cứu binh ký bất toàn chủng nhi câu bại.

Các thành cùng khấu, suất tương giải giáp dĩ xuất hàng. Tặc thủ thành cầm. Bỉ kỳ trạo tàn tớt khất lân chi vī, thần vũ bá̛t sảt, ngã diẹ̀c thể thượag đé hiêu sinh chi tâm. Tham Chính Phương Chính, Nội Quan Mã Kỳ đẳng, tiên cấp thuyền ngũ bách sırı, ký độ hải, nhi thả, hồn kinh. phách tán. Tồng Binh Vương Thông, Tham Chinh Mã Ánh đẳng, hựu cấp mã sồ thiên sất, dī hoàn quớc nhi ích tự cồ lật, tâm kinh. Bi ký ưy tử tham sinh, nhi tu hiếu hữu thành, dư dĩ toàn quân vi thượng, nhi dữ dân đắc tức. Phi duy mưu kế chi cực kỳ thâm viễn. Ức diệc cờ kim chi sở vị kiến văn. Xã tắc chi sở điẹ̀n an. Sơn xuyên chi sở cải quan Cìn khôn ký bĩ nhi phạ̣ thái. Nhật nguyẹ̀t ký hới nhi phục minh. Vu dĩ khai vạn thế , thái binh chi cơ. Vu dĩ tuyết thiên cồ vô cùng chi xỉ. Caii do thiên địa tồ tôn chi linh, hữu dĩâm tương, mặc hữu nhi chí nhiên dã.

Ô hy. - Nhất nhung đại định, hất thành vô cạnh chi công. Tứ hải vĩnh thanh, đản bá duy tân chi cáo.

Bá cáo thiên hạ, Hàm sử văn tri.

[^11]8．一部诏敖交扯来成申。


宣 徒三年三月初八日，復梘詔显，大 執 交 业 ，及诊臣自合宜安民保境，




䖝岳息民，＂用輯牢於華夏，大普乾圹之量 ，度 单 雨 霜 之恩，拎 臣 荒 服
成重雄新－象 文 檍 而 営 武 功，㳖 进人而安中围－是以保袮延長，而永致太平之效也。臣模身海崎，待命間 庭 ，来大園以放天，接守一隅之
臣 等下情 ，云 云

## Phiên âm

TA CHIẼU XÁ GIAO－CHỉ BIỀU．MẠU THAN．
An Nam quơc，đại Đầu Mư thằn，Le Mỗ，tinh kỳ lão nhân，Le Văn Linh，Nguyễn Träi đẩng，thành hoảng，thành khủng，cần thurọ̆g ngôn ：Tuyên Đức tam niên，tam nguyệt， so bat nhat，phuc do chiêu thur，đại xá Giao－Chi，cạp dụ thân
tư kim nghi an dân, bảo cảnh, triều cơng nhưng tuân Hờng Vü cựu lẹ. Cần cụ biều xưng tạ giả. Phục di̛, vân hành, vü thi, nhu thánh hóa ư cửu thiên, phụng chự, loan tường, bo sủng quang ur hà duệ, hoan đẳng lïnh hãi, hỷ dạt thần dân. Cung duy :

Duệ triết thông minh, thánh thần, văn vü. Hưng diẹt, kẽ tuyệt, chi thiệu thuạt, ur tồ tôn. Bäi binh tức dân, dụng tập ninh ư hoa hạ. Đại phồ càn khôn chi lượng, quảng đàm vü lộ chi an. Linh thần hoang.phục chi dân, trị chi, bất vấn. Xá thần khưu sơn chi tọi hàm dữ duy tân. Phu văn đức nhi kỳ vũ công. Hoài viễn nhân nhi an trung quớc. Thị dĩ bảo tộ diên trường, nhi vïnh chi thái bình chi hiệu dã. Thần thế thân hải hải kiệu, đãi mệnh khuyết đỉnh. Phung đại quốc dĩ kinh thiên, cẩn thủ nhất ngung chi địa. Vọng tử thần nhi chúc thánh, dao tri vạn lý chi thành.

Thần đẳng hạ tinh, vân, vân,

## Dich nghia

biêu ta chiêu! Xá tờ giao chỉ, Mạu thân
Đại Đầu Mục nước An Nam, thần, Lê Mỗ, cùng bọn kỳ lão là Lé Văn Linh, Nguyễn Trãi, sọ hãi ,dâng biều :

Tuyen Đức năm thứ Ba, tháng ba, ngày mùng tám, dược thấy chiếu thư, đại xá Giao.Chỉ, và dụ thần, từ nay yên nhân dân, giữ bờ cõi, triều cống thì cứ theo lệ Hồng Vü trước. Kinh xin dâng biễu tạ ơn. Mây đưa, mưa tới, chín cõi nhuần thấm đức cao. Phụng múa, loan bay, đất xa ngửa trong ánh sáng. Chung vui nưi bè, mừng rỡ thần dân. Kíoh biêt :

Đực vua, tuấn triêt thơng minh, thanh thần văn vũ. Gay dựng nưoc tan, nđ̛i lại họ mã̛t. Rö ràng theo döi tơ tôn. Bäi bỏ
viẹ̀c chiẽ̛n, cớt đ̛̂̀ dân yên, chăm gắng hơa vui, hoa, hạ. Mọi côi hưởng ơn mưa mơc. Muôn dần thấy lượng đất trời. Thương cho thần, viẹ̀c tại xứ hoang, coi việc không chấp. Tha cho thằn, tội như gò núi, sửa tội nên công. Thi văn đức, dề tăng vũ công. Giúp ngoại bang, đề yên trung quốc. Vi thê, truyền dõi đời đời, thái bình vĩnh viễn. Thần nương thân nơi nủi bể, đợi mộnh tự triều đinh. Thờ đại quốc đê biết kính trời cao, giữ yên khoảnh đất. Ngơng đầu tinh, đề theo thánh hóạ, xa thẳm muôn trùng. Thằn đẳng kinh xin vân, vân ...

## 10．－菂 册 封 表

（辛亥顺天四年，遣正使黎
漠 笕 ，副 使 何 票 求 封 」 •
安 南 㩲 署 国 事 臣 黎 其，誠 惶 云 云 …
讙上言：宣德五年十月十一日伏都
敛 差 天使右侍郎張敞，通政使徐掎，
妾 排 詔 著—道，印草—顆，命臣推


泰 满 龍 編 之地。印章㨢場光生象郡
之區，直溢臣民，欨腾府憍，籍念

所之時，寰 身 無 地 而 含 辛 求 生 之際，

至大，猲怜無路以自新。日月並明，

终 踳 地 以自 㥪 。海岳偷生，已分苟
延於残喘 ○朝廷来遠，豈 期 更 掎 於
洪思。非惟成淂網之真仁，又幸沐克天之雨 需 巷 惟。

美皇祖之明到•止戈我武，體上帝
之好生，怜臣一方佦瘵之民㭼臣皘
年 深 重 之罪，特 垂 宽 宥，曲 賜 保 全•
屋 敢 不 思 盖 前 惩－圆 後 效 口敬 天
事大，惟弹小国之城－保境安民恰
守 藩 臣 之䐵－望 紫 客 而 三 视 ○ 祈 聖
垪 抢 萬 年 。臣所有進真方物，另具
本，羔陪臣阮文絢，阮宗背等，黄
择 越 京 硼思•外样本表上以間。
000

## Phiên âm

## TA SÁCH PHONG BIỂU.

( Tân hợi. Thuận Thiên tứ niên. Khiền Chính Sứ Lê Nhữ

> Lãm, Phó Sứ Hà Phiêu cầu phong).

An Nam quyền thự qước sự, thàn Lê Mổ, thành hoảng, vân, vân, cầu thượng ngờn : Tuyên Đức ngü niên, thập nguyệt, thập nhất nhật, phục đồ Khâm-Sai, Thiên sứ Hữu Thị Lang, Trương Sưởng, Thờng Chính Sử Từ Kỳ, lãi phủng chiếu thư nhất đạo, ấn chương nhất khỏa, mệnh thần quyền thự quớc sự. Thần dữ nhất quốc chi nhân, mạc bất hoan hân dũng dược. Cẳn phụng biều xưng tạ giả, Phục dĩ, ân chiếu hoán ban, xuàn mãn Long-Biên chi địa; ấn chương sủng tích, quang sinh Tượng Quạn chi khu. Hỷ dạt thần dân, hoan đầng līnh kiệu. Thiết niệm thần tịch cư hoang duệ, mạn cách Trung Hoa. Đương lưu ly thất sở chi thời, thoán thân vô địa. nhi thảng thớt cầu sinh chi tế, hoạch tội vu thiên, chủ thác hữu do, phệ tề hà cập. Càn khôn chí đại, độc linh vô lộ dĩ tự tân, Nhật nguyệt tịnh minh, thường khủng phưc bồn chi nan chiếu. Mỡi phi can nhi ai dụ, chung tich địa dĩ tự tàm, Hải nhạc thâu sinh, dĩ phận cầu diêu ư tàn suyển. Triều đình nhu viễn, khởi kỳ canh hạ u hồng ân. Phi duy cảm Thang-cương chi khoan nhấn, hựu hạnh mộc Nghièu thiên chi vũ lộ. Cung duy :

Cương kiẹ̀n trung chính, huy nhu, ỳ cung. Thủ thành dï văn, tuân hoàng tồ chi minh huấn. Chỉ qua vi vũ, thê thượng đ̛̉ chi hiếu sinh. Linh thằn nhất phương điêu sái chi dân, xá thà̀n tich niên thâm trọng chi tọi. Bặc thùy khoan hựu. Khúc tứ bảo toàn. Thần cảm bất tư cái tiền khièn, miễn đồ hạu hiệu

Kinh thiên sự dại, duy đàn tiều qưoc chi thành. Bảo cảnh, an dân, kháp thủ phiên thần chi chức. Vọng Tử thần chi tam chúc Ky thánh thọ ư vạn niên.

Thằn sở hữu tiên cỡng phương vật, lánh cụ bản, sai bồi thần, Nguyễn văn Huyén, Nguyèn Tôn Chi đắng, lãi phủng phó Kinh tạ an. Ngoại cần phụng biều thượng dĩ văn.

## Dich nghia

## BIEU TA ON SẮC PHONG

(Năm Tân Hợi, niên hiẹ̀u Thuạn Thièn, Năm thứ tư, sai Chính sứ là Le Nhữ Läm, Phó sứ là Hà Phiêu sang Tàu cầu phong).

Quyền coi viẹ̀c nước An Nam là thần, Lê Mỗ, sợ hãi tâu lên: Nièn hiệu Tuyên Đức thứ năm, tháng mười, ngày mười được đón Thiên sứ, Khâm sai, Hữu Thị Lang, Trương Sưởng, Thông Chính sứ, Từ Kỳ, phụng mang inọt chiéu thư, một hộp ấn tinn, tợi mệnh cho thần quyền coi việc nước. Thà̀n cùng người trong nưởc, vui mừng khon xiết, kính dâng biều tạ ơn. Kinh nghï :

Ân chiểu ban ra, đất Long Biên hơi xuân ấm. Ấn chương thưởng tới, nơi Tượng Quận sáng trưng. Thiét nghị thần, Ần nơi hoang dã. Xa cách Trung Hoa. Bương khi mất đất lưu ly, không còn chỡ ớ, là lúc vào vòng tai họa, mắc tọi với trời. Lầm lở vi đâu. Hôi lại sao kịp. Càn khôn cao cả, riêng ngại hết lơi được sửa mình. Nhật nguyẹ̀t sáng trưng, vẩn lo sấp mình không hưỡng sáng. Những mong vạch gan cùng than thở, rồi chỉ củi mặt mà thẹn thùng. Gốc bề lại tợi chân trời, sơng trộm mong xong mọt kiêp. Trong triều lo cho ngoài cõi, ơn trên
đâu nghĩ có ngày. Khòng rièng ơn đạo Thang, khoan nhân. Mà còn gọí trời Nghiêu, mưa móc.

Kính tâu:
Đức vua, Trung chinh crơnỡ nghị, cung thuận lễ nghi. Giữ nưởc lấy văn, truyền lại tièn vương di huấn. Xếp gượm là vũ, theo lonng thượng đé huếu sinh. Thương cho thần là dân cùng khồ mọ̀t phurơng. Xá cho thần lâu năm tích lũy nhiều tội, Đặc cach khoan thứ. Ra ơn bảo toàn Bâu dám không : Nghĩ tới tọi vtra. Mıru nên công mới. Kính trời thờ nước lớn, tiểu quốc phải thành tâm. Giữ cōi yèn uhàn dân, chư hầu đúng phận sự. Ngó đầu tinh. đọc câu tam chuc. Mong thánh thọ, cầu tuổi vạn niên.

Thần có tiến cống phầm vật trong nước, kê thành một bản, sai bời thần là lũ Lể Văn Huyến, Nguyễn Tôn Chi, mang tới Kinh tạ ơn. Ngoài ra, kinh pheng hiều, lượng trên soi xét.

11．令百官母作慶質祝義詔。出通史顺天庆戊三年六月詔白：党宮室而
人心，必致百年之然，朕 其 愧 馬，凡 思 宏模 壮 视 之，规 是 皆 军 人 劳 苦 之力，安 馬自 慮 猶 琹 弟 堪，而 文 武 臣 僚 擬 備 登 殷宴 賀 䄈 備，甚 乘 本 意，其 今百官母得作


## Phiên âm

LINH BẢCH QUAN VÔ TẢC KHÁNH HA LÊ NGHI CHIẾU． XUÅT THÔNG SỬ

Thuận Thiên，canh tuất，tam nièn．lục nguyẹ̀t，chiêu viết：
Sùng cung thất，nhi cao đài tạ，tất hứng kiêu xỉ chi phong．Tòng kỷ dục nhi ức nhân tâm，tất chí bách nièn chi vitis． Trẫm thậm quí yèn．Phàm tư hoẳng mô tráng quan chi quy， thị giai quân nhân lao khồ chi lực．An yên tự xử do khủng phất kham．Nhi văn vũ thần liẹ̀u nghĩ bị đăng điẹ̀n，yên hạ lề nghi， thậm quái thao ý．Kỳ linh bách quan vô đắc tác hư tụng còng đức，cập thịnh trần khánh hạ yễn ầm lễ nghi．

## Dịch nghia

## TỞ CHIẾU LİNH CHO BÁCH QUAN KHÔNG BƯỢC

 ĐặT LỄ MỪNG．THEO SỦ．Năm canh tuất，niên hiệu Thuận Thiên，năm thứ ba， tháng sáu．Chiếu rằng ：Bẹp cung thất，mà cao đài gác，tất çî̀y
thơi kiêu sa. Theo sở thích mà ức lòng người, tât bị oàn suớt đời. Trẫon rất ngại. Phàm các cách thức xây dựng cho tráng lệ, là do công lao khó nhọc của quân nhân. ở dược e cüng không yên tâm. Mà văn vü bách quan cử sửa soạn lễ ngghi yên tiẹc ăn mừng thì rât khơng phải.

Lệnh cho các quan không chúc tụng công đức, cüng khơng đặt lễ nghi yến tiệc, khánh hạ.
官 全 夷 成 三年七月 •

同事周不亡，是以善死治者，捇 其善而促之•倲日•善人不 人善人之㸬。
左 夏 后 之世－我 之棓臣可以取法於此矣－在 昔 陳 氏，持 井 富 强 ，不 㨫民困，惟玩好是耽，酒色是樂，無

鳥，陓 珍 小小之器 能 ，以角俦頁。亡却堂堂之天下，曾不新惊：冕 枉枸 於 损 害 之守，或—三三年而不対。视 疏 屈 於 内䧄之手，或二三月而 不行，相将植朋業之私。朝庭之䓶㐨之士 ，以至視于竌孫，，陷害於奸臣
佞人，民心照謗而不知，天心詻青而不憎。政教以之而䧑夷，納紀以之而系旣，雖云胡氏之不忠，亦由天筷其德，而假之他人也。胡氏朁以茹智而季人国，又以䒵智而苗人情，質 鈔之令一行，而人人思於励生•逢民之法一杝而人人然其失所•加以賎繁役重，法悛刑展，推務益己 以肥家，不念妨民而害图，要昵促私宗族单者某粫之，除 小搯抰者

寉 用 之因喜而窴，因怒而刑。忠直绀口，良目含蒐。而猫煤做 次自某；
亦由天共其逆，而假之他人也也及吴 不 㧹 園 ，不能代店以重 ，益 加 真暴 ，専般我以发成。祝人命如草芥 ，俘繁我民之妻干，㛔据我国之国
争民之衣，全

切蓠，成原効死，以济胧登。是以義 旗 一度，四 方 译 旭，而 吴 果 逢以放 滅 尞 徒 知 颗之以暴，而不 知 热之以照出。雖我以大羙而得人心亦由天侑其害而北之於我也。良由居官任娥者。上不能模人主之心，飞不 能 施 勒 㨫 之政，内則敬恶於君，外 則 朋 甞 於 秉－曾重狗園之患惟務益 身 天计 。北 使 图 败 家亡，军 臣 俱
頃 刻 而 忌于情者－深 恐 前 事 就 品 而

而外等視禹虚文，不曾改前日之遇，不 曾 道 沏 隹 之言，住往屡馬不法

而 料 的 之，或可桇，或不可热，或



此•而猫不䊾不㤥，是乃自服娍亡•
降 長 ，及諳院省局等官，凡有管军

華 全 污 之風，除总慢之算 • 絶 其 朋教之私隹其故犯之隹。以国家之任






君 子，尚 墾 于茲 ○布告中外臣係，令 成 知 素

## Phiên âm

## CẤM ĐAI THẦN TỒNG QUÅN, Cậ P CHU VIÊN, TİNH,CỤC GẲNG

 QUAN THAM ĐÃI. CANH TUẤT, TAM NIEX, THẤT NGUYẸT.Thất nguyệt chiếu viết : Dữ trị đồng, dạo võng bất hưng. Dũ loạn đồng, sự võng bất vương. Thị dĩ thiện vi trị giả, trạch kỷ thiện nhi tòng chi. Truyẹ̀n vié̛t : Thiện nhân, bất thiẹ̀n nhân chi sur. Bất thiẹ̀n nhân, thiẹ̀n nhân chi tur. Thi vân: Quyêt giám bất viễn. Tại Hạ Hậu chi thễ.

Ngã chi khả dĩ thủ pháp ur thử hy̆. Tại tích, Trần thị, thị kỳ phú cường, bất tuất dân khơn, duy ngoạn hảo, thị đam, tửu sắc thị lạc, vô ích ur sự, nhật giao ư tiền, đô lác đá̛u kỳ, đấu kê phơng cáp, bồn xúc hoa kim chi ngư, hạm dưỡng sơn lâm chi điều, khoa trân tiều tiềuchi khí năng, dĩ giơc thắng phu, vong khưởc đường đường chi thiên hạ, tằng bất cơ hoài. Oan uò̀ng câu ur tồn hại chi thư, hoặc nhẩt tam niên nhi bất đới. Thằn sớ khuất ư Nội thụ chi thủ hoặc nhị tam nguyệt nhi bất hành. Tướng tướng thực bẳng đảng chi tur. Triều đình phạp gián tránh chi sĩ. Dĩ chí, thân tử, thân tôn, hãm hại ur gian thần chi xảo kế. Đại quyền, đại kế, chuyển di ur thân thích chi nịnh nhân. Dân tâm oán báng nhi hất tri, thièn tâm khiền trách nhi bất cụ. Chính giáo dĩ chi nhi lăng di, cương kỷ dĩ chi nhi vấn loạn. Tuy vân Hồ thị chi bất trung, diệc do thiên ye̛m kỳ đức, nhi dả chi tha nhân dã. Hồ thị ký dĩ gian trí nhi đoạt nhân quốc, hựu dĩ gian trí nhi hiếp nhân tình. Bảo-sao chi lịnh nhất hành, nhi nhân nhân oán ur thương sinh. Thiên dân chi pháp nhất thi, nhi nhân nbân oán kị thất sở. Gia dĩ, phú phiền, dịch trọng, pháp tuấn, hình nghiêm. Duy vụ ích kỷ dĩ phì gia. Bất niẹ̀m phırơng dân nhi hại quốc. Ái nật thiên tư, tôn tộc, ty giả tôn hiền chi. Dụ tiều siềm du giả, sủng
dụng chi. Nhân hỷ̉ nhiethuởng, uhân nọ nhi bình. Trung trục kiềm khầu. Lương thiẹ̀n hàm oan. Nhi do kiêu ngạo dî tự tôn. Bất úy thiên mệnh nhi li độc đồ. Tuy vân Ngô tặc tham tàn, diệc do thien yểm kỳ nghịch, nhi dả chi tha nhân dã. Cập Ngơ chi đắc quớc, bất năng đại ngược dĩ khoan, ich gia tàn bạo, chuyèn sát lục dĩ vị uy, thị nhân mệnh như thảo giơi, phù hẹ̀ ngã dân chi thê tử, phát quật ngä quớc chi viên lăng. Cấm hàm ngư dĩ khơn dân chi thực. Sách cẫm bạch dĩ tranh dân chi y, Kim ngọc tận u suru cầu. Tê tượng lao ư cung cớng. Chính hà hinh thảm. Dân bất liêu sinh. Vô cô dụ thiên. Trung nghìa thiết xl, hàm nguyẹ̀n hiẹ̀u tử, dì diẹ̀t tạc thù. Thị dĩ nghĩa kỳ nhất huy, tứ phương phong khở, nhi Ngờ chúng tụy dĩ bại diệt. Cái đồ tri thủ chi dĩ bạo nhi bất tri phủ chi dĩ ân dã. Tuy ngã dĩ đại nghĩa nhi đắc nhân tâm, diẹ̣c do thiên yếm kỳ hại nhi thác chi ư ngă dă. Lương do, cư quan nhậm chức giả̉, thượng bất năng thè nhân chủ chi tấm, hạ bắn năng thi cần tuất chi chính. Nội tắc tế ác ư quân, ngoại tắc bẳng đảng ư chưng. Tẫng vồ tuần quớc chi trung, duy vụ ich thân chi ké. Chi sứ quớc bại, gia vong, quân thần cauu nhục, khả bất giảm tai. Trẫm, túc hưng, dạ mị, vị thường khoảnh khắc nhi vong vu hoài giả. Thâm khủng tiền xa ký phúc, nhi hạu xa diệc đạo chi dä. Cơ cửu giới khanh đẵng, giai truân truân phản phưc, bắt chi thiên ngon, vạn ngon, cửu dụ, thẹp dụ. Nhi khanh dăng thị vi hư văn bất tằng cải tiền nhật chi quá, bất tặng tuân khuyên trừng chi ngon. Văng vảng lü vi bá̛t pháp. Mạn thượng nghịch hạ. Phủ cựu hữu huân lao, thị công kiêu tứ, nhi sở phạm sự boặc quá ngô, do tùy kỳ sư chi khinh trọng, nhi châm chươc chi, hoặc khả thứ, hoạc bất khả thứ, hoặc tân tiến chi nhân, kiên kỳ quân thé dï thịnh, quoć sự dĭ thành, nhi di duyen hạnh ngồ,
đồ thủ cơng dauh, nãi thị nhân nhân thành sự chi nhân nhi sở phạm sự phi quá ngô, kỳ khả khúc pháp nhi xá chi bơ. Kim dị cấn ước, giợi trừng như thử, nhi do bá̛t thinh, bât tuân, thị nãi tự thủ diệt vong, phi trẫm chi quá dã. Kim nhật đại thần tồng quản, hạ chi đội trưởng, cập chư viẹ̀n, tinh, cuc đẳng quan, phàm hữu quản quân, trị dân chi chức, giai nghi cơng bình dưng pháp, cần mẫa vi chinh. Sự quấn tắc tân kỳ trung. Dự chúng tắc tạn kỳ hòa. Cách tham ố chi phong, trừ đäi mạn chi tẹ. Tuyệt kỳ bằng đảng chi tư, trừng kỳ cơ phạm chi thái. Dĩ quớc gia chi nhiẹ̀n vi kỷ nhiệm. Dĩ sinh dân chi uru vi kỷ uru. Kiệt lực tận trung. Phù trì vương thất. Sử xã tắc an như Thái sơn, cơ đồ cơ như bàn thạch. Dĩ dữ trẫın cợng hưởng lộc vị ư aurơng kim, cộng truyền thanh danh ur hạu the̛. Quân thần đại nghĩa, thùy chung bảo toàn. Thị khời bất thạ̀m my tai.

O hy. Cầm sắt bã̛t điều, tax cươong dịch huyền cải điệu dĩ cầu chính thanh. Tiền xa ký phúc, tắc đương cải triệt dịch hành, dĩ tuân chiuh đạo. Phàm ngã hữu qưan quân tử, thượng giám vu tư. Bơ cáo trung ngoại thần liêu, linh hàm tri tât.

## Dich nghīa.

CHIẾU CẤM ĐAI THẦN, TÔNG QUẢN, CÙNG CAC QUAN ở VIÊN, TINH, CỤC, KHONG ĐƯỢC THAM NHŨNG BIÉNG NHÁC

Canh tuất năm thứ ba, tháng bảy.
Tháng bảy, vua có chiếu :

Cùng với người chính làm việc, thì việc gì mà khong thành,
cùng với người tà làm việc, thi viẹc gi mà không hỏng. Cho nèn người hay mà trị nước, thì cứ chọn điều hay đề làm. Sách Truyện có nói : Ngurời hay là thầy người khơng hay. Ngưởi khơng hay là vật dùng của người hay. Kinh Thi có nơi : Gương soi không xa ở đời nhà Hạ.

Quân thần ta nên lấy đỏ làm phép. Ta xẻt ngay như họ Trần, cậy đã giàu mạnh, không thương dân khồ chỉ đam mề về sở thích. Lấy tửu sắc làm vui, hàng ngày chỉ làm những cong việc vô ich : đảnh cờ, đánh bạc, chọi gà, chọi chim, nuôi cá vàng, nuôi chim lạ, bầy các trò lặt vặt, ganh nhau đ̛̛̉ợc thua. Việc nươoc to tát bao la, khơng hề doải hoài. Người oan uồng bị quận thư giam giữ, vài ba năm khơng hỏi tới. Các sớ tấu bị nội giám lưu lại vài ba tháng không thi hành. Tề tưởng gây riêng bè phái. Triều đình thiếu hẳn Gián quan. Thằn đến là con, là cháu mà bị hại về mưu giảo quyệt gian thần. Quyền lơnn, chửc cao mà rỡ vào tay bọn tôi tớ thân nhân. Dân chê mà khơng biết, trời trách mà khơng lo. Chính giáo vì thê mất kỷ cương, vì thé sinh hồn loạn. Tuy vì Hồ thị bất trung, nhưng cüng tại trời ghét thiếu đức. mà trao cho người khác. Họ Hồ đã lăy trí gian cướp nước. rồi lại lấy trí gian uy hiếp nhân tinh. Lịnh bảo-sao (chể tiền bạc giấy) ban ra mà ngưởi người đều oán về khó mưu sinh. Phép di dân thi hành mà người ngưỡi đều oán về mất co ${ }^{-}$ sở. Lại thêm thuế má nhiều, phu dịch nặng, phép nghiệt, hình nghiêm. Cḥ̉ chăm lọ̣i cho thân mình, giàu cho nhà mình, bất chấp hại dân, mất nước. Trong thân tộc, cư sự thiên vị. Hạng hèn kém thì coi tôn quý, hạng xiềm nịnh thi đurực tin dưng Khi vui thi thưởng, khi giận thi phạt. Người trung trục.
khóa miệng, người lương thiẹ̀n ngậm oan. Thế mà cơn kiêu ngạo tự tơn, không sợ mệnh trời, cứ làm việc ác. Tuy bảo là giặc Ngò tham tàn, nhurng cüng là trời đã ghét kẻ nghịch, mới trao cho người khác. Đến khi Ngó lấy được nưởc, thi lại không biết lấy khoan thay ngược, càng thèm tàn bạo, chuyên gié̛t người cho là oai, coi mạng người như cỏ rác. Bắt hiếp vợ con dân ta, khai quật lăng tầm nước ta. Cẩm làm cá, làm muới, để dân tới đỏi khồ. Lấy vóc, lấy vải để dân khòng áo mặc.Thu hết châu ngọc, bắt dân tìm sừng tê, ngà voi. Dân không thiết sớng, chỉ cơn kệu trời. Người trung nghĩa thì nghiến răng, mong diệt được kẻ thù, có chết cũng cam tâm. Cho nên một khi cờ nghĩa phất lên, là bốn phương đửng dậy. Rồi mà giặc Ngó tuyẹ̀t diệt. Xét chúng chỉ biết dùng bạo cướp nước, không biêt lấy ân thương dân. Tuy rằng ta lấy đại nghĩa được nhân tâm, nhưng cüng là do trời đã ghét giặc mà giao việc cho ta. Chinh bởi bọn quan chức, dơi trên không biết thể theo ý chủ, đới dưới không bié̛t chăm lo chinh trị. Trong triều thì che dấu điều xấu. Ngoài triều thil lập thành bè đảng. Không biết trung với nước, chỉ mưu ich cho thân, Cho đên nỡi nược mất nhà tan, vua tối đều nhục. Gương đó cần soi.

Trẫm ngày làm đêm nghĩ, chưa thường môt thoáng mà quên lo. Rất sợ xe trước đã đồ, xe sau lại đi vào vết cũ. Cho nên hằng răn các khanh phải luơn luôn suy xét, đừng có thấy nghin lời, vạn lời, chin khuyên, mười khuyên, lại cho là nhàm mà khơng đồi lồi trước, khơng nghe lời răn. Rời đên làm việc phạm phép,khinh dưới nhờn trên. Các người cư có công to, cậy công, ngang ngược, hợ̆c vi lầm $1 \not ̛ ̃$ mà phạm lỗi, cüng còn theo nậng nhẹ, mà luận tội, hoăc tha, họ̆c khong tha. Cón người mới được tiên cự, thấy binh-thê đả mạnh, quốe
sự đã thành, may mắn gặp vận muơn lập cơng danh, nhân nhờ người cü, rồi khỡng phải vì lầm lở, cứ cơ làm nên tội, thế thì có thề uớn lại pháp luật, mà tha được khỡng. Huống nay lệnh cấm đã rõ ràng ban bớ mà còn không theo, không kinh, thê là tự chuớc lấy chêt, đâu có phải lỗi ở trẫm. Từ nay, các Đại thằn, Tồng quản cho tơi Đội trưởng, cùng các quan ở Viện, Tỉnh, Cục, phàm đã ở chức coi quân, ở chức trị dân, đều phải dùng phép cho công bình, làm việc cho cần mẫn. Thờ vua thì hết trung, đới dân thì rất hơa. Bỏ lời tham ô, trừ tệ lừ̛i nhác. Trừ tính họp đảng riêng, răn cách cớ phạm lỗi. Coi việc nước như việc mình, thấy dân lo là mình lo. Kiẹ̀t lực tận trung đề giúp nhà vua. Làm cho xả tấc yên như Thải Sơn, cơ đồ vững như Bàn thạch. Cùng trẫm hưởng lộc vị ngày nay, rồi truyền thanh danh đời sau. Nghĩa cả vua tôi, trước sau toàn vẹn. Như thé chả dẹp lắm sao.

Vậy nên : Đàn gảy không điều hòa, thì phải đởi giây, đôi điệu, đề tởi điệu chính. Xe trưởc đã nghiêng đồ, thi phải đồi vêt, đồi đường, đề đi vào đường ngay.

Phàm các quan của ta đều là người hay, nên soi gương dó. Bố cáo quan liêu trong ngoài, khiến cùng dược biết.

## 

## 12．－命 思 高 挴 事 劭 出 通 文

始以要终立法以业唛，故父作于速而道 益 昌 ，兄 始 弟 永，而 因 本 逆 園 ○ 古先 哲 王 之虑事深。且进矣。朕躬球 甲 䡒皆霜雷雪十有三年，亦甚劳矣－个督

 －立 兄 侽 弟 而 延 屟 祚 之長，酎 的 时 宣，立 高 定 法 。思商年踰弱冠，性近成人，踓 思 虑未對周密精倓，而耳目亦己
性 踓 明 敏，而 年 尚 㧅 冲，且 宣 僻 趇 青 宮，得 成 純 㯖 。若 思 春 方 陪 朝 政，则 元


言 ，砉 易 朕 明 詔 一 定之制，是 乃搯偠徒，以禹他日之資，杴奥养操同事，非岕国瑥点之道也，法所不容，令詔示文 武 臣 僚，使 知 㽞 王 先 定 之義 ○解言諭不一之冕－凡甭臣民掠宜知悉

## Phiên âm

MÊNH TƯ＇TỀ NHIẾP SỰ CHIẾU．（XUẤT THÔNG SỬ）
Tân hợi tứ niên，chiếu viết ：Kinh luân thiên hạ chi đạo， tất mưu thủy dỉ yếu chung，lập pháp dĩ thüy hậu．Cớ phụ tác，
tử thuật nhi gia đạo ich xương; huynh kê đệ thừa, nhi quớc bản ích cớ. Cồ tiên triết vương chi lự sự thâm thả viễn hỷ. Trẩm cung hoàn giáp trụ, mạo sương lộ tuyết, thạ̀p hữu tam niên, diệc thậm lao hỹ. Kim trí lụ̣ sảo đãi, xuân thu nhật cao, vạn cơ thậm phiền, vưu nan đọ̀ lý. Thâm tư cồ giả, dĩ kinh hành quyền, nhi hợp thánh hiềr chi đạo. Lạp huynh truyền đẹ, nhi diên lịch tọ chi trương. Châm chưởc thời nghi, lập vi định pháp. Tư Tê niên du nhược quán, tính cận thành nhân. Tuy tư lự vị tận chu mật tinh vi, nhi nhĩ mưc diệc dĩ kiên văn sự thề, thả đương giám, nhiếp, dĩ trợ trẫm cung. Nguyên Long tính tuy minh mẫn, nhi niên thượng ấu sung, Thả nghi trừ dưỡng Thanh Cung, đãi thành thuần đức. Nhược Tư Tề phương lâm triều thính chính, tắc Nguyên Long giảm quớc phủ quân. Nhất tuân Triệu Tớng cớ sự. Hậu thê tử tơn diệc đương dĩ nghĩa tương kê, truyền chi vôcùng. Quyết hậu hoặc hữu bất thính trẫm ngôn, võng sinh dị nghị, dẫn Triẹu Phờ quái ngộ chi ngôn, biến dịch trẫm minh chiếu nhất định chi chê. Thị näi siềm nịnh chi đồ, dĩ vi tha nhật chi tư, dục dữ Mäng, Tbáo đồng sự. Phi vị quớc tận trung chi đạo dã. Pháp sở bất dung. Kim chiếu thị văn vũ thần liêu, sử tri Tự-Vương tiên định chi nghĩa, giải ngon dụ bất nhất chi nghi. Phàm xưng thần dân, lượng nghi tri tất.

## Dịch nghia

CHIẾU MỆNH TU TỄ NHIẾP CHÍNH (THEO SỬ)
Tân hợi, năm thứ tư. Chiếu rằng :
Muơn kinh luân thiên hạ, tất phải mưu thủy đề tới chung, lập pháp đề truyền dõi. Cho nên : Cha làm, con theo, thì đạo nhà càng hay. Anh nói, em vấng, thì gốc nước càng vững. Bực vua tiên triết khi xưa lo việc sâu và xa.

Trẫm luôn luôn mang giáp trụ, xơng pha nơi sương tuyết, kể vừa mười ba năin, cüng đã nhọc lắm. Nay trí lự có chút suy kém, tuồi tác lại cao dần. Viẹ̀c cần xét kể hàng muôn, một minh khó đượng nồi. Người xưa thường giữ kinh mà hành quyền, thánh hiền vẫn hợp đạo. Lập anh mà truyền em , phúc ấm đurợc lâu dài. Châm chước thời ngbi, dặt ra phép tắc.

Tư Tề tuồi đã quá nhược quản, tính, đã gần thànhi nhân, tuy suy xét chưa hẳn chu mật, tinh vi, nhưng tai mắt đã đurợc trông nghe sự thể. Vậy nên quyền nhiếp giúp trầm. Nguyèn Long tinh tuy minh mẫn, nhưng tuồi cơn thơ ấu, vậy nên chở thời, tại Thanh Cung (cung Thải Tử) đợi đên lúc đực đurợc thuần. Vả lại khi Tư Tê lâm triều nghe chính, thì Nguyên Long giám quốc coi quân. Đều theo như truyện xưa nhà Triẹ̀u Tống Con cháu các đời sau cüng nèn theo nghĩa cùng nới nghiệp dể dược truyền döi tới vo cùng.

Như về sau, hoặc có kẻ không nghe lời trẫm, nghị bàn theo ý khác, dẫn chứng lời Triệu Phồ cho là vua Tớng nhầm, (1) mà rồi biến đồi pháp chế trẫm đã quyêt định, kẻ ấy chỉ là siềm nịnh, mong muớn một ngày kia sẽ làm việc Tháo, Mãng (2). Thế không phải là đạo tận trung vi nurớc. Pháp luật khơng dung.

Chiě́u này ban ra đề văn vü, quan liêu đều biết ý nghĩa định ngôi Tự Vương, đê giải các mới nghi ngờ.

Khắp thằn dân đều cần biết.

[^12](2) Bọn gian thần, cưop ngôi vua.

## 13．－平 復 推 班 所 詔


土首入吉隼奥范文巧連謀作糺
－又結哀牢逆臣柯赖 ？传 㤨 每
命 司 徒 黎 察 㘣王思青村之一息

俘其甞，以其地点復誰州。三
月初三日班䧇）
颜 日：苗 民逆命而夏禹徂征•密人不 恭，而太王赫怒。恾推自古内屈我国，泀 我 藩 臣 • 頃 因 前 朝 哀 政 ，王 室 不 網，遗防度驰，坡 乃持险㐓陁，不供国躰，唛冠遣都。虐害良民。其 太 原，宣 光 ，餢 化 ，喜 興 等鎮 ，被富尤甚－朕受命以本，務在浐 柔 ○—視悪間 ○其土酋刀吉品，狃 於 哲 習 ，不 肯 来 庭 ，朕每示以信
思，而 彼 狼 子野心，終㥗異志忘思倍 反我 反面作冬，挟迸人尚脢絸男及尚丁桂等萃，猚誘湦民，謀为不軌，

人攻占哀牢地方，及谋每等處䖯盤。民屡被其客•其哀审盘笳遣使 气兵楽援•朕禹民父母，代天于民，率

土之清皆其赤于•弗 忍一方之茶毒
，命将臣典師吊伐 而 吉 竿 大枓其東以拒我师‧㤬碭—我，軻赖敗死，
目 者 唓 釒 㤨 溥 首 長 丁推等，挨逆人
尚 梅 卯 等 ，直 犯 我 亮 貫 院 江 等 戱 ，

干天下 そ 所 共 珠，寺 年 太 原 鎮 尚 克
紹之反糕贯由尚杆之椇禍，食者尚
吉 品 之作 逆，又出尚巧之陶 謀－禍
乱之胡不可不蚆•㮳 乃先命司徒敉
察 颌 兵由驼浪進討，又命園王思高統兵由北間以表其㷋•朕来六策由嘉 舆 維 至－逆 自 尚丁挂等望風奔清•


生 擒 丁桂及其妻于俘諓不可滕计。我 乃分軍水陸椣進 ○令年正月二十日，直 抵 吉 平 宾 穴 。先是哀穿逆臣
唃 送 首 迎 降 吉 竿 亦 弯 妻 子 部 学 ○ 朕
 －入山披脸，＂又命話将分兵各恾险虎，意行技提•俘推吉军丰于部堂 ，及各男坦三萬䋡口，象一百俆复。

中羊姓口我器船船物件不可其教•乃
献 俘 清 庣 ，合 行 告 示 天下臣民 ○ 凡
者 當 以吉平克紹 我 或 ，則 我之。臣民可以共享莴世太 平 之福 ，而 永 有 解于 啳 世 奔 。

## Phiên âm.

## BİNH PHỤC Lễ BAN SU CHIÉU.

(Nhâm tỳ ngũ niên, chinh nguyẹ̀t, Khắc Mang Lễ. Mang Lễ thồ-tù, Điêu-Cát-Hãn, dữ Plạ̣m văn Sảo liên mưu tảc loạn. Hựu kết Ai-Lao nghịch thần, Kha Lại, xâm Mang-Mỗi. Mệnh Tư Bồ Lê Sát, Quớc Vương Tư Tề thảo chi. Tầm thân chinh. Kha Lại phuc tru. Điêu Cát Hãn độn. Tận phù kỳ đảng. Dĩ kỳ địa vi Phục_ Lễ châu. Tam nguyệt, tam nhật, ban sur ).

Chiếu viết: Miêu dân nghịch mệnh nhi Hạ Vü tồ chinh. Mật nhân bất cung nhi Thải Vương hách nộ. Mang Lễ tự cờ nội thuợc ngã quớc vi ngă phị̂n thần. Khoảnh nhân, tiền triều suy chinh, vương thất bất cương, biên phòng phé thỉ bỉ nãi thị hiềm bằng lăng, bất cung quốc phú, xâm khấu biên bỉ, ngược hại lương dân. Kỳ Thái Nguyên, Tuyên Quang, Quy Hóa, Gia Hưng đẵng trân, bị hại vưu thạ́m. Trẫm thụ mệnh dĩ lai, vụ tại hoài nhu, nhất thị vô gián. Kỳ thỏ tù Điêu Cát Hän, nứu u u cựu tập, bã̛t khắng lai đinh. Trẫm mỗi thị dĩ tín nghĩa, ich gia phủ dụ. Ưu ky my̆ tước, di dĩ hậu ân. Nhi bỉ lang tử dã tâm, chung hoài dị chi. Vong ân bội nghĩa, phản diẹ̀n tác thù. Hiệp nghịch nhân thượng Hới Khanh Nam, cập thượng Binh Quế đ̛̉ng bối, cuống dụ biên dân, mưu vi bất quỹ. Bò đào tụ chưng, Thực phiền hựu đô. Hựu dữ Ai Lao nghịch thằn thương Kha. Lại đẳng kết thành đảng dữ. Bồng ác tương tế. Công chiếm Ai Lao địa phương, cập Mang Mỗi đẳng xứ man sách. Nhân dàn lü bị kỳ hại. Kỳ Ai Lao, Bàn Gia khiển sứ khất binh phó viẹ̀n. Trẫm vi dân phụ mẫu, đại thiên, tử dân ; suất thồ chi dân, giai kỳ xích tử. Phất nhẫn nhất phương đồ đọc, mệnh tưởng thần hurng sư điếu phạt. Nhi Cát Hãn đại cử kỳ chúng dĩ cự ngã sur. Mang Kiẹt nhất chiễn, Kha Lại bại tử. Cát Hàn đầu mục Läm Ctrơng đẳng, lạn tịch kinh bôn. Do khiền đầu mục giả khiếu
suất Mang Bồ Tù Trường Đinh-Quê đẵng, hiệp nghịch nhân thượng Hới Khanh đẳng, trực phạm ngă Gia Hưng, Đà Giang đẳng xứ. Hiếp dụ ngu dân, cảm hành xưng loạn.

Trẫm duy : loạn thần tặc tử, thiên hạ chi sở cơng tru Khứ niên Thài Nguyên trấn, thượng Khắc Thiệu, chi phản mưu. thực do thượnģ Cản chi cấu họa. Kím già, thượng Cát Hăn chi tác nghịch. Hự xuất thượng Sảo chi âm nưuu. Họa loạn chi manh bât khả bất tuyệt. Trẫm nãi tiên mệnh Tu Đơ Lè Sát, lïnh binh do Đà Lảng tiến thảo. Hựu mệnh quớc vương Tư Tê thớng binh do bắc quan dî triệt kỳ hạu. Trẫm sựt lục quân do Gia Hưng kê chi.Nghịch chung thượng Đinh Quê đẩng vọng phong bôn bọi. Ngã sur nhiêp hạu. Trực chi Mang Bồ tưong doanh. Kỳ nghịch nhân, thượng, Hơi Khanh Nam vi Man, Xá sở sát, tỡg thủ doanh môn. Sinh cầm Đinh Quê, cập kỳ the tử, phù quắc bất khả thắng ké. Ngã nãi phân quân thủy lục tụnh tiển. Kim niên, chính nguyệt, nhị̣ thập nhạt, trực đề Cát Hän sào huyệt. Tiên thị ai Ai Lao nghịch thằn Kha Lại thoán thân Mang Lự Văn trầm sur chí, cánh sát Kha Lai tơng thử nghênh hàng. Cát Hän diệc khí thê tử bọ đảng. Trẫm nãi mệnh Tư Đồ tiên binh Mang-Bịch. Quơc Vươdg tru binh Mang To, nhạp sơn phi hiềm. Hựu mệct chư tương phân binh các Mang hiềm xứ, tạn hành suru sưc. Phù hoạch Cát Hăn thê tử bọ dảng. Cạp các nam phụ, tam vạn dư khầu, tượng nhất bách dư chích, nguru, dương sinh khầu, chiến khi, thuyền hạm. vạt kiện bất khả toán sớ. Nãi kién-trí châu huyẹ̀n, tịnh nhạp bản đồ. Kim đương ban sur kbải hoàn, hiến phù thanh miêuu. Hợp hành cáo thị thiên hạ thần dân : Phàm vi nhân thằn giả, đương dĭ Hăn,, Sảo vi giơi. Vi phiên trăn giả, dương dĭ Cát, Hẫ, Khắc Thiệu vi giới. Tắc ngã chi thần dân, khả dï cợng hưởng vạn thê thái bình chi phưc, nhi vĩnh hữu từ vu hậu thé hy̆.

## Dich nghra

## CHIẾU bAN SƯ SAU KHI BINH XỨ PHỤC LỄ

(Nhâm tý, năm thứ năm, tháng giêng, đảnh lấy xứ Mang Lễ. Nguyên Tủ Trưởng Mang Lễ là Biêu Cát Hãn cùng mưu với Phạm văn Sảo làm loạn. Lại liên kêt với nghịch thần nước Ai Lao là Kha Lại để xâm xự Mang Mỡi. Vua sai Tư Đồ Lê Sát và Quốc Vương Tư Tề, đem quân dẹp. Vua thân chinh. Kha Lạ̣ bị giêtt. Đièu Cát Hăn trốn chạy. Cả đảng bị bắt. Hất đồi tên là Phục Lễ châu. Tháng ba, ngày mùng ba, ban sur).

Chiếu rẳng : Dân Miêu trải mệnh mà vua Hạ Vũ thân chinh, Người Mật không theo mà vua Thải Vương nồi giận. Mang Lễ từ xưa là nội thuộc nırớc ta, là phiên thần của ta. Nhân vì họ Hồ trước làm loạn chính, nhà vua mất kỷ cương, đất ngoài biên không coi tới, bọn đó mới cậy hiềm, thôi không nộp thuê, mả xâm phạm biên cương nglự̛̣ hại nhân dân. các trấn Thái Nguyên, Tuyên Quang, Quy Hóa, Gia Hưng bị hại nhièu nhất.

Trẫm từ khi chịu mẹ̀nh trời, đới với nơi xa, mọ̀t lòng uru ải. Thế mà Thồ Tù, Đièu Cát Hän, tập quen thới cũ, không chịu tời triều đinh. Trầm vẫn đối bằng tin nghĩa, thêm lời phỉ dụ, phong cho tước cao, ban cho ơn hậu. Bọn dó vẫn lòng lang, dạ sói, ngầm muốn phản loạn, quân ơn bọi nghĩa, trở mặt làm thù. Hợp với lũ nghịch Hối Khanh Nam và lũ Đinh Quê. Lừa dối dân ngoài biên, mưu làm điều trái phép, tụ tập bọn vơ lại, họp thành đồ đảng. Lại cùng nghịch thần nưởc Ai Lao là bọn Kha Lại, kêt thành một đảng, lũ ác cùng giúp nhau đánh chié̛m địa phương ở nước Ai Läo và các xứ Mang Mỗi, Man sách. Nhân dân luôn luôn bị tàn hại. Cho nên xứ Ai Lao xin quân tới giúp.

Trẫm là cha mẹ dân, thay trời, coi dân như con, trong ngoài coi đâu chẳng là con nhỏ, không nỡ đề mọ́̂t phương bị đồ độc. Mới sai tướng đem quân trừng phạt. Thể mà Cát Hän dám đẹm dân chúng chống lại quân ta. Một trận nơi Mang Kiệt, mà Kha Lại thua chết, bọn đầu mục Cát Hãn cùng đồ đảng tán loạn, dày xéo lên nhau chạy trốn. Thế mà còn kêu gọi Tù Trưởng xứ Mang Bồ là Đinh Quế, hiẹ̀p với lũ nghịch Hối Khanh phạm vào đất của ta là Gia Hưng, Đà Giang, bắt hiêp dân ngu đi theo cùng nồi loạn. Trẫm nghĩ, loạn thần tặc tử, trong thièn hạ ai là không được giết. Năm ngoái, ở trấn Thái Nguyên, mưu phản của Khắc Thiệu chính do tên Cản. Đến ngày nay, Cát Hãn làm loạn, là do mưu tên Sảo, Mầm loạn không thể không trừ tuyệt. Vậy trước tiên, trẫm sai Tư Đồ Lê Sát, lĩnh binh theo đường Đà Lãng tiến đánlı. Lại sai quốc vương Tư Tê thỡng binh do Bắc Quan triẹ̀t các nở hiềm yếu. Trẫm đi coi lục quân do Gia Hưng tiến tởj. Bọn nghịch Đinh Quế, phong thanh trốn chạy. Quân ta theo sau thẳng tớj Mang Bồ đóng doanh trại. Bọn nghịch Hối Khanh Nambị dân Man giết, đưa nộp đằu tởi cửa doanh. Đinh Quể bị bắt sống. Xác vợ con, đồ đảng nhiều không dếm xiêt. Quân ta thủy lục cùng tiển. Năm nay, thảng giêng, ngày 20 thẳng tởi sào buyẹ̀t Cát Hãn. Tıưởc kia nghịch thần nước Ai Lao là Kha Lại trớn chạy vào Mang Lự. Khi nghe quân trẫm tới xứ Mang Lự, giết Kha Lại đem đầu tới xin hàng. Nay Cát Hãn cũng bỏ cả vợ con đồ đảng. Trẫm mới sai Tur Bồ tiến binh tới Mang Địch. Quốc vương thì đóng quân tại Mang Tô, rồi vào nủi vưột hiềm. Trẫm lại sai các tưởng chia quân tới các nơi hiểm xứ Mang lìng bắt. Rồi bắt được Cát Hãn, vợ con, đồ đảng,
nam nữ tất cả hơn ba vạn, một trăm thớt voi, còn bò dé, chiến cu, thuyền bè không kề xiết. Nay đặt thành châu huyện, cho nhạp vào bản đồ nược ta, Ban sư khải hoàn lễ hiến phù nơi Thanh Miêu. Bá cáo cho thiên hạ được biết rằng : Phàm là nhân thần, nên lấy Cản, Sảo làm răn, phàm là phiên trấn, nên lắy Cát Hăn, Khắc Thiệu làm răn. Như thê thì thần dân ta với ta cùng hưởng phúc thái blnh đén muôn đời, rời thanh danh dượe. truyền mãi mãi.

## 次 子无摸采梳詔

癸 井，六 年 ，八月 命 降 思 青 我 郡
王 布 詔 天下。招童太 子曰：朕 以桃




数 大子日：以国相傅，国家之大事，以父刻子，天下主性 •惟围家事
深，故告城之言不得不童，我昔連


成大業，民間实苦，唐不周知。口世







勿串起先王之成法，勿遗忽先哲之



勿用新進而度哲人。謂天天難锞。命
麻 常－必思制治于未靾。謂功難成事 易 取 ，必思保邦于未危，其 處 安
则思我祖宗覣累之功•必槙始以眮終 ○ 必 禹 大於其細－必読先志而後可以守先業。必順天 心而後，可 以合人心。惟时惟幾，勿总勿忽，可投雨 盟 ，代余监国事，以固国本以安薬心，
丈 武 大 道 尚 維 永 以無忘
（通史：論 日：规一時詔制所以数求典 到 碍 明 治 道 者 詊 矣 光 復 土宇自致治平功徳施於時，基踷垂於亚，持 虽 或 哉）•

## us

## Phiên âm

## MẸNH GIÁNG TƯ TỀ VI QUẬN VƯƠNG, THỨ TỬ NGUYÊN LONG THỪA THỐNG CHIẾU.

Quí sửu, lucc niên, bát nguyệt, mệnh giáng Tư Tề vi Quạn Vtrơng, bố chiếu thiên hạ. Chiễu Hoàng Thái Tử viết :

Trẫm dĩ miều lương chi thừa thiên mệnh, vu tư luc tải. Mạo kỳ, quyện cần. Thiên bạ chi đại, vạn cơ chi phiền. Dĩ thử ưu lao, tich thành túc tật. Lệ tinh tièu cán, cụ phất khắc kham. Hoàng Thái Tử tuy tại nhược linh, tơ văn nhân hiếu. Quần tinh cửu thuộc, thần kbí du quy. Khả thụ quỡc tỷ, giám nhiếp quóc sự. Hựu sắc Thái Tử viết :

Dĩ quốc tương truyền, quớc gia chi đại sự. Dĩ phụ huấn tử, thiên hạ chi chí tinh. Duy quớe gia dại sự, cố thụ thụ chi tế, bất năng vố ngôn. Duy phụ tử tịnh thâm, cố cáo giới chi ngôn bất đắc bất tận. Ngã tich tao thời táng loạn, sáng nghiẹ̀p duy gian. Nhị thập dư niên, phương thành đại nghiẹ̀p. Dân gian tật khồ, mỹ hữu tru tri. Thế đạo gian nan, mỹ bất kinh thiẹ̀p. Dĩ chí lâm dân chi tế. Dàn chi tình ngụy hữu vị di tri. Sự chi nghi nan, hữu vị di thác. Vi quân chi đạo khởi bất gian tai. Huống nhĩ dĩ ấu sung chi tư, thiệu gian nan chi ngbìiệp. Văn kiến nhật thiền. Tư lụ̣ vị chu. Nghi kính cần tồn tâm, uyên băng tại niệm. Sự thiên địa tấc tư kiệt kỳ thành. Phụng tôn miêu tắc tư tận kỳ hiêu. Hữu ái huynh dệ, hòa mục tọ̣c thân, dĩ chi trị bách quan, lâm vạn dân, mạc bất tư tận kỳ đạo. Vạt biến loạn tiên vương chi thành pháp. Vật di hớt tiên triết chi cách ngôn. Vật nhĩ thanh sắc nhi thực hóa tài. Vật hiếu du điền nhi túng dâm dật. Vật thinh
sàm ngơn nhi sự trung gián. Vật dụng tân tiến nhi phê cựu nhân. Vị thiên nan kham mệnh mỹ thường, tất tư chế trị vu vị loạn. Vị công nan thành, sự dị bại, tất tư bảo bang vu vị nguy. Kỳ xử an lạc, tăc u itich nhật gian khồ chi nghiệp. Kỳ hưởng tôn vinh, tả́c tir ngă tờ tồn tích lũy chi công, tẫt thàn thủy dĩ đồ chung, tất vi đại ur kỳ tể, tất đạt tiên chí nhi hậu khả dī thủ tiên nghiệp. Tất thuận thiên tâm nhi hậu kbả dĩ hợp nhân tâm. Duy thời duy cơ. Vật đäi, vật hớt. Khả thụ nhĩ tẙ, đại dư giám quốc sự, dĩ cớ quớc bản, dĩ an chúng tâm.

O hy ! Nghiêu, Thuẫn truyền tâm tại quyết trung chi doãn chấp. Văn, Vü đại đạo thượng ke̛ thừa dĩ vo vong.
(Thơng sử luận viêt: Quan nhất thời chiếu sắc sở dĩ phu cầu đıền huấn, giảng minh trị đạo giả tường hy̆. Quang phục thồ vü tự chi trị binh cong đửc thi ư thời. Co tự thùy ur hậu. Y dur thịnh tai).

## Dịch nghĩa

## CHIẾU GIÁNG TƯ TÊ LȦM QUẬN VƯƠNG MÊNH THỨ TƯ NGUYEN LONG KÉ VI

Qui sửu, năm thự sku, thing tám. Mệnh giáng Tư Té làm Qụ̣n Vương. Bơ cạo thién hạ. Chie̛u cho Hoàng Tự rằng :

Trẫm từ nơi họag dã kinh vâng mệnh trời tơi nay là sáu năm. Tữi cao mỏi męt. Nươc lớn viẹc nhiễu. Ví thé 10 mẹt, rời sinh bênh tât. Cứ cơ gắng māi, e nigại khong nời. Hoàng Thái Tữ tuy còn it từi, nhưg tinh nêt nhan hieu, tinh $\dot{y}$ ãa thực ngôi báu đả quen, Co thề trao kie̛m ân, coi xét viêc nước. Vây, sắc cho Thai Tự rắng:

Đem nước truyền lại là viẹ̀c lớn quớc gia. Cha dạy con là tình lớn thiên hạ. Xét việc lớn quớc gia vậy khi trao, nhận, khơng thề khơng có lời. Xét tình thâm cha con, vậy khi răn bảo, khơng thề khơng hết y. Ta xưa gặp thời táng loạn, sáng nghiẹ̀p gian nan, hơn hai mươi năm mới thành nghiệp lớn. Dân gian khồ sở không viẹ́c gl khơng rö. Thê đạo gian nan, không viẹ̀c gi không trải. Đên khi trị dân, tình dân thực, giả, có khi không dễ biêt. Việc dân nghi ngờ, có khi không dễ xét. Đạo làm vua thật là khó. Hưong lại cơn it tuồi, mà nhận lây chực vu gian nan, trông nghe mớ a đurợc it ngày, tư lự chưa được đầy đủ. Vậy nếa : Kính cần, vững lòng, nhở chữ uyên băng. Thờ trời đất thi hết lòng thành. Thờ tơn miếu thì hết đạo hiêu. Thân ái với anh em. Hòa mưc với họ hàng. Tự đó tới bách quan. Tự đó tới muốn dân. Đều phải cư xử cho hêt lẻ. Chớ đời phép sẵn của tiên vương. Chở quên cách ngôn của tiên triết. Chớ gần thanh sắc mà sinh ra xa phi. Chớ thich săn bắn mà thành ra dâm dạt. Chớ ưa lời gièm nịnh mà xa lời can ngăn. Chớ gần người mới mà xa người cū. Khi tḥ̂̌y thấy đạo khó theo, mệnh không thường, thì cần nghĭ chế ngư trược khi có loạn. Khi thấy cơng khó thành, việc dễ hỏng, thì cần nghĩ giữ nước trước khi có nguy. Khi ở cảnh yên vui, thi cần nhớ lúc đầu, cơ nghiệp gian nan. Khi hưởng cảnh tôn vinh, thì cần nhở công lao tồ tôn tích lüy. Thê là phải cần thủy đề tợi chung phải đến việc to từ nơi nhỏ, phải gắng làm tiên chí mới mong giữ tròn tiên nghiẹ̀p, phải thuận lòng trời mới mong hợp lòng người. Tưy thời, tùy cơ, chớ lười, chớ v 0 i. Ta trao cho ngọc tỹ,mà thay ta coi việc nước, đề vững qươ bản đề yên dân tâm.

Cho hay : Có tâm Nghièu Thuấn, vì đã thành thực chăm lo,
Theo đạo Văn, Vü vì đă n̛̛i nghiẹp khơng quên.
(S̛̛̉̉ bàn: Coi đạo chiếu sắc thì thá̛y huấn điền về đạo trị nược được giảng rợ ràng. Dựng nước yên dân, công đức ban bo ra đương thời, nền tảng chắc chắn tới đời sau. Kinh thay. Thịnh thay).

15．一 歳 真 表
癸 井 倳 陪 臣 陳 年 俞 ，阮可云 咷塔 虎 ，如明最真，仰前三分太 千太后各一分）•

安 南 国 櫵 暑 图 事 ，臣 睝 某 描 上言，伏以北関疏思新受九天之命 ，南 部



轮 坤 同 大，日月並明，德五帝而功三王，無思不服，于庶民而家四海，

一視同仁，致使達方，頂露聚浑。


之落 ，臣等所有方物進頁另具本，
就 来 表 上進以明。

## Phiên âm <br> TUẾ CỚNG BIỀU.

(Qui sửu, khiền bồi thần, Trần Thuấn Du, Nguyễn Khả Vàn, Bùi Cầm Hồ, như Minh tuế cống. Ngư tiền tam phần, Thái Tử, Thái Hậu, các nhất phần).

An Nam quớc, quyền thự quốc sự, thần, Lê Mỗ, cần thượng ngòn : Phục dĩ. bắc khuyết sớ ân tân thụ cửu thiên chi mệuh, Nam Giao tu cớng, dao trì vạn lý chi thành, báo điệp phân hào, cảm thâm cốt tủy. Cung duy :

Càn khồn đồng đại. Nhât nguyẹ̀t tịnh minh. Đức ngũ Đê, nhi công Tam Vương, vô tư bắt bặe. Tử thứ dân, nhị gia tứ hải, nhất thị đồng nhân. Chí sử viễn phương, dự chiêm thánh trạch. Thần tịch cư viêm kiếu, ngưỡng mợ Trung Hoa. Nhất đóa hồng vân, tuy cách cửu tiêu chi viễn. Vạn niên thánh thọ, xương thắng tam chúc chi ly. Thần sở hữu phương vật hiễn cống, lánh cụ bản. Sai bồi thần Trần Thuấn Du, Hàn Cầm Hổ (ở trên, viễt là Bùi) lại phủng trần tấu. Ngoại cần phụng biều thượng tiến dï văn.

## Dich nghia

## BIỀU CỐNG TIẾN

(Năm quí sửu, sai bối thần là Trần Thuấn Du, Nguyền Khả Vân, Bùi Cầm Hô, sang cớng nbà Minh. Vua ba phần. Thái Tử, Thái Hậu, mỡi vị mợt phần).

Nước An Nam. quyền coi việc nước, thần, Lê Mỗ, Kinh tâu :
Ngưa trồng, Ơn trên theo mệnh Thiên Tử từ bắc khuyớt ban tới. Nam Giao sửa soạn cống tiển, muôn dạ̀m xa xôi. Gọi là thành thực một ly báo đáp hậu ân, cảm tới cớt tủy.

Kinh tâu : Đất trời cùng î̛ơn. Nhạt nguyệt cùng soi. Đức ngũ đé, mà cơng tam vương, khơng đấu khơng phục. Coi thứ dân là con mà bỡn bề là nhà, đều lấy nbân đởi đäi. Khiên cbo phương xa nhuần thấm mưa móc. Thần ở cõi xa, ngoài biên giới cơi nam, ngưỡng mơ Trung Hoa. Mọt đám mây hồng, tuy cách tợi chin từng cao thắm. Muôn năm thánh thọ, hơn hết cả ba lần chúc tưng.

Thần có phương vật tiênn cơng, ke̛ riêng một bản, sai bồi thần Trình Thuấn Du, Bùi Cầm Hồ, kinh dâng lên cùng với biểu.

## 17．－上皇太子来



仰牛肖量。来惟。

胙 T，线性温良，因心孝真，主半叶帝：葡方仰推照之明•申命自天。




気逢》。

## Phiên âm

THƯỢNG HOANG THAI TỬ BIÊU．
An Nam qức，quyên thự quớc sự，thần Lê Mỗ，cần thượng ngôn ：Phục dĩ，Thanh Cung dục đức，vị doăn chinh ư nguyên lương．Viêm kiếu thừa ân，chức kháp tu ur thường cống． Phủ thân hạ khòn，ngurỡng dạt tiền tinh．Cung duy：

Điện Hạ phú tính on lương，nhân tâm hiểu hữu．Trùng hoa hiẹ̀p đê，vạn phương ngưỡng ly chiếu chi minh．Than mệnh tự thiên，tử hải thuộc nghi quân chi vọng．Bản căn ích cố，gia quớc di ninh．

Thần tích trở Châu Nhai, lâm trì Hạc Cẩm. Tinh huy hải nhuận, nguyẹ̀n canh tứ tưng chi ca. Nbật thăng nguyệt hẳng, cảm chúc thiên thu chi toán.

Thần sở hữu tiễn cớng phurơng vật, lánh cụ bản, sai bồi thần lại phủng trình khải. Ngoại cẩn phụng tiên, thượng tiễn dĩ văn,

## Dịch nghia <br> blêu dâng hoàng thál tử.

Nước An Nam, quyền coi việc nước, thần, Lê Mỗ, kinh tàu:

Ngưa trông: Chớn Thanh Cung dể nuôi đức, ngôi chinh vị trên nguyên lurơng. Côi viêm Nam thừa àn, theo chức, sửa soạn vật thường cớng. Trên cúi nhin nghĩ tới, ngửng lên soi trước mặt.

Kinh nghĩ: Điẹ̀n Hạ, tính vốn ôn lương, tâm thường hiếu hữu. Thuấn giủp Nghièu, muôn phương ngửa trông ánh sáng. Mệnh tự trời, Jốn bề mong về chính vị. Cỗi rễ đã vững, nước nhà tất yèn. Thî̀n xa tận châu Nhai, tâm nơi Hạc Cấm (cung Thái Tử). Åoh sao sáug tỏ, nưởc bề thấm nhuî̀n, tiếp ca tứ tụng. Mặt trời mọc lên, mặt trăng đầy dủ, dám chúc nghìn thu.

Nay có phương vạ̀t tiến cỡng, kế riêng một bản, sai bồi thần tiến trình, cùng kính dâng thư,

## 17．—園人谓册封来

安 南 大 頭 目 臣 移 四 等 ，样 上言：宣
詔 書 ，允 臣 等 所 奏 ，命 臣 移 某 荘 署


語 春 温 ，順天心而 宜 毦 浑 ，昆 品 知穗 c 草木生光－巷 惟
心天地以岛心，四海禹家，治夷狄所不治，弘焣仁而采遠，䣄五福以錫民念－臣小那畈痹之䋡，俯齿秢
一方之命脉以菲 ○ 萬世 之 规 模 益 違。

於 君 思－慗 井 耕 田 •咅均萗於帝德。望紫宗而三视•祈聖看於葛年•臣等 样 来 央 楆 竡以阳。

## Phiên âm

QUỐC NHÂN TẠ SÁCH PHONG BIỀU.
An Nam, đại đầu muc, thần, Lê tứ đẳng, cần thượng ngôn : Tuyên Đ̛̛̛c, ngü niên, thập nguyệt, thập nhất nhạt. Phuc đô thiên sử lại phủng chiêu thư, đoãn thần đẳng sở tấu. Mệnh thằn Lê Mỗ quyền thự quớe sự, dị phủ quớc nhân. Thần đắng nhất quớc chi nhân, mạc bắt hoan hân düng dược. Cần phung biều xưng tạ giả. Phuc dĩ : boàng nhân, thiên đại, Phu văn đức dĩ hoài viễn nhân, chiếu ngữ xuân ơn, thuạn thiên tâm nhi tuyên thánh trạch. Côn trùng tri đức, thảo mộc sinh quang. Cung duy :

Thánh kinh nhạt tễ, thông minh thời hién. Vạn vật tịnh dưc tâm thien địa dị vi tâm. Tự hải vi gia, trị di địch sờ bất trị. Hoăng thánh nhần nhi nhu viễn, liễm ngũ phúc dĩ tich dân. Niẹ̀m thần, tiều bang, điêu sái chi dư, phủ thày căng tuất. Sát thần chưng thứ ai dụ chi thiêt, khưc tử doãn du. Nhất phương chi mệnh mạch dĩ to. Vạn thê chi quy mo ich viễn. Phàm mơng phú đảo. Mạc bất tôn thân. Thần đẩng hân đải Nghiêu thiên. Dao chiêm Thuấn nhật. Phù trượng thính chiếu, thâm cảm hà ư quân an. Tạc tỉnh canh điên, hỵ quân mông ur đê đức. Vọng tử thần nhi tam chúc. Kỳ thánh lịch u vạn niên. Thần đẳng cần phụng biểu xưng tạ dî văn.

## Dich nghia

BIÊU TA CỦA NGƯỜ́ TRONG NƯỚC VÊ VIÊC SÁCH PHONG.
Thần, các hạng đại đầu mục nước An Nam, kinh dâng biều: Niên hiệu Tuyên Đức năm thứ 5 , tháng 10 , ngày 11 ,
ngửa thấy sứ trời phung chiếu tới, thề theo lời tau của thần đẳng, mệnh cho thần Lê Mô, quyền coi việc nước đề chăm lo dàn. Toàn dân trong nước, ai chẳng vui sướng hoan hŷ̉, cần phụng biểu tạ ơn.

Ngửa trông : Vua nhân như trời lơn, đem văn đức thi hành phương xa, lời chiéu như nắng xuân, thuận lòng trời tuyên ban thảnh trạch. Côn trùng mến đứr, cây cỏ thêm tươi. Kính tâu:

Thánh đức càng dày, thơng minh càng sướt, muôn vật đều hay, lấy tâm trời đất làm tâm. Bơn bề làm nhà, di địch nào khó trị được thì trị. Đức nhân của thánh lan rộng ra ngoài cōi. Ngũ phưc của trời ban bớ cbo muôn dân. Nghĩ tởi thăn, nưởc nhở mời thoát điêu tàn, sinh lòng trắc ẫn. Xét tới thần, thấy tiêng kêu thơng thiết, sinh thương sót lo âu. Dân một phurơng được sông lại. Phép muón đời được thêm lâu, Phàm được dủ thương, ai không mến kinh.

Thần đẳng mừng đội trời Nghiêu, xa trông ngày Thuấn. Già còn chơng gậy nghe chiêu, vì cảm thánh ân. Dân được đảo ao cày ruộng, là nhờ để đức. Ngóng sao đấu đê chức tam ho. Nhìn lịch thánh đều mong vạn tuế.

Thần đẳng cần phưng tạ biều dâng lên.

二日，大祖高它帝上天，本夆十月



此佳成也•因唗家居馬。三年而坦

君长，皇祖塻汀，克永事家，以梩先 圭，有東丢千紷人。聂有㪀行，生二子，长
羊，好養责客，都境之民，理同一家，是以人莫不或 \＃思 ，而 服 米 義
阳 和 拄 ，家日益 昌，生三子：伯日毫 ，仲 日除 ，事則帝也。伯受祖父之保，不幸短命，帝受祖术之命，



屯落水上，前侯爪二十俆我，皆投

造 回 来 都 。丁来䁍㨉安䢖侯桝界领兵十蔦，由庴西这•跲圈公沐晟领




紀。持镇兵象間城 ，成山侯王通等，
水之上，各 镇 守 城 池，俱開門出降，
口，一 背 放 遗 ，水路送胧船五百俆
 ，柇 亳 — 無 所 犯，自 是 通 好，南 北

载，而国中大治’。至是肩•
入内行这知三舘事•臣阮篤来奻椇，翰 林 院 侍 制 臣 裴 文 斐 来 救 古 。

## Phiên âm

LAM SƠN VĨNH LĂNG, THẦN ĐẠO, BI KÝ.
Duy, Thuận Thiên, lục niên, tuế thử qưi sửu, nhuận bát nguyệt, nhị thập nhị nhật. Thái Tồ Cao Hoàng Đê, thượng thiên. Bản niên, thập nguyệt, nhị thập tam nhật, táng vu Lam Sơn chi Vīnh Lăng. Đế tính Lê, húy Lợi, Tẳng tồ húy Hời, Thanh Hóa phủ nhân dă. Thường nhất nhật du Lam Sơn, kiên chúng điều quần phi, tường nhiễu u Lam Sơn chi hạ, nhược chưng nhân tụ hội chi trạng. Viết: Thử giai xứ dã. Nhân tỷ gia, cur yên •Tam niên nhi sản nghiệp thành. Tử tôn nhật phồnNò lẹ̀ nhật thịnh. Kiến bang, khải thồ, thực cơ u thử yên. Tự thử, thế vi nhất phương quân trưởng. Hoàng tồ hưy Đinh, khắc thừa kỳ gia, dĩ kẽ tiên chí. Hữu chưng chí thiên dư nhân. Hoàng tồ tỷ Nguyễn thị, tơi hữu hiền hạnh. Sinh nhị tử. Trưởng viết Tơng, thư viêt Khoáng, đé chi hoàng khảo dã. Khải đễ từ tường, hưu hưu lạc thiện. Hiếu dưỡng tân khách. Lân cảnh chi dân, thị đồng nhất gia. Thị dĩ, nhân mạc bất cảm kỳ ân, nhi phục kỳ nghĩa dã. Hoàng tỷ, Trịnh thị, húy Thương, cần ur phụ đạo. Khuê môn họ̀a mục, gia nhật ích xương. Sinh tam tử, bá viết Học, trong viết Trừ quí tắc đế dã. Bá thụ tồ phụ chi truyền, bất hạnh đoản mẹ̀nh. Đé thụ tổ phụ chi mệnh. Duy cằn. Tuy thời tao đại loạn, nhi chỉ thả ich kiên. Hới tich Lam Sơn, dĩ canh giá vi nghiẹ̀p. Do kỳ phẫn cường tặc chi lăng ngược, vưu chuyên tâm ư thao lược chi thư. Khánh kiệt gia tư, hậu đãi tân khách. Mậu tuất khởi nghĩa binh, đồn Lạc Thủy thượng. Tiền hậu phàm nhị thập dư chiễn, giai thiết phục xuất kỳ, tị nhuệ thừa tẹ̀, dĩ quả địch chúng, dĩ nhược chế cường, Binh ngọ, chiễn vu Ninh Động, đại tiệp. Tụy tiến vi Đỏng Đô, Đinh mùi, tặc viện, An Viễn Hầu, Liễu Thăng, lĩnh
binh thập vạn do Quảng Tây tiến. Kiềm Quớc Cơng Mọ̣c Thạnh, lĩnh binh ngũ vạn, do Vân Nam tiến. Chi Lăng nhất chiển, Liễu Thăng thụ thủ. Trảm tặc chúng sồ vạn dư cấp. Sinh cầm Hoàng Phúc, Thời Tụ đắng, tam bách dư nhấn, quân sĩ tam vạn dư khầu. Sở hoạch Liễu Thăng sắc mệnh, binh phù, tơng Vân Nam quân. Mộc Thạnh kiên chi, cử chưng tiêu độn. Trảm quắc, sinh cầm bất khả thắng kỷ. Thời Trấn binh Đống Quan thành, Thành Sơn Hầu, Vương Thông đẳng, tiên dữ ngã quân giảng hòa vị định. Chi thị thỉnh minh vu Nhị Thủy chi thượng. Các Trấn Thủ thành tri câu khai môn xuất hàng. Phàm sở hoạch tặc nhân, cập các thành hàng tốt, cai thập vạn dư khầu, nhất giai phóng hoàn. Thủy lộ tớng hiệu thuyền ngũ bách dư sưu. Lục lồ úng phó khầu lương, cước lực, Giới tập quân $\mathrm{sĩ}$ thu hào nhất vô sở phạm. Tự thị thông hiếu. Nam bắc vô sự. Mang Lễ, Ai Lao tận nhập bản đồ. Chiêm Thành, Đồ Bàn, hàng hải tu cớng. Đế tiêu y, cán thực, phàm lục tải, nhí quớc trung đại trị. Chí thị băng.

Thuận Tbiên lục niên, quí sửu, thập nguyệt cát nhật. Vinh Lợc đại phu, Nhập Nội Hành Khiển, tri Tam Quán sự, thằn, Nguyễn Trãi, phưng sắc soạn. Hàn Lâm viẹ̀n, Thị Che̛, thần. Bùi văn Phỉ, phụng sắc thư.

## Dich nghĩa

## BÅI BIA LĂNG VĨNH LĂNG TĄI LAM SƠN.

Niên hiệu Thuận Thiên, năm thứ 6 , tuê thứ qui sửu, thảng 8 nhuận, ngày 22, Thái Tồ Cao Hoàng Đê về trời. Năm đó, tháng 10 , ngày 23 , lễ tảng tại Lam Sơn, lăng Vĩnh Lăng.
†ế họ Lê, húy Lợi. Cụ tên là Hối, Người phủ Thanh Hóa. Một ngày, di chơi qua dát Lam Sơn thấy chim bay từng doàn, y như bọn người dang
tụ họp. Ngài nơi nơi đất này tớt. Thê là dời nhà tơi. ở được ba năm thil lập thành sản nghiệp. Con cháu nhiều, tôi tớ đơng. Lạp nghiệp, dựng nược vơn gơc từ đó. Dần dần thành quân trưởng môt phương. Ong hưy là Đinh, nỡi nghiẹ̀p, nơi cả chi. Gia nhân đơng đến hơn nghin. Bà là họ Nguyễn, rất hiền lành, sinh hai con, lơn tên Tòng, thứ tên Khoáng, sinh ra Đê. Ong Khoáng hay làm viẹ̀c thiẹ̀n, hiền hạu thương người đón mời tân khách, dân ở chung quanh đều tự coi như ở củng ấp. Cho nên ai cũng cảm ân, phục nghĩa. Bà Khoáng họ Trịnh, húy là Thương lễ nghi bòa mục, gia đạo càng hay. Sinh ra ba con, lơnn là Học, thứ là Trứ, rồi đến Đê. Ong Học nơi nghiẹ̀ptheo lệnh cha, khơg may mất sớm. Theo ỳ cha Đế nối thay, Đ飞 rẫt chuyèn cần. Nước càng loạn, chí càng vững. Dấu tiếng ở Lam Sơn, lẫy cầy cấy làm nghiẹ̀p. Uá̛t hặn giạ̣c tàn ngược, Đế chayên tâm luyện thao lược. Dùng hết sản nghiệp nuơi đãi tân khách. Năm Mậu Tuất, đem nghĩa binh đóng trên Lạc Thủy. Sau trước trải hơn hai mươoi trận. Bều dùng mai phưc, đợt kỳ mưu. Đều tránh giặc mạnh, lợi dụng giặc yếu. Lấy ít thẳng nhiều, lấy yûu chớng mạnh. Năm Bính Ngọ, chiến tại Ninh Đợng, đại thắng, rồi tiến binh vây thành Đông Đó, Năm Đinh Mùi, quân cứu viện của giặc là An Viễn Hầu Liễu Thăng, lïnh 10 vạn quân do đường Quảng Tây tiến vào nước, Kiêm Quớc Cơng là Mộc Thạnh, lïnh 5 vạn quân do đường Vân Nam đi tới. Trong một trạn Chi Lăng Liễu Thăng nộp đầu cùng vởi vài vạn quân. Bắt sớng các tương Hoàng Phúc. Thôi Tụ, hơn 300 viên quấn sĩ thì hơn ba vạn. Các ấn tín, chie̛u sắc lấy ở Liễu Thăng đều được gởi tới cánh quân Vân Nam. Mộc Thạnh trông thấy kinh hoảng cùng quân đội, nhấn đêm bỏ chạy. Phần bị chết, phần bị bắt, kê khơng xiết. Khi dó viên tương giặc, Trấn binh thành Bông Quan, là Thành Sơn Hầu,

Vương Thơng, khi trước đä có cùng ta giảng hòa nhưng việc chưa thành, ngày nay ra xin thể ờ trên sông Nhị. Các Trấn thủ các thành trì khác, đều mở cửa thành ra hàng. Phảm các sĩ tớt giặc hoặc bị bằt, hoặc xin hàng tời 10 vạn ten, đều dược tha cho về nước. Bường thủy thì cấp 500 chiếc thuyền to, đường bọ thì cho đủ ngựa đi, đủ lương ăn, cẩm các quân sĩ ta không tơ hào một mảy may. Từ đó bắc nam hòa hảo, không có viẹ̀c. Mang Lễ, đất Ai Lao, nụ̣̂̂p vào bản đồ nước ta. Chiêm Thành, Đá̛t Đờ Bàn, tiên cống theo đường bề. Đê ngày ngày mũ áo sợm, ăn uống chậm, luôn trong 6 năm. Nước thành thịnh trị. Nay băng.

Niên hiẹu Thuận Thiên thứ sáu, tuê thử qui sửu, tháng mười, ngày tớt. Vinh Lộc Đại Phu, nhập Nội Hành Khiễn, Tri Tam Quán sự, thần Nguyễn Trãi phụng sắc soạn. Hàn Lam viẹ̀n, Thị Chế thần, Bùi văn Phỉ, phụng chiếu viét.

## $\varphi$

19．－谢 吊 祭 表 甲 寅 紹 平，元 夅
安南固故推暑图事睝某献男臣，黎





憲天胸明，作 民父母，君臨四海，孝 治 始 于家那 6 子惠荀方，仁政先於
塊啣哀•索带在放。日生日養，思欲報君父之思。惟孝惟忠，䛚益堅臣 子 己 苫。

## Phiên âm

## TA BIÊU TẾ BIỀU．GIÁP GIẦN，THIỆU BİNH NGUYÊN NIÊN

An Nam quớc，cơ Quyền Thự quớc sự Le mỗ đích nam， thần，Lê Lân，cần thượng ngôn ：Tuyên Đửc cửu niên，thập nhất nguyệt，sở nhất nhật，phục dồ Khâm Sai，Hành nhân， Quách Tê，Chu Bạt，lại kinh sắc dụ tê văn，tịnh tứ tê vật．Thần dĩ chi thụ quốc tự．Ngoại cần phụng biểu xưng tạ giả．Phục dĩ， hoàng nhân，thiên đạaj，giáng tuất điền ư cửu trùng．Thánh dụ xuân ớn，ưy quần tâm ư hạ quớc．Ân quân tồn một．Lễ tận vinh ai．Cung duy ：

Hiên thiên thơng minh, tác dân phụ mẫu. Quân lâm tứ hải, hiếu trị thủy vu gia bang. Tử huệ vạn phương, nhân chính tiên ư cô độc. Chí lịnh sung ấu. diệc hà phủ tồn. Thần chiẻ̛m khối, hàm ai, vân tiêu tại vọng. Viết sinh, viêt dưỡng, tư dục báo quân phụ chi ân. Duy hiếu, duy trung, thẹ ich kiên thần tử chi tiết.

## Dịch nghia

BIỀ U TA ƠN PHÚNG TẾ. - GIÁP DẦN, NIÊN HIẸU THIẸU BİNH, NĂM BÀ̀U.

Thần, Lê Lân, con đích Lê Mỗ, cớ quyền thự quớc sự nước An Nam, kính tâu : Năm thứ 9 , niên hiệu Tuyên Đức, tháng 11, ngày mùng 1 , được thấy Khâm Sai, Hành nhân là Quách Té, Chu Bật, tới nơi, mang sắc dụ tế văn, cùng ban đồ tế. Thần đä kính nhận vua ban. Nay xin phụng biều tạ. Kính nghĩ :

Hoàng nhân như trời cao, pháp lịnh nơi cửu trùng. Thánh dụ như xuân ấm, phủ dụ tới hạ quớc. Ơn đều cả cho người sống, người còn, lễ đủ cả cho viẹ̀c mừng việc thương. Ngưa trông :

Đức trời thờng minh, làm cha mẹ dân. Ơn vua bớn bề, bắt đầu lấy hiêu trị trong viẹ̀c bang gia. Thương nuôi muôn dân, bắt đầu lấy nhân chính tới hàng cô độc. Nghĩ tới ấu sung, vỗ về khuyên nhủ. Thần : gð̛i đất, nắm rơm, trong thời tang tóc. Công sinh dưỡng, những muốn đền ơn quân phụ. Lòng hiêu trung, nguyện xin giữ phận thần tử.

## 20．一 求 是 第 来

（ 7 寅 結 平 元 年 ，合 宣 換 使 元宗 胃 ，侸郎基君费，者人责良加等索表文求封。行埴阮風 作 東 本 ）
誰上言。伏以皇仁系速，視四海以禹 家 。下国新封，猜 九天而棓命，拱颃倞志•佇•悪命音•共推•日 月



聖化，海活春有，均雾周外之思•




## Phiên âm

## CẦ U TẬP PHONG BIỀ

（Giáp dần，Thiẹu Binh nguyên niên，1934，Mệnh Tuyên Phủ Sứ，Nguyển Tôn Trụ，Thị Lang，Thải Quân Thực，Kỳ nhân， Đái Lương Bật đẳng，lại biều văn cầu phong．Hành Khiền Nguyễn Trãi tác tấu bản）．

An Nam cơ Quyền Thự quớc sự, Lê Mỗ đich nam, thằn Lê Lân, cần thượng ngôn : Phục dï, hoàng nhân nhu viễn, thị tử hải dĩ vi gia. Hạ quðc kỳ phong, du cửu thiên nhi thỉnh mệnh. Cộng khuynh hễ chí, trữ thính du âm. Cung duy :

Nhật nguyẹ̀t chiếu lâm. Càn khôn phú tải. Tri nhân tắc triết, đ̛̣̂ Nghiêu chí vạn bang ư biễn chi phong. Ngự chúng dĩ khoan, đại Thuấn hữu tứ di lai vương chi hiẹ̀u. Đức vô viễn nhi phất giới. Dân hữu dục nhi tức tòng. Thần tị xử hà phương, lũ mông thánh hóa, Hải hàm xuân dục, quàn triêm võng ngoại chi ân. Vũ thi vân hành, nguyên bơ duy tân chi trạch. Ngưỡóg tử thần nhi tam chúc. Kỳ thánh thọ u vạn niên. Thằn cần ủy bồi thần Nguyễn Tôn Trụ, Bái Lương Bất đẳng, phụng biểu tấu tiển dĩ văn.

## Dịch nghia

## BIÊU XIN TẬP PHONG

(Năm giáp dần, Niên hiệu Thiẹ̀u Bình năm đầu. Vua sai Tuyèn Phủ Sứ, Nguyễn Tôn Trụ, Thị Lang Thái Quân Thực, Kỳ lão Đái Lương Bật mang biều cầu phong. Hành Khiển Nguyễn Trãi làm tấu văn).

Thần Lê Lân, con đích của Lê Mỗ, cớ quyền thự quốc sự nưởc An_Nam kính tâu : Ngửa trông, Bức nhân lan khắp, coi bơn bề là nhà. Nước nhỏ cầu phong, kèu chín từng thỉnh mệnh Chí nhỏ trông mong, được nghe mệnh tới.

Kính nghĩ : Nhật nguyệt sáng soi, đất trời che chở. Biết người là triểt ; thời vua Nghiêu, muôn nước theo về. Trị dân
lấy khoan : thời vua Thuấn, bốn rọ̣ thần phục. Đức đi xa không hạn côi, dấn đã thuận là theo ngay. Thần ở phương xa, được ơn thánh hóa. Cong sinh dưỡng thấm nhuần, trong ngoài không riêng. Ơn mưa móc ban bớ mọi nơi, đều khẳp. Ngửng tinh đầu chúc tam hô. Nghị thánh thọ cầu vạn tuế.

Thần ủy cho bồi thần là Nguyễn Tôn Trụ, Bái Lương Bật, biều tâu trình. Lượng trèn soi xét.

## "exp

## 21．－朔 桇 封 来

安 南 图 推 着 園 事 臣 ，犁 繗 样 上言：
宣 德 十年二月初二白 伏 雄 钦 差 天

表 㛵 誨 者－伏 价聖朝㕛退，華夷同一視之仁，藩国薬封，足史拜九重之命 • 数 腾 海 嶓 ，慶 叶 臣民 • 恭 惟

先 孤 嫋 ，惟白建枢 楂 其仁如天，臣仰待洪思，钦泉聖刻•慎终如始•

来 来 㭩 謝以間。

## Phiên âm

## TA TẬP PHONG BIỀU．

An Nam quớc，Quyền Thự qức sự，thằn，Lê Lân，cần thượng ngôn ：Tuyên Đức thập niên，nhị nguyệt，sơ nhị nhật， phục đồ Khâm Sai，thiên sứ，Hữu Thị Lang，Chương Sưởng， Hành nhân，Hầu Tấn，lại đáo sắc dụ，mệnh thần，quyền thự quốc sự．Thân dĩ chi thụ bái cật．Cần phụng biều xưng tạ giả． Phục dĩ ：Thánh triều nhu viễn，Hoa Di đồng nhất thị chi nhân．Phiên quốc tập phong，chỉ xích bái cửu trùng chi mệnh． Hoan đẳng hải kiẹ̀u，khánh hiệp thần dân．

Cung duy : Trí düng chính bang, thơng minh tác hậu. Đản phu văn đức, củng kỹ nhi thùy y thường. Hoài bảo tiểu dân, phát chinh tất tiến cờ độc. Duy hoàng kiến cực, kỳ nhân như thiên, Thần ngưỡng hà hờng ân, kliâm thừa thánh huấn. Thận chung như thủy, duy khánh kiẹ̀t ur thành tàm. Bảo cảnh an dân, thượng khắc tuân ư hầu độ. Thần cần ủy Phan Tử Viết, Trình Nguyên Hy đẳng phụng biểu xưng tạ dĩ văn.

## Dich nghia

## BIẺ̉U TA ON BUỢC.TẬP PHONG.

Thần Lê Lân, quyền thự quốc sự, nước An Nam. Kinh tâu:
Niên hiẹ̀u Tuyên Đúrc năm thứ 10 , tháng 2 , ngày mùng hai, được thấy Khâm Sai thiên sứ Hữu Thị Lang, Chương Sưởng, Hành nhân, Hầu Tấn, mang sắc dụ tới mệnh cho thà̀n, quyền thự quớc sự. Thần đã kính vâng bải mệnh. Nay cằn phung biều tạ ơn. Ngữa trồng: Đức nhân thánh triều không chia Hoan, Rợ. Tập phong phiến quổc, mệnh trong tấc gang. Núi bề hân hoan, thần dân vui vẻ. Nược trên tri dũng. Vua trên thông miah. Chăm lo dân đen, chinh trị nghĩ ngay cô độc. Ban bớ văn đức, khoan hồng mong tới yên vui. Ngôi vị cực quý, nhân sánh trời cao. Thần ngửa nliận ơn trên, vâng theo thánh dụ. Chung thủy như nhau, xinn hết tâm thành. Giữ cõi yèn dân, tuân theo pháp định.

Thà̀n ủy bọn Phan Tử Viêt, Trình Nguyên Hy, kinh biều tạ ân, lượng trên soi xèt.

## 

安南国者人教間等，模上言，宣得
十年 •二月初二日 日仭规欲差天使







德，功加于时，索类治以排恩，閉线心而得物－無 思 不 服 ，其仁如天

耕，成菍帝棌。

## Phiên âm

## QUƠC NHÂN TA TẬP PHONG BIEU

An Nam quóc kỳ nhân，Lê－Vấn đẩng，cần thượng ngơn ：
Tuyên Đưrc thập niên，nhị nguyệt，sơ nhị nhật．Phục đồ Khâm Sai thiên sứ，Chương Sưởng，Hầu Tân đẳng，lai đáo sắc dụ，
mệnh thần Lê Lân, quyền thự quớc sự, tịnh dụ bản quớc quan viên kỳ lăo quân dân đẳng. Thần nhá̛t quớc chi nhân, bất thăng hoan hân dũng dược. Cằn phụng biêu xưng tặ giả, Phục dĩ ân phất hoán ban, ngọc bẹ giáng cửu trùng chi mệnh. Hoàng nhân viễn bị, viêm giao hồi vạn lý chi xuân. Thảo mộc sinh quang, mao nghê tư kbánh. Cuñg duy : Kẻ̉ thiên lập cực. Liễm phưc tich dân. Hiệp đế Thuấn chi trùng hoa, thự̛̉ng diên vu thê. Mậu Thành Thang chi đại đức, công gia vu thời. Sùng hiếu trị dĩ suy ân. Khai thành tâm dĩ đãi vật. Vờ tư bất phục. Kỳ nhân như thiên. Thần tị xử hà hoang, hân phùng thịnh thê, Ba bá̛t dương, phong bất liệt, giai lại thánh ân, Tỉnh nhi tạc, điền nhi canh, hàm mông đế đức.

## Dịch nghĩa <br> biÊU TA CỦA DÂN VỀ VIỆC TẬP PHONG

Niên hiẹ̀u Tuyên Đức năm thứ mười, tháng hai, ngày mùng hai, được thấy Khâm Sai thiên sứ là Chương Sưởng, Hầu Tấn, mang sắc dụ tới mẹ̀nh cho thần Lê Lân, quyền thự quốc sự, và dụ khắp trong nước quan viên, kỳ lảo, quân dân. Toàn thần dân trong nước rẫt vui mừng kính dâng biểu tạ ơn. Ngửa trông :

Ân rộng bao la, từ bẹ̀ ngọc được ban xuống, đức nhân khắp tới, nợ hoang giới như xuân về. Cỏ cây sinh sắc, già trẻ vui mừng.

Kính nghĩ : Thay trời giữ chức, tích phúc cho dân. Hợp văn đức của Đê Thuấn, giúp đời ban bố, theo đại đức của Thành Thang, dược thời thành công. Đem hiếu trị ban ơn, lấy thành tâm xét viẹ̀c. Mọi xứ đều phục, đức nhần như trời. Thần ở nơi hoang vu, mừng gặp đời thịnh. Gió khơng to, sóng không mạnh, đều nhờ thánh ân, Đào giếng nước, vỡ ruộng cầy, cùng về đễ đức,

## 93． $\mathbf{~ T ~ M ~}$



言：宣 伐十年，十二月切一口，＂效


伏以来傕立閉，四海仰中方已日月，
春 皇 正 始 ，苟邦路——就火山河。宗






備 云 云 …

## Phiên âm

HA TỨC VI BIÊU
（Ất mão，Thiẹu Binh，nhị niên，Minh Anh Tơn， tức vị cải nguyen Cbinh Thong）．

An Nam quớc，quyè̀n thự qưoc sự thần，Le Mô thưquag ngon－
Tuyên Đức thập niên，thập nhị nguyẹt，so nhắt nhạt，Khâm Sai，thiên sử，hành nhân，Chu Bật，Tạ Kinh đẳng，ban đáo chiếu thư．Phục đô，Hoàng Thượng，tân đăng bảo vị，cần phụng biều xưng hạ giai，Phục dī，Thái vận trùng khai，tư hà ${ }^{i}$
ngưỡng trung thiên chi nlậ̣t nguyệt. Xuân vương chinh thủy, vạn bang quy nhất thơng chi sơn hà. Tôn miếu điện an. Hoa di duyệt phục. Cung duy :

Thề càn hành kiện, như nhật phương thăng. Kính sở tôn, nhi ài sở thân, hiếu tiên thiên hạ. Ngư dĩ khoan, nhi lâm dï giản, đực cập viễn nhân. Phàm thuộc chiểu lâm, cử giai hoan khánh.

Thần, tịch cư hà nhưỡng, cửu mộc thâm ân. Vọng thiên khuyễt $u$ cửu trùng, uy nhan chỉ xich. Hiẹu hoa phong chitam chúc, thánh thọ vạn niên. Thần hạ tình, vàn vàn...

## Phiên âm

## BIEU MỨNG VUA TẢU LEN NGÔI.

(Năm Ất Mảo niên hiẹ̀u Thiẹ̀u Binh, năm thứ Hai, triều Minh, vua Anh Tôn lện ngôi, dồi niên hiẹu là Chính Thớng).

Thần Le Mỡ, quyền thự quốc sự nước An Nam, kinh tàu:

Niên hiẹ̀u Tuyên Đức, năm thứ mười, tháng mười hai, ngày mồng mơt, kính được Khâm Sai thiên sứ Hành Nhân là họn Chu Bật, Tạ Kinh, tợi ban chiéu thư. Hoàng thượng mới lên ngôi báu, kinh phưg biều mừng. Ngửa trong :

Thái vận bắt đầu, bớn bề ngóng coi, giữa trời nhật nguyẹ̀t. Xuân vương khởi thủy, muôn nước quay về một mơi giang sơn. Xä tắc vững yên, hoa di mừng phục. Kinh nghĩ :

Pháp nghiem, hành mạnh. Mặt trời mới lén, Đáng ton thi kinh, đáng thân thi yêu, lấy hiêu đủ trị thiên hạ. Đðí dân thi khoan, đới viẹ̀c thil giản, lây đức rọng tơi phương xa. Đất thuộc dược xét soi, dâu đó đều vui mừng. Thần ở phương xa, gôi ơn từ trước. Ngóng cưa khuyyêt ờ nợ cửu trùng, uy nhan như gần gang tâc. Theo hoa phong đọc câu tạm chưc, thánh thọ cầu được muơn năm. Thần $\mathbf{k i n h}$ dâng, vân vân...

94．－質 皇 太后 来
十年十二月初二日伏规天使朱加谢




以 子華生居域中咠弘至化而家四海




Phiên âm
HA TON HOȦNG THÅl HẬU BIẺU．
An Nam quớc，quyền thư quớc sự，thần，Lê Mỗ，cần thượng ngơn ：Tuyèn Đức thập niên，thập nhị nguyẹt，sơ nhị nhạt，phục đô thièn sứ，Chu Bật，Tạ Kinh，lại đáo chiêu thur tôn thánh tồ mẫu vi Thái Hoàng Thái Hạuu．Cần phưog biều xưng hạ giả．Phục dĩ ：Ton thân lễ trọng，cửu chấu cực chi dưỡng chi vinh，Tri tải ân thâm，vạn vạt mông tư sinh chi đức．Hoan đắng lĩnḥ hải．Hỷ dật thần dân．Cung duy ：Uyên tīnh，$\dot{y}$ cung．Thơng minh thục triết．Vi thiên hạ mẫu，thi thực huệ dǐ tự quần sinh．Cư vực trung tơn，hoầng chi nhân nhi gia tứ hải．Phong hành sở cập，ái đải du đồng．Thân trắc thính luân âm，dao thân hạ khồn．Nải thiên vạn lý，trở thú bắc khuyểt chi ban．Tung Nhạc tam hô cận chủc Bông Triều chi thọ．Đãa thần hạ tình，vấn vấn．．．

## Dich nghia.

BIỀ MỪNG TON HOANG THAI HẬU (Nước Tảu).
Thần Le Mô, quyền thự quớc sự nước An Nam kinh tâu :
Niên hiẹu Tuyên Đức năm thứ Mười, tháng 12 ngày mùng 2 , được thấy thien sứ Chu Bạt, Tạ Kính, mang tới chiếu thư, tôn Thánh Tồ mẫu lên vị Thải Hoàng Thái Hậu. Kinh dâng biều mừng. Ngửa trơng: Tôn thân là lễ trọng, hiếu dưỡng thiên hạ đều ca ngợi, Nuời nấng vớnân thâm, thánh đửc muoon vật được ơn nhờ. Non bề vui mừng, thần dân hát múa. Kinh nghĩ:

Trầm tïnh đức cao. Thơng minh tri sáng. Làm mẹ thiên hạ, ban ơn hụẹ cho quần chúng là con. ở nơi tôn cung, thi đửc nhân coi bớn bề trời, không thân tới chầu nơi bắc khuyết. Ba lần chủc tụng, vằng mặt mừng thọ cung Đông Triễu. Thần đẳng kính nghị, vân vân...

## 25．— 谢 册 封 类 王 委

（娢平丙哌倳尚者抅公進内阮 密 叔 意 求 封）


## Phiên $\mathbf{a ̂ m}$

## TA SÅCH PHONG QUÓC VƯƠNG BIÈU．

（Thiệu Binh，binh thìn，khiền Thượng Thư Đào Công Soạn，Nội Mật Nguyễn Thúc Huệ cầu phong）．

An Nam quớc，quyền thư quớc sự，thần，Lé Mỗ，cấn thưự̛ng ngôn ：Chính Thống nhị niên（Minh Anh Tôn）chính nguyệt，thập tam nhật，phục đồ thiên sứ Lý Úc，Lý Hanh，trì tiết lại phủng chiếu sắc，kim ấn，phong thần vi An Nam quớc vương．Thần dĩ chi thư．Bải thư cật．Cẩn phụng biểu xưng tạ giả．Phục dĩ，phụng chứ，loan tường．giáng kim chương ur thiên khuyết．Vấn hành vũ thí，triêm thánh trạch ư hả phương．

Giản tại thần trung, Hỷ du vọng ngoại Cung duy : Kê thiên xuất trị. Như nhạt phương thăng. Họp tự hải dĩ vi gia. tiều hoài đại úy. Pháp cửu kinh nhi vi quóc, hạu vãng bạc lai Chí lịṇ viễn kiêu chi thần. Lü hà biền phiên chi sún $g$. Thần hạnh phùng thịnh đại, chi bội long quang. Tựu nhật vọng vân, tuy cách cửu trùng chi viền. Kính thiên sự đại, nguyện đàn tiều quốc chi thành. Thî̀n hạ tinh, vân, van...

## Dich nghia

## BIÊU TA ƠN BƯƠC SÁCH PHONG QUỚC VƯONG.

(Niên hiẹ̀u Thiệu Biñh, sai Thırợng Thư Đào Công Soạn, Nợi Mạt, Nguyễn Thức Huệ, cầu phong).

Thằn Le Mó, quyền thự quóe sự nước An Nam, kinh tau : Niên hiẹu Chinh Thơng (Minh Anh Tôn) năm thứ hai, tháng giêng, ngày 13, Được thấy thiên sứ Lý Úc, Ly Hạnh, cầm cở tiết, phụng chiếu sấc, Kim ấn, tời phong cho thần làm An Nam quớc vương. Thần đã vâng mệnh. Bải mệnh xong, kinh dâng biều tạ ơn. Ngưa trơng:

Phụng múa, loan bay, rực rỡ nơi thién khuyêt. Gió hóa mưa thuặn, chan hôa tới phương xa. Sắc thảo tại Kinh, mừng rỡ khơn tả, Kinh nghĩ : Thay ngoi trời trị dan, nhur măt trời mới sáng. Hợp bớn bê làm mọt nhà, nhỏ mong, lơn sợ. Lấy chín kinh làm phép nước, đón tới, dura đi. Lịnh ban nơi biên bi, ơn rộ chấn phien ly. Thần may gạp thời hay. Mừng được ánh sáng. Tới trời coi sắc mây, ngại đâu nghìn trùng durờng cách trở. Kinh trời thờ nược lớn, tuy rầng nước nhỏ, tâm tận thành. Thần kinh dâng, vân, vân...



維 所 遇 之时 或 其 ，面所 另 之事则同。
被，灼草野要室家•展险晋危，蹈


之要，存 心出治之方 ，姆力而行，

以私思而泩学勿治私怒而溫刑。勿
滛。至於排已用人，爱言納坡，一路一个之地，一一言一切之表，悉由
心，下有以手人从空，则图家永安。








省 持 肯 獭 ，安能成我之志，承 我 之




天勤民，不取少忽 况 扲 其下者 乎。
常 筩 立志，旬不到之挌始，成之於

此成拾之解不能已於有言也。鸣 呼，
克 炤 进 孝 之名，恧 其 祇 佩 余 言 • 纯希放哲 ，故 部 。

## Phién âm <br> TẢC HẬU TỰ HUẤN Dİ GIỚI THẢI-TƯ

Đê tác hậu tự huấn, dĭ giớ quớc vương Thái-Tư viêt :
Ngã văn đé̛ vương thiện nhượng, tất dĩ tâm pháp, trị pháp, nhi tịnh truyền. Thê đại kê thừa, mỗi thuạt hư̂n ngon, giói ngôn, nhi thưy phạm, tuy sở ngọ chi thời hoặc dị, như sở vi chi sự tắc dồng. Ngā than tiễn kinh cức, thủ sừ cường bạo, dị giới trụ vi y bị, dï thảo dã vi thất gia. Lỳ hiềm thùy nguy, đạo sương mạo nhân, nhièn hạu tảo đäng phong trần, sáng thành co nghiệp. Kinh doanh đề cấu, quyêt duy gian tai. Kim nhữ nhân ngã chi công lao thừa ngã chí cơ tự, Phàm kỳ giám quớc phủ quân chi yêu, tồn tâm xuất trị chi phương, miễn lực nhi hành, vơ thời dự đải. Đôn mục thian thuộc, tư tồn hữu ái chi tâm. Tử huệ thứ dân, tư bơ khoan nhân chi chính. Vạ̀dĩ tư ân nhi lạm thưởng, vat dĩ tur nộ nhi lạn hinh. Vạt thực hóa tài nhi tứ xì mi. Vạt nhî̀ thanh să̆c nhi tưng hoang dâm. Chi ư suy kỷ dụng nhân, thụ ngôn nạp gián nhất chinh, nhất lịnb chi thi, nhất ngôn nhất động chi phât, tât do trung chính. Dụng tác điền thường. Thứ sử thượng hữu dĩ đáp thièn tâm, hạ hữu dĩ phu nhân vọng. tắc quớc gia vīnh an. Nhược ky tự dụng thông minh, dụng nhĩ tư năc, phê ngã chi thằn, cải ngă chi chính, biễn canh gia phâp, di khi y thân, sơ viền trung trực chi nhân, thân cận xiềm du chi bờ, duy khoái ý chi sự thị tace, duy ngoạn mục chi sự thị cầu, bất tuân cần kiệm chi tiêt, bất niệm gian nan chi công. Nhur cô - nhân sở vị, quyết phụ kỳ đề tác thất, nhi tử phất khẳng đường, khẳng cấu. Quyết phụ ký cần phu chi, nhi tự phất khẳng bá, khẳng hoạch. An năng thành ngã chi chí, thừa ngä chi nghiệp, nhi truyền to ur vo cùng hồ. Thả, hoài vu hữu nhân giả, dân giả. Tài chu, phưc chu giả diệc dân giả. Hữu vu hữu đức giả, thiên dă, nan thầm mi thườn g giả, diệc thiên dã. Tuy dĩ Thuấn, Vü, Thang, Văn chi thánh, nhiên do căng cặng, ngbiệp nghiẹp, khắc cần, khắc kiẹ̀m, lạt lạt nguy cụ, dực dực tiều tâm, kinh thiên, cần dân, bất cảm thiều
hốt, huớng ur kỳ hạ giả hồ. Phù kế thề chi quân, xuất ư hoạn durõng, nịch ur yến an, thường vô lập chí. Cầu bất huấn chi ur thủy, giới chi ur sơ, sử kỳ cảnh cụ thao tồn, cảm kích phấn phát, tắc an năng tận kê thuật chi đạo, dỉ phuc thièn hạ chi dân tai. Thử giới dụ chi từ bất năng dĩ ư hữu ngón dã. 0 ho , khải năng kinh thừa, khắc htrởng lịch niên chi tộ. Vũ năng kế thuật khẳc chiêu đạt hiếu chi danh, nhĩ kỷ chi bội dư ngôn, miễn hy tiền triêt. Cơ huấn.

## Dich nghĩa

## CHIẾU HẬU TỰ HUẤN, (DẠY CON NỚI NGOI) ĐÊ DẠ

 THÁL_Ử.Vua viết bà Hậu Tự Huấn đề răn quốc vương Thái Tự. Viết rầng: Ta nghe để vương truyền ngơi, tất truyền cả hai tâm pháp lẫn trị pháp. Các đời nới dơí, đều có đặ̣t thảnh phép, cácb nỡi cùng lời răn• Dù thời có đời khác, mà việc vẫn giơng nhau Ta thân chém gai góc, tay bừa cường bạo, lây mũ giáp làm áo chăn, lây đồng ruộng làm nhà cửa, xơng pha nguy hiềm, dày rội tuyất sương, Rồi sau mới quét sạch phong trần, dựng thành cơ nghiệp. Kinh doanh khai sáng, thực gian nan thay. Nay người, nhân được ta đã có công lao, đã gây giường mớ, thì phàm viẹc giám quớc, cầm quân phải hết lòng theo phép trị, cơ sức mà làm, đừng có lười nhác. Đờ với thần thuộc, giữ vũng hòa mục trong tâm. Thương dân như con, cần khoan nhân viẹ̀c chính trị. Chở lấy ơn riêng mà cứ thưởng. Chở lấy giận riêng mà gia hình. Chớ vơ vét bạc tiền đề phi phao xa xỉ, Chớ vui thích thanh sắc mà phóng túng hoang dâm. Phải nghĩ quên mình mà dụng người, chịu nghe mà nhận can. Một chính lẹ̀nh, một chỉ dụ ban hành. một ngôn ngữ, một cứ chỉ phát biểu, tẩt phải trung chính, dều do điền thường. Mơi khiển cho trên thi đáp được
lòng trời. dưới thì yèn được ỳ dân. Như thé thi quớc gia được yên làu. Ví như chỉ dùng trí minh, chỉ nghe người riêng, bỏ quan của ta, đời chính của ta, biến cả phép nhà, đuồi ngưỡi hiền thần, xa người trung trực, gần bọn xiểm gian, chi việc khoái ý mới làm, chi đơ đẹp mắt mới chuọng, không theo tiêt cần kiẹ̀m, khong nghĩ công gian nan, thi y phur xưa có chuyẹ̀n : Cha đã đựng nền, mà con khợng xây nhà, lợp mái. Cha đả khần ruộng. mà con không cấy lúa, trồng cây. Nhur thể sao thành được chí ta, sao giữ được nghiẹ̀p ta, mà mong truyền dõi lâu dài. Vả lại trồng mong vào người có nhân, đọ́ là dân. Chở thuyền, đắm thuyền cüng lại là dân. Giíp đỡ cho người có đức là trời, khó biết không thường cüng lại là trời. Tuy thánh như Thuẩn. Vũ, Thang, Văn, mè cỏn năm nắm nơm nởp, chịu siêng năng, chịu cần kiẹ̀m, sợ hãi lo âu, chăm chút đề tâm kinh trời lo dân, không dám sót việc, huơng hồ ở vào bực dưới. Xét vua nới cơng nghiệp vua trước, từ nhỏ đã được chăn nuôi, đä được yên vui, thường không có chi. Ví như ban đầu làm việc không được dạy, bắt tay vào viẹ̀c không được răn, đê cho biết lo sợ, biết giữ gìn, biết cảm kích, biết phấn phát, thì sao mà làm hết được cách nới nghiẹ̀p, thì sao mà làm đủ được phưc cho dân vậy.

Vậy lời huấn dụ này khơng chỉ có mà gọi là đủ được.
Khó thay! Ôog Khải, con vua Hạ Vũ biêt nghe lời dậ̣, được hưởng truyền lâu dải. Ong Vü con vua Văn Vương biết nời nghiệp lớn, được tiêng hiếu sáng lạn. Ngươi vâng nghe lời ta, cơ theo kịp tièn triêt.

Nay co huấn từ.

## 

制日：朕惟克次惟㖣，来追本孝，







方母后不事而升近 ，捣朕鵣有赖於
典 ，舩考成周之違 剂 。宜加 太 她 之

於存亡，馬 義 漏 皇 ，青 倣 有 光 抡 冥漠－

## Phiên âm

TặNG CHIÊU NGHI VI HOȦNG THÁI－PHI CHẾ THIẸU－BINH NIÊN GIAN

Chế viết ：Trẫm duy khắc kinh，duy thân，duật truy lai hiếu． Phủ Cao－Hạu gian nan chì nghiẹp．Duy trung khue dực lượng chi cần．Tải dương đại hiệu ur triều dinh．Dưng thỏa duẹ̀ linh ur biêm tịch．Cụ vị mỡ bỉnh trì y đức，kinh sự liên triều，tao bản đảng chi càn khơn，cộng mọ̣ trất u phong vü．Phụng thừa cơ
chửu, vó vong sái tảo chi tâm, dụ̣c bồy thường, kỳ tận di phùng clici ich. Nhất tâm tại ngụ̣. 'Thièn tải mị hoàng. Mang dương vân khí. Thưt thủy phong sa. Phàm bị thường ư gian hiểm, Hồ Đà mạch phạn, Lâu Đinh đạ̀u chúc. Thường tương trợ u khát cơ, chí ngao chửng chi điẹ̀n an, đa kê minh chi cảnh giới.

Phương mẫu Hậu bất hạnh nhi thăng thệ. Bộc trẫm cung hũ̃u lại ư phì trì. Thâm hoải cớ phục chi ân, cảm hậu truy sùng chi điền. Viẹ̀t khảo thành Chu chi di chế. Nghi gia TháiPhi chi tân phong. Vu dY̛ trương bảo hựu chi công. Vu dĩ tận vinh ai chilê̂.

O hy, Huy dịch mẹnh phục. Lưu huy vô gián ur tồn vong, Mã liẹ̀p lậu tuyền, thanh súc hữu quang ur minh mạc.

## Dich nghia

CHÊ, TĂNG PHONG CHÎEU-NGHI LÀM HOȦNG-THÁI-PHI NIÊN HIẸU THIẸU.BİNH.

Chê rằng:
Trẫm đối người thàn rất kính, vẫn mong đạo hiếu treo gương. Nghĩ thời Cao-Hậu lị̣ gian nan, cùng tinh chuyên cần trong cung khuyết.

Tiêng thơm còn đề lại triều đình, vong linh được thỏa nơi u khuất. Vớn người đực hay, từng thờ triều trước.

Gặp khi trời đất đảo đièn, cứ gịữ phận mịnh cân trất.
Vá khâu áo khăn, quét sạch bụi cát.
Mọ́t lòng hầu ngự, muôn thủa nên danh.
May bay Mang lïnh. gió cuốn Thự hà.

Khi Ho Đà cơm sorng, khi Lau Blınh chào khoai.
Cưng chịu đói khát, giùp cơng va trời.
Siêng năng công vụ, sờm dục cooi chầu.
Đương khi mẫu hậu khơng. may mệnh hết, là lúc rièng trẫm lại được trông coi.

Ơn sâu được đoái tờ, điễn lễ nghĩ báo đền.
Cứ theo Thành Chu pháp chế, tuyên tặng Thái Phi truy phong.

Vi công giúp đỡ che chở, dám đủ thè thức tôn vinh.
Than ôi : Mẹ̀nh phục tôn nghiêm, kể chi việc còn mất. Lễ nghi trang trọng, rạng tỏ chớn u-minh.








时方大定，人已云亡•欲伸至孝之

之列，以炤異妓之思，於度，生養
踓珠，思有同抢周桓•存亡魚間，期 玦 相 犾 永 路－維 弧 赖 正

## Phiên âm

## Tå̉NG CHIẾU－NGHI VI TRINH－Ý NGUYÊN PHI CHẾ

Chể viết ：Trẫm duy thánh nhân chê lễ，đạo mạc trọng ur thân thân．Triều đỉnh suy ân，nghĩa vưu đôn ur quý quỳ．Tải dương chế phất．Dụng bí u quynh．Cụ vị mô ：Thục thận nhu gia．Đoan trang tīnh nhất．Đương ：Càn khơn thảo muội chi tế，hình cung hờ kiệm ước chi phong．Linh Sơn chi khứu bi gian nan，vưu tư chủ quỹ．Lẫm lệ chi y thường lam lü，chính lại di phùng．Mỡí niẹ̀m hữu phụ tiễn triều chi công，khởi vong bảo hữu xung nhân chi đức．Thời phương đại định nhân dĩ vân vong．Dục thân chí hiếu chi tỉnh，cảm hậu truy sùug chi điền．Thị dụng trạc trí nguyên Phi chi liệt，dĩ chiêu vị sớ chi ân．

O hy ! Sinh dưỡng tuy thù, ân hữu đồng u võ̃g cực Tồn vong vợ gián, kỳ mặc tương u vĩnh chung.

## Dịch nghioa

## CHẾ TẶNG PHONG CHIẾU NGHI LȦM TRINH Ý NGUYÊN PHI

Trẫm nghĩ : Thánh nhân chế lễ, đạo không đạo nào trọng bắng thân người thấn. Triều đinh xét nghĩa, không nghĩa nào hậu hơn quý nguời quý. Có chức vị khi sớng, có cờ biên khi vè̀ :

Nay lễ phong đã đằy đủ :
Thận trọng nhu mì. Boan trang trinh tĩnh.
Đương lúc giời đá̛t bị hoang mang, thi ở cung dinh cî̀n kiệm ước. Trại quân lương khố khó khăn, mà phải chăm lo cho đủ. Quan ải áo mặc rách rưới mà phải nỡi vá cho lành. Mỡi nghĩ tới công phu tiên triều, há quên được đức giúp tiên đe. Thời nay đại định đã đi rồi.

Muớn cho rõ tinh chí hiếu, dám đâu chậm điền truy phong. Vậy dùng lễ đặt Nguyên Phi thứ bực, đề sáng tỏ các công ơn nhiều lần

Than ôi ! Sinh dưỡng có phẫ chia, mà công ơn thì tới mức Mất còn không biết rõ, mà thời hạn thi vô cùng.

29．—冰㧼違事録。
冰臺，相公，陳氏之竞族。父入入太保成着公喡文强－辅明扇至太平，祖 文 庸 王 諱 道 韯，十四歲武中搒眼•
之才，有意大用。 未 未 䏚 相，而 王
啟，太宗之次子，重 晊 年 間，功居第一。常出柾，獘庐腸二旗。客榆题云 ：一代功名天下有，両 朝 忠 孝世間䖝。可見非常之人车•索五十步，



二帝 出 東干外相，定换摘于亚域力㹣，解紛結于


君 子見㤟而作；不侯終日，於量制



之岩猞•公唯迹富林泉，志存宗社•





其 先 見 之 明 有 如，是 馬 •，鼓 六十 五，
于諒州府凮山縣 之訨山 •歴官至入内检校司徒平章园上候。有冰壶 王 努 集 ，行 于世 世 男 女十 —人，兵 传 鮮 有 存 者 0 余 母 公 第 三 女也，先 公 而 没，余 䑰 感 彭 深 陶 公 作外 祖 孟 府 君 倲 ，眉 山 㤫 公 錄 程 公 遗

堂 t＂之北，書 在 余 擬 得 然 室 于 党 山 $\Rightarrow$ 下 ，歳 時 廌 享，而 厥 志未 送，因命 工給集遗事録于変，践 之於家，以示 不 忘，亦 庶 划 乎 陶 公 鲽 公 文 公之心 心 ○ 餘 見 禁 滵 先 生 所 撰 清 虚 洞記。 及 別，持 素 云：順 天元年戊申中仲




盖電意乎束踣，日坐磐石，則欲置
国 势 之安 •日撚清流，则欲資園論

倚 修 竹 則 欲 置 览士 之如林，輔 替 我
治，鰦有避心此朕所以涞而書于山山，
之涻 者 也 •

## Phiên âm

## BĂNG-Hồ DI SỰ LỤC.

Băng-Hồ Tướng-Công, Trần thị chi thàn tộc. Phụ, NhậpNội, Thái-Bảo Uy Túc Cơng, húy Văn-Bích, phụ. Minh-Miếu chí thái bình. Tỏ phụ, Túc-Vương, húy Đạo-Tải, thạ̣p tứ tuế thí trúng Bảng nhãn, Thánh-Miêu đặc tứ văn phục dĩ sủng dị chi. Xưng kỳ Quản, Cát chi tài, hữu ý đại dung. Vị cập trắc tưởng, nhi công tảo hoăng. Tằng tồ Thượng.Tương, Thái-Sur ChiêuMinh đại vương, húy Quang Khải, Thài-Tôn chi thứ tử. Trùng hưng niên gian, cong cur dẹ̀ nhất. Thường xuất chinh, Thánh Miếu tứ nhị kỳ, thần hàn đề vân : Nhất đại cơng danh thiên hạ hữu. Luỡng triều trung hiếu thê gian vơ. Khả kiến phi thường chi nhân hỹ Thọ ngũ thạ̀p tuế. Hữu Lạc dạo tập hành vu thë.

Công húy Nguyên. Bán, gia truyền thi lễ. Trụ xuất thần minh. Tễ nguyệt quang phong nhà hữu xuất trạ̀n qui tưởng. Thanh bạch thiênnhật, minh kỳ hưa quốc chitrung. Tích đương hôn dức, bội loạn chi thòi, tơng Ňghệ, Duệ, nhị Đê xuất bôn vu ngoại. Sự binh chi hậu, viên lập tác tưởng, định thung tràngvu chấn hám chi tế giải phân kểt vu thác loạn chi dư. Sồ nièn chi gian, hải nội binh trị. Quớc nhân xưng viết: Hiền tưởng. Tuy nhi dồng, tầu tớt, mạc bất tri danh. Tự hồ thị tiến dựg, àm băng thủy ngurng. Cơng viết : Quân tử kiên cơ nhi tác, bất sĩ chung nhạ́t. U thị, sáng Thanh Hư đọng ur Phụng Sơn huyẹ̀n chi Ngôi Sơn dĩ vi thoái hưu chi xứ. Động thành, Duệ Miẹ̆u tứ ngự thur Thanh Hư dộng tam đại tự, yêt chi bi ngạch. Nghệ Miếu thân chẽ bi minh, khắc chi nham âm. Công tuy tích ngụ lâm tuyền, chi tồn tòn xã. Ky ưu ái chi niệm, vị thường nhất nhật tạm vong vu hoài. Mồi thác chi thi ca, ngụ kỳ trung phằn. Hoặc khử hoặc lưu, nhất động, nhất tĩnh, mạc phi gián thuyết. Nghẹ̀ Tôn chung bất sál. Do thị, Hồ gia khi diễm nhật thinh, phụ thê nhật phồn, quớc nhạ̣t dĩ tước, vô
khả nại hà. Nhi công thoái hưu chi chí thủy quyêt. Lâm chung, bẹnh bất phục dược. Tử tôn hữu khuyễn chi giả, tất viêt : Thời sự như thử, dư đảc tử hạnh hy̆, khởi phục cầu sinh kiến họa loạn gia. Công một vị kỷ, Hồ thị quả thoán quơc, sát lục Trà̀n thị tử tơn vơ di. Kỳ tiên kiên chị minh hữu như thị yên. Thọ lục thạp ngui. $\mathrm{Dĩc}_{\mathrm{i}}$ canh ngọ niên, thập nhất nguyệ̣t, thập tứ nhật, tơt vu gia, Táug vu Lang Châu phủ Phụng Sơn huyẹ̀n chi Giáp Sơn. Lịch quan chi Nhập Nọi, Kiềm Hiẹu Tư Bồ, Bình Chương Quóc Thượng Hầu, thụy Chươag Túc. Hữu Bãng Hồ Ngọc Hác tập, hành vu thế. Nam nữ thập nhất nhân. Binh hậu tiền hữu tồn giả. Dư mẫu, công đẹ̀ tam nữ dã, tiên cong nhi một.

Dư thiết cảm Bành Trạch Bào Cóng tác Ngoại tồ Mạnh phủ quân truyện ; My Sơn, Tô Công lục Trình Công di'sự; Hơi Am Văn Công hựu lục Chúc Công di sự. Khải phong, hàn tuyên chi tư, thực chung vu tâm. Huơng còng, tử tôn đải jtận. đường cá̛u chi thác, thực tại dư nghĩ phục trúc thất vu Côn sơn chi hạ, tuê thời tiên hưởng, nhi quyết chí vị toại. Nhân mệnh cồng hợi tập di sự lục vu hậu tàng chi ur gia, dĩ thị bất vong. Diệc thứ cơ hồ Đào Công, Tô Công Văn Công chi tâm dã. Dur kiên Nhị Khê tiên sinh sở soạn Thanh Hư đọng ký, cập biệt chi thur van.

Thuận Thiên, nguyên niên, mậu thân, trọng đông. Tuyên Phụng đại phu Nhập Nội Hành Khiền, môn hạ, Hữu Gián Nghị đại phu đồng Trung Thư lịnh sự, tứ kim tử ngur dại, Thượng Họ Quớc quan phục Hằu, Tứ tính Lê -Trãi.

Phy Nghệ Tôn ngự chế bi minh.

Tư Đồ sáng am vu thử, ngâm hâm, khởi hữu nguyện u độc lạc, cái ngu y Hồ lai lâm. Nhật tọa bą̀u thạch, tắc dục trí quốc thế chi an. Nhật phủ thanh lưu, tẳc dục tư quỡc luận chi thàm. Ầm nạ̀̆u thu tât tư khoáng ngũ dân chi đại ti. Ỷ tu truc tắc dục trí hiền sĩ chi như lâm. Phụ tán ngã trị, vo hữu hà tâm. Thử trẫm sở dĩ thán nhi thư vu sơn chi âm giả dã.

Long Khânh tam niên, qui xuấn lập.

## Dich nghia CHÉP TIĚU SỬ BĂNG HỒ

Băng hồ Tưởng Công là tôn thần nhà Trần. Cha là Nhập Nội, Thái Bảo Uy Túc, hưy là Văn Bich, giúp Minh Tón cho tới khi nước yên, Ong là Văn Túc Vương, húy là Đạo Tải, năm 14 tuồi, thi trúng Bảng Nhăn, vua Thánh Ton đăc ban mü ao, khen là xưng tài Quản, Cát (1), co ý dùng vào việc quan trọng, chưa kịp thi Văn Túc Vương đã mất sợm. Cu là Thượng Tương Thái Sur. Chiêu Minh Bại Vương, húy là Quang Khải, con thừ vua Thái Tơn, trong khoảng trung hưng công vào bực nhất. Thường cà̀m quân đảnh giặc, Thánh Tôn ban cho hai ngọn cờ có đề câu : Một đời công danh thiên hạ có, Hai triều trung hiếl, thẽ gian khơng. Đủ biết là hạng người phi thường. Thọ 50 tuồi. Còn tập Lạc Đạo đề lại.

Cơng hưy là Nguyên Đán, dơng nhà thi lễ, vớn nếp thông minh. Như gió hòa, trăng bạc, có tư tưởng thoáng trằn. Như

[^13]nằng sáng, trời xanh, sẵn trung tấm vi nước. Bương thời chính suy, nước loạn theo hai vua Nghẹ, Duẹ, lánh ra ngoài. Đên khi công việc đã yên, mới về triều giữ chức tương. Định lại quan chửc trong thời hỗn loạn, gỡ lại giường mối khi được trị an. Mới hết vài năm, trong nước bình yẻn. Dân chúng đều khen là Hiền Tương, dù là ngu dân cũng biết tiếng. Thễ rồi họ Hồ được dùng, mầm loạn nầy nở. Công nói : Quân tử làm viẹ̀c cần biết thời cơ, đừng để nước dến chân mới nhầy. Thế là dựng dộng Thanh Hư ở chàn núi Ngôi Sơn, huyẹ̀n Phụng Sơn, để lấy làm chỗ lui về. Động dụng xong vua Duẹ̀ Tòn có ban cho ba chữ đại tụ Thanh Hư động, khắc trên bia. Vua Nghệ Tôn thân soạn bài bia, cho khắc dựng ở chân núi. Công tuy ngụ nơi lâm tuyền, mà chí vẫn ở tôn xã. Lòng ưu ái chura một ngày nào dã nhác quên, mỗi khi ngàm vịnh vào thi ca là thấy rõ. Khi đi, khi ở khi làm khi nghỉ, đều là ngụ ý khuyên can. Nhưng Nghẹ̀ Tòn không biết xét. Vì thế, họ Hồ, khí diễm mỗi hơn, bọn a dua mỗi ngày mỗi đông, thế là nước suy dần, không sao cứu được. Công mới quyết chi lui về. Khi có bệnh, công không uống thuốc. Con cháu can thì công nói : Thời sự như thế, ta được chết lạ may, mong sống nữa dể thấy họa làm gl. Công mất chưa được bao lâu, là họ Hồ curớp ngôi, con cháu Trần bị giết không còn ai. Còng biết trước nhur thế đó.

Công thọ 65 tuồi, mất năm canh ngọ, tháng 11 , ngày 14 , mật tại nhà, chôn ở phủ Lượng châu, huyẹ̀n Phùng Sơn, nủi Giáp Sơn. Quan tới chửc Nhập Nội Kièm Hiẹ̀u Tư Đồ, Bình Chương, Quốc Thượng Hầu, thụy là Chương Túc، Có viết tập Băng Hồ ngọc hác đề lại. Trai gái mười một người, sau thời chinh chiến không còn được mấy. Bà mẹ tôi là con thứ ba của công, mất trưởc công. Tôi nghĩ tới Bành Trạch Đào Công có
làm chưyện Ngoại Tồ Mạnh phủ quân, My Sơn Tô Công có chép lại sự tích Trinh Cóng, Hới Am Văn Công có chép sự tích Chúc Công. Bọc đên câu «Khải phơng hàn tuyên »(1) lòng thấy băn khoăn. Huơng chi con cháu Công nay đã hết, sách vở còn sót lại nay ở Côn Sơn. Thời tiết vẫn cúng tê dều mà chưa thỏa ý nguyện. Nhân sai người thu thập tài liẹ̀u biên chép cất ở nhà, để khỏi vương mất. Như thê, gần được như tâm Đào Công, Tô Công, Văn Công, Ghi thêm bài Thanh Hư dọng kỷ của Nhị Khê Tiên sinh.

Niên hiẹ̀u Thuận Thièn năm đầu, năm mậu thân, tháng II, Tuyên Phụng đại phu Nhập Nội Hành Khiền Môn Hạ, Hữu Gián Nghị đại phu, đồng Trung Thư Lịnh. Tử kim tử ngur đại Thượng Họ quốc Quan phục Hầu tứ tinh Lê Trãi.

## Phy bài bia ngur ché do Nghẹ̀ Tỏn soạn.

Tư Bồ dựng am nơi sơn cước, có phải là đề riêng hưởng vui đàu. Chính có ý : Trời mát khi ngồi trên bàn thạch, là nghĩ muốn cho thế nước vữuğ yên. Khi lướt dòng sông, là muốn cho viẹ̀c nược trôi chầy đều. Khi đưng dưới bóng cây mảt, là muớn gỡ cho muôn dân ta khỏi các điều thắc mắc. Khi dựa vào khóm tre là muốn hiền sĩ được cất nhắc, thật nhiều. Giúp đở ta trị nước, lòng không quên. Vì thẻ̛ Trẫm cảm nghĩ và cho khắc bên sườn non.

[^14]
## 

蔡 橡 大 夫入内行健阳下省左司，右


上言，本 早 二十日，钦 蒙


抲於新蒙，鲃已知荣，塕心益愧。
每欲志古人之志，生室我念，常先夏天下之要 天 方 国 家 草 肤 之初，際
而半生患義自知－虎口填身，决和
政 途－言 必 醇，而计必從，功已成而 名 己送分符锡棵，事同白馬之胆。
者 蜼 合，终令㕷皓者易污•非先帝之明見以妸做，则小臣夥含笑而入入地•前事既‘往美。寸心又何柏馬•金馬五堂，竟椾收於掊物 青 天白





用 人 惟 己，探 摩才則荘菲皆采•陶
尚 堪 骀 策 •謂臣縉秋之松柏，可 耐雪 霜 ，揬排不惑於度言•信任猲堅於 嘿 覑 至 今衰朽，更韩光華，束圭之司，書 乃朝廷之重 選 ，三刢 之樴 斯 为 俉 者 之至 蔡－况 賜 国 姓 以花宗，得奥功臣而並列，成隨涕出，
臣 敢 不 益 堅 素 蓈，仰企前修，海岳
丵 忘 情 之 思 。

## Phién âm

## GIÁN NGHỊ GĄI PHU KIÊM TRI TAM QUÁN

SỰ TA BIẺ̛U

Vinh Lộc đại phu, Nhập Nội Hành Khiển, Môn Hạ Tỉnh Tả Tur, Hữu Gián Nghị đại phu, kiêm Hàn Lâm Viẹ̀n Thừa chỉ Học sĩ, Tri Tam Quán sự, dề cử Còn Sơn Tư Phúc tự, Á Đại Trí Tự, tứ quốc tính Lê Trãi,

Thành hoãng thành khủng, khề thủ, đơn thiu, thurợng ngôn : Bản nièn, nhị thập nhậ́t, khàm mông, Thánh ân, trừ thần tiền chức, Thần chi dĩ thụ bái hật. Cẫn phụng biều xưng tạ giả. Phục dĩ : Lục thập tàn khu, thủ chức dĩ an ư bản phận. Cửu trùng sủng $\delta \mathrm{c}$, tự thièn phục hà ur tân mông. Phủ kỷ trí vinh. Món tâm ich quý. Thần tân thàn mạt duẹ̀, chương cứ tiểu nho. Phần điển lưu tấm, mỗi dục chí cồ nhàn chi chi. Sinh linh vi, niẹ̀m, thừ̛ng tièn ưu thiên hạ chi ưu. Phương guốc gia tháo muọ̀ chi so $\sigma$, té chân chũ phong vân chur Hội Viên mon trượng sách lâm dại tiết nhi bán sinh trung nghĩa tụ̣ tri. Hồ khầu điền thân quyét hòa nghị, nhi lưỡg quốc can qua dĩ tức. Tụy mông thù turơng, tỷ nhạ̀p chính đồ. Ngòn tất thính, nhi kế tất tòng, Cóng dî thành, nhi danh dĩ toại. Phân phù tích nhưỡng, hành động bạch mã chi minh. Tụ báng chièu sàm, ngẫu ô thanh giăng chi diêm. Tin tri lạc lạc giả nan hợp, chung linh hạo hạo giả dị ô. Phi Tièn Đế chi minh kiến dĩ chúc vi, tắc tiểu thần cơ hàm tiếu nhi nhập địa. Tiền sự ký dĩ vãng hy̆, thốn tâm hựu hè quý yèn. Kim mã ngọc đường, cánh phục thu ur cựu vạ̀t. Thanb thic̀n bạch nhật, đắc thiều lộ kỳ trung can. Nại vãn cảnh dĩ bách ur tang du, nhi thanh mọng do triền ư thần cực, Tài sơ, lực bạc, phảt bạch, tâm dan. Khởi kỳ khất cốt chi nièn.
khước hữn bải vân tiêu chi mẹ̀nh. Phục ngộ, minh minh tại thượng, đãng đãng nan đạnb, Đế Nghièu nãi thánh, nãi thần, tri nhân tắc triết. Đại Thuẫu hiếu vấn, hiêu sát, ngụ chúng dĩ khoan. Lập hiền vô phương. Dụng nhân duy kỷ. Trạch quần tài, tắc phong phỉ giai thái. Đào tượng khi tặc khồ dũ hất di. Lịnh thần mạt lộ chi bi nô, thượng kham khu sách. Yị thá̛n kinh thu chị tùng bách, khà nại tuyết sương. Thấn bài bắt hoặc ur quần ngôn. Tín nhiẹ̀m độc kiên ư thánh doán. Chí linh suy hủ, cánh chuyền quang hoa Động đài chi tur, thực nãi triều đình chi trọng tuyền. Tam quán chi chức, ty vi nho giâ chi chí vinh. Huống tứ quốc tính dĭ hoa tôn, đẳc dử còng thần chi tịnh liẹ̀t. Cảm tùy thế xuất, hỷ dũ: cu tinh. Tự cố vu ngu. Hề dĩ xứng tắc. Thần cảm bất ich kiến tố tiết, ngưỡng xi tiền tu. Hải nhạc cao thâm, mạc hiệu quyền trần chi báo. Càn khốn đại ; ninh vong phú dáo chi ân.

## Dịch nghĩa

## BIỂU TẠ ƠN CỬA GIÁN NGHI ĐẠI PHU KIÊM TRI TAM QUAN SỰ.

Vinh Lộc dại phu, Nhập Nội Hành Khiền, Mòn Hạ Tỉnh Tả Tư, Hữu Gián Nghị đại phu, kiêm Hàn Lâm Viẹ̀n Thữa Chỉ Học sĩ, Tri Tam Quán sự, Bề cử Côn Sơn Tư Phúc tụ. Á Đại Tri tự, tứ quốc tính Le Trãi, rất sợ hãi rập đầu tâu lên. Năm nay, ngày Hai mươi, khâm mòng thánh ân, cho thần tiền chức. Thần đã phục mẹ̀nh, nay kính dâng biểu tạ• Kinh nghĩ:

Sáu chục xuân tàn, giữ chức đă yèn phận sự. Chin từng sủng cơ ơn trên lại được gia phong. Bược đã là vinh. Nhận nghĩ thêm thẹn. Thần, tấm thân hàng cuối, khoa cử tiểu nho. Ngẫm suy điển pháp, chí chí muơn như chí cồ nhân. Mưu viẹ̀c nhân dân, lo thường lo trước thiên hạ. Bương lúc quớc gia
hỗn loạn, là gạ̀p chân chủ rồng mây. Cửa quán dàng ke̛, một nửa đời người giữ đạo trung. Miẹ̀ng hồ kề thân hai nước binh đao, thành hòa hiêu. Rồi được thưởng, khơng sai vào chính giời. Nói được để ý, kê đurợc nghe theo. Công đã tạo nên, danh đã trọn vẹn. Chia đất giao vàng, đuợc dự lề thế bạch mã. Tiếng ghen, lời ninh, từng qua chi àc tiều nhân. Vẫn biêt : Tính độc lập khơ mà hợp, chất trong trắng dễ vấy bùm. Khơng có Tiên Đe̛ soi xét tinh vi, chằc hẩn tiĉu thà̀n ngậm oan dưới đất. Việc cũ dã qua, tấc lòng không thẹn. Kim mã ngọc đường lại theo như cũ. Thanh thièn bạch nhật, thèm rõ tàm trung. Ngờ đâu bóng dâu dă xé, mà mà vẫn được ơn trời rài sơ, sức yêu, tóc bạc lòng son cứ tưởng hài cớt chúc thàn tán, lại có rồng mây cỏn bải mẹ̀nh. Ngỉ̛a trông : Ngồi trễn soi xét, lồng lộng trời cao. Đé Nghièu như thánh, như thà̀n, biët người vì trí sáng. Đại Thuấn hay xét, hay hỏi, trị dân do đức khoan. Cứ theo hiền mà tiễn cử. Cứ theo tài mà chọn ngurời. Xét người hay, các hạng đều dùng. Kén đồ vạ́t, gỗ mục khòng bỏ. Thươg thần như ngụa xấu còn đi được đường dài. Cho thần là tùng bách, từng mạo được sương tuyếl. Nghị bàn vốn chắc chắn. Tín nhiẹ̀m không nghi ngờ. Đến nay suy, hư lại được quang hoa. Đã giũ ĐôngĐài (cbức Thị Lang) đối với triều dinh là rất trọng. Lại thêm dinh Tam Quán, đối với nho giả là rất vinh. Huơng lại cho dự quớc timh, đượe ciung hàng với công thần. Cảm động tràn nước mắt. Mừng vui Jẫn lo âu. Tự xét đần ngu, có gì xứng đáng. Thần dám đâu không càng cớ bè̀n tiêt, cứ chăm sửa mình. Núi leả cao sâu, khơn nghĩ báo dền tơ tóc, Đất trời rộng lơnn, dám quén lurợng cả bao dung.

31．一 診 又 安 新 平 顺 化 将 校 平 人令
我起義兵苍電土 ，近 欲 成 功，硕 雨宋 始 終—心，全 石—蓈，以全君臣

因 前 時 舆 屡 重 光，枉以虚名，不見成功，盖由政出多門，大臣不知雨楽徒费力於此矣•令天下下一統，我
我 境 土，自古相将封侯，抑如雨察無 異 ○ 禁 雨 榢 伍 ，綀 霍 平 人，涉 平茂完，分半䟥禹，今天假我，事不得 己，用 命 则 破 敬 生 而 有 功，下用命 则 死 成 向 事 。每 榢 各 滕 一 本，日再三楛，渎苹人知之。

## Phien âm．

## DỤ NGHỆ－AN，TÂN－BİNH，THUẬN－HÓA，TƯỚNG HIẸU QUÂN NHÂN LİNH

Ngã khởi nghīa binh ư nhĩ thồ，cận dục thành công，nguyẹ̀n nhĩ chúng thủy chung nhất tâm，kim thạch nhất tiết，dĩ toàn quân thần phư tử chi nghĩa．Ngã tri nhĩ chúng giai vị quốc chi sĩ．Nhân tiền thời，Hưng－Khánh，Trùng Quang，uồng dĩ hư danh bất kiến thành công，cải do chinh xuất đa môn，đại thằn bất tri ${ }^{i}$ nhĩ chúng đồ phí lực ư thử hỹ．Kim thiên hạ nhất thống，ngã dữ nhĩ chưng nghĩa như phụ tự，nguyẹ̀n tận nhất tâm，phục ngã cảnh thồ．Tụ cồ，tướng，tương phong hầu，ức như nhĩ chúng vơ dị．Chỉnh nhĩ đọi ngũ luyẹ̀n nhĩ quân nhân．Bãng bình
tàn khấu. Phân bán quy nông. Kim, thiên đुiả ngã, sự bất đắc dĩ, dung mẹ̀nh tắc phá địch, sinh nhi hữu công, bất dưng mẹ̀nh tắc tử thành hà sự. Mỗi đội, các đằng nhất bản, nhật tái tam độc, sử quân nhân tri chi.

## Dich nghia

LÊNH DU TƯÓNG HIẸU, QUÂN NHÂN CẢC XỨ NGHẸ-AN TÂN BİNH, THUẬN HÓA

Ta khởi nghĩa binh ở đất này, gần được thành công, mong cho chúng ngươi một lòng chung thủy, một tiết dá vàng, dề toàn nghĩa vua tối cha con. Ta biết các ngướ là hạng nhân sĩ chỉ vị nước. Nhân thởi trước, trong các năm Hưng Khánh, Trùng Quang, chính giới bị chia ra nhiều người, chỉ có hư danh, cho nên không thành cơnğ. Các vị đại thần dùng phi sức người, vô ích. Nay thiên hạ đã về một mối. Ta với các ngươi, nghĩa như cha con, mong các ngươi cứ nhất tâm, khôi phục đất đai toàn cõi. Từ xưa bàng tướng phong hầu vốn nhiều, các ngươo cũng đã rõ. Vậy phải chỉnh đốn lại đội ngũ, luyện tập quân lính để binh định bọn giặc cướp còn sót, cho trở về làm ruộng. Trời đã sai ta. Viẹ̀c vốn không thề đừng được. Nghe mệnh phá tan giặc, thì sống mạ̀ có cỏng. Không nghe mệnh thi chết mà chẳng dược việc gì.

Mỗi đội sao lấy một bản, mỗi ngày đọc đi đọc lại vài ba lần cho toàn quân dược biểt.

32．－秋七月五日措揮，大臣百官中外文 武 臣 佟 等 合 妓 缕 法 詔

夫鋎 乃生民之血脉，不可無也。我
銷 路 ，百供—存，至食䇲圈之務，庭 出 目 之 • 求 其 疏 通 使 用，以顺民情，豈不難哉 ○昨有上書㑛言，使以紗代銭，朕凩夜思惟•未得其道
－善鈔者万無用之物，行於有用之物，行於有用首民民，其非愛民用財之意－然古昔有以金银皮瞥銭鈔 之物，無可相推 •何者为最•其今大臣百官及中，外 连 時 務 之士，各效鉞列，以順民情，庶乎不以一人之所願，而 强 千淢人之所不欲，以苐—代之良法，不可不早定其孉似奏，胲 將 摬 择 而 施 行 馬 。

## Phiên âm

THU，THẤT NGUYẾT，NGỬ NHẬT，CHỈ HUY，ĐAI THẦN， BȦCH QUAN，TRUNG NGOAI VĂN VÜ，THẦN LIÉU ĐÅNG，HỐI NGHI TIỀN PHÁP CHIẾU．

Phù，tiền，nãi sinh dân chi huyêt mạch，bất khả vô dã．Ngả quớc gia bản sản đồng nhünģ Thả cựu đồng tiên dĩ bị Hờ nhan tiêu hủy，bách cận nhất tờn．Chí kim，quân qức chi vư，lũ vi quỹ phạp．Cầu kỳ sơ thống sử dụng，dĩ thuận dân tinh．khởi bất nan tai．Tạc hữu thượng thư ngỏn，sữ dĩ sao đại tièn

Trẫm tưc dạ tư duy, vị đắc kỳ đạo. Cái sao giả, nãi vo dưng chi vật, hành ư hữu dụng chị dân, thậm phi ái dân dụng tài chi ý. Nhiên cờ tich hữu dĩ kim ngân, bl tệ, tiền sao chi vật, vơ khả tương quyền, hà giá vi tới.

Kỳ lịnh đại thần, bách quan, cập trung ngoại, đạt thời vư, chì sĩ, các nghị tiền lẹ̀, dĩ thuận dân tình, thứ hồ bất dĩ nhất nhân chi sở nguyện, nhi cượng thiên vạn nhấu chi sở bất duc. Dị vi nhẫt đại chi lương pháp. Bẩt tảo định kỳ dĩ tấu. Trẫm tương thân trạch nhi thi hành yên.

## Dich nghia.

## CHIẾU VỀ PHÉP DÙNG TIỀN. HỢI NGHİ BAI THẦN BÁCH QUAN VĂN VŨ TRONG NGOÀI ĐẺ̉ CÙNG XÉT NGȦY MỦNG NĂM THÁNG BÅY

Xét : Tiền là huyết mạch của dân, khòng thê không co được. Nước ta vớn sản xuất các thứ đồng tớt xấu. Mà tiền đồng cữ đã bị họ Hồ tiêu hủy, trăm phằn còn dược một, Ngày nay, quỹ cồng thiếu. Muớn cho được sử dụng như thường, thuận theo dân tình thì khó lắm. Trước đã có thur tâu bằy, xin lấy giấy thay tiền. Trẫm ngày đèm nghĩ xét, chưa quyết định. Ví giấy là vật vố dựg, mà đem lưu hành vào vật hũu dụng là dân, thì e rất khơng pliải ý mươ cho dàn dùng tiền của. Tuy nhiên ngày xưa. đã oó dùng các vât kim ngàn bi tẹ tiền sao đủ cả, khơng cho thứ nào là hơn. Vậy truyền cho các đại thần bách quan trong ngoài, cùng những người biết tình thê, đều nghī bản xél về thể lệ dùng tiền, thuận theo dân tình, như thế mới khời : một người có ý muớn, lại đi đắt nghìn vạn người theo, mả cüng đề thành một phép hay của mơt đời. Vậy xét cho chơng rời táu lên. Trẫm sẽ tự chọn đề cho thi hànb.

## M U C - LU C

> Treng

- Lời nói đầu của dịch giả. ..... 7
- Tưa của NGÔ THÊ VINH. ..... 13
- Tưa của NGUYỄN NĂNG TINH. ..... 22
- Tyua của DƯƠNG BÁ CUNG ..... 27
QUYEN I : ỨC TRAI THI TAP
- 1 Du sơn tự ( $\mathrm{Di}_{\mathrm{i}}$ thăm chùa trên núi). ..... 30
- 2 Giang hành (Thuyên đi trên sông) ..... 31
- 3 Thính vo (Nghe mưa dêm) ..... 32
- 4 Tặng hữu nhần (Tọng bạn) ..... 33
- 5 Dục Thúy sơn (Núi Dục Thúy). ..... 34
- 6 Đẽ Bá Nha cô cå̀m đõ (Đẽ búc tranh Bá Nha gảy đàn). ..... 36
- 7 Mộng sơn trung (Mộng trong núi) ..... 37
- 8 Đề Văn Oa (Đề nhà Văn Oa). ..... 38
- 9 Ng ẫu thành. ..... 39
- 10 Trại Đău xuân độ (Qua đò Bên Đầu). ..... 40
- 11 Mộ xuân tức sự (Cữi xuân tức sự). ..... 41
- 12 Thôn xá thu châm (Nơi xóm trọ nghe tiễng nện vài). ..... 42
- 13 Vãn lập (Đứng ngằm cảnh buơi chiều). ..... 43
14 Thál Thach hoài cò. ..... 44
15 Lam quan hoài cò.. ..... 45.
16 Thiều Châu tức sư - ..... 46.
17 Đê Nam Hoa thiền phòng (Vịnh đề buơng Chùa Nam Hoa) ..... 47
18 Tĩnh An vån lập (Đứng ngắm cảnh chiêu $\dot{\sigma}$ Tinh An) ..... 48.
19 Đĕ̀ sơn đî̀ùu hố nhân đồ (Đê vào bức tranh : chim núi goi người) ..... 49.
20 Đề Đông sơn tự (Đâ chùa Đông sơn) ..... 50.
21 Ký hữu (Gửi bạn) . ..... 51.
22 Đơ trung ky hữu (Giữa đường có thu gự $\mathfrak{l}$ bạn). ..... 52.
23 Đơ trung ký Thao giang Hà thứ sừ Trình thiêm Hiên (Dọc đương thư gưi Thao giang Hè Thứ sữ và Trình thiêm Hiên) ..... 53
24 Vån Đŏn. ..... 54
25 Bạch đả̛ng hài khà̛u . ..... 56.
26 Quá hải (Vượt bề). ..... 58
27 Quan hải. ..... 60
28 Thiều châu Văn hiễn miếu (Miêu Văn hiên tai Thian chau) ..... 61
 ..... 62
30 Pam Chou ..... 63.
31 Nâe Chatu ..... 64.
32 Que Lint (Di qua rai Linh) ..... 65
 ..... 66.
- 34 Giang Tay ..... 67
- 35 Bình Nam dạ bạc (Đêm chèo thuyên tợi Binh Nam) ..... 68
- 36 Tạng Khòng, Nhan, Mạnh tam thị, tử tôn, Giáo Thụ Thái Bỉnh (Tạng con chóu ba họ Không, Nhan, Mạnh, giáo thụ tại Thái Binhh) ..... 69
- 37 Hòa Hương tiên sinh vận, đöng chử đơng chí (Họa tho Hương tiên sinh). ..... 70
- 38 Ký cữu dịch trai Trăn Công (Thi gửi cậu). ..... 71
- 39 Thanh Minh (Lễ Thanh Minh). ..... 72
- 40 Hý đê (Đê chơi vui). ..... 73
- 41 Loạn hậu cảm tác (Càm tác sau thờ loạn). ..... 74
- 42 Loạn hậu đáo Cân Sơn cảm tác (Sau thài loạn tới Côn Sơn cảm tác) ..... 75
- 43 Quy Côn sơn chu trung tác ( Bi thuyên va tớ Côn Sơn) . ..... 77
- 44 Ky hỡu (tho gởi bạn) ..... 78
- 45 Chu trung ngã̃u thành (ngöi trong thuyễn). ..... 79
- 46 [Khuyêt đê] (1) ..... 80
— 47 — nt - ..... 81
- 48 Đễ Kiêm (Đề vào gươm). ..... 82
- 49 Hạ quy Lam Sơn (Mừng về Lam Sơn). ..... 83
- 50 Ức tích Lam Sơn ngoąn Vou Kinh (Khi ớ Lam Sơn đọc Vū-Kinh) ..... 84
- 51 Thương nguyên hờ giá chu trung tác (Tiết Thương nguyên đi thuyěn hộ giá) ..... 85

[^15]- $52 \mathrm{H}_{\text {ą }}$ tiệp (Mừng thắng trện) ..... 86
- 53 [Khuyêt đë] ..... 87
- 54 - nt - ..... 88
- 55 - nt - ..... 89
- 56 Chu công phụ Thành Vương dô (Đẽ vào búc họa Chu công giúp Thành Vươņ) ..... 90
- 57 Khắt nhân họa Côn sơn đô (Nhờ người vẽ bức họa Côn sơn. ..... 91
- 58 Đê trình xử sĩ Vân Oa đô (Đê vào bức họa Vǎn Oà trình xử sĩ). ..... 92
- 59 Quan duyê̂t thủy trận (Coi duyệt thủy trận). ..... 93
- 60 Lãnh noân tịch (Chiêu khi ám khi mát) ..... 94
- 61 Đã Tư Trọng Phủ canh ồn đường (Đễ nhà Canh ần Từ Trọng Phü) . ..... 95
-- 62 Để Thạch Trúc Oa (Đề nhà Thanh Trúc). ..... 96
- 63 Để Hà Hà Hiệu úy bạch vân tư thân. ..... 97
- 64 Thu Dạ khách cảm (Đêm thu nơi đắt khách). ..... 98
- 65 [Khuyêt đẽ] ..... 100
- 66 Thu dạ dử Hoàng giang Nguyễn nhược Thủy đờng phú (Đèm thu cùng Hoàng Giang, Nguyễn nhược Thủy làm tho). ..... 101
- 67 Vọng doanh ..... 102
- 68 Quá Thån Phù Hải Khầu (cửa bề Thån Phù) ..... 103
- 69 Thằn Phù Hải Khầu. ..... 105
- 70 Lâm cảng dạ bạc (Dêm đi thuyên qua Lâm cảng) ..... 106
- 71 Hải khầu dạ bạc hữu cảm (Đêm thuyên tới cưa bè̀ cảm hứng) . ..... 107
- 72 [Khuyêt đĕ] ..... 108
- 73 Long Đại Nham (Núi Long Đại) ..... 109- 74 Thứ vận Trờn thượng thư đê Nguyễn BoChính thảo dường (tiếp bài tho Trän thượngthư vịnh Thảo đường Nguyễn B6 Chính).111
- 75 Đoan ngọ nhật (ngày doan ngo) ..... 112
- 76 Thu nhật ngẫu thành (ngày thu) ..... 113
- 77 Mạn hứng ..... 114
- 78 [Khuyẽt đë] ..... 115
- 79 -nt- ..... 116
- 80 -nt- ..... 117
-81 -nt- ..... 118
- $82 \mathrm{Hạ}$ nhật mạn thành . ..... 119
- 83 Mạn thành ..... 120
- 84 [Khuyễt danh]. ..... 121
- 85 -nt- ..... 122
- 86 Ng ẫu thành ..... 123
- 87 Thù hữu nhân kiễn ký (Đáp thơ bạngởi tặng).124
- 88 Hòa hữu nhận yên hà ngu hứng (Họatho bạn : nhìn máy nước cám hưring.125
- 89 [Khuyët đĕ] ..... 126
- 90 -nt- ..... 127- 91 Thư vận Hoàng Môn Thị lang Nguyễ̃nCúc Pha hạ tân cư thằnh (Họa tho mưng
dưng nhà mới của Hoàng Môn Thi lang Nguyễn Cúc Pha) ..... 128
- 92 Thư Các Pha tặng thi ..... 129
- 93 Tơng Tăng Đạo Khiếm quy sơn. ..... 130
- 94 Tức hưng ..... 131
- 95 Vãn hứng ..... 132
- 96 Thu nguyệt ngã̃u thành ..... 133
- 97 Hda tân trai vận ..... 134
- 98 Tức sur ..... 135
- 99 Để An tử sơn, Hoa yên tư (Đẽ chùa Yên Hoa núi $A n$ từ). ..... 136
- 100 Đe̊ Båo Phác Nham (Đe̊ động Bảo Phúc). ..... 138
- 101 Đe̊ Ngọc Thanh Quan (dê dền Ngọc thenh Quan) ..... 140
- $102 \mathrm{Hạ}_{\text {nhật mạn thành (Ngày mùa hạ) . }}$ ..... 141
- 103 Oan Thán (Than việc oan). ..... 142
- 104 Phụ tăng đáp chur thề (Phụ thêm tho tặng, đáp, các thè̀) ..... 144
- 105 Nguyễn mộng Tuân hạ thừa chi Ức trai tân cư (Nguyễn mộng Tuân mừng nhà mới thừa chi Ức Trai) ..... 145
- 106 Phan Phu Tiên hạ Gián Nghi Đại Phu Nguyễn Ức trai (Phan Phu Tiên mừng Gián nghi dại phu Nguyễn Ức Trai). ..... 146
- 107 Nguyễn Mộng Tuân tặng Gián nghi Đạ̣i phu Nguyẽ̃n Công ..... 147
- 108 Đâ Hoàng ngu sử Mai, Tuyât hiên ..... 148
- 109 Côn son co ..... 151
- 110 Chí linh son phú (Xư̆t Qựn hièn phú tạp). ..... 154


## QUYEN II : PHU LỤC NGUYẤN PHI KHANH THI YAN

- 1 Hóa thành thần chung (nghe chuông sớm ờ Hóa Thành). ..... 167
- 2 Hoàng Giang dạ vū (Bẽ̃ Hoàng giangđêm mưa) . . . . . . 168
- 3 Thôn cu (ở trong xóm) ..... 169
- 4 Thu nhật lưu biệt Hồng châu kiêm chính. ..... 170
- 5 Böi Băng Hô Tướng Công du Xuân giang (theo Băng Hơ Tướng cồng đi trên sông mùa xuânn) ..... 171
- 6 Đê Tiên-du tư (đđ̉ chưa Tiên-du) ..... 172
- 7 Trung thu ngoạn nguyệt hơu hoài ..... 173
- 8 Thu da ..... 174
- 9 Chu trung ngẫu thành ..... 175
- 10 Giang thôn xuân cành ..... 176
- 11 Thao giang quận xá. ..... 177
- 12 Đông ngạn xuân mộng ..... 178
- 13 Thiên trường Chu trung (Nhị thù) l. ..... 179
- 14 Thiên trường Chu trung (Dệ nhị thü) ..... 180
- 15 Đại Thánh Hưu Quơc tư tảo khởi (SǴm ngủ dạy, tại chùa Đại Thánh, Hưu qubc ..... 181
- 16 Son trung ..... 182
- 17 Thu nhật khiền hưng ..... 183
- 18 Thành Tây đại ân Lư khầu chiấm ..... 184
- 19 Thu thành vân vọng. ..... 185
- 20 Trung thu hữu cåm. ..... 186
- 21 Thù Đạo khẽ Đại học (Xuân hàn vận) ..... 187
- 22 Trừ tịch (Dụng Đठ̃ Phủ Vận) ..... 188
- 23 Cửu nhật thôn cư độc chước . ..... 189
- 24 Thu nhặt hiều khởi hữu càm ..... 190
- 25 Tam nguyệt sơ nhặt nhật hiều khởi. ..... 191
- 26 Xuân hằn. ..... 192
- 27 Mộ Thu . ..... 193
- 28 Cửu nguyệt Bãng Hồ công tịch thương ..... 195
- 29 Thu dạ tảo khới ký Hồng giang kiềm chính. ..... 196
- 30 Bệnh trung hoài Hồng giang kiềm chính (Thu dạ vận) ..... 198
- 31 Nguyên Đán thượng Băng Hô tướng công. ..... 200
- 32 Thu bę̂nh trung. ..... 201
- 33 Bŏi Băng Hồ Tương công du xuân giang. ..... 203
- 34 Trùng du xuấn giang hữu cảm. ..... 205
- 35 Thôn cư cảm sư ký trình Băng Hồ tướng công ..... 207
- 36 Cô sơn Phạm Công (Phạm Nhân Khanh giám tu quớc sử) thị dí. Tiêu Phờ thi, thà đạo chư công dì canh họa. Dữ nhân mộ kỳ trăn trung nhi hơu nhàn thích chi thứ nhân thứ ky vận ..... 209
- 37 Thiên Trường thi hậu hữu cảm. ..... 211
$-38^{\circ}$ Bạc Lý gia lăng. ..... 213
- 39 Khách lộ. ..... 214
- 40 Ti khấu sơn trung hữu cảm. ..... 215
- 41 Khách xá. ..... 217
- 42 Thôn cur. ..... 218
- 43 Quan vi ky . ..... 219
- 44 Tự Thiên Trường phiêu quá hải khầu ngộ phong ..... 220
- 45 Du Côn sơn. ..... 221
- 46 Đê. Huyên thiên tư . ..... 222
- 47 [Khuyět đë] ..... 224
- 48 - nt - Đạ̀ nhı thù ..... 226
- 49 Thứ Hồng châu Kiềm Chínt vận. ..... 228
- 50 [Khuyẽt dê] ..... 230
- 51 Höng châu phục tiễ vân ký đáp chi ..... 232
- 52 Dưng Trịnh sinh lưu biẹt di biẹt chi. ..... 233
- 53 Giang hành (Thứ Höng khê Kiều chính vân). ..... 234
- 54 [Khuyẽt đê] ..... 236
- 55 Thành trung hữu cảm ký trình đöng chí ..... 237
- 56 Phụng canh Băng hơ ký tặng thôn trung cao vận . ..... 239
- 57 N gã̃u tác. ..... 241
- 58 Gia viên lạc ..... 243
- 59 Thôn gia thú ..... 245
- 60 Sơn thôn cảm hứng. ..... 246
- 61 Du Phật tích sơn, sở giang ngẵu tác ..... 248
- 62 Phụng chiễu Trường An đạo trung tác ..... 249
- $63 \mathrm{Tạ}$ Băng Hờ tướng công tư mă ..... 251
- 64 Họa Chu Hàn Lảm, Vị Ương tảo triều ..... 253
- 65 Töng Trung sứ, Vũ Thích Chi ..... 255
- 66 Tơng hành nhân Đỗ tòng Chu ..... 257
- 67 Ha Kinh Triệu Doăn Nguyên Công vi VânĐön kinh lược sứ259
- 68 TZ̛ng Kinh sư Doăn Nguyễn Công vi hành doanh chiêu thảo sứ ..... 261
- 69 Fuyên chiêu bải biệt vận phớ Nguyễn Viêm. ..... 263
- 70 Hà Tơng, Lê, Đô tam công ngự sử. ..... 265
- 71 Tơng Thái Trung Đại Phu Lê Túc Trai băc hành ..... 267
- 72 Ha Trung Thu thi lang ..... 269
- 73 Hỳ học si Trän nhượ Hư ty Nghệ An chí. ..... 271
- 74 Dơ Chương Giang đơng niên Trưong Thái Hoc ..... 273
- 75 Thương thừa Chỉ Hô Tôn Trác. ..... 274
- 76 Giáp tý hạ hạn hữu sắc chư lậ dảo vo, vi đảo nhi vū ..... 276
- 77 Tơng thái học sinh Nguyễn Hán Anh quy Hông Châu ..... 278
- 78 Thanh Hư động ký ..... 280
- 79 Phụ tặng đáp. Trằn nguyên Dán ky tặng Nhị xuyên Kiềm Chính Nguyễn Ững Long. ..... 287
- 80 Hơ tôn Trác du Động Đình họa nhi khê vận ..... 289
QUYÊN III : ƯC TRAI DI TAPP VAN LOAI
- 1 Trình tình tọ tọi biêu văn. ..... 293
- 2 Tộ ân trình tình bieuu văn. ..... 300
- 3 Dỡ Vương Thông Thông Thư ..... 305
- 4 Phóng ca̛u Trăn thị từ tôn tá̛u văn ..... 310
- $5 \mathrm{Dụ}$ hào kiệt chiêu. ..... 313
- 6 Câu hiên tài chiễu ..... 315
- 7 Bỉnh Ngô đại cáo ..... 319
- 8 Tạ chiễu xá Giao chỉ biều ..... 328
- 9 Tạ Sách phong biều ..... 331- 10 Lịnh bách quan vô tác Khánh hạ lễ nghichiễu (Xuăt thông sừ)335
- 11 Căm đại thằn tồng quản cập chư viện, tỉnh cục đả̉ng quan tham đải ..... 337
- 12 Mệnh Tư Tể nhiễp sư chiễu (Xuất thôngsừ) .346
- 13 Bình phục lễ ban su chiếu ..... 349
- 14 Mệnh Giáng Tư Tề vi Quân Vương thứ tử Nguyên Long thừa thöng chiếu ..... 357
- 15 Tuể cơng biều. ..... 362
- 16 Thượng Hoàng Thăi tử hiều ..... 365
- 17 Qubcc nhân tạ sách phong biều. ..... 367
- 18 Lam Sơn Vĩnh L㐅̛ng thằn đạo bi ký. ..... 370
- $19 \mathrm{Tạ}$ điếu tã biêu. ..... 376
- 20 Càu tập phong biều. ..... 378
- 21 Tạ tập phong biều ..... 381
- 22 Qưoc nhân ta tậ phong biều. ..... 383
- $23 \mathrm{H}_{\text {ât }}$ tức vi biều. ..... 385
- 24 Hạ tôn Hoàng Thái Hậu biều ..... 388
- 25 Tą sách phong quớc vương biều. ..... 390
- 26 Tác hậu tự huấn dĩ gıới Thâi tử ..... 392
- 27 Tặng Chiếu nghi vi Hoàng Thái Phi chếThiệu bình niên gian.397
- 28 Tọng Chiều nghi vi Trinh Ýn nguyên phi chê. ..... 400
- 29 Băng Hơ di sư luc. ..... 402
- 30 Gián nghi đại phu kiêm tri Tam Quán Sự tạ biều ..... 410
- 31 Dư nghệ An, Tân Bình, Thuận hớa tương hiệu quân nhân lịnh. ..... 415- 32 Thu, thắt nguyệt, ngủ nhật chi huy Đại thẩnbách quan trung ngoại văn vũ Thăn liêuđầng hội nghị tiền pháp chiêu.417
PHAN NGUYEN TÁC THEO VI ẢNH PHÚC KHE NGUYÊN BẢN
Tura . ..... 1
Quyền I. ..... XIII
Quyền II ..... LXIII
Quyền III. ..... CXXIII


|  | 踓 | 之 | 我 | 伊 | 章 | 大 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 矣 | 系 | 化 | 越 | \＃ | 基 | 亿 |  |
| 者 | 战 | 求 | T | 之 | 天 | 謫 |  |
| 非 | 胡 | 其 | 李 | 一 | 降 | 才 |  |
| 理 | 的 | 全 | 陳 | 德 | 用 | 把 |  |
| 明 | 失 | 如 | 笽 | 大 | 挍 | 衔 |  |
| 戈 | 道 | 抑 | － | 公 | 是 |  |  |
| 正 | 明 | 察 | 代 | 之 | 人 | ， |  |
| A | 以 | 先 | 閴 | 兵 | 必 | 訅 |  |
| 以 | 堂 | 生 | 王 | 者 | 全 | 行 |  |
| 妡 | 量 | 趗 | 三 | 天 | 次 |  |  |
| 磭 | 大 | 誌 | 石 | 非 | 于 |  |  |
| 具 | 回 | 兵 | 必 | 所 | 二 |  |  |
| 0 | 奄 | 且 | 有 | 詚 | 如 |  |  |
| 堂 | 分 | 秀 | － | 大 | d | N |  |
|  | 其 | 之 | 代 | 章 | 站 | 官 |  |
|  | 边 | 贯 | 具 | 也 | 直 | 枵 |  |
| 䅐 | 两 | ＋ | 王 | 吅 | 如 | 大 |  |


$A-1 b$
A. 2a





$$
A-4 a \quad[A-1 a]
$$

$A-4 b \quad[A-1 b]$

$A-5 a[A-2 a]$
$\mathrm{A}-5 \mathrm{~b}$ [A-2b]


A-6a

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

B-1a



B-3b



|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
| 号颔头 |  |





|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 平然家的 <br>  |  |
|  <br>  |  |
|  <br>  |  |
|  |  |
|  |  |

$B-6 a$.

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 萓妟 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |




|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | - 8 |
|  | - |


|  <br>  |
| :---: |
|  |  |






|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



|  |  |
| :---: | :---: |
|  | 可 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | 1_inchator |



B-12a

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| nentor <br>  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



B_13a


B_14a






| Whanment ${ }^{\text {a }}$ | 3 |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |




|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
| 减或 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| $\bigcirc$ | 巟気碞管 |
|  |  |



|  |
| :---: |
|  |  |




|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

B-19b


|  |
| :---: |
|  |
| $\pm 7$ |
|  |
|  |
| 式 |
|  |
|  |
|  |



|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | ¢ + ¢ |








|  |
| :---: |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |





B_28a





B-30a

LXXII


$C-2 a$


C-3a














C.11a



$$
C-12 a
$$









C-15b




C-17a


C-18a



 is
矿
15
炎
炎
1
－四粉十开
C

路
唯
兩


，Mymerne








$=$












．
君

8
，



則
君
苦
有
施
漛情


C-25a





|  <br>  |
| :---: |
|  |  |
|  |  |


|  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

- 

为






D-5a
D-6a


葛
$\therefore$







攻昆要施所其
圾

䋉 音 馬 攻 踔月
之
而
Hexa>

而
四李喽計嵝
百 度山唋 区亦
添缐兵 窃以
刎而速兵
焚下
＋







D+ $15 a$


|  |
| :---: |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  <br>  |
|  |  |
|  |
|  |




D_18a


|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  <br>  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |





|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |


|  <br>  |
| :---: |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |




|  |
| :---: |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |




| FI |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

it
保眷
宽
各次象自産
赩
管

象
是
次

君
長
童
祖














战盟莫所法令 つ．以過治作作汝热介 之法胙
思传鼻担面作作 橧









18





# (ÚC TRAI THI TẬP) 

TẬP HA<br>(Quyển 4, 5, 6)

QUYÊN 4:
QUÂN TRUNG TỪ MệNH TẬP

卷 之 四

早中訽命：集 松 接

井 德间，陳克俭编次，又其山犯帝自
皆 合大臣阮 康所作也。

故 降 者


士疲巭敌体体息，物帝典淢和，羊典山青馬嘖等行成。

橉閉生太平之世 ，人莫不保斯所。過皇明之时，人莫不途央生。全供生长明技，进達世，而有失所之唭向
略 参 政 染汝芴消僕㘳使上司，情强政
官及内官馬路等，因登官兵束聚偻果，
妻兄分散，掘祖父城書棈骨暴宽。





出，於是奔亡逃匿，佮生吱月以传上
雨 饭 ，未曾——他，然 粠 街 豈 解 填 海 之


大德決人；䋡 恩及物，以非禹垥敬之心鳥心，以黄霜化民之政点政，城供改 過 自 新 之 日出。度美從兄街逜等，

造北 とかも心

## Phiên âm

## QUYÊN CHI TỨ.

## QUÂN TRUNG TỬ MÊNH TẬP. TU̇NG HIEN,

Án Nghệ Văn Chi vân: Quân trung từ mệnh nhất tập. Nguyễn Trãi thào dữ Bắc triều chư tương vãng phục thưu, Tam giới dụ chiến sĩ vẵn. Hờng Đức gian, Trằn Khắc Kiẹ̀m biên thứ. Hựu Lam Sơn ký, Đé tự binh Ngo chi phục qữc, phàm quân trung hứa đa văn thư vāng phục, giai mẹnh văn thần Ngusễn Träi sở tác dã.

## THỉnh hàng THư.

Qui mão ogũ nguyệt, so lục nhạt, sai Lè Vân, Lè Trăn, tương tượng nha, ngũ song, tịnh thu Sử Ký : nbâm dần (1422) đê hồi Chi Linh sơn. Nhị nguyẹt tuyệt lương. duy thực thái căn. so duần nhi dĩ. Thời guân sĩ bì lao, duc đắc hưu tức, khuye̛n đê dữ tặc hòa. Tụy dữ Sơn Thọ, Mã Kỳ đẳng bành thành.

Bớc văn, sinh thái binh chi thế, nhân mạc bất đắc kỳ sở Ngộ thánh minh chi thời, nhân mạc bất tụy kỳ sinh. Kim bộc sinh trưởng minh thời, tao phùng thịnh the̛, nhi thường hữu thất sở chi thán hà tai. Vãng, nhân hương nhân Tri huyẹ̀n, Bỗ Phú, dữ bộc hữu khích. Bỉ lộ Tham Chinh Lương Nhữ Hớt, Vị bộc khi mạn thượng ty, thị cường bạt hỡ, nhược bất đồ chi, tất sinh hậu hoạn. Nhữ Hớt nãi cáo Quãn Binh quan cập Nội quan Mã Kỳ. Nhân phát quan binh lai tập bộc chưng. Bất vấn lão ấu, tịnh vi trảm quắc cầm phù, Tộc đảng cấu vong, the nhi phân tán. Phát quật tờ phụ phần mộ. hài cốl bộc lộ (Lam Sơn ký:

Mậu tuất, đe̛ khởi binh vu Lam Sơn, Minh Mã Kỳ đẳng bức chi, nãi thoai đồn Lạc Thỉy. Đỗ phú dẫn tặc đồ quât Ớc Hoàng xử, Hoàng Khảo hài cớt, hựu gián hành dĩ tập đé. Hạu môt kỳ gia thuộc, quân dân, thê tử thạ̀m chưng). Bộc vớ sở kbớng tớ. Tiến thoái duy gian. Nãi khiền thân nhân nghệ taın Ty tạ tội. Sứ giả tái tam giai bị sát luc. tằng bất phóng hồi. Bọ̀c kê vô sở xuấl, ư thị bôn vong đào nạ̣c, du sinh tué nguyệt, dï đãi thượng Ty chi sát tình. Hồ khầu sơn lâm dĩ kinh lục tué. Nhật thường lưởng phạn, vị tằng nhá́t bão. Nhién tinh vẹ khởi từ điền hải chi lao. Oan khớc bất cớ tử sinh chi bảo. Nhân suất kỳ chúng dĩ tập Đỗ Phú chi gia hương, lỗ bĩ lôn thân hoàng hạng, thứ đăc sư kỳ tủc phẫn nhĩ. Phi cảm tha chí.

Kim văn Tồng Binh quan đại đức tiếp nhân, dư àn cạ̀p vật. Dĩ Đặng Vũ dụ địch chi tâm vi tâm, dĩ Hoàng Bá hơa dân chi chính vi chính. Thành bộc cải quá tự tân chi nhật dã. Kıền sai tòng huynh Lé Vận đẳng. phụng thur kinh nghệ viên môn, trần oan aithujup phục khất xả ky̆ vãng chi khiên, hửa dĩ tự tân chi 10. Thảng thủy kboan hựu càn khôn tạo hóa chi lực dã.

## Dịch nghia.

## QUYÊN THỨ TƯ.

TẬP THƯ TỪ TRONG QUÃN. TU̇NG HIÊN.

Xét trong quyẻn Văn Nghẹ̉ Chi có chép : Một tập Quân trung Từ mẹ̀nh, Nguyễn Trãi viết thơ trao đời cùng các tương tàu, và viết văn khuyên răn tướng sĩ. Khoảng niên hiệu Hồng Đức, Trần Khẳc Kiẹ̀m, có sưu tập. Trong Lam Sơn ký cüng có biên chép từ khi vua bình Ngo đên lúc vua lấy được nước, phần nhiều trong quân, các văn thư trao đôi đều do vua sai Nguyễn Trãi thảo.

## THƯ XIN HȦNG.

( Năm qui mão, tháng năm, ngày mùng sáu, vua sai Le Vận, Lê Trăn, dem năm đôi ngà voi, cùng bức thư. Sử chép là năm nhâm dần, vua về tớ Linh Sơn, hết lương ăn đên hai tháng, chỉ ăn rau cỏ măng tre măng nứa. Quân sî mỏi mệt, mươn nghi, khuyên vua hơa với giạc. Vua xin hòa với bọn Sơn Thọ, Mã Kỳ).

Tơi nghe nói, sinh vào đời thái binh, thil khong ai không có cơ sở. Gập được thời thánh minh, thl không ai không co đủ sorng. Nay lôi dược sinh vào thời sáng, được gâp đủng đời thịnh, mà thường cứ phải băn khoăn về nối thât sợ là tại sao Trước kia, nhân có người làng là Tri Huyện Bõ Phư, cùng toi có hiềm khich. Hắn lễ lơt Tham Chính Lương Nhữ Hơt, bảo là tồi khinh mạn các quan trên, cây mạnh ngang ngạnh, nếu kbông mưu giết trước thì sẽ sinh loạn. Nhữ Hơt nghe thê mới trinh với Quản Binh cùng Nợi Quan Mã Kỳ, rời đem quân hinh tới vây chúng toi, bất chấp già trẻ, đều giêt sạch, hoăc bắt đem đi. Họ hàng bị hại, vợ con bị tan. Rồi phát quật mả ông tôi, xương cớt bộc lộ. (Lam sơn ký chép : Năm mậu tuất vua kloỏi binh tại Lam Sơn. Tướng Minh là Mã Kỳ vây đánh. Vua lui đồn quân tại Lạc Thủy. Đô Phú dẫn đưỡng cho giặc tới quật mả, lợ hài cớt hoàng khảo, rồi vây đánh vua, giết hại nhiều người nhà, cùng vợ con quân dân). Tôi không cơn kều oan vào đâu được. Tiễn lui đều khó. Mới sai người thân đi tợi tơa tam Ty tạ tội. Sứ giả hai ba lần đều bị giết, không được thả về. Toi không cơn kế gì khác, bần cùng phải trớn tránh, trộm sớng qua ngày tháng, đề chờ các quan trền xét tinh cho. Kiếm ăn nơi rừng rú tới nay đã sáu năm. Ngày tuy hai bữa, nhưng chưa khi nào được no. Tuy nhiên, tinh vẹ̀ há dám ngại lấp bề, nỗi oan không.
kề gì sống chết, mới đem quằn chưng vây nhà Đổ Phú, bắt hết tộc thuộc là để hả mới giận thù. Chỉ có thế thôi, chứ khơng dám có chí khác.

Nay nghe quan Tông Binh, đức lờn, hợp với người, ân thi cả tới vât. Láy tam Đặng Vü (1) khuyên địch làm tâm minh, lấy chính của Hoàng Bá (2) dạy dân, làm chính minh, thể là từ nay toi muбn theo mơi đời lôi. Kinh cho người anh họ là lû Lê Vân dâng thư tới cửa quân. đề kêu oan, và xị̣ tha lỡi trươc, mở đường cho đôi mới. Vả, mở lượng khoan dung. chính là viẹc của đất trời.

[^16]指㮩兵官及消化府衛官音
乃善还明真倘不押之所玟也。千府街傎守等官，来躬是之命，收走


之人，不得具所，此琟供之罪，亦
生建劳扰連，人之需相，全僙事系样而道韭，舍田田而不植，费言及此，尤可童椦，何朝庭之大，守牧之览忍令供至此框也。今，暴推天办
生於君父，来就明井宽䤀，程很前
所频也昔措康页罪，竞禹昔害忠

或什徒西征而财罪。猅死不解 伏


## Phiên âm.

## NGHE TÔNG BINH QUAN, CẬP THANH HÓA PHỦ, VE QUAN, THU

Phù, vật bất đắc kỳ binh tặc minh. Cơ phụ oan khốc giả, nãí thiện ác bất minh, chân ngụy bất biện chi sở chí dã. Kim Phủ, Vệ, Trấn, Thú đằng quan, phụng triều đỉnh chi mệnh, mục dưỡng tự dân, thi phụ mẫu ehi dưỡng anh nhi, vô bất tạn kỳ ái dã. Kim bộc ngộ vô có chi tội, hàm oan khớc chi tình, bất mông căng sát. Phục đốc công thảo. Sử nhất phương chi nhân, bất đắc kỳ sở. Thử tuy bộc chi tội, diẹ̀c do Thượng Ty hoài nhu, bất dĩ kỳ đạo dã. Thả, ơ tử hiêu sinh, tị lao tựu dật, nhân chi thường tình. Kim bộc khí tang tử nhi bô đảo, xả điền viên nhi bất cơ, hưng ngôn cập thử, vưu khả ai lân. Hà triều đình chi đại, thư mục chi hiền, nhẫn linh bộc chi thử cực dã. Kim bộc chỉ thiên vi thệ, dữ chúng ước nhật bão thành tín nhi lai hàng. Khất tải sinh ư quân phụ. Hạnh năng minh kỳ oan khốc, thích bỉ tiền kbien. Sử bộc đắc tạ̀n trung khờn dĩ phung triều đinh, thành sở nguyẹ̀n dã. Tích Ke Khang phụ tội, cánh vi Tấn-thất trung thần, Quan Vũ cánh sinh, do vị Tào Công báo hiệu. Tuy bộc bất mẫn, cảm vong tư nghĩa, hoặc dữ bắc chiễn dĩ lập công, hoặc ty tơng tây chinh nhi thục tội, tuy tử bất từ. Phục khất phủ sát vi thành, miễn kỳ tội hy̆. Hạnh thậm.

## Dich nghia

## THU GƯA TỚI QUAN TÒNG BINH CU̇NG QUAN THANH HÓA PHỦ VE.

Phàm vật không được bình thường thì phải kêu. Cho nên ngưởi bị việc oan uồng, thỉ hay dở không rõ, trái phải khơng
biện bạch đến nơi được. Ngày nay, các hàng quan Phủ, Vệ, Trẫn, phụng mệnh triều đỉnh tời chăn nuoi dân, như cha mẹ nuôi con nhỏ, không ai là không hết lòng yêu thương. Tôi mắc vào viẹ̀ vố tội, tình thực oan uồng, khơng được thương xét tới, lại còn bị quân tợi đánh, khiến cho người một phương, mất nơi cư trú. Tuy rằng tôi có tội, nhựgg cũng vì các vị Thượng Ty không theo đạo trị dân phương xa. Ghét chết, chuộng sỡng, tránh nhọc, ưa nhàn, vốn là thường tình của người ta. Nay tồi bỏ quê hương, đi trốn tránh, bỏ ruộng vườn không trồng nom, nơi đến đó càng xót xa. Cớ chi triều đình thì oai nghiêm, các quan thì hiền lương, mà đê cho tôi cực thê.

Nay tôi chỉ trời, thề, ưởc ngày cùng dân chúng lấy chữ thành tín lại hàng, xin với quân phụ được tái sinh, may oan cũ được sáng tỏ, bỏ hểt hiềm khích đề cho tôi được hết đạo trung, báo đáp triều đỉnh. Đó là sở nguyện của tôi.

Xưa kia Kê Khang có tội, mà rồi, thành trung thần nhà Tân. Quan Vũ dược sống mà cơn báo ân nghĩa Tào Công. Tôi dù tài hèn, đâu dám quên nghĩa lởn. Xin hoặc là lập công nơi chiến trường phương bắc, hoặc là chuộc tội khi tòng quân tây chinh. Tởi chết không từ.

C ủi xin xét tấm lòng vi thành cho khỏi tội. Rất mong lắm.

典 太 盟 山 喜 書夫天下道 直 莫 重 於 忠 莪 ，耸 莫 耸
人之亳情也自也供自生来，好名芦而 重 忠 義 ，疾小人而致禍難，雖身。居 数 险 ，平生之志不衰 ○ 日夜苦硅，望二天而 控 诉 ，个間大人從京始至，明 其 鿓 罪 之 端 ，示以可生之路 ，僕東 間 之，責老不俦惟怰，仭願以一
以癷治登，其禈不休，令杜富悬僕嚄 嶌 优 癷 ，再 禹 本 影 之官，此僕所

亡，能辞僕以改過自新，洗心泽膚み以作 太 平之民，所 谓 死，生 而 骨 肉也口。

## Phiên âm

## DỮ THÁI-GIÁM, SƠN THO, THƯ.

Phù, thiên hạ chi đạo, trọng mạc trong ur trung nghĩa, tôn mạc tôn ur danh tiết. Ố tử hiếu sinh, hưởng vinh tị nhục, thử nhân chi thường tình dă. Bộc tự sinh lai hiêu danh tiết, nhi trọng trung nghĩa. Tật tiềư nhân nhi chi họa nạn. Tuy thân cur gian hiêm, bình sinh chi chí bất suy. Nhạt dạ tư ta, vọng nhị thiên nhi khóng tớ. Kim văn đại nhấn tòng Kinh thủy chí, minh kỳ phụ tội chi đoan, thi dĩ khá sinh chi lộ. Bọc chúng văn chi, đồng lão bất thắng hoan biẹn. Phục nguyện dĩ nhất sách vi gia nố, dĩ miển huyện quan xâm khò. Thả cờ nhân vân : dĩ thù trị thù, kỳ họa bất hưu. Kim, Đỗ Phư dữ bọ́c cựu hữu cừu thù. Tải vi bản huyện chi quan, thử bộc sở dĩ ly tán đào vong chi cớ dā. Kim, đại nhân, đực cập côn trùng, ân hiệp thảo mộc, tàng ó, xả cấu, nạp bạn chiêu vong, năng hứa bộc dĩ cải quá tự tân, tầy tâm địch lự, dĩ tác thái bình chi dân. Sở vị tử sinh, nhi cớt nhục dã.

## Dich nghia

## THƯ GỬ CHO THẢI GIẢM SƠN THỌ,

Xét trong đạo làm người, trọng thì khơng gi trọng bẳng trung nghĩa, tôn thì không gl tôn bằng danh tiết. Ghét chết, chuộng sống, theo vinh tránh nhục, đó là thường tinnh của người ta. Tôi từ khi sinh ra tới nay, vẫn chuộng danh tiết, và trọng trung nghĩa, ghèt tiểu nhân đên nỗi đi tới họa hoạn, thân dù ở trong bước gian hiềm mà chi binh sanh không kèm bớt. Ngày đêm than thở, trông có người trên, ơn sánh trời cao để kêu oan. May nghe thấy đại nhân từ
kinh sư mỡi tợi, sẽ xét rõ nguyên nhân các tội trạng, có thê mong ngài mở cho con đường sớng. Chúng tôi được biết, già trẻ đễu mừng vui. Chỉ mong ngài cho làm chức gia no, để khỏi bị huyện quan làm khô. Vả lại người xưa có nói : Láy thù trị thù, tai họa không dứt. Đỗ Phú cùng tôi vốn có thù cü, lại được bồ làm tri huyện bản huyện, đỏ là cái cớ làm cho chúng tôi phải ly tán.

Nay thấy đại nhân, đức kịp tới cả côn trùng, ân kịp tới cả thảo mộc, khơi bùn quét bụi, thù dùng kẻ phản bạn, chiêu nạp kẻ lưu vong, có thề làm cho tôi đồi lỗi theo mới, rửa trí gột ác, thành người dân thời thái bình. Thé tức là làm cho đã chết được sống lại, nă m-xurong khô được sinh da thịt.

## 與 方 政 書

舞 禹 時 石 特，以两周之兵，而学滕
四方系弊，兵革不体，倠有智者不善其後，悔将何及，第恐取笑抢嘗時，胎㙕抢後世，深台公楽心馬，令高公㓤，不如挍甲体兵，開坐受
亦下獦民之大虽也。

## Phiên âm

DỮ PHƯONG CHINH THU．

Bộc thiết liệu thiên quân chi nỗ，bất vị hề thử phát cơ． Kim Khanh vi thời danh tướng，dī lưỡng quốc chi binh，nhi tranh thắng ur thất phu．Thắng giả bất quá phong hầu．Vạn nhất sai trật，tứ phırơng thừa tệ，binh cách bất hưu，tuy hữu trí giả，bất thiện kỳ hậu，hới tương hà cập．Đẹ khủng thủ tiếu ư đươong thời，di cơ ư hậu thể．Thâm vị công hàn tâm yên．Kim vị công kế，bất như án giáp hưu binh，nhàn tọa thụ hàng，thử thượng sách dã．Tuy bộc đẳng dữ công chi hạnh，diệc hạ vạn dân chi đại hạnh dã．

## Dich nghia

## THƯ GỞI CHO PHƯƠNG CHÍNH

Tời nghī rằng cái nỏ sức nghìn cân, không vi con chuột nhắt mà bẻ lấy. Nay ơng lấy quân hai nước đề traṇh thắng một thất phu, thắng thì bất quad được phong hầu, vạn nhất sầy bước thi bớn phương lợi dụng, viẹc binh sẽ khơng ngừng được, tuy trí có giởi cüng không thiện chung, như thế hời sao kịp. Rồi bị dương thời cười, hạu thế ché, thật vì ông mà sọ thay. Cứ nhur ơng nay, mưu hay nhất là xếp giáp cho quân nghỉ, ngồi yên đợi kẻ hàng. Dù rầng may cho ông cùng toi mà cüng là rất may cho muốn dân.

## 又 答 方 政 書

（明又進年不止，及有齐特至，而
方 政 ，夫我将之道 ，以仁苃为本，

不之虽，天地所不容，人䰠所共快，是以連年征伐，，常取姓歕，而不能

 ＊易 不 能 耐 久，令 而 徒 魪 大兵䢎㧤


攻，以决埆雄，册徒咅雨年我也。

## Phiên âm

## HỰU ĐÁP PHƯƠNG CHÍNH THƯ．

（Minh hựu tiễn quân bất chỉ，cập hữu thư dụ chí，nhi xác kỳ tội，cớ hữu thư đáp chi）．

Thị nhï，ngược tặc Phương Chính．Phù vi tưởng chi dạo， dï nhân nghĩa vi bản，trí düng vi tur．Kim nhĩ đẳng，đồ cấu quỷ trá，lỗ sát vó cớ，mỗi häm kỳ chưng ư tử vong chi địa，nhi
bất chi tuất. Thiên địa sở bất dung, nhân quỷ sở cợng phẫn. Thị dĩ liên niên chinh phạt, thường thủ tọa bại, nhi bất năng tiên vi chi cải quá, nãi do khởi uể dĩ tự xú, hới tương hà cập. Huớng kim, xuân thủy phương sinh, lam chướng luru đôc, kỳ thẻ̛ bất năng nại cửu. Kim nhĩ đồ ủng đại binh, đậu náo bất tiến, sử quân nhân nhiễm chướng lẹ̀ nhi tử, thị thùy tội quá. Binh pháp viết : Nhân giả dĩ nhược chế cường nghĩa giả dĩ quả địch chúng. Nhĩ kim dục chiển, tắc nghĩ lặc binh tương công dĩ quyết thư hùng, vo đồ khồ lưỡng quận vi dã.

## Dich nghia.

## LẠI CÓ THƯ ĐÁP PHƯƠNG CHİNH.

(Minh cứ tiến quân, đưa thư vạch rỡ tội lỗi, vì thế có thư đáp).

Bảo cho chúng mày, ngược tặc, Phương Chinh được biết: Phàm đạo làm tướng, lấy nhân nghĩa làm căn bản, lấy trí düng làm tư chất.

Nay lū chúng bay đều gian xảo, dới trá, chỉ quen bắt giểt dân vồ cơ, hãm dân vào đất chết, không có lấy một chút sót thương. Trời đất không dung, thần người đều giận, Vì thê luôn năm chinh chiến mà chỉ thua. Đã thể không biết đồi lỗi, lại bới bùn thêm hôi, côn hới sao kịp. Huơng chi, nay đã sang xuân, nước nguồn đầy lam chưởng, thể khống dám tiển, để cho quàn linh nhiễm phải khi độc mà chết, tội qui về ải. Binh pháp có nới : người nhẩn lấy yếu thắng được mạnh, người nghĩa lấy it địch được nhiều Chủng bay mà muớn chiển, thì cầm quàn ra đánh nhau, quyết thư hùng, chứ đừng làm khồ hai quân.


## 又 答 方 政 書

（賊見前書，荷之日：汝 奇 能 我，當 出平原•坦地，故荅之）示 耐 虚 䁍 方 政，夫 善 用 兵 者，無 隃，無 不 隃，無 易，無 不易。勝員在乎将，不在乎地之险易也。入 险 而 閣 者 ，如 雨 虎 䦠 於 空 谷 中，善用 者 滕 ，誤 用 者 䠶，是 以地無常形，我 無 常 治 何 险 易 夫有分哉，汝若不退，必引兵以决我馬。

## Phiên âm

## HỰU ĐÁP PHƯƠNG CHÍNH THƯ．

（Tạ̣c kiến tiền thur，mạ chi viết ：Nhữ cầu năng chiễn， dương xuất bình nguyên thạ̉n địa．Cơ đáp chi）．

Thị nhĩ ngược tặc，Phương Chính．Phù，thiện dụng binh giả，vổ hiểm，vô bất hiểm，vô dị vô bất dị．Thắng phụ tại hồ tưởng，bất tại hờ địa chi hiểm dị dã．Nhập hiểm nhi đấu giả， như lưỡng hồ đấu ư khơng cớc trung．Thiện dụng giả thẳng， ngồ dụng giả bại．Thị dĩ ：Bịa vô thường hình，chiến vô thường thê．Hà hiềm dị chi hữu phân tai．Nhữ nhược bất thoái，tất dẫn binh dĩ quyết chiến yên．

## Dịch nghīa

LAI CÓ THƯ BÁP PHƯƠNG CHİNH．
（Giặc được thư trước có thách rẳng：ngươi mà có thể chiễn được thì cứ ra binh nguyên bẳng phẳng．Vì thê đáp thư）．

Bảo cho mày ngược tặc Phương Chinh dự̛̣c biêt : Phàm đã khéo dùng binh, thì không đâu là hiềm, là không hiềm; không đảu là dễ, là không dễ. Được thua cớt ợ tưởng, chứ không ở đất hiè̀m hay dễ. Vào nợ hiềm mả đá̛u, như hai con hồ trong hang núi, thì người dùng khéo vẫn thắng, người dùng sai phải thua. Vi thê, đá̛t khơng có hình nhất định. Đâu có chia hiềm với dễ. Nếu không lui, tất là đem quán quyểt chiến vậy.

## 又 與 方 政 書

（丙午五月，我等至入安城，彼不出我，乃禹道之）。

示雨虎戝方政，吾間名将共仁義，
乎，昔者，沙書之来，显芙我首鼠突 伙 山林，不取出平原坦地以相攻，令我已至此，X安城外，皆禹我場，汝渭此禹山林乎，禹平原乎，汝乃用城固守。正如一老如何耶 吾 恐汝䓁，不免中畑之尾关。

## Phiên àm

## HỰ DỮ PHƯƠNG CHÍNH THUU．

（ Binh ngọ，ngũ nguyệt，ngã quân chí Nghệ An thành． Bỉ bất xuất chièn．Nãi vi thư di chi）．

Thị nhĩ，ngược tặc，Phương Chinh，Ngô văn danh tướng quý nhân nghĩa．Tiện quyền mưu．Nhĩ đã̃ng quyền mưu do bất túc，huớng nbân nghīa hồ．Tích giả，nhữ thư chi lai，thường tiếu ngã thủ thử thoán，phục sơn lâm，bất cảm xuất binh nguyên， thản địa dĩ tương công．Kim ngã dĩ chi thử．Nghệ An thành ngoại giai vi chiễn trường．Nhữ vi thử vi sơn lâm hồ，vi bình nguyên hồ．Nhữ näi bế thành cơ thủ，chính như nhất läo ầu hà dã．Ngo khủng nhữ đẳng bất miễn cân quốc chi nhục hỹ．

## Dich nghỉa.

## LAI GỬ THƯ CHO PHƯƠNG CHÍNH.

( Năm binh ngọ (1426) tháng năm, quân ta tới chân thành Nghẹ̀ An. Giặc không ra ứng chiến. Vì thể gửi thư này).

Bảo cho mày ngược tặc Phương Chính. Ta nghe nói : Phàm đã gọi là danh tưởng thì trọng nhân nghĩa mà khinh quyè̀n mưu. Lũ chúng mày quyền mru đã không có, huống hồ là nhân nghĩa. Trırớc kia, thư mày đưa tới thường cười ta là chuộl chui nấp trong rùng núi, không dám đương chiến nơi binh địa. Nay ta đã tởi đây. Ngoài thành Nghệ An, chỗ nào cũng là chiến trường dược, Mày còn bảo được đó là rừng núi hay là đồng bẳng. Mày đóng cửa thành cố giữ nhút nhát như một mụ giă. Sao vậy. Ta e lũ mày khòng khỏi cái nhục cân quắc vạ̀y. (cân quẳc: đàn Ong mà nhút nhảt sợ hãi đáng ăn mặc y phục đàn bà, đây là nói đản bà thời cờ).


再 復 方 政 書
（方 政 致 書 于我 ，故 很 之）
夫，圆•大事者，以仁義禺本，成大功者，以仁義高先。惟仁義之舞全，故事 功之必洿。雨国，因 胡氏 失 道，以假
漁 猫 我 生 民，重 淢 㢣 刑，披 求 珍 異，問里小民不得其養，仁義固忩是耶。食民 焽 神 樂 緗 有 大表，曾不知内省厥
暴 露，人民塗地，音恐季民之聂，不 在顓 央，而 在 萧 墙 之内 也 。

Phiên âm
TÁI PHỤC PHƯƠNG CHÍNH THU．
（Phương Chính chí thư vu ngã．Cớ phục chi）．
Phù，đô đại sự giả，dĩ nhân nghïa vi bản．Thảnh đại công giả，dĩ nhân nghĩa vi tiên．Duy nhân nghĩa chi kiêm toàn，cớ sự công chi tất tế．Nhĩ quớc，nhân Hồ thị thất đạo，dả dĩ điếu phạt vi danh，tế kỳ bạo lệ chi thực，xâm
－doạt ngã cương thồ，ngur lạp ngã sinh dân，trọng phú phiền hình，sưu cầu trân dị．Lư lý tiều dân bất đắc kỳ dưỡng．Nhân nghĩa cớ vi thị gia．Kim dân oán，thần nộ，kê hữu đại tang， tẳng bất tri nội tỉnh quyết cung，nhi nãi thục vũ，cuing binh，cam
tâm viễn lược. Sử sĩ tớt bợc lộ, nhân dân đồ địa. Ngô khủng Quý thị chi uru bất tại Chuyên Du, nhi tại tiêu tường chi nội dã.

## Dich nghia

## LẠ GỬI THƯ CHO PHƯƠNG CHÍNH.

(Phương Chinh gữi thư cho ta. Cho nên đáp)
Phám mưu việc lớn thì lấy nhân nghĩa làm gớc, thành công lơnn thi lấy nhân nghỉa làm đầu. Duy có đầy đủ nhân nghĩa thì việc và Cơng mỡi nên-

Nước ngươi nhân dịp họ Hồ lạc lơi, giả danh đem quàn điếu phạt, mà kỳ thực là thi thơ bạo tàn, chiếm đoạt đất đai nước ta, no lệ dân ta, thuế nặng hình ác, tìm cướp tràn bảo, đên lü cùng dân không còn kiếm ăn được. Nhân nghĩa mà như thế ur.

Nay dân oán thần giận, nược ngươi lại có tang. Thế mà không biết tự xét mihh, lại còn đi chuốc lấy việc binh đao, đem quân chiếm cứ nước xa xôi, Ta e cái họa họ Quý (họ Quý Tôn, coi sách Luận Ngữ thì rõ ý nghĩa) không ở xa xôi đâu, mà đã ở ngay trong nhà rồi.

答 總 兵 王 通，太 監 山喜等書 （十二月破明東城）通喜差阮任將書請和，故答之）。僕聞天地之於䔍物者，雷霆震怒，而生生之意行乎其間。
忍在乎其際。伏䒯大人音，辞以自新，不腾斥幸，械天地父母之大德也。雖粉 骨 盖 身 ，亦不足報，照大人若有爱侐 元 元 之费意，宜 差 頭 目 前 住 演 入新平 等 城，各令班帥。俨即模具進頁方物，伏 气大人差官重僕视信子弟，指降伏罪，僕自當偣㑐橋梁道路，不煩
涂岸，抑亦免中周士卒鉻刃之苦也。

Phiên âm
ĐÁP TÔNG BINH VƯƠNG THÔNG， THÁI GIÁM SƠN THỌ ĐÅ̃NG THU＇．
（Thập nhị nguyệt，phá Quan Đông thành，Thơng，Thọ sai Nguyễn Nhiệm tương thư thỉnh hòa．Cớ đáp chi）．

Bộc văn thièn địa chi ư vạn vật giả，lơi đình chấn nợ，nhi sinh sinh chi ý hành hồ kỳ gian．Phụ mẫu chi ư chúng tử giả， tiên xuy khiền trách，nhi củc dục chi ân tại hồ kỳ té．Phục
mông đại nhấn thứ, hứa dï tự tân, bá̛t thắng hân hạnh. Thành thiên địa phụ mẫu chi đại đức dã. Tuy phấn cốt tê thân, diệc bất tưc báo. Nhiên đại nhân nhược hữu ái tuất nguyên nguyên chi thực ý, nghi sai đầu mục tiền vãng Diễn Nghệ Tân Bình đẳng thành, các linh ban sư. Bộc tức cẩn cu tiển cớng phương vật, phục khất đại nhân sai quan dữ bộc thân tín tử đệ, ngbệ hàng phục tội. Bộc tự đương tu chỉnh kiều lương đạo lộ, bất phiền quan quân, thảng mông căng nạp. Phi đặc miễn bộc quớc sinh linh chi đồ thán, ức diệc miễn Trung quớc sĩ tớt phong nhận chi khờ dã.

## Dịch nghia

## THU' ĐÁP BQN TÔNG BINH VƯƠNG THONG,

> THÁI GIȦM SƠN THỌ.
(Tháng 12, phá thưnh Đông Quan, Thông, Thọ sai Nguyễn Nhiẹ̀m mang thư tới xin hòa. Cho nên đáp).

Tôi nghe nói : Đới với muôn vật trời đất có khi giận dữ lôi đình, nhưng bản ý vẫn muốn cho sinh sống. Đới với con cải, cha mẹ có khi trách mắng, $10 i$ vọ̣t, nhưng vẫn nuôi nấng chămı nom.

Nay nhận được thư đại nhấn hẹn cho thay cũ đôi mới, tôi láy làm may mắn mừng vui, thật rõ là đức lởn trời đất, cha mẹ. Tôi dù có thịt nát xương tan, cunng không đủ báo đền. Vậy nếu đại nhân có thực ẏ yêu thương, cao rộng thì nên sai một đầu muc tới các thành, các xứ Diễn, Nghệ, Tân Binh ra lệnh ban sur.

Như thế, tôi tức khắc sửa soạn phầm vật tiên cớng. Xin đại nhân cho một viên quan cùng vợi con em thân tín của tôi đưa biều hàng phục.

Tôi xin tự sửa soạn đường sá, cầu cớng, không phiền tởi quan quân. Nếu ngài nhận lời, thil không những nược tôi thoát nạn sinh linh đồ thán, mà sĩ tớt Trung quốc cüng đỡ cái khồ lưỡi gươm mũi dáo.

## 達 花 大 人 等 書

进 花 大人等知道。只食覆好已成，求 非 来 兵 使 人将已遏梅間，同求西二度及福建等虎，俱以明年正月初二日起程回京。噍總兵官王大入，太盟山大人，者且享弦，等得演州义安清化延袁官軍雷到東間，一併同行。公等宜速成装出城駐扎，以得薬 公及䣕内官打指揞至此。一同伴夫。执分措連。如令道路掎梁，俱己修䄳。撞食俱已備䅨供給。大人等 若 或 措 连，只恐薬公去侯，唯以挶行，禹此興大人惊知。宜早趁萗公同去我妙

## Phiên âm

ĐAT HOA BAI NHÂN ĐẢ̉NG THƯ．

Đạt Hoa đại nhân đẳng tri đạo．Chỉ kim，giảng biễu dĩ thành． Cầu phong biều dữ sứ－nhân tương dĩ quá Mai quan．Bồng dông tây nhị Quảng cập Phúc Kiễn，đẳng xứ，cậu dĩ minh niên， chính nguyệt，sơ nhị nhật khởi trình hồi Kinh．Duy Tồng Binh quan Vương đại nhân Thái Giám Sơn đại nhân，tạm thả đình trụ．Đẳng đãi Diền Châu，Nghẹ̀ An，Thanh Hoa dĩ lý quan
quân tề đáo Đông Quan, nhất tịnh đồng hành. Cơng đẳng nghi tức giới trang xuất thành trụ trát, dĩ đãi Sái Công cập Hành Nội quan, Bả Chỉ Huy chí thử. Nhất đồng bạn khứ. Thỉnh vật kê trì. Như kim, đạo lộ, kiều lương, cẩu dĩ tu chỉnh, lương thực câu dĩ bị biện cung cấp. Bại nhân đẳng, nhược hoặc kê trì, chỉ khủng Sái Công khứ hậu, nan dĩ độc bành. Vị thử dữ đại nhân báo tri. Nghi tảo sân Sái Công đồng khứ vi diệu.

## Dịch nghia.

## THU' GỬ TỚI ĐÁC HOA ĐẠI NHÂN.

Báo cho các Hoa đại nhân được biết : Như nay, viẹ̀c giảng bòa, thông hiếu đã xong, biều cầu phong cùng sứ giả sắp qua cửa Mai quan, qua các xứ Lưỡng Quảng, Phúc Kiến, khởi hành định vào ngày mùng hai tháng giêng sang năm dê đi tới Kinh. Riêng Tồng Binh, Vương đại nhân, Thái Giám Sơn đại nhân, tạm đình lại để đợi các quan quân các xứ Diễn Châu, Nghệ An, Thanh Hóa, tề tựu tại Đông Quan đề cùng đi.

Các ông nên kip sửa soạn hành trang, ra đóng trại ngoài thành đề đợi Sái Công cùng với các viên quan Hình Nội, Đả Chỉ Huy, tới nơi cùng đi. Xin đừng trì hoãn. Nay đường sá, cầu cớng, đã sửa xong, lương thực cung cấp đã đủ. Các đại nhân nếu mà trì trễ thì e rằng sau khi Sái Công đi rồi, các ông khó mà đi nồi. Vi thế, có báo cáo này đề cho theo kịp được Sái Cơng cùng đỉ là hay nhất.


## 奇 蔡 畕

出城型見我陳主。可喜可喜。自此解兵，使南国得免干戈之咅。一何幸也。可措知幾君于裁。其禹情好至英•白年不可总也。全造人将船十五攴束接公及各官章眷。可进使東柴来。其䍱羊人，可以妵行，吾全各處撟梁俱已


## Phiên âm

hý SÁl CÔNG THƯ．

Thư ký hiền huynh Sái Công，Đệ ngu Đông Quan，văn tri huynh dĩ xuất thành bái kiên ngã Trà̀n chủ，Khả hỷ，khả hỷ， Tư thử giải binh．Sử Nam quớc đắc miễn can qua chi khô． nhất hà hạnh dã．Khả vị tri cơ quân tử tai．Kỳ vi tình hiêu chi đớc，bách niên bất khả vong dã．Kim khiền nhân tương thuyền thập ngü chích lai tiêp công，cập các quau quý quyên khả tùy sử thúc trang lai．Kỳ dư quân nhân kbả dĩ lục hành．Ngô kim các xứ kiều lương câu dĩ tu chỉnb，lọ thượng vo ngu．Chỉ vi báo tri．

## Dich nghia

THU GỨI SÁI CÔNG.
Thư gửi hiền huynh Sái Công. Bệ ngu tại Đông Quan, nghe đại huynh đã đi ra ngoài thành đề bái kiên Trần chủ tôi. Mừng lắm. Từ đây là giải binh. Nước Nam được khỏi nạn binh đao, may lắn. Cho nên chỉ có hạng quân tử mới biết thời cơ, thắt c ặt mỡi tình, trăm năm không quên. Nay sai người đưa tới 15 chiếc thuyền đón công cùng gia quyên các quan, cùng đem hành trang theo tới, còn quân sĩ thì đi đường bộ. Tôi đã cho sửa sang đường sá cầu cớng, không có gì lo ngại, Vậy báo đề được biết.

## 興 邪 内官并打忠梁汝芴等書

書 吭 县 邢 大人打，梁 公 等，只昘和好 己成，公等宣速整裴，待得基公自义 安 束 ，及演洲城軍等過此，一併同行－只 今路上楼道俱 已修柊，楼食供給 亦 己准備，倘若不行，只恐幕公去後，無 人相伴，柽食足或閭乏，棈道恐或 項 圤 ，日後惟歎。，只此相報。

## Phiên Am．

DỮ HINH NỘI QUAN TITNH ĐẢ TRUNG， LƯONG NHŨ HỚT BẲNG THUP．

Thư thuyêt dữ Hình đại nhân $⿴ 囗 十 a ̉, ~ L u ̛ o ̛ n g ~ c h u ̛ ~ c o ́ n g ~ đ a ̆ ̉ n g . ~$ Chỉ kim，hòa hiếu dĩ thành，cơng đả̃ng nghi tớc chỉnh trang đãi đắc Sái ô Công tự Nghệ An lai，cập Diễn Cbâu thành quân đẳng quá thử，nhất tịnh đồng hành．Chỉ kim lộ thượng sàn đạo，câu dĩ tu chỉnh．Lương thực cung cấp diẹ̀c dĩ chuần bị．Thảng nhược bất hành，chỉ khủng Sái Công khứ hậu，vô nhân tương bạn．Lương thực khủng hoặc khuyễt phạp，sàn đạo khủng hoặc khuynh bĩ，nhật hậu duy gian，Chỉ thử tương báo．

## Dich nghīa

THƯ GỨI CHO LŨ HiNH NỘI QUAN CU̇NG BÅ TRUNG，LƯƠNG NHŨ HỚT．

Thư nơi với các vị Hình đại nhân，các ông Đả，Lương． Như nay hòa hiếu đã thành，các ông nên mau soạn hành
trang, đợi khi Sái Công từ Nghệ An tới, và bọn quân ở tbành Diễn Châu kéo qua, là cùng lên đường. Mà nay, các đường đi. các cầu cỡng đã sửa $k y$ y, lương thực cũng cấp được đầy đủ. Né̛u không đi ngay, e sau khi Sái, Công đi khỏi, không còn có bạn lứa, lương thực có thề thiễu cạn. đường cầu có thề hư hỏng, rồi ra một ngày khó khăn thêm.

Vậy vì thé̛ báo cáo.

## 再 益 打 忠 梁 汝 芴 書

書 玧 县 打 老 官 梁 相 公 等 。若 欲 — 家大小俱得平安，宣脏吾言，速㑐装出 城 ，侍 演 又官相典同去 ○ 如 或 不然，悔 将 無 及。公 等 豈 不 見 演 势 順化 等 軍 人，只合妻于俱得保全，数敉 喜 喜，無一些事，公等 乃慮不及此，而 欲 若 是 ，其自吉耶 ○ 我 果 有欲 害 公 等 之心，無 計 可 免 ○ 只 今 聖上宽思，有乵旨令總兵官便＂宜行事，䛨立我陳氏，班師回京，以免雨国干戈之苦。我亦以仁義之道，書心放事朝庭 の几一應官軍 ，俱各质送回 摆－所 過 悉 禹 修 整 橋 橾 道 路 ○ 供給 袹 食 。是我欲以留名永至千载。故不欲舆公等較——時之得失也。如或不然，不边月之間，公等難金城湯池，点必委索之耳。到此時蓈，
詰 勿 狐 祘 ，以敗 乃事。不宣。

## Phiên âm

## TẢI DỮ ĐẢ TRUNG, LƯƠNG NHŨ HỚT THU'.

Thư thuyết dữ Bả lảo quan, Lương tưởng công đẳng. Nhược dục nhất gia đại tiều cấu đắc binh an, nghi thinh ngô ngôn : tớc chỉnh trang xuất thành, đãi Diễn Nghệ quan turơng dữ đồng khứ. Như hoặc bất nhiên, hời tương vô cập. Công đẳng khởi bất kiến Diễn Nghẹ̀, Thuận Hơa đả̉ng quân nhân. Chỉ kim, thê tử câu đắc bảo toàn, hoan hoan hỷ hỷ, vô nhất ta sự. Công đẳng nãi lự bất cập thử, nhi dục nhược thị, kỳ tự khồ gia. Ngã quả hữu dục hại còng đẳng chi tâm, vô kế khả miễn. Chỉ kim thánh thượng khoan ân, hữu sắc chỉ lịnh Tồng Binh quan tiẹ̀n nghi hành sự. Hứa lập ngã Trần thị, ban sư hồi Kinh dĩ miễn lưỡng quốc can qua chi khồ. Ngã diệc dĩ nhân nghĩa chi đạo, tận tâm kính sự triều đinh. Phàm nhất ưng quan quân câu các đẹ tớng hồi hoàn. Sở quá tất vi tu chỉnh kiều lương dạo lộ, cung cấp lương thực. Thị ngã dục dĩ lưu danh vĩnh chí thiên tải. Cớ bất dục dữ cỏng đẳng hiệu nhất thời chi đắc thất dã. Như hoặc bất nhiên, bất quá cơ nguyẹ̀t chi gian, công dẳng tuy Kim Thành, Thang Tri, diệc tất ủy khi chi nhĩ. Đáo thử thời tiết, vó khả nại hà. Thiết vị công kế, mạc nhược tớc hành, thỉnh vật hồ nghi, dĩ bại nãi sự. Bất tuyên.

## Dich nghĩa

## LẠ ĐƯA THƯ CHO ĐẢ TRUNG, LƯỢNG NHỮ HỐT.

Thư nói cùng Đả lão quan, Lương tưởng còng. Như muốn cho trong một gia đình, kẻ già người trẻ, đều được bình yên, thì nên nghe tôi nớl: Sửa soạn ngay hành trang để ra ở ngoải thành, để đợi cùng đii với các viên quan Diễn, Nghệ. Nếu không,
sẽ hới khòng kịp, Các ông há chẳng trông thấy bọn quân nhân các xứ Diễn, Nghẹ̀, Thuận Hóa, hiện nay vợ con đều được bảo toàn, rất vui vẻ, không có chút việc gì. Các ông không nghĩ tới đó, cứ như thế là tự làm khồ thân. Nếu ta hhực tâm muốn hại các ông, thì thiếu gì cách. Nhưng nay thánh thượng khoan ân, có sắc chỉ cho viên quan Tồng Binh được tiện nghi bành sự. Hứa cho ta lập họ Trần. Lịnh cho ban sur về Kinh, cho hai nước khỏi bị khờ can qua. Ta cüng theo đường nhân nghĩa, hết lơng kính nghe triều đình. Phàm quan quân hết thầy đều lần lượt cho về. Các nơi đi qua đều được sửa sang cầu cống, đường sá, được cung cấp lương thực. Ta cũng muơn lưu danh thiên cồ, cho nên không muơn cùng các ông so sánh được thua trong nhất thời. Nếu không được như ta nói, thi bất quá, trong vòng một tháng, các ông dù có thành xây bằng vàng, hào chứa nự̛̉c sôi, cũng bỏ đi hết, không dủng được. Đển bước đường đó, thì không còn nói gl được nữa. Nay hay hơn nhất cho ông, theo tôi nghĩ, là cấp tớc sỉ̛a soạn đi đi, đừng có nghi hoặc mà hỏng việc ông.

Nay thur.

## 再 答 王 通 書

（十二月東間城王通等遺書責其員約 媇 樾 打 草 笔 丁，故 答 之）。

㒒 聞 越 人。㳘 薄 ，高人多 敌，蓋地氯所 生，人姓所受，此古令之常理也。
玷 溤 ○全間下所譄前後異泡，此是往 本 之使，不 達 事 赦之宜，以致雨軍之疑惑 ，僕曷敢異慮於其間哉。伏壁列位大人，察 而 宥 之草軍 丁，每見般輩，是上流之軍 ，車 参 之徒，徒衣之草，或性食財而好般 ，以致然也地 。僕固不曾見間。然 消 加 戒 飰 ，台 亦 安 順 ○ 如 埍 各 衛军 人 未見送到，此是程途修阻。士

白 到 邱 温－如是则送使之人 ，攧慢不行，回扇浮言，別作生事。撑等央 無 他 意 0 如或不信 ，則閣下宜復使一二親信之人，兵㬐雨三頭目•


## Phiên am

TÁI ĐÁP VƯONG THÔNG THU.
(Thập nhị nguyẹ̀t, Đông Quan thành, Vương Thông đẳng di thur trách kỳ phụ - ước sát lục đả thảo quân đinh. Cố đáp chi).

Bộc văn : Việt nhân kiêu bạc, Tề nhân đa trá. Cái, địa khi sở sinh nhân tính sở thụ, thử cờ kim chi thường lỳ dã. Thị dĩ kỳ gian tuy hữu trung tin, đớc thực chi nhân, nhi tùy điểm yên. Kim Các hạ sở vị tiền hậu dị từ, thử thị vãng lai chi sứ, bất đạ̣t sự thê chi nghi, dĩ chi lưỡng quân chi nghi hoặc. Bộc hạt cảm di lự $u$ kỳ gian tai. Phục vọng liẹ̀t vị đại nhân, sát nhi hựu chi. Nhur vị đả thảo quân đinh mỗi kiến sát lục, thị thượng lưu chi quân, xa tham chi đồ, hồng y chi tốt, hoặc tinh tham tài nhi hiếu sát, dĩ chí nhiên dă. Bộc cớ bã́t tằng kiến văn, nhiên sảo gia giới sức. «Thiễu diẹ̀c an thuận. Như vị các vệ quân nhân vị kiến tơng đáo, thử thị trình đồ tu trở, sĩ tớt nan hành, nhiên lục tục tương chí, khuất chỉ khả đãi, phi cảm vong dã̀). Như vị lại biểu chi sứ diệc vị thường minh bạch đáo Khưu On, như thị tẳc tỡng sứ chi nhân, lại mạn bất hành, hời phiến phù ngơn, biệt tác sinh sự. Bộc đẳng quyět vơ tha ẏ. Như hoặc bất tín, tắc. Các
hạ, nghi phưc sử nhất nhị thân tín chi nhân, dữ bộc lưỡng tam đầu muc, tiền vãng Khưu On, thầm vần hư thực, dĩ minh chân ngưy, khả dả. Như vị thuyền chich đạo lộ, kiều lương vị kiến tu chỉnh, tự thị hòa hiếu vị định dï chí khiên diên. Cẳu bòa hiểu ký thành, tu chi vị vãn. Tự kim dï hạu, thảng năng tắc tuyệt nghi hoặc chi tâm, cánh đớc hòa hiếu chi nghïa, tắc hạ miễn An Nara chi đồ thán thượng giải Trung quớc chi bil lao. Thiên hạ hạnh thậm.

## Dich nghīa

## LAI CÓ THƯ ĐÁP VƯƠNG THÒNG

(Tháng 12, ở thành Bồng Quan, bọn Vương Thông có thử trách ta phụ ưởc giết tróc các quân linh phụ dịch. Cho nên có thư đáp).

Tôi nghe: Người Việt đức bạc, ngưodi Tề tính gian, do đất $\sinh$ ra, ngụời phải chịu đựng. Đó là theo lý xét xưa nay. Gián hoặc có được người trung hậu thực thà, thil cũng biên tính, theo đất ở. Nay Các hạ bảo là trước sau hai lời. Chỉ là vi bọn sứ-giả đi đi về về không rõ được tình thế việc nên làm, rồi để cho quân hai bên sinh nghi hoặc. Toi biết làm sao sửa chữa được. Xin trông vào liẹ̀t vị đại nhân xét mà tha cho.

Như bảo rằng dịch phu thường bị giêt, đó là vì quân sĩ xứ cao.nguyên, hạng vận tải, hạng lao lực, hoặc giả có tính tham của, ưa giết người, hoặc giả hạng ấy gây nên chuyẹ̀n chăng. Tôi thì chura nghe thấy, nhưng cũng cứ ra lệnh ngăn cấm, rồi cũng được yên. Như bảo rằng quân sĩ các yệ chữa thấy dưa tói, đó là đường đi cần sửa chữa, bãy còn khó đi, nhưng họ dần dần cũng tới nơi cả, tính ngày biết được, tôi đâu dám quên viẹ̀c đó.

Như bảo rằng, sứ giả tợi Khưu Ôn, truyền tin không được minh bạch như thê là người đưa đi, lười nhác không đi, trở về bịa đặt nên lời, thành ra sinh việc. Còn như chưng tôi, thì kbông có ý gì khác. Nêu như không tin thì Các hạ nên sai một vài người thân tín cùng với vài người đầu mục của tôi cho tới Khưu 0 n , xem xét hư thực để biết rõ thật giả.

Như bảo rẳng thuyền bè cầu cống, đường sá chưa sửa xong, thẻ̛ là vì viẹ̀c hơa hiếu chưa định đoạt, công việc hãy còn dây dưa. Nếu như hòa hiếu thành, thì việc sửa cüng khơng muộn. Từ nay về sau nếu dẹp được hết lòng nghi hoặc, cớ theo ý nghïa hòa hiếu, thì ở dưởi An Nam khỏi bị đồ thán, mà ở trên thì Trung quốc khỏi bị khó nhọc. Thiên hạ được may lắm

再 益 王 通 山 帝 書

供阳信者国之筫，人而無信，其何以行之哉。前者書併使人束言，約以和

修 我（器（記王通取免田镇）普 明 覑
是大人等将班，師四京耶。奨周守城池 耶 。 俱 不 可 得 而 知 也。傅 日不 載 無物，蓝心不理，則事皆度奏。大人诚能不 索 前 言 。 凡 所 行 之事，要 宜 利 害 明白。 欲 班 師 則 班 師，欲 固 守 則 固 守，何以陽言结好，㟏情異图。不宜前後相反，内外不一若此也口毛雖以供 昏 滑 無 知，然 必 若孔子所 視 \＃所以，慨 其 所由，察 \＃所 安 則人之情 柄 発 整 有 不 容 隐 者 幸。 不 宣

## Phiên âm

## TÁI DỮ VƯƠNG THONG, SƠN THO THƯ

Bộc văn tín giả, quớc chi bảo, nhân nhi vó tín, kỳ hà dĩ hành chi tai. Tiền giả đắc thư, tịnh sử nhân lai ngôn, ưởc dĩ hòa giải, nhất nhất câu dĩ thính tòng. Kim quan thành trung do quật hào phông tiêm, cao sách thụ lũy, hoại cồ khí dỉ chú hỏa đồng, tu chiến khí (Sử, kỳ : Vương Thông thủ Quy Điền chung Phả Minh dỉnh vi cương đạn. Hựu cao trúc Đông Quan tbành, phức lũy, quật hào, phóng tiêm). Thị đại nhân đẳng tương ban sư hời Kinh gia, tương cơ thủ thành trì gia. Câu bất khả đắc nhi tri dã. Truyẹ̀n viết : «Bất thành vô vật». Cái tâm bất thành, tắc sự giai hư vọng. Đại nhân thành náng bất khí tiền ngôn, phàm sở hành chi sự, yêu nghi lợi hại minh bạch. Dục ban sư tắc ban sur, dục cớ thủ tắc cớ thủ. Hà dĩ durơng ngôn kết hiếu, âm hoại dị đồ. Bất nghi tiền hậu tương phản, nội ngoại bất nhất nhược thử dã. Phù, tiểu dân ngu, nhi thần, tuy dĩ bộc hôn cớt vô tri, nhiên tá̛t nhược. Khồng Tử sở vị : thị kỳ sở dĩ, quan kỳ sở do, sát kỳ sở an, tác nhân chi tình ngụy hào phát bất dung ần giả hỷ. Bất tuyên.

## Dich nghĩa

## LẠ GỬ THƯ CHO VƯƠNG THÔNG, SƠN THO.

Tơi nghe nói chữ tín là vật quý của một nước. Người mà khờng có tín thì không làm nên công việc gì. Trước kia được thư, và tiếp người tới nói, hẹn viẹ̀c hòa giải. Nhât nhất tôi đều nghe theo. Nay coi ra trong thành còn khơi hào, trồng chông, nâng rào, đắp lũy, hủy đồ cồ để lấy đồng đủc đạn dược, binh khi. (Sử chép : Vương Thông lấy chuông Quy Điên, lấy đỉnh Phả Minh đề đúc đạn, lại xây cao thành Đông Quan, đăp lũy, khơi hảo, cắm chông). Thế thì đại nhân định ban sư hời Kinh, hay định cố thủ, nào ai đự̛̣c biêt rõ. Truyẹ̀n xưa nơi : Không thành thực thì không nên viẹ̀c. Xét tâm mà không thành thì việc đều
hỏng. Đại nhàn như thục không trái lơi trước, thi phàm việc làm đều nên đề cho rö rệt lợi hại, muơn ban sur thi ban sur, muơn cơ thủ thì cơ thủ, Cứ gì phải nói ra ngoài là kết hiêu, mà ngầm ở trong thì tinh khác. Không nên trược sau trái ngược, trong ngoài bất nhất nbư thế. Phàm dân thường ngu dớt, nhưng có liuh tính. Tơi tuy ngu đọn, chắng biết gi, nhưng y nhu Khồng Tử đă nơi : coi việc làm nghĩ nguyên do, xét tâm trí, thì thạt hay giả, đên tơ tơe không lọt được, khơng dấu được, Nay thus.

## 再 奥 王 通 書

前者得言併草本，所言要葠安南罪。復立㑛氏違渴。備重络頭目军人等，
南北無事奔。䕀天高而皇帝速，大人㩲不睁一。政出多門。言切不同。心

各自異凡前日所言所行，僕已嘗備見之安。不知食日之事，果将如向此僕


人 珫 是，十人统非 一一人做事，而十人 弶事。是所指作舍道旁三年不成者中，迹其所禹若是，送使僕等至令不勝其咅。大人倘見腾，切莫効前日之


## Phiên âm

TÁl DŨ̃ VƯƠNG THÔNG THƯ
Tiền giả đắc thư，tịnh thảo bản．Sở ngôn yêu xá An Nam tội，phục lập Trần thị di tự．Bộc dữ chư đầu mục，quân nhân đẳng， mạc bất hoan hân cồ vũ．Tương vị quả năng như thị，kim hậu nam bắc vô sự hỹ．Nhiên thiên cao nhi hoàng đế viễn．Đại nhân． quyền bất quy nhất．Chinh xuất đa môn．Ngôn，động bất đồng． Tâm các tự dị．Phàm tiền nhật sở ngôn，sở hàah，bộc dĩ thường bị kiên chi hỹ．Bất tri kim nhật chi sự quả tương như hà．Thử bộc khu khu tiều nhân chi kiếa．Sở dĩ ngọa bất an tịch，thực
bất cam vị. Quyền quyền nhiên vu hoài, dục xả nhibất năng dã, Huống tiền nhật sự thế, dữ kim nhật sự thễ thực đồng nhất co'. Nhất nhân thuyết thị, thập nhân thuyễt phi. Nhất nhân tác sự, nhi thập nhân hoại sự, Thị sở vị tác xá đạo bàng, tam niên bất thành giả dã. Tích kỳ sở vi nhược thị, tụy sử bộc đẳng chí kim bất thắng kỳ khồ. Đại nhân thảng kiến linh, thiết mạc hiệu tiên nhạ̀t chi sở vi. Thiên vạn lưu tình. Thị bộc chi đại hạnh dã. Bất tuyên.

## Dich nghía

## LẠI ĐƯ'A THƯ CHO VƯO'NG THONNG.

Trước kia nhận được thư cùng bản thảo xin xá tội An Nam, lập lại con cháu họ Trần, tỏi cùng các đầu mục rất mừng rỡ vui vẻ, bàn nhau nếu quả được như lhê, thi từ nay về sau, nam bắc sẽ vô sự. Nhung trời thì cao, mà hoàng đe̛ thì ở xa Quyền đại nhân không về một mỡi. Chính lệnh thi do nhiều cưa. Lời nói viẹ̀c làm không giống nhau. Mỗi tâm mỗi khác Phàm các lời nói bữa trước, tôi đã được thấy rõ. Chả biết việc hôm nay, rồi thực sẽ ra sao. Đó là hạng kém hèn nhu tôi đã nhận xét. Cho nên nằm không yên chỗ, ăn không biết ngon, chăm chăm bận rới tâm trí, không thể rứt ra được. Huống hồ sự thế bữa trưởc cùng sự thế ngày nay, thực ra đều cùng một mối. Một người nói phải thì mười người nói trái. Một người làm việc thì mười người phá việc. Vì thế mơi có chuyẹ̀n dựng nhà bên đường, ba năm không xong. Công viẹ̀c làm mà như thê, khiến cho chúng tôi đến ngày nay không khỏi vất vả, Đại nhân mà có thương xin đừng làm như lần trước, muôn nghin mong mỏi. Rẩt may cho tôi.

再 典 王 通 書，
前 者 告 泉 某 㣛，并使 人所言，俱云只
因前信 ，更無異调。又云朝進表，慕

使已行考，送使之人亦已四奔。不 知
大人果因前信耶。更復異词耶。如果
因 前 娮 ，必明白相報，使僕得整栍染

娮不可失也。古 人云。去食去兵信不可去。故文公，不食伐原之利。商君不
不 若 文 公 商 君 乎。以果欲素信乎。不宣

Phiên âm ：

TẢI DỮ VƯUNG THÔNG THƯ．
Tiền giả，nhục thừa tôn hàn，tịnh sử nhân sở ngôn，cấu vân chỉ nhân tiền tín，cánh vo dị từ．Hựu vân triêu tiến biều， mộ thoái quân．Kỳ thư mặc thái vị can，ngôn do tại nhỉ． Kim sứ dĩ hành hỷ，tớng sứ chi nhân dī hồi hỹ．Bất tri đại nhân quả nhân tiền tín gia，cánh phục dị từ gia．Như quả nhân tiền tín，tất minh bạch tương báo，sử bộc đắc chỉnh kiều lương，bị quân vật，dĩ sĩ kỳ hành．Thảng phục dị từ，thành khủng tín bất khả thất dã．Cồ nhân vấn ：Khứ thực，khứ binh，tín bất khả khứ Cở Văn＿Công bẫt tham phạt Nguyên chi lợi，Thương Quân bất
phể tỷ mộc chi thưởng. Kim đại nhân dĩ thi thư chi sưy, hựu bất nhược Văn Công, Thương Quân hồ, dǐ quả dục khi tín hờ. bất tuyèn.

## Dich nghia

## LAI BƯA THƯ CHO VƯƠNG THÓNG

Được đọc thư ngài, cung được nghe người ngài sai tới nỏi, đều n'lận thấy là ngài cứ như lời trước, chứ không đồi lời Lại nhận thấy là cứ sởm dâng biè̉u thì chiều lui quân. Nét mực thư, còn chưa khơ, lời nói còn tboảng bên tai, nay sứ đả lên đường, người tiễn sứ đã trở về. Không biết ngài có quả nhur lời trước không, hay là lại đồi lời chăng. Nếu quả như lời trước, tất là cùng báo cho tôi minh bạch, đề cho tôi được sữa sang cầu cỡng, sửa sang đồ cần dùng quân đội, aợi ngày khởi hành. Nếu lại đồi lời, thực là e ngại chữ tín không nên mất. Người xưa có nói : Có thề thiếu ăn, thiứu binh bị, nhưng không thiêu chữ tin được. Cho nên Văn Công không tham cái lợi đánh quân Nguyên, Thương Quân khờng bỏ việc thưởng khiêng cột. (Muốn hiểu rõ, coi chuyện Xuân Thu, Chiến quớc). Nay đạ nhân là Tồng Binh, lại là hàng thi, thư chả nhẽ không bằng Văn Công, Thương Quân hay sao, thực muốn thất tín hay sao. Thư không hết lời.

## 0

## 再 奥 王 通 書。

（帝欲進漁束門城，故先兵之者也）
江城进，基旱相近，以便束往，敃景知此意。生侯某命。如别有落，北气示偻我成不宣。

## Phiên âm

## TAI DỮ VƯƠNG THONG THU

（Bẽ dục tiến bức Đông Quan thành，cớ tiên dữ chi thư dã）．

Tạc dï trú trại sảo viễn，thực lao vãng lai，kim dục di cur Bắc giang thành biên，đới ngạn tương cận，dĩ tiẹn lai vãng．kính bầm tri thử ý．Chuyên hậu tôn mệnh，Như biệt hữu phát lạc， khất thị bộc vi cảm．Bất tuyên．

## Dịch nghia：

## LAI BUA THU＇CHO VƯƠNG THONG

（Vua muốn tiến quân tới thành Đông Quan，cho nên trưởc tiên hãy đưa thư cho biêt），

Trước kia，dinh trại có nơi xa，đi lại khó nhọc．Nay muốn dời tới thành Bắc giang bên sông đơi diện，cho đi lại được gần． Kinh bầm ý đó，xin đợi tồn mệnh．Něu có muốn ý khác，xin cho tôi được hiểu biêt．Thư không hết lời．

再 達 王 通 書
私 载－日月無私照陪。故王者以四海
導 書 ，䛨以胡命班師，欲必以二太監大人 人 春 加 立 我 陳氏子孫，是大人等䐱
功妾奏，陳氏子砯寧絶，信不同矣。信如此言非惟交趾一图之幸，亦天下
同 戈 裁 日月同照陪，大人有命，腅
之至。

Phiên âm ：
TẢI ĐẠT VƯƠNG THÔNG THƯ．

Đạt Tồng Binh Quan đại nhân．Bộc văn thiên vô ty phú， địa vô ty tái，nhật nguyệt vô ty chiếu lâm．Cơ vương giả dĩ tứ hải vi gia．Sơ vô nhĩ hà chi hữu gián dã．Kim giả điệp phụng tôn thư，hửa dĩ thỉnh mệnh ban sư，dục tất dĩ nhị Thái Giám đại nhân tẩu thỉnh lập ngã Trần thị tử tôn．Thị đại nhân đẳng
thành năng vị quốc tận trung, tôn quân dĩ nghĩa. Tị chi niê n tiền, yêu công vọng tấu, vị Trần thị tử tơn tên tuyẹ̀t, tín bất đồng hy̆. Tin như thử ngôn, phi duy Giao Chí nhất quớc chi hạnh, diệc thiên hạ vạn bang chi đại hạnh dã. Triều đinh chi ân, ký dữ thiên địa đồng phư tái, nhật nguyệt đồng chiợu lâ m, đại nhân hữu mệnh, tệ ấp khợi cảm bội vi tai. Khu khu khủng lật bất thăng sĩ mệnh chi chi.

## Dịch nghĩa

## LAI CHO BIPA THIP TỚI VIPƠNG THONG.

Thư tợi Tồng Binh quan đurợc biết : Tôi nghe trời không che riêng ai, dất không chở riêng ai, mặt trời, mặt trăng khơng chiếu riêng ai. Cho nên đứng vương giả coi bốn bể là nhà, trược kia khong có phân biệt nơi xa nơi gần. Nay đã nhận được thư ngài nhiều lần, hẹn xin mệnh vua rồi đem quấn về, tức là muớn như y y tâu của hai vị Thái Giám trước, xin lập lại con cháu họ Trần. Thê là các đại nhân thành thực láy trung báo quốc, lấy nghïa tôn quân. Ví với khi trước, thể theo lời tâu dới trá, bảo con cháu họ Trần đã hêt, ví thế thực là không giớng nhau Néu viẹ̀c thực như vậy, thl không riêng một nước Giao Chỉ được may, mà còn là may lớn cho vạn nước. Ợn triều đình đã lởn, như trời che đất chở, như mặt trăng mặt trời soi chiếu, đại nhân nhận được mệnh có lẽ đâu lại trái được. Nơm nớp lo sợ, chờ mệnh tới.

## 再 達 山 喜 書



疾想呼天呼父舟，此亦䨘情所不免。
比以官早所擭可 笔 册之人展已告折
气禹楼遗，不知如可，並不見一人放


若 是 劫 黙 耶。所以不㐿不皆干成展，
再禹煩眉告也。不宣（下有秦告文）

## Phiên âm

## TÁl Đạt SƠN THO THƯ．

Đạt Sơn lảo đại nhân đẳng．Tiền giả phụng thư vị mông hứa khả．Kim dục tái mạo uy nghiêm，Chỉ khủng phiền độc． Nhiên nhân hữu bệnh tật，tăc hố thiên，hô phụ mẫu，thử diẹc thường tình sở bất miễn．Tị dĩ quan quân sở hoạch，Khả Lãm sách chi nhân．Lũ dĩ cáo tơ，khất vi bát hoàn．Bất tri như hà． Tịnh bất kiễn nhất nhân phơng xuất．Sĩ quan cập biẹ̀t sĩ nhân ký bất cảm tái phiền，chí nhược Khả Lãm chỉ nhân，cấu thị cựu nhân thân thích nô tỳ，khởi nhẫn nhược thị kiết nhiên gia．Sở dĩ bất đắc bất mạo can uy nghiêm，tái vi phiền tiết cáo dã． Bất tuyên．（Hạ hữu tấu cáo văn）．

## Dich nghia

## Lại CHO BƯA THƯ TỚI SƠN THOQ.

Thư gửi tới Sơn lão đại nhân. Thư trước chưa thấy trả lời, không biêt việc được hay không. Nay lại mạo uy nghiêm, rắt e phiền ngài. Nhưng người có bệnh thì kêu trời, kêu cha mẹ, đỏ là thường tỉnh, không tránh được. Gần đây, các quan quân co bắt được bọn dân Khả Lam, nhiều lần đã có xin cho trả về, không biễt ngài định sao, chưa tên nào được về. Sĩ quan, sĩ nhân khác thì không dám phiền, Nhưng dân Khả Lam đều là thân thích nô tỳ cũ, chả nhê không để ý. Cho nền mạo uy nghiêm hỏi lại. Kinh thư. (Kèm theo biều tâu).

$$
\neq
$$

求 封 表 文。
交 趾 布 政 倳 化 等 府 知 府 臣 黎 利；城 㤱饯 恐 粠 首 顿 首 推上言。臣仭规大軍克平之初，詔求陳氏千徐以来宗把。其都 布 按 等 官 未 及徧求。只訽土人言，奏 種 陳氏子捺俱被胡氏珠娍䏩爰
洪照元年。（明仁宗年苋）臣及本園者民於老接地方，莐得陳民某，责先

講遣某来表奏以閉。佒＂以湯武吊民而罚罪，事非得已。杞

不遇九州 ○王者之仁，貴同一粠。呟
元 因 而 封 感 ，逮 我 朝 當 太祖 之放连，而 陳氏先诸国以入朝，造条束真於帝



於故带而㯖習蜼便於教化，事由莫染。終成螎階。民庶流雗比紪散亡者，何可勝敕。士辛征伐串年困㚞者诚所

程 器之存 孤 兒。 初 令 貹 志，而 顺 㫧 情。
法，每•懹 無 地 而 措 躬 。有 痛 則 呼，乃人情之必至，知遇必改，橡整人之所
帝 堕 $T$ ，天踓地载 ，日照月谝，春 直海 蚻 ，大廊永包之吾，霊行雨施，着单解作之恩。必索鯰以象贤。必興絶
如太宗梅伐高篗之非，敖聥省罪，站撗 㚥 生 之仁，休 兵息民，尚 止 戈 之 武猉


激切屏学之至。讙来表陳浬以間。

## Phiên âm

## CẦ U PHONG BIỀU VĂN

Giao Chì, Bơ Chinh, Thanh Hóa, dầng phủ, Tri phủ, thằn, Lê Lợi, thành hoảng, thành khủng, khề thủ, đơn thủ, cần thượng ngôn: Thằn phưc đồ đại quân khắc binh chi sơ, chiếu cầu Trần thị tử tôn, dĩ phụng tôn tự, kỳ Đố, Bó, Ân đẳng quan vị câp biên cầu, chi tuân thồ nhân ngôn, tấu xưng Trân thị tử tôn, câu bị Hồ thị iru diệt đãi tận, vò khả kẽ lập, dĩ nghị trí phủ, huyện, thiẽ̛t quan phấn trị. Hất Hồng Hy nguyên niên (Minh Nhân Ton niên hiẹ̣u) thằn cập bản quớc kỳ dân, ur Lăo Qua địa phương, pbỏng đắc Trần thị Mô, thực tiên, Trần Vương Mỗ đich tôn, bầm tính thông minh, binh tâm trung thuân nghĩa dương kê lập. Khât chiêu y lẹ̀ tập phong, nhưng cựu nạp cỡng. Cần khiền Mỗ phụng biều tấu dị văn.

Phục dĩ : Thang, Vü, diéu dân nhi phạt tộ, sự phi đắc dĩ. Kỷ Tống kế thế, nhi hưng quốc, nghĩa sở dương nhiên Vãng ke, quyết sơ, hiền vi minh chứng. Thằn, Lê Lọi, thiết duy thánh nhân chi trị, bất quá cửu châu. Vương giả chi nhân, thực đồng nhất thè. Tur duy Giao Chỉ mạn cách hoa phong. Hán Đường, tri chi ky my. Tơng, Nguyên nhân nhi phong tươc. Bại ngạ triều, đương Thái Tờ chi khải vận, nhi Trần thị tiên chư quớc dĩ nhâp triều. Đệ niên lai cớng ư để đỉnh Lüy thế tập phong u vương tước. Khoảnh nhân Hồ thị chi thất đức Chi lịnh thiên thảo chi hữu gia. Triều đinh khoan nhân, chiếu cẫu Trần thị tử tôn, dĩ thừa tôn tự. Biên thằn vọng nghị, tấu tri Giao Chỉ quạn huyẹ̣n, nhi thiết trị quàn. Nại dân tâm do nịch ư cơ thường, nhi Di ${ }^{\text {tập nan tiện u giáa hơa. Suất do cựu nhiềm. Chung thành họa }}$ giai. Dân thử lưu ly, tỵ tuê tán vong giả, hà khả thắng sơ. Sĩ
tỡt chinnh phạt liên niên, khớn tệ giả̉; thành sở kham liên. Thằn đẵng niệm xich tử chi vó cô,mẫn Trần gia chi tuyệt tự. Phi có đồng Triệu Đà chi xử hoàng ơc. Thiêt dục hiệu Trình Anh chi tồn cơ nhi. Sơ hợp chủ gehínhi thuấn dư tinh. Nãi vong tàn khu nhi lập đại nghĩa. Tự tri cử đầu nhi xúc pháp. Mỗi hoài vô địa nhi thác cung. Hữu thông tắc hơ, mãi nhân tỉnh chi tá̛t chi. Tri quá tất cải, lượng thánh nhân chi sở dung. Lịch huyêt trần từ, dụ thiên thỉnh mệnh, Cung duy :

Hoàng Đê.Bệ Hạ, Thiên phú địa tái. Nhật chiêu nguyệt lâm. Xuân dục hải hàm, đại khoách thái bao chilurợng. Vân hành vũ thí, phả đàm giải tác chi ân. Tất sùng đức dĩ tượng hiền. Tất hưng tuyẹ̀t nhikế diẹt. Tất đờng Hán Vũ chiếu khí Luân Đài chi quá, Tất như Thái Ton hới phạt Cao Ly chi phi. Xá quá hựu tội, đản khoáng hiếu sinh chi nhân. Hưu binh tức dân, thượng cách chỉ qua chi vũ. Thằn cám bất minh tâm khắc cớt, hiẹ̀u thuận du trung. Phụng biều xưng thần, nguyện thuât Hầu phiên chi chức, Ưy thiên sự đại, duy đản tiều quớc chi thành. Thần hạ tỉnh vò nhiệm, bất thăng chiêm thiên ngưỡng thánh, kich thiết bình doanh chi chí. Cẩn phưng biều trần tạ dĩ văn.

## Dich nghĩa:

## BIẼU CÀ̀U PHONG

Tại các phủ xứ Thanh Hóa, Tri Phủ thần Lê Lợi, sợ hãi, rập đầu, tâu lên :

Thằn, lủc khởi dầu được thầy, quân đọi tới dẹp loạn, có chiêu ulim con chảu họ Trần. đè nờ đời cúng tê, khi đó các quan đâu xứ khơng xét ky̆, không tìm kiêm, chỉ nghe lời thồ nhân nơi, mới tâu lên là họ Trần bị họ Hờ giêt hết cả khơng còn ai nđ̛i dõi được, rồi đề nghị đặt nước thành quạn huyện,
chia ra các quan cai trị. Cho đến niên biệu Hồng Hy năm đẩu (Minh Nhân Tôn), thần và bọn kỳ lăo trong nước, có tìm được tại đất Lão Qua Trần Mỗ, là đich tôn Trần Vương Mỗ, bẫm tính thông minh, sẩn tâm trung thuận. Theo nghĩa nên lập, xin cử đưng lẹ̀ tập phong, rồi như trưởc cỡng hiến. Xin kính dâng biểu tâu :

Ngưa trông : Các vua Thang, ${ }^{\mathrm{J}}$ Vü, thương dân mà phạt kẻ có tội, là viẹ̀c bất đắc dĩ. Các vua $\mathrm{Kỷ}$, Tỡng nđ̛i đời mà mở mang đất nước, là nghīa tất đương nhiên. Xét việc khi xưa đều có minh chứng.

Thần, Lê Lợi, thıết nghĩ, Thánh nhân thớng trị, chẳng qua chin châu Vương giả đức nhân, đều cùng một thề. Riêng thấy : Giao Chỉ ở xa Hoa quốc. Hán Đường đặt làm xứ ky my. Tơng Nguyền nhân đó phong cương vực. Đến triều ta, Thái Tồ khi mở nước, là họ Trần đầu tièn vào chầu. Hẩng năm, cỡng hiến để đình, truyền đời tấn phong vương tước. Rồi nhản họ Hồ thất đức, mới bị quan quân thảo chinh. Triều đình khoan nhân, chiếu tịm con cháu họ Trần xưa, tế tự cứ được nới tiếp Biên thần nghĩ bậy, xin đ̛ời Giao Chỉ thành quận huyện, chinh trị giao về các quan. Nhưng dan tâm cứ giữ tục thường, mà di tập khó theo giáo hơa. Trước do tục cũ, sau thành họa tai.

Dân chưng tán ly, mấy độ lưu vong không sao kề xiêt. Quân binh, chinh chiến, luôn năm chết chóc, rất đáng thương tâm. Nghĩ dân chưng vo cô, thương họ Trần tuyệt tự. Khồng phải như Triệu Đà ở cung thất, chính mong giơng Trình Anh được tồn cơ. Xưa, chí cùng vợi dân chúng mà làm việc thuận tỉnh. Mới khơng kề đến thân mình mà gây thành nền đại nghĩa. Vớn biết mỗi việc làm là phạm phép, mong đâu cơn tấc đất để
dung thân. Có đau mới kêu, nhan tinh thường thê. Biêt lỡi thi đđ̀i, lượng thánh khoan dung. Trich huyêt kêu lên, kêu trời đọi mệnh. Kinh nghī :

Hoàng Đê Bệ Hạ, Trời che đả́t chở, nhật chiêu, nguyẹt soi. Lượng bao dung như xuân sinh bề rộng, Ơn tràn khắp như mưa tưới mây bay. Tăt quý đức đề gây hiền, tất cứu sơng đề nới đứt. Tất cùng Hán Vü chiếu bỏ Luân Đài cho là có lỗi. Tất như Thái Tôn, phạt Cao Ly hối là khơng nên. Lỗi thì xá, tội thì tha, rộng đức hiêu sinh. Binh cho bãi. dân cho nghỉ, thời việc vũ bị.

Thần : Dám đâu khơng : Minh tâın khắc cớt, Quy thuận tận trung. Dâng biêu xưng thằn, xin theo chư hầu hàng chức. Sợ trên, thờ lởn, được cùng nước nhỏ tâm thảnh.

Thần : Hạ tình, khong tự ngăn nời lòng mong mỏi kich thich được trông trời, trơng thánh. Kính dâng biều trần tạ.

CHỨ THICH. - (1 Mờt ngưới thời Xuân Thu nước Tàu.
(2) Xứ Tây Vưc thời Vū.Đé có đòn binh.

奏 告 文



首 顿 首 媌 素 告 于。

太后 ，英宗童帝炤垫曾太后，炤宗生


我赏効忠业力，一自明䁍㫗我磑土，
于 沵 。
以雪前䎵。於乙年，在老拨地方，
抔，以来宗社。员兵一楽，四方安集。



庭 䁍 人，俱 已出城拜降 ，惟東間一城未能連屠 0 宾由天诈皇陳，故成功之速 ，而 臣 等 被 堅 執 觡，妾 得 以効 尺寸

之功，伏惟，烈聖皇帝嘋下，同 冓 将相，勒 蔵 明，以致茙世 世 平 之福也，臣下情無任群天仰聖，媌 奏 表 以聞。

## Phiên âm

 TẤU CẢO VĂN．Duy Thiên Khánh nhị niên（1426）tuế thứ binh ngọ，Thạ̀p nhị nguyệt canh thân．sóc，viẹ̀t nhị thập cửu nhật mậu tý， Nhạ̣p Nòi Kiềm Hiệu Thái Sư，Binh Chương Quân Quớc Trọng Sự，Đại thiên hành hóa，Tứ Kim ngư đại song kim，hồ phù，Tráng Vü Vẹ̀ Qức Công，thần，Lê Lợi， thành hoảng，thành khủng，khè thủ，đớn thủ，cẩn tấu cáo vu ；

Thái Tồn Hoàng Bê．Hiền Từ Thuận Thiên Hoàng Thái Hạu，Thánh Tốn Hoàng Đé，Nguyèn Thánh Hoàng Thải Hạu Nhàn Tôn Hoàng Đê，Khâm Từ Hoàng Thái Hậu，Anh Tôn Hoàng Đê，Chiêu Từ Hoàng Thái Hậu，Chièu Tôn Hoàng Đẽ̀， Hiên Từ Hoàng Thái Hậu，Nghệ Tơn Hoàng Đ đ̛，Thuận Từ Hoàng Thái Hậu，Tưc Tôn Hoàng Bê，Gia Từ Hoàng Thái Hạuu，Trùng Quang Hoàng Đê Bệ Hạ．

Thần，Tờ phụ thụ quớc ân hậu，thế vi cận thần，nghĩa đương hiệu trung tặn lực，nhá̛t tự Minh tặ c đoạt ngã cương thồ， ngược ngã sinh linh，phạm chư tiên đé lăng miêu，tuyệt diệt Trần thị tự tôn Thần，ngọa tân thường phủ，tam thập dư niê $n$ ，
chí tại phục thù, dĩ tugêt tiền sĩ. Ư ấl ty niên, tại Lảo Qua địa phương, tàm đắc Ngbệ Tôn tam thê tôn, Trần Mỡ, u bản niên dĩ chinh đại hiệu, dĩ phụng tôn xã. Nghĩa binh nhất cử, tứ phương vân tập. Thị dĩ nhất chiến ư Trà Long, nhi phục Nghệ An, Thanh Hóa chi địa. Tái cbiễn ư Ninh Kiều nhi phục Đại Việt chi cựu cường Các xứ tặc nhân, cấu dĩ xuất thành bái hàng. Duy Đong Quan nhất thành vị năng cự đồ. Thực do thièn tọ Hoàng Trần, cớ thành công chi tớc. Nhi thần đẳng bị kiên chấp nhữ, hạnh đắc dĩ hiệu xich thớn chi công. Phục duy : Liệt thánh hoàng đê bệ hạ, đờng thừy hiệp tương, sào diệt cường Minh, dĩ chí vạn thế thái bình chi phưc dã. Thần bạ tình vờ nhiẹ̀m, chiêm thiên ngưỡng thánh, cần tấu biều dĩ văn.

## Dịch nghia

## TẤU CẢO VĂN.

Niên hiẹ̀u Thiên Khánh năm thứ hai, tuê thứ bính ngọ, tháng 12, mùng một ngày canh thân, qua ngày mậu ty̆ 29 ngày, Nhập Nội Kiềm Hiệu Thái Sur, Bình Chương Quân Quớc trọng sự, Đại thiên Hành Hóa tứ kim ngư, đại song kim, hồ phù, Tráng Vũ Vệ Quớc Công, Lé Lọi sợ hãi, củi đầu, rập đầu, tâu lèn.

Thái Tôn Hoàng Đê, Hiển Từ Thuận Thiên Hoàng Thái Hậu, Thánh Tôn Hoàng Đẽ, Nguyên Thánh Hoàng Thái Hậu, Nhân Tơn Hoàng Đe̛, Khâm Từ Hoàng Thái Hậu, Anh Tôn Hoàng Đê, Chiêu Từ Hoàng Thái Hậu, Chiêu Tôn Hoàng Đê, Hiến Từ Hoàng Thái Hậu, Nghệ Tơn Hoàng Đê. Thuận Từ Hoàng Thái Hậu, Túc Tôn Hoàng Đe̛, Gia Từ Hoàng Thái Hậu, Trùng Quang Hoàng Đế Bệ Hạ.

Thân, có tồ phư, vốn được quốc ân, chức cận thằn, theo nghīa cần ra sức tạ̣n trung. Từ khi giặc Minh cượp đất nước ta, ngược đải dân ta, phạm đên các lăng tå̀m tiên đe̛, giết hết con cháu họ Trần, thi thân nẳm gai ne̛m mật hơn ba mươi năm, chí ở chỗ phục thù, đề rửa sạch giận cü. Năm át ty, ở tại xứ Läo Qua, mới tìm được cháu ba đời Nghẹ̉ Tôn là Trần Mỡ, chinh năm ấy đã lên ngôi để nối thờ tốn miếu xã tắc. Khi nghĩa binh so khởi, là bớn phương hurởng ưng. Cho nên một trạn ở Trà Long mà lấy lại được Nghẹ̀ An, Thanh Hóa, trận thứbai ở Ninh Kiều mà lấy lại được toàn cõi đất nước. Các xứ có giặc đỏng, giạ̣c đều mở cửa thành ra hàng. Duy còn thành Đông Quan là chưa diệt. Thạt là trời giúp Hoàng gia mới chóng thành công như thế. Mà lũ thần hạ mạ̣c giáp trụ, may cüng được dự chưt công. Ngưa trông : Liẹt thánh Hoàng Đế Bệ Ha , cùng giúp diẹ̀t trừ giạ̣c Minh đề giữ phúc thái bình muốn năm.

Thần đả̛ng ngóng trông, kinh dâng biều tâu lên.

舆 王 通 書
（丁来帝進军憈江北舍，䘏 承 間 城 特量，王通山青使阮仕来通位，帝以直示 之 ）。
人者，人亦以誐服之。夫至㧴之道，可以動天地，进鬼神，而况於人乎，个人
人，自以我高，渭供为带知兵禹说道，

所 禹 若 是，犝 耶 偊 耶 古 者 大 夫 出 碡再之可也，况大人以持至之帥又於受命之日，䦆泋以便宜行事，射几国外之事 崖 復 一一 待 朝 命 耶 且 兵 贵 神速，機 間 開 产，如 粘 如 索，的 到 之間，

不 决 耶 ○前者跳行文变，反适亟各街虐 所 军 馬 兼 解 地 窄，先 将在城年人發
域早人陸蚝俱至，而前言忙若捅風提数，是大人非特施僕一人，又将各城街 所 六七千俆人，都他注了。供以上数朝廷之心？六 七千俆 人之性命，約 束 年士，秋 堂 無 犯，而 大人 楼小人之計 欲 以害 数 之心，移 以 害 他。夫 胡 馬 喷 北 風，越 鳥 某 南 枝，人

脚恨結㞼，淉入骨粒，莫不切
一 死 乘，大 人 如 徙 践 前 言，以胃晢 約，则 就 行 班 師，以 卒 前 好 $\circ$ 。暴 亦 将 各 城 軍 人，及昨所，獲军
各 城 含 宽 積 忿 之年，場 僕 三十
落，僕 不 勝 怒 谋 侯 命 之 至 不 宣。

Phiên－âm：
DŨ VƯONG THONG THU゚．
（Đinh mùi đê tiễn quân Lộ giang，bắc ngạn，dữ Đông

Quan thành đới lüy. Vương Thơng, Sơn Thọ sử Nguyễn Sĩ lai thông tin. Đé dī thư thị chi).

Thư phụng Tồng Binh Quan đại nhân, quân tơa tiền. Bọ̀c văn dï thành phục nhân giả, nhân diệc dï thành phục chi. Phư: Chi thành chỉ đạo, khả dī đọng thiện địa, thơng quỷ thần, nhi huơng ư nhân hồ. Kim đại nhấn phụng thư xuất khồn, đương đãi nhân dï thành, nhi nải hiẹ̀p trá khi nhân, tự dĩ vi cao, vị bộc vi vô tri, binh vi quỷ đạo. Dương vi hòa hiêu, ấm đồ dị mưu. Tiền ngôn tiên biều chi hậu, tùy tức thoái quân, hậu nãi cao thu sách lūy, trưc thảnh tạc trì. Sở vi nhược thị, thành gia, nguy gia.Cồ giả đại phu xuất cương, chuyền chi khả dã.Huỡng đại nhân dĭ thi thư chi súy hựu ư thu mệnh chi nhạt, ký hứa dĩ tiẹ̀n nghi hành sự, phàm khồn/ngoại chi sự, khởi phục nhất nhất đãi triều mệnh gia. Thả binh quý thần tớc, cơ quan khai hạp, như luân nhur vân, thời khắc chi gian, hớt hàn hớt thử, đại nhan khởi bắt tri, nhi thính gian thụ Mă $K y$, tàn tớt Phương Chinh chi kê, nhi trì nghi, do dụ, dì bất quyết gia. Tiền giả ký hành văn thư, thủ̉ dị lỳ các vê, xứ, sở, quân mã, kièm vị địa trách. tiên tương tại thành quân nhân phát hời. Tại ngoại các vệ tùy hậu phát xuất. Chí kim, Diễn, Nghệ đẳng thành quân nhân lục tục câu chi, nhi tiền ngôn mang nhược bồ phong trợ ảnh. Thị đại nhân phi đặc cuống bộc nhả̉ nhân, hựu tương các thành vệ, sở, lục thất thiển dư nhân đồ tha cuơng liễu. Bộc dĩ thượng kinh triều đinh chi tâm, mẫn lục thất thiên dư nhân chi tính mẹ̀nh, ưởc thúc quân sĩ thu hào vô phạm. Nhi dại nhàu thính tiều nhàn chi ké, dục dĩ hại bộc chi tâm, di dĩ hại tha. Phù : Hồ mã tê bắc phong, viẹt điều sào nam chi, nhân chi thường tinh, thục năng miễn thử. Kim giả, đại nhân chị kế nhất thã̛t, các vẹ̀ sở, luc̣ thất thiên dư quân,
hàm hạn kẽ̛t oán, thâm nhập cớt tủy, mạc bất thiết xi, ách uyển, thệ vó phục kiên đại nhân, câu thỉnh quyết nhất tử chiên. Đại nhân như phục tiễn tiền ngôn, dî tầm cựu ước, tắc tựu hành ban sur, dĩ tớt tiền hiếu, Bọc diẹ̀c tương các thành quân nhân, cập tạc sở hoạch quân mã, tạn số phát hời. Như kỳ bất nhiên, thỉnh dĩ các thành hàm oan tich phẫn chi quân, dữ bộc tam thập vạn binh. chu toàn thành hạ, tính đại nhân như hà phát lạc Bộc bất thăng khủng lật sĩ mẹ̀nh chi chi. Bất tuyên.

## Dịch nghia

## GỬ THU CHO VL゚ONG THONG

(Năm đinh mùi, vua tiếa quấn tới bờ phía $b$ ắc sông Lo, đóng quân trước thành Đông Quan. Vương Thông. Sơn Thọ sai Nguyễn Sĩ tới tin tức. Vua gửi thư cho biết).

Thư trình quan Tồng Binh. Tôi nghe, lảy thành thực đãi người, thì người cüng lấy thành thự đãi lại. Xét, đã là chi thành, thì trời cüng phải cảm đọng, thần cũag phải cảm thông hương hồ là người. Nay đại nhấn phưng mẹ̀nh ra khỏi nước, thì nên đãi người lấy thành. Thể mà lại cứ dới người cho thẽ là phải, mà cho là tôi khơng biết gi, mà cho là việc binh phải dới trá. Ngoài mặt thì hòa hiếu, ở trong thì có âm mưu. Trước kia, hẹn rẳng, biểu tiến, khởi hành, là bắt đầu lui quấn. Thẽ mà sau lại giơng cao rào, xây cao lüy, đặp thành, khơi hào. Hành vi thẽ, bảo là thành hay ngụy.

Bời xưa, đên chưrc đại phu ra khỏi bờ cõi, cüng còn được tự ỳ làm viẹ̀c, huơng như đại nhân lại là hàng tướng sủy có thi thư, mà ngày nhận mệnh cung đã được tiện nghi hành sự. Như thé̛ thi đâu có phải, việc ở ngoài nước, cứ mỡi việc
là phải đợi mệnh triều đinh. Vả lại viẹ̀c binh quý vê nhanh chóng, đồn trại đóng mở, như mây bay, gió cuớn, trong khoảng chớc lát, lưc nơng lúc lạnh. Đại nhấn há lại khơng rõ hay sao, mà lại đi nghe hạng gian nó Mã Kỳ, hạng tiều tớt Phương Chinh, đề bị chậm trễ, do dự, khơng quyết. Trưởc kia đã có thư cho tôi biêt : xếp can qua quân mã các sở, vè̀, xứ, cũ ng nhân nơi đỏng chạt hẹp, hãy cho quân trong thành ra về trước tiên rồi các nơi khác tùy theo khởi hành. Đến ngày nay quân nhân các thành Nghệ, Diễn, lục tục kéo đến, thê mà lời nơi trước như bắt bơng, bắt gió. Vạ̀y đại nhân không riêng gi dơ i một minh tôi, lại dờ cả hơn sáu bầy ngàn quân các thảnh, vệ, sở. Tơi nhân cái lòng kinh triều đỉnh, mà sinh thương tinh mệnh hơn sáu bầy ngàn quấn đó, có ra lệnh cho quấn sĩ khơng đượ̃ tơ hào xâm phạm. Bại nhân thì đi nghe kế tiều nhân, muơn đém lơng hại tôi, lại chuyè̀n hại đến kẻ khác. Xét ngưa hồ hit gió bắc, chim viẹt làm tồ cành phia nam, dều là lẽ thường tinh, ai đã tránh khỏi. Ngày nay, một khi mưu kê đả hỏnવ, các vệ, sở, quân đến bơn sáu bầy ngàn, đều ngạm hận, nuớt oán, đau đên gần cớt, ai là không vung tay nghiến răng, thể khơng trông thấy đại nhân nữa. Hẽ̛t thầy đêu xin quyêt một trận sơng chêt. Đại nhân nếu còn muốn theo lời trước, lại như lời ước cü, thi khởi hành ban sư đi, đê kết xong hòa hiếu cũ. Tơi cũng cho quân nhân các thành, cùng bọn quân mã mởi bắt được bưa trước giao cả cho đưa về. Nếu không như thế, thì đành xin cho quân sỉ các thảnh, đä chứa oán, chứa giận, cùng ba mưỡi vạn quấn của tơi, tới vây thành, đề coi đại nhân sử sự.

> Tôi không khỏi, sợ hãi chờ mẹ̀nh. Thư không hết lời.

奥 太 監 山亭 書
古 来 太 山 山 老 大人 钓 㢆 前 。 書之事大人，思 猫 父 母 。自前至全禺有一拿 之 或 麻 。前 日 大
俟，速即退军。全使 已行 必，送使 之 人 亦 已四关，而 军 远 退 不退，未可 卜 也。又 解 要 將土人 俱放 出 城，而数月以来，不見一人放出，不知父母果若是耶。保 日：自 古 背 有 死，嘸 信 不 立，故王者不北四海，伯者不些四
 \＃子 那 。 伏 惟 约 垫 俯 垂 照 亮不 宣。

Phiên âm：
DỮ THÁI GIÁM SƠN THO THƯ．
Thư phưng Thái Giám Sơn Lão đại nhân quân tòa tiền ：Bộc chi sự đại nhân，ậ do phụ mẫu．Tự tiền chi kim，hạt thường hữu nhất niẹ̀m chi hoặc khuy．Tiền nhạt đại nhân tứ thư，ước dĩ hòa giải，vị tiến biều chi hậu，
tùy tức thoái quân. Kim sứ dĩ hành hỹ tớng sứ chi nhân diệc dĩ hồi hy̆. Nhi quân chi thoái, bất thoái, vị khả bớc dã. Hựu vị, yếu tương, thồ nhân câu phóng xuất thành, nhi sồ nguyệt dĩ lai, vị kiến nhất nhân phơng xuất. Bất tri phụ mẫu quả nhược thị gia. Truyện viết : Tự cồ giai hữu tử, vố tín bất lập. Cố vương giả bất khi tứ hải. Bá giả bất khi tứ lân. Kim đại nhân dĩ phụ mẫu chi tâm, nhi khi kỳ tự gia. Phuc duy, quân từ, phủ thùy, chiéu lượng. Bất tuyên.

## Dịch nghia

GỬI THƯ CHO THÁI GIÁM SƠN THO.
Thư phụng Thái Giám, Sơn Lão đại nhân. Ơn đại nhân đ̛ới với tôi, tôi coi như ơn cha mẹ. Từ trưởc đến nay chưa bao giờ thấy thiếu sót. Bưa trước đại nhân gửi thư cho, ước cho hòa giải, bảo rằng: cứ dâng biểu xong là cho quàn rút lui. Nay sứ đã đii rồi. Người tiễn sứ đã về rồi. Mà quân lui hay không chưa thấy bàn định. Ngài lại có hẹn cho người trong xứ được ra khỏi thành, thê mà vài tháng nay, chả thấy mợt người nào ra khỏi thành. Không biết làm cha mẹ có thê khơng. Sách cũ có nói : Từ xưa ai không chết, nhưng thiếu tín, là không mong đứng được ở đời. Cho nên đấng vương giả không dối thiên hạ, vị Bá giả không dới bớn nược chung quanh. Nay đại nhàn lấy tâm cha mẹ, mà lại dối con chăng.

Ngưa trông lượng trền củi xuống soi xét. Thư khồng hết lời.

再 重 山 書 書
人有 四 復 ，必㧳信以行，苟土

之不 旺 ，信 そ 不 无 则 䩐 道 息，

得 其 赏 馬 。 偻 榫 不 敏 所 以 往 復乎 放 事 大 人 始 条 無 間 者 ，以 此奈 何 大．人 前 可 䢴 言 ，約以 和
使 已 行 充，送 使 之 人 亦 已同奎，而 军 之 退 不 退 亦 ，未卜 也 ○ 又謂 要 将 土 人 俱 放 出 城，而 数 月以来 未 見 一人，放 出，不 知 大人之心 果 何 如 耶，倩 日，無 信 不立，是以王者不愐四海，伯者不 批 四 都，信之苟尚 当 ，大人間 之，於 耳，充 之 於心，推 之 於事，眻 往 而 不 通 又豈可政斯在
照 亮 不 宣。

## Phiên âm <br> TÁI DỮ SƠN THO THUU.

Bộc văn thiên hữu tứ thời, tǎt tư thồ dĩ vượng, nhân hữu tử đức, tất tư tin dĩ hành. Cẩu thồ chi bất vượng, tín chi bất sung, tắc càn đạo tức, nhan sự khuy hy̆. C 8 hoàng cực dĩ thồ cư trung. Dàn linh dĩ tin vi thực, nhi hậu thiên, nhân, chi dụng đắc kỳ đáng yên. Bộc tuy bất mẫn sở dĩ vãng phục hồ kinh sự đại nhân, thủy chung vô gián giả, dĩ thử, nại hà, đại nhân tiền hữu dương ngôn, uởc dĩ hòa giải, vị, tî̂n biễu chi hậu, tùy tức thoải quân. Kim sứ dĩ hành hỹ, tớng sứ chi nhân diệc dĩ hồi hỹ. Nhi quân chi thoảj, bất thoái diẹ̀c vị bớc dã. Hựu vị, yêu tương thồ nhân câu phơng xuất thành, nhi sồ nguyẹ̀t dĩ lai vị kiên nhất nhân phơng xuất. Bất tri dại nhân chi tâm quả hà như gia. Truyẹ̀n viết: Vô tín bất lập. Thị dĩ vương giả bất khi tử hải, Bá giả bất khi tứ lân. Tín chỉ cẩu thượng dã. Đại nhân văn chi ư nhĩ, sung chi u tâm, suy chi ư sự, vô vãng nhi bất thỏng, hựu khởi khả khi tư dân nhi khi tin gia. Thư đáo phục duy quân từ phủ thùy chiếu lượng. Bất tuyên.

## Dịch nghia :

## LẠI CÓ THƯ GỮ CHO SƠN THỌ.

Tôi nghe nơi, trời có bớn mùa thì đất mới tớt được. Người có bốn đực đều đề giúp điều tín thi hành. Nểu đất khơng tớt, tín khơng đủ thì đạo trời mất mà việc người thiếu sót. Cho nên ngôi hoàng cực phải ở giữa đất, mà sinh linh thi phải lấy tin làm thực. Có thê, rồi sau trời cùng người làm
viẹc mởi đích đáng được. Tôi tuy thiểu sieng năng, nhưng cũng vì có thế mà vẫn được đủ trước sau với đại nhân. Tại sao đại nhân, trước thi nơi hòa, hẹn biểu tiễn đi là lui quân, mà nay : sứ đã đi, ngưởi tiễn sứ đã về, còn quân lui hay không lui, chưa thấy bàn. Ngài lại có nói : cho thồ nhân được ra cả ngoài thành, thê mà mấy tháng nay không thấy một ai được ra cả. Không biết đại nhân tâm ra sao. Sách xưa có chép: Không có tin thì không đửng được ở đời. Cho nên đấng vương giả không dới thiên hạ, vị Bá giả không dới bơn nước chung quanh. Tỉn còn quỳ chuộng đến thế. Bại nhân khi tai còn nghe thấy, tâm cơn nghĩ đến, viẹ̀ làm cơn dùng, như thế có viẹ̀c gì là khơng xong. Vậy dới dân sao được, bỏ chữ tín sao được.

Thư tới, xin củi xuống, khoan dung soi xèt. Thur không hết lời.

再 重 王 通 書
山洋，而 语 人白：吾 非 䲴 典 淕，是 雖 豚 川 尺 不 可 以自解，不 若放 隹 大 事 蛹 罟，而 人 自 信 之 矣。前 者 累 来 書 ，示，欲 照 太 宗 初征 交 耻，詔 書内 许 立 陳 氏 子婞事 理，及 令 上 来 求 时 退 军 四 京，敬安南罪。語其初，人人 人 莫 不推 怰 信 服，後 見 城 中 增 㯕 栅 受
以㒒得大人 之 恩 㞌 ，如天地 之

索 網 䒼 使 而 人 之 信 中 。 昨 者 因邱 温 抱 愠 之人，搜出宣墌元年
本，及本月十六日，体美土 人
知 大人 之 德，璔 天 地 之 於 苟 物，洋 洋，乎 登 有，生 意 潜 扰，而 葛
事天 地 父 母 ，僕 不 自 知 ，矛 罪深 直 ，徒 切 就 惶 ，量 大人 必 量容 热 ，能 即 止 初 制 求 備 之 心。供 又 拱 本 中 所 不 以 — 的 之 地
使 人 人 皆 間 此 心，时天下必 無事 克，进 镇 守 内 官 及 三 司 官徐以如相内外，不 知 朗 定 大臣 徒 長 计 却 摸 质 如 何，大 人 果能 涊 找 心，若 而 書 所 损，臬 来 命之 日，得 以便 宣 行 事。及不㥂 命先 四 等 语，便 當 决 成 蹱 志？—以解 兵 释 照 島 天下生 雷 之 幸，一以 引君 當 道，以 㧹 天下後世 之名。何 必 従 胡 数 满 官 军 以 護 搆，宜 更 四 逻 服 哀 ，不 如 放 唐 大 紊胡 畧 之 禹 食 也？前 言 辛 能 不 食，
㘬 供 給 ，拉 悉 備 蟑 以 侯 ，势 安顺 化 新 平及前衍城等年並秋竟


媒 准 一 皆 冰 释 ○ 皇 天后土 在 上
大人 俯 業 啾 察 。

## Phiên êm

TȦI DƯ VƯƠNG THÔNG THƯ．

Bộc văn，nhân hữu kbu ưng khuyền，thao võng cờ dĩ nhập sơn trạch，nhi ngư nhân vie̛t：Ngo phi lạp dữ ngữ．Thị tuy ữ tam xich bất khả dĩ tự giải．Bất nhược phóng ưng khuyền，khí võng cờ，nhi nhấn tự tín chi hy̆． Tiên giả，lũy phụng thư．Thị ：Dục chiếu Thái Ton，sơ chinh Giao Chí，chiêu thư nọi，hứa lập Trần thị tử tôn sự 1ý，cập linh thượng biểu cầu phong，thoải quân hồi Kinh， xá An Nam tội．Ngữ kỳ sơ，nhân nhận mạc bất hoan biẹn tin phục．Hạu kiến ：thành trung tăng thụ sách lũy，tu chỉnh chiến khi，nhân nhân tầm phưc kinh nghi．Tuy dí dĩ bộc đắc đại nhận chi ân hậu，như thiên địa chi phú tái， thượng hữu sở hám，hưong kỳ tha hồ．Đại nhân vị，phi lạp dữ ngư，đãn vị khẳng phơng ung khuyền，khi võng cơ， nhi sử nhân chi tín dã．Tạc giả，nhân Khuru On bão uấn chi nhân，sưu xuất Tuyên Đức aguyên niên，thập nhị nguyệt， sơ thập nhật，sở sai Thồ quan Vũ Nhàn quán bản cập bản nguyẹ̀t thạp lư nhạt tục sai thồ nhân Từ Thành quán bản dẳng，đọc bản－trung ý ngữ，phương tri đại nhân chi đức，do thiên địa chi ur vạn vật，dương dương hơ phát dục $\sinh \dot{y}$ ，tiềm thi，nhi vạn vạt bất tri giác dā． Tiền thư trách bợc bất năng kinh sự thiên địa phụ mẫu，

Bơc bất tự tri, phụ tội thâm trọng; đồ thiết cạnh hoàn. Lượng đại nhân tất thùy dung thứ. Năng tức chỉ sơ vô cầù bị chi tâm. Bộc hựu độc bản trung sở vị bất dĩ nhất ngung chi địa nhi vi thiên hạ chi lao. Thử luận thành vi đích xác. Sử nhân nhân giai đông thử tâm, tắc thiên hạ tất vô sự hy̆, Kỳ Trấn Thủ, nội quan, cập tam Tư các guan từ, dĩ hợi nghị tượng nội ngoại, bất tri triều đình đại thần đồ trường kê khước nghị phục nhur hà. Bại nhân quả năng khai thành tâm, nhược tiền thư sở nghị, vị, phụng mẹ̀nh chi nhật đắc dĩ tiện nghi hành sự, cập bất đãi mẹ̀nh tiên hồi đẳng ngữ, tiẹ̀n đương quyết thành quy chí, nhất dĩ giải binh thich oán, vi thiên hạ sinh linh chi hạnb, nhất dĩ dẫn quân đươong đạo, dĩ dươnng thiển hạ hạu thế chi danh, hà tất phục thỉnh sổ vạn quan quân dĩ hộ viện, nghi cánh hồi hoàn phúc ký, bất nhur phóng ưng khuyền, khí võng cỗ chi vi dü dã. Tiền ngôn hạah năng bất thực, bộc đương xế khai quy lộ. phàm tiền đồ kiều lương, lương hương cung cấp, thinh tất bị biện dĩ sĩ.

Nghẹ̀ An Thuận Hóa, Tân Binh, cập tiền Vẹ̀ thàuhr đẳng quân tịnh thu hào vô phạm. Duy đại nhân chi mẹ̀nh thị tuân. Bi thử hiềm nghi, nhất giai băng thich. Hoàng thiên hạ̀u thồ tại thượng giám lầm. Vi thị ước giả, th ần minh cức chi. Phục duy đại nhần phủ thùy tài sát.

## Dịch nghia ;

LẠ GƯI THƯ CHO VƯƠNG THÔNG.

Tói nghe nói : Người có dem chim ung, chó săn vào rừng, đem chài lưới vào đầm mà cứ nói là tôi không đi săn
chim, đi đánh cá, thì có khua môi khua mỏ đến đâu cüng không ai tin. Bất nhược, đem thả chó, thả chim, bỏ lưới bỏ chài, thì người ta tin ngay, Trước kia nhiều lần dược thư ngài bảo ngài muốn cứ theo chiếu Thái Tôn ban đầu chinh phạt nước Giao Chi, cho lập con cháu họ Trần để tro̊ng coi công viẹ̀c. Rồi lại đến lúc ngài ra lẹ̀nh cho dâng biếu cầu phong xong, thì lui quân về Kinh, tha tội nước An Nam. Lời nói lúc đều. ai nấy đều mừng rỡ tin phục. nhưng sau, thấy trong thành, rào cọc thêm, đắp lũy thêm, sưa đủc chiến cụ, thì ai nấy đều kinh nghi, dù cho, tôi có được đại nhân thường ban ân, to như ân trời đất, mà cũng còn e sợ. Đại nhân nói là không phải đề săn chim, bắt cá, thì sao chưa chịu thả chim ưng, chó săn, bỏ chài lưới đi để cho người ta tin. Bữa trước, uhân bọn thờ quan xứ Khâu Ôn, có được cho coi lẹ̀nh Tuyên Đức năm đầu, tháng 12, ngày mùng 10 , sai thồ quan thuộc viên là Vũ Nhàn, và lẹ̀nh vừa tháng này, ngày 16 , tiếp sai thồ quan thuộc viên Từ Thành, Đọc hai bản văn, xét ý thi biết đức của đại nhân, như trời đã́t đối với vạn vật, săn sóc chăm nom, yên lặng ban phát, vạn vật biêt sao được. Thư trước, ngài trách tôi không biết kính sợ trời đất, cha mẹ. Tôi không tự biết, bị tội rất lớn chỉ cơn sợ hãi, lượng trền trông xuơng khoan thứ, khộng còn dám quá mong nữa. Tôi lại đọc thêm đoạn nói rằng khơng nên vi một đơng đất mà làm cho thiên hạ khó nhọc. Luận bình thế là đich xác lắm. Nếu kbiên được cho ai nấy đều cùng tâm trí ấy, thì thiên hạ tất nhiên là vó sự. Các quantrấn thủ, các quan trong ba ty, các quan trong ngoài, thường nghị bàn mọi việc, nào ai biêt được các đại thần chốn triều đình nghĩ sao. Đại nhân quả thực biết mở rự̂t gan, cứ y
như thư trước đề nghị, bảo là ngày phụng mę̣nh ra đi, là được tùy nghi quyết việc. không cần phải đợi mệnh nữa. Mà ngài thì quyêt ýy giải binh, một là đề cời mới thù oán, gây phúc may cho thiên hạ hai là đề đưa vua vào con đưởng chinh, được tiểng hay về sau. Có cần gì xin it quân cứu viẹ̀n cho ở quanh minh, sao bằng thả chim ưng, thả chó săn, bỏ chài lưới có hay hơn không. Lời trước, may mà không bị ăn lởi. Tôi đương cho sửa cầu cỡng, đường về, lương thực sẽ được cung. cấp, tât cả biẹ̀n sẳn đề đợi. Các quân sĩ từ các nơi Nghẹ̀ An, Thuận Hóa, Tân Binh ra đi không bị tơ hào, vĭ pham. Chi nghe có một mẹ̀nh của đại nhân mà thôi. Bao nhiêu mới hiềm nghi đều tan như băng tuyêt. Giời cao đất dày xét soi, hiền thấu. Hễ trái ước là bị thần minh diệt.

Ngưa trông đại nhân cúi xuống xét soi.

## 4

與 打 忠 梁 䒵 第 㥩

書 来 镇 守 西 都 城 都 指 排 打 公 大 参 政泟 公 足 下。我舆公等，前日交約有素，天 地 鬼 神 想 已撜明在上，岦 期 全 日便
躽，非有私故业。照所音乎君子者，
不 復 ，自 古及令莫不皆照。安南昔莺中国之所倩占者，自泰湈而下况天之所以限南北者高山大川之封枝 已定，
戴 且以全 日之事然掄之，如新平，順化，莪安，演州及三江至。安市橎，昌江印温，前衛等城，其中者尃之特，諆 畧 之士曾無其人，而城池非不高且深，鈢僻惪不禹多，兵守萱不禹困，然 皆 己開門，释甲，共 㭶 妻 子而绰我相
守 故 常 ，不連事贯之宜。欲以教灱之城，而拘留久役思解之士。谓可以度


之所密我，全我如逯取清化演州，及
西 都 路 路 只三四萬周旋城下，益不
遇时刻之間，哌飛竹破，到此時菲，


都督等軍，陸解回去，以摆我安南境
土。使佊此雨便，亘不善哉。如或不
然 ，末之何也已。

## Phiên âm

DƯ $⿴ 囗 十$ Ả TRUNG．LƯƠNG NHŨ HỐT THU＇．
Thư phụng Trấn Thủ Tây Đô thành Đó，Chỉ Huy，Đả Cóng，Đại Tham Chinh，Lương Công tức hạ，Ngã dữ công đẳng tiền nhật giao ước hữu tố．Thièn địa quỷ thần tưởng dĩ chứng minh tại thurợng．Khởi kỳ kim nhật sử thành Khuê，Ly． Kim tích kỳ sở vi，giai xuất ur vị quớc vong khu，phi hữu tư cố dã．Nhiên sở quý hồ quân tử giả，quý hồ thức thời，đạt biến nhi dĩ．Thả，thiên vận tuần hoàn，vo vãng bất phục．Tự cồ cập kim，mạc bẫt giai nhiên．An Nam tích vi Trung quốc chi sở xâm chiếm giả，tự Tằn，Hán nhi hạ．Huơng thiên chi sở dĩ hạn nam bắc giả，cao sơn đại suyên chi phong vực dĩ định，tuy cường như Tần，phú như Tùy，khởi khả dĩ thế lực sính chi tai．Thả dĩ kim nhạt chi sự thẻ̛ luân chi，Như Tân Binh，Thuận Hóa，Nghệ An，Diễn Châu，cập Tam Giang，Chí Linh，Thị Kiều，Xương Giang，Khưu On，tiền vệ đẩng thành， ky trung，Trí düng chi tưởng，muru lược chi sĩ，khởi
vó kỳ nhân. Nhi thành tri phi bất cao thả thâm. Lương trừ khởi bất vi đa. Binh thủ khởi bất vi cớ. Nhiên giai dĩ khai môn, thích giáp, cộng buề thê tử, nhi dữ ugã tương hội, định vi kỳ nhật ban sur hồi Kinh. Nhi công đẳng nãi chấp thủ cớ thường, bất đạt sự biễn chi nghi, dự dĩ sồ nhẩn chi thành nhi câu lưu cửu dịch tư quy chi sĩ. Vị khả dĩ độ nhậ tự ngu, nhi bất cớ sồ thièn chi tính mệnh. Thị khởi nhân giả chi sở vi tai. Kim ngã như tuyền thủ Thanh Hóa, Diễn Châu, cập Tây Đơ chư lộ chỉ tam tứ vạn, chu toàn thành hạ, cái bất quá thời khắc chi gian, hơi phi trúc phá. Báo thử thời tiểt, công đẳng dục bảo toàn thê tử, tính mệnh, khởi bẩt nan tai. Kim vi cơng đẳng kê, mạc như tảo khí giáp binh, xuất thành, dữ Sái Đó Đơc đẳng quân, lục tục hời khứ, dĩ hoản ngã An Nam cảnh thồ, sư bỉ thử lưỡng tiẹ̀n, khởi bất thiện taí. Như hoặc bất nhiên, mạt chi hà dã dĩ.

## Dịch nghĩa

## THƯ GỞI CHO ĐẢ TRUNG, VA LƯƠNG NHŨ HỐT.

Thư trình Trấn Thủ Tây đỏ Thành Bô, Chỉ Huy Đả Công, và Đại Tham Chính Lurơng Công.

Tôi cùng các ông trước kia biết nhau lắm. Có trời đất quỷ thần chứng minh. Có ngờ đâu ngày nay thành ra chia cách. Xét lại việc đã làm là do ý vì nước, quên minh, chứ khơng phải vì cớ riêng. Nhưng người quân tử được quý là chỉ ở chỗ biết thời, chỉ ở chỗ biẽ̛t xử biến mà thôi. Vả lại vận trời tuần hoàn, có đi thì phải có lại, từ xưa tới nay vẫn thê. Nước An Nam xưa bị nước Trung Hoa xâm chiếm là từ các đời Tằn, Hán về sau. Thê mà trời đã hạn định cho nam bắc, cương
giới có núi cao sông rộng. Dù cho có mạnh như đời Tần, có giàu như đời Tùy, thì đâu co lấy thế lực mà áp bức được. Vả lại cử lấy sự thế ngày nay mà luận bàn. Thì như các xứ Tan Binh, Thuận Hóa, Nghệ An, Diễn Châu Tam Giang Chí Linh, Thị Kiều, Xương Giang, Khưu On, các thành quách giữ gìn các nơi đó há chẳng co tương tá trí düng, có văn thần mưu lược, thê tất cüng có người, thành khơng phải cao, hào không phải sâu, lương trữ không phải không nhiều, binh lính không phải khơng chắc chắn, thế mà đều mở cửa thành, bỏ giáp, dắt cả vợ con tới hội với tôi định ngạ̀ ban sur về Kinh. Còn như lũ các ông thì cớ giữ như thường, không hiểu việc, không biêt sử biến, muớn đem vài bức tườrg thành mà giữ lại quan quân đã bị ở lâu chưa được về nuroc. Cứ cơ gượng vui qua ngày qua tháng, không nghĩ đến tính mệnh mấy ngàn người. Người có đức nhân liẹ̀u có cử chỉ đó không.

Nay nếu như tơi kén lấy ở Thanh Hóa, Diễn Châu cùng các lộ phia Tâv Bô, lấy độ ba bơn vạn cho bao quanh thành thi chỉ một thời gian là xong viẹ̀c, gió bay trúc phá. Lúc đó, các ông có muớn giữ cho vọ̣ con được yên thân, e khó lắm.

Nay bàn cùng các ông, không gì bằng, sớm bỏ binh giáp, ra ngoài thàn! cùng với quân các ông Sái Đó Đớc, rồi lần lượt kéo nhau về, để trả lại đả́t đai nước An Nam toi, để cả hai bên đều tiẹ̀n lợi. Như thế có hay không. Nếu không như thế, thì chưa biết rời sẽ tợi đâu.

再 奥 王 通 書

書 奉 䲴 兵 官 大人。㬐聞誡於爱物者，天地之心。牫於雯于者父母之心。爱物不站則生生有时而息。爱于不珴
物，父母 之地赤子，不過一饿而已。昨日本 書 责 以不能放事天地父母。然僕 视 大人前 日所禹，並非天地父母 之道。井於慮人虔已之間，果向如耶。必如张子以責人之心责己方可謂之瑥道奎。前日東間地窄，将城中军人先行四，及清化适哀军人陸粈䜤去 。 令 却 欲 漛 都 督 過 江 相 倉，而 責 僕以不 信 ，豈不喽哉。夫所行不義而厚証 於人，非君子之所存心也。末得以胡氏身隶图亡禹前。夫胡氏不道则吊伐之师固不可䌅。㫮不能典減維絶，而反欲宛兵賈武，使無章之禹連年没命，於销，氧匍之民，比歳涂肝於草纾，是 豈 仁人君 子之存心哉。此所誯以黄伐 益，以泰攻泰者也。黙前日己住，自
就将城中军人先行發回，荼公即檤同發 夫，大人如或未行，泰公安敢先举

他 願 我 不 宣 。

## Phiên âm ：

## TÁI DỮ VƯONG THƠNG THU．

Thư phụng Tồng Binh quan đại nhân．Bộc văn thành u ái vật giả，thiên địa chi tâm．Thành ưa ái tử giả，phụ mẫu chi tâm Åi vật bất thanh，tắc sinh sinh hữu thời nhi tức．Ai tử bất thành，tắc từ ái hữu thời nhi khuy．Thị dĩ thiên địa chi ur vạn vật，phụ mẫu chi ư xích tử，bất quá nhất thành nhi dĩ． Tạc nhật，phụng thư trách dĩ băt năng kính sự thiên địa phụ mẫu．Nhiên bộc quan đại nhân tiền nhật sở vi，tịnh phi thiên địa phụ mẫu chi đạo．Kỳ u sử nhân，sử kỷ chi gian，quả hà như gia．Tất như Trương Tử dĩ trách nhân chi tàm trách kỷ phương khả vị chi tận đạo hỹ．Tiển viêt． Đóng Quan địa trách，tương thành trung．quân nhân tiên hành phát hồi．Cập Thanh Hóa dĩ lý quân nhân lục tục phát khứ．Kim khước dục Sái Đô Đớc quá giang tượng hội，nhi trách bộc dĩ bất tín，khởi bất mạ̀u tai．Phù，sở hành bất nghĩa， nhi hậu vu ư nhân，phi quân tử chi sở tồn tâm dã．Mạt phục， dĩ Hồ thị．thân táng quốc vong vi dụ．Phủ，Hớ thị bất đạo， tắc điếu phạt chi，sư cơ bất khả hoãn．Nhiên bất năng hưng diẹt，ke̛ tuyệt，nhi phản dục cùng binh đọc vư．Sử vô
cô chi chủng liên niên một mệnh ur phong đich, bặc bồ chi dân, tị tué đồ can ư thảo dã, thị khởi nhân nhân quân tự chi tồn tâm tai. Thử sở vị dĩ Yên phạt Yên, dĩ Tần công Tần giả dã. Nhiên tiền nhật ký vãng, tụ̣ kim dĩ hậu, đại nhân lược khai thành tâm, quyêt thành quy chí, tắc tựu thành trung, quân nhân, tiên hành phát hồi, Sái Công tức tùy đồng phảt khứ. Bại nhân như hoặc vị hành, Sái công an cảm tiên cử túc hồ. Nhược sử bộc xế khai quy lộ dữ phù tu chỉnh kiều lương, bị biẹ̀n lương thảo, tắc hà nan chi h ữu, Bộc kbởi hữu tha nguyện tai. Bất tuyên.

## Dịch nghĩa

## LAI CÓ THƯ CHO VƯƠNG THÓNG.

Thư phụng Tồng Binh quan đại nhân,

Tôi nghe nơi : Lấy thành thực yêu vật là lơng của trời đất. Lấy thành thực yêu con là lơng của cha mẹ. Yêu vật mà khơng thành thực thi việc sinh hóa có ngày phải ngừng. Yêu con mà không thành thực, thi đức từ áa có ngày phải khuyết. Thế cho nên, trời đất đởi với muôn vật, cha mẹ đới với con đỏ, bất quá chỉ là thành mà thoi. Bữa trước, được thư trách là không biết kính thờ trời đất cha mẹ. Nhưng tôi coi công viẹ̀c của đại nhân, bữa trưởc, đều khơng theo đúng đạo trời đất, cha mẹ. Thê thi đơi với minh, đới với người còn ra thế nào. Tất phải nhır Trương Tử, xưa có lấy tâm trách người mà đem trách mình mới có thể cho là đúng đạo được. Bưa trước, nói là vì Bông Quan, đât chật hẹp, mởi sắp cho quân trong thành được kéo
về trước tiên, rồi đên quân các xứ Thanh Hóa lục tục theo sau. Nay lại muơn Sái Đó Đốc qua sông cùng hội, thê mà lại giám trách toi là bật tin, nhur thé̛, có sai, có bậy khong. Xét minh làm bất nghĩa mà vu tội vạ cho người, the̛ không phải là bản tâm người quấn tử. Ngay gần đây, lấy chuyện họ Hồ bị chết, nưởc bị mất làm ví dụ. Hồ thị mà vô đạo. thì quân cho đi điêu phạt là cần, chứ không nên dùng dẳng. Nhưng hưng lại nước bị diẹ̀t đã không xong, nới lại viẹc bị đứt đã không thành, mà lại còn phơ vũ, dương uy, làm cho dân chúng luôn năm sa vào mũi tên, lưởi kiếm vùi thây nơi thảo dã, như thế có phải là bản tâm quân tử không. Thể là lấy Yên đánh Yên, lấy Tần đánh Tần.

Tuy nhiên bữa trước, thời đã qua rồi, từ nay trở đi, đại nhân xin mở rộng thành tâm, quyết cho quân về, cho quân trong thành đi trưởc, rồi đé̛n Sái Công theo ngay. Đại nhân nếu còn chưa đi, thi Sái Công đâu dám đi trước. Còn như bảo tôi mở đường, dựng lại cầu cỡng, tích đủ lương thăo, thì có gì là khó cho tỏi. Tôi đâu có ý khác. Thư không hết lời.

再 重 太 告山菁都
昔 之思进於海岳，而㒏之极䄍淢 涌 埃 ，以此思之深有相成，前 者 来 学 已 自 明 言 哺大人 䘏總 兵 官 之 意，固 䣄 和 解 以免雨图 干 戈 之 苦，奈 以方馬细人 之言，或以一旦国，壊，故供之年
供 告 成 。昨 日 之事，供 初 不 知
大人 耶 且 是 非 曲 直 信 不 能 逃

成，信 我 之 失 不 失，非 㒏 之 過也 。 前 者 ，所 獲 馬 三。百 匹，策
者 ，俱 是 陔 時 封 攺 ，萑 出 於 不
岳 官 所 言，不 侍 命 而 就 行 則 前
未 耍 大人 如 何 庭 直。若 其 不 然，
思必不能贯直其于，而僙不得服事大人以意高于 A 道，惟大人热青是事。不 宣

## Phiên âm

## TÅI DỮ THÁI GIÅM SƠN THO THƯ．

Thư phụng Tbái Giám Sơn lão đại nhân．Bộc finiễt duy bình tích chi ân，du ư hải nhạc，nhi bộc chi báo bồ miẹ̀t hữu quyên ai．Dĩ thử ân chi thâm hữu tương cảm，tiền giả phụng thư dĩ tự minh，ngôn vị đại nhân dữ Tồng Binh quan chi ý，cớ dục hờa giải dĩ miễn lưỡng quóc can qua chi khồ．Nại dĩ Phương，Mã tẽ̛ nhân chi ngôn，hoặc dĩ nhất đán quớc hoại， cớ bộc chi quân hạ đầu mục，hoặc quy oán ur bôc，tự bất thính bôc cáo giớri．

Tạc nhật chi sự，bộc so bất tri dă．Bộc khởi cảm đệ vong tiền nghĩa，ṇhi dục hại đại nhần gia．Thả，thị phi，khưc trực，tín đất năng đào nhấn tâm chi linh．Ngạn hữu chi viết：Như nhân âm thủy lănh noãn，tự tri．Kim giả，hơa nghị chi thành，bất thảnh， tịn nghïa chi thất，bất thất，phi bộc chi quá dä．Tiền giả，sở hoạch mã，tam bách thắt，quân，nhất thiên nhân，thu hào vô thương khuyêt，kỳ bị sát giả，câu thị lâm thời đơi địch，cái xuất
ur bất đấc dĩ yên nhî. Nhược năng phục tầm cựu ước, như Tồng Binh quan sở ngòn, bá̛t đăi mệnh nhi tựu hành, tà̛c tiên nhật sở hoạch quân mã, cạp dị lỳ các vệ sở quân nhân, kim cau tại thư, duy đạa nhân chi mệnh thị thính, vị thầm đại nbần nhur hả xử tri. Nhược kỳ bắt nhiên, nhi do hoặc ur phương, Mă chi kê, tuy dỉ đại nhân phụ mẫu chi an, tát bất năng ài dục ky tữ, nhi bọc bất đắc phulc sự dại nhân dí tạn vi tự cbi đạo. Duy đại nhân thứ trách, thị hạnh. Bắt tuyên.

## Dịch nghỉa :

## Lai có thư cho thál giám sơn tho

Thư phung Thái Giám Sơn lão đại nhân,
Trộm nghĩ, on trước, sâu hơn bễ, cao hơn nưi, mà tôi chura báo đáp đurợc lấy chút tóc tơ. Cho rằng on sàu thường có tương cảm, cho nên trước kia, trong thư có nơi rô là đại nhân cùng quan Tờng binh cùng một ý kiên, vỡn muơn hỏa giải cho hai nước kbỏi bị khồ can qua. Nhưng sao lại đi nghe kẻ tiều nhân, làm hại việc nước, tức là bọn Mă, Phương. Cho nên hạng tỳ tương của tơi có vè oán, như là khơng đề y đến lời tơi răn bảo nữa. Viẹ̣c ngày hôm trước, tơi, lúc đầu khơng biêt, vit toi đâu dám quên các điều ước trước, mà lại hại đại nhân. Vả lại, trái phải, cong ngay, tránh dau dược linh tinh con người. Tục ngữ có cấu: Người ta uông nước, nóng nguội phải tự biết. Ngày nay, việc hooa nghị thành bay khơng thành, tín nghīa mẫt hay không mất, thì không phải là lổi ở tơi.

Bữa trước có bắt được 300 ngụa, 1000 nghin quân, tơ hào không thương tồn. Conn như kẻ bị giết, là trong khi hai quân
đơi địch, cũng là viẹ̀ bất đắc dĩ. Nếu nhu lại theo được ước cü, y như quan Tông Binh đã nói, tức là không đợi mệnh, mà cứ lui quân, như thế thì quân mä, quân cụ, các Vệ Sở bị bắt bữa trước, vẫn còn nguyên đó, tùy đại nhan ra lệnh. Khơng biết đại nhán định xử trị ra sao. Nếu khơng như thế, nếu lại cứ theo kê bọn Phương, Mä thì tuy ân đại nhan là ân cha mẹ, nhưng đại nhân cüng khơng thi thớ từ ai được nữa, mà tôi cüng không phục sự đại nhân cho hết đạo làm con. Đại nhân rợng xét cho là may. Thur khơng hết lời.

喻 刀 鸮 城 土 官 書


族，頃 因 胡 氏 失 德，吴 绒 隠 凌，或 身 䐄 於 虏 庭，或 名 革 於 縭 瞕，费 非 得 己 ，豈 其 本 心。 上 帝 衣念，假手于我 代天行化，太師街国公（史 記，丁 未 䜍 将 推 尃 帝 禹 代天行化－自 是 榡 椧 多 以耤 之）吊民伐罪，恢復 基 園 王 師 所 加口 義 青 表 路，四方之民莫不袺頁而至也。舞等若能洗心
出降，非特雪其前䎵，亦必萗其降荃，我不食言。若復要碩偊䁸，抗拒王師，城陷之日，罪 浮 於 咞 矣 。

Phiên âm
DỤ ĐIÊU HÅO THȦNH THỒ QUAN THƯ．
Tích nhân hữu ngon viết ：O phản quy cơ hương，hồ tử tất thủ khưu．Cầm thứ thượng nhĩ，huồng u nhân hờ．Khanh
đẳng bản giai Tay Việt chi nhân, y quan chi tộc. Khoảnh nhân, Hồ thị thất đức, Ngô tặc bằng lăng, hoặc thân hảm ư lỗ dinh, hoặc danh mi ư ngụy chức, thê phi đắc dĩ, khơi ky bản tâm. Thượng đê ai niệm. dả thủ ư ngâ, dại thiên hành hoa. Thái Sur Vẹ̀ Quớc Công, ( Sử, ký : Binh mùi, chư tương suy tôn đé vi đại thiên hành hóa. Tự thị bảng dư đa dĩ xưng chi). Điéu dân phạt tợi, khôi phục co đồ. Vương sur sở gia, nghỉa thanh tải lộ. Tứ phương chi dân, mạc bất cưỡng phụ nhi chí dã. Khanh đẳng nhược năng tầy tâm, địch lự. khứ nghịch quy thuân, hoặc cur vi nội ưng, hoặc đĩnh thân xuắt hàng, phi dặc tuyêt kỳ tiền sỉ, diệc tất mong kỳ hàng giám. Ngã bất thực ngòn. Nhược phục luyến cor ngụy chức, khảng cụ vương sur, thành häm chi nhật, tội phù ur Ngơ hy̆.

## Dich nghia :

## THƯ DỤ CÁC QUAN ĐỊA PHƯƠNG THÀNH DIÉU HÀO.

Người xưa có nơi rẳng : Quạ bay về đất cü, Hồ chết tựa đầu vào gò. Cầm thú còn thế, huớng chi người. Các khanh vỡn là người Viẹt phương tây, giơng họ mü áo cân đai. Bỗng gập họ Hồ thất đức. giặc Ngó lăng loàn. Hoặc bị bắt tới nơi giặc, hoặc nhận chức quan của giặc, đều là thế bất đắc dĩ, chứ không phải tự bản tâm. Thượng Đટ thương sôt nhờ tay ta, thay giời làm việc, quyền Thái Sur Vê Quốc Công (Sử ký: năm đinh mùi, các tướng suy tôn vua làm Đại Thiên Hành Hóa, từ đó bả̉ng yêt, chiếu dụ phần nhiều dùng danh từ đó). Giup dân trị kẻ có tội; khơi phục cơ đồ. Vương sur tời đâu, tiêng nghỉa vang lừng, dần bơn phương diu dắt, bồng bế nhau tới. Các khanh nếu như gột tâm rửa óc, bỏ nghịch theo thuạn, hoặc ở lại làm nội ưng, hoặc nhất quyêt ra hàng, thì không những là rửa được nhục trước, mà còn dược xét soi về viẹ̀c hàng. Ta nơi, không có ăn nhời. Nêu còn luru luyễn về chức của giặ̣ cho, mà chơng lại vương sur, thi, đên khi thành bị hảm, tợi nặng hơn giặc Ngó.

㺄 北 江 城 書
者示北江城中特授官員策人等，余 明

邦。其 智 謀 才 破 之士，地不三人。是 以凡我所行之事，莫 非 切 偱 稚 莪 ，㦄 天顺人，前者總兵官成山侯，自宒橎挫妞之後，令人致書约以和解，我上得盖 疑 順 朝 廷 之心，下 免 岛 雨 国 干 戈 之苦，所言一一弱從，佊又令我差人途
既 行，而 軍 不 退。又增树棚黄，嫸脩器械，自 㯰 深 禹 得 咕，背 约 無 信。——至於此，金 者 清 化，演 州 适 衰 等 虎 衛 草，俱

决馬蛘计，以洁城中效千人 人性命，我 等 當 頑 古 人之得 失，如 春之白 夫 ，建 之项羽，教降省約，裁 等 决 不 禹 此。

等 虎，城非不高池非不深，棈非不多，

兵 非 不 强 ，而 桼 都 督 兵 非 不 精，官 非



而大臣倩位，政由下出。单煌連年，造
事 抢 未 形 而 何 西 整 見 幾 之不早。 乃欲若 是。自 苦 耶 。 㓴 等 若 能 出 城，舆 我 和
全 奉 子性命而已。 如 其 不 然 則 任 汝 所禹，旦名之間倉相見，血到此時葠，悔将 無 及。 雨 思 之。

## Phiên âm

## DỤ BĂC GIANG THȦNH THƯ．

Thư thị Bắc Giang thành trung，tưởng hiẹ̀u quan viẹ̀n quân nhân đẳng．Dư văn，nhân hữu nam bắc，đạo vố bỉ thử，nhân nhân quân tử vô xứ vố chi．Ngả An Nam tuy địch Lĩnh ngoại， nhi hiẹ̀u vi thi thư chi bang．Ky trí muru tài thức chi sĩ，thê bất phạp nhân．Thị dĩ phàm ngã sở hành chi sự，mạc phi động tuần lễ nghĩa，ưng thiên thuận nhân．

Tiền giả，Tồng Binh quan，Thành Sơn Hầu，tự Ninh Kiều tọa mục chi hậu，linh nhân chí thư ước dĩ hòa giải，Ngã thượng
đắc tạn kinh thuận triè̀u đinh chi tâm, hạ miễn vi lưỡng quớc can qua chi khồ, Sở ngôn nhất nhất thính tòng. Bi hựu linh ngã sai nhân tiến biều cầu phong. Vị tiến biều chi hạu, tùy tức thoái quân. Cạp biều ký hành, nhi quân bát thoái, hựu tăng thu sách lūy, thiệ̀n tu khi giớ, tự vị thâm vi đắc ké. Bội ước vo tín, nhất chí như thử, Kịm giả, Thanh Hóa, Diễn Châu, dỉ lý đẳng xứ vê, quân, cấu dī nhất tề đáo thử, Phàm quân nhân, thê tử, tài vật, thu hào vô phạm.

Kịm vi nhĩ ké, mạc như xuất thành, dữ Sai Đớc quân quyễt vi quy kế dĩ hoạt thành trung sò thiên nhân chi tính mệnh, $\mathrm{Ngã}$ đẳng thường quan cồ nhần chi đắc thất, như Tần chi Bạch Khởi, Sở chi Hạng Vũ, sát hàng, bọi ước, ngã đả̉ng quyêt bất vi thử, nhī kỳ khoan tâm, thỉnh vạt sức nghi, dị bại nãi sự. Nhữ nhược vị thành cao, trị thâm, lương thực hựu đa, tắc Thanh Hóa, Nghẹ, Diễn đẳng xứ thành phi bất cao, tri phi bất thâm, lương phi bất đa, binh phi bất cường, nhi Sai Đo Đơc binh phi bất tinh, quan phi bất đại, tri phi bất minh, nhi do tày thời đạt biễ, dï toàn sồ vạn nhân chi tính mệnh. Nhi nhĩ đẳng nãi dục cơ thủ, hư nghị dĩ thủ thực họa, khởi bất mậu tai. Thà ngã quan nhi̛ quốc chỉ kim, nội hữu tiêu tường chi thâm ưu, ngoại hữu bắc biên chi cường khấu, nhi đại thằn hạnh vị, chinh do hạ xuất, hạn hoàn liên niên, đạo tặ phong khởi, kỳ vi táng loạn, khơơ bắt tiền tri. Tri giả quan sự ư vị hình, nbi hà nhĩ đả̉ng kiên cơ chi bá̛t tảo, nãi dục nhược thị tự khồ gia. Nhĩ đẳng nhược năng xuất thành, dữ ngã hòa thấn, tắc ngã thị nhữ, nghĩa do huynh đẹ̀ cớt nhục, khởi đăc båo toàn thê tử tinh mệnh nhi dĩ. Như kỳ bất nhiên, tắc nhiẹ̀m nhữ sở vi. dăn tịch chi gian, hội turơng kiên nhî. Đáo thử thời tiết, hới tương vò cạ̀p. Nhĭ kỳ tư chi.

## Dich nghia

## THƯ DỤ THÀNH BẮC GIANG

Thư bảo cho quan viên, tưởng hiệu, quân nhân trong thành Băc.-Giang. Ta nghe nói : Người, có người xứ nam, người xứ bắc. Đạo thi khơng có đạo nọ, đạo kia. Hạng người có đức nhân, hạng người quân tử, thl khống đâu là khơng oó. Nước An Nam tuy xa ngoài nưi ngũ Līnh mà vẫn gọi là nước Thi thư, hạng tri mưu tài thức, thời nào cũng có. Thê cho nên, chúng ta đây, phàm làm viẹ̀ gì, cüng theo đúng lể nghỉa, theo trời, thuận người.

Trước kia quan Tồng Binh, Thành-Sơn Hầu, sau trận đồ huyết ở Ninh Kiều, có sai người đưa thư, hẹn ưởc ngày hòa giải. Ta trên thì được kinh theo ý triều đình, dưới thi đở cho hai nước cái khồ can qua, cho nên đề nghị điều gi là ta nghe cả. Họ lại bảo ta làm biều cầu phong mà hẹn rằng sau khi tiên biều, là lập tức lui quân. Vây khi biêu đä đi, quân không thấy lui. Đã thê lại cơn đông thêm cọc, đắp thêm lüy, đưc thêm chiến cụ, cho là kê hay. Bội ước. bội tin đến như thé.

Ngày nay, quân các xứ, các vệ, các sở, Thanh Hóa Diễn Châu, đễu nhá̛t tề đến nợ cả, phàm vợ con, của cải của quấn nhân, ta khơng cho tơ hào tới. Bây giờ kê hay nhất là các ngượı rút ra khỏi thành, cùng vớ̛i quân Sái Đo Đóc quyêt soạn đường vê, đê cựu sơng mấy nghin tính mệnh quân trong thành. Ta thường coi các việc cồ, kim, đưquc cûng mất mà xét nghiẹm, như Tần có Bạch khởi, Sở có Hạng Vü, bợi lời ước, giết quân hàng. Chưng ta đây không thê đâu. Các ngươoi yên tâm, chớ có nghi ngại, mà hại việc các ngươi

Các ngưở nếu cho rằng thành cao, hào sâu, lương nhiều, thì Thanh Hóa, Nghệ An, Diễn Châu, thành khơng phải khơng cao, hào không phải khơng sâu, thóc không phải khơng nhiều, binh khờng phải khơng mạnh, Sái Đó Đơc, quân khơng phải không giơi, tướng tá không phải không nhiều, ây thế mà cơn biết theo thời, biến đời đề được toàn tính mệnh mấy vạn quân.

Nay lü ngươi thi lại muớn cơ thủ, mưu thi hur, mà họa thi thực. Thế có phải là nhầm không. Vả lại ta xét nưởc ngươi ngày nay, trong nước ngay nơi cung đình có mới rất lo, ngoài bắc biên thì có giặc mạnh, đại thần chỉ biết ngời yên giữ chức vị, chính trị là ở kẻ dưới đưa ra. Luonn năm đại hạn, cùng họa sâu lúa, gị̣̆c cướp nôi lên uhư ong, cái cơ tán loạn, sao mà khơng trông thấy. Người có trí, nhin thấy việc ở lưc việc chura hình hiện, mà sao lũ ngượi chậm thấy như thê, đễn nỗi lại cơn mưon minh làm khồ minh nữa. Các ngưỡi nếu ra được khỏi thành, cùng ta hòa thân thì ta coi như anh em, ruột thịt, đâu phải chỉ riêng có lợi bảo toàn tính mệnh vợ con thời.

Nhược bằng không như thế, thì ta sẽ coi các ngượi làm được những gi trong khoảng sơm chiều là gập nhau. Lúc đó thì các ngươi hới khơng kịp. Nghĩ cho kỹ.

## 堬 三 江 城，書•

者 示 三江城中將挍官員军人等，所羔我君于者以其能識时连㜛，量力慮己。食者有人以鳥卵而支秦山，以境臂 而 赏 事 粘，而自謂力有䋡者，亦可桷自是 之甚者奔。聞等以数百军人物守孤城而䘏我抗，是亦何其於此哉。以閉之城池，不若莪安之高且深，以丽之䅉僻，不若演安之蓄精之厚；而

順化新平清化前街市撟昌江鎮江等慮 街 軍 俱 己開 城 出 降 ，令見菩提树下，蔡都督定禹日期班師回京，凡一府官軍及曺子财産並秋堂無犯。而而惟 執 迷 守 俣，不能违圆，何見㹉之不早也。凡我將士幕不欲拨䧳孤以先登
惟 捊 故 一鳴，五 石 不 分。 青 效 宇 为 笴。

## Phiên âm

## DỤ TAM GIANG THÀNH THƯ．

Thứ thị Tam Giang thành trung tưởng hiệu quan viên quân nhân đẳng．Sở quý hồ quấn tử giả，dĩ kỳ năng thức thời， đạt biến，lượng lực sử kỷ．Kim glả，hữu nhân dĩ điềư noãn＇ nhi chi Thái Sơn，dĩ đường tý nhi đương xa triệt，nhị tự vị iực hữu dư giả，diệc khả vị tự ngu chi thậm giả hỹ．Nhĩ đẳng dĩ sồ bách quân nhân，độc thủ cô thành，nhi dữ ngã kháng，thị diệc hà di ư thử tai．Dĩ nhĩ chi thành tri，bẩt nhược Nghệ An
chi cao thả thâm. Dĩ nhĩ chi lương trù, bất nhược Diễn An chi súc tích chi hậu. Nhi vũ đüng cảm tử chi sĩ, hựu bất như Diễn. Nghệ quân nhân chi chúng. Nhĩ chi quan tước, hựu bất như Sái Đô Đớc chi đại. Kim Diễn, Nghệ Thuận Hóa, Tân Bình, Thanh Hóa, Tiền Vẹ̀, Thị Kiều, Xương Giang, Chấn Giang, Bẳng xứ vệ quân, câu dĩ khai thành xuất hàng. Kim kiễn Bồ Đề thụ hạ Sái Đó Đớc định vi nhật kỳ ban sur hồi Kinh, phàm nhất ứng quan quân eập thê tử tài sản, tịnh thu hào vô phạm. Nhi nhĩ duy chấp mè thủ ogộ, bất năng viễn đồ, hà kiến cơ chi bất tảo dã. Phàm ngã tướng sĩ mạc bất dục bạt mâu hồ dĩ tiên đăng. Nhi ngã do niệm thành trung vô cô chi nhân thực vi nhĩ ngộ. Thử duy phù cồ nhất minh, ngọc thạch bất phân. Thư sồ tự vi ký.

## Dịch nghīa :

## THƯ DỤ TAM GIANG THÀNH

Thur bảo cho tướng hiẹ̀u, quan viên quân nhân thành Tam Giang dược biết : Người quân tử quý nhất ở chỗ biết thời cơ, hiễu lẽ biến, lượng sức để làm việc. Nay có người lấy chứng chim chọi với núi Thái Sơn, lấy càng con bọ ngựa ra ngăn bánh xe, mà cứ cho/là còn có thừa sức, thế thì có thê cho là ngu quá. Lũ các ngươi có vài trăm quân, độc giữ cô thành, kháng cự vởi ta, như thế có khác gì đâu. Xét thành trì các ngươoi, không cao sâu bẳng thành trì Nghệ An. Lương thực các ngươi trữ không nhiều bẳng lương thực ỏ̉ Diễn An. Mà tướng tá vũ düng các ngươi đông sao bẳng Diễn Nghệ. Chức vị các ngượi lại không bằng Sải Đô Đớc. Nay Diễn, Nghệ, Thuận Hóa, Tân Bình, Thanh Hóa, Thị Kiều Xương Giang, Tân Giang, quân sĩ đóng ở các xứ đều mở
cửa thành ra hàng. ở dưởi ngàn Bồ Đề, Sái Đo Đơc đã định ngày ban sur về Kinh. Phàm các vợ con quan quân cùng tài sản, nhất thiét khơng bị tơ hào. Thê mà lŭ các ngươi vẫn cứ mê muội, khơng biết nghĩ xa, sao xét việc chậm thê. Phàm các tưởng sĭ ta, người nào lại chẳng lăm le cầm giáo mác định lên mặt thành. Nhưng ta cơn ngại trong thành dân vo tội, chi vì lũ ngươi làm cho mê muợi. Đên khi trơng trận nồi lên, ngọc đá sẽ không phân biệt.

Thư mấy chữ gưi cho biêt.

重 王 通 書
（帝 使 人往来通所，通不納，乃萹書示之）書 详 總 兵 官 成 山候釣座前，昨者东 書，未菍報示，差人往侯，又却不舆田，是大人前日言行不違之言。果何在乎。僕以小国事大国之道，宜當敭畏，凡以大人前日所言，方義弗忍絶，故 累 桼 書 不 悴 煩 数，然 卒 不 得 所
不 如 班 師 倝 退，以解雨國干戈之苦，
之我，以示王者一視無私之仁，上馬不面朝廷委任之隆，下馬不失将臣出困之我，使名普史册，碩不偉我。舆
吊伐之師，食 乃含此不圆，惟汉汲於筃城慗池，每日狼确城阿，偷掠柴草何至若是自苦耶，大人若畝城池险固可将，則僕恐祀水不能枚近火。若謂城中勇数之士尚 多 ，欲决梳雄方一
以数 萬 之象，兵 腽 志 锐 ，而 僕 以数百父 于 之 兵，娣 能 迎 刀而解，以成破竹之丞，况全以演義清化，新順及東都諾 路 選 其 精 钝 者，不下敕十萬人，則其 路 雄 之驁可坐而策也。照 國 之 或 衰一間乎天，兵之疆解不在乎多大而大人每以往日胡氏颪喻撑以令日之事，典 往 日不同，夫 胡氏欺天虐民而僕敬天順民則理之順逆不局一也口胡氏之兵百萬，惟百䔍心，僕之兵不遇㜢十


## Phiên âm

## DŨ̃ VƯONG THÓNG THU゚.

( Bé sử nhàn vãng lai Thông sở, Thông bất nạp. Nãi vi thur thị chi):

Thư đạt Tồng Binh quan, Thành Sơn Hầu, quân tòa tiền. Tạc giả phụng thư, vị mòng báo thị, sai nhân vãng hậu; hựu khước bất dữ. Hồi. Thị dại nhân tiền nhật ngôn hành bất vi chi ngôn, quả hà tại hồ Bôc dĩ tiều quớc sự đại quớc chi đạo nghi đương kinh ưy, thả dĩ đại nhấn tiền nhạt sở ngôn, u nghĩa phất nhẫn tuyệt, cơ lũy phung thư bất đạn phiền sác. Nhiên tốt bất đắc sở nguyện, bất tri thi thế sử nhiên gia. Bộc thiết vi đại nhân kẽ̛, bất như ban sư khải hoàn, dĩ giải lưỡng quốc can qua chí khồ, dĩ miễn quốc gia cùng độc chi họa, dĩ thành hưng diệt, kế tuyẹ̀t chi nghĩa, dĩ thị vương giả nhất thi vơ tư chi nhân, Thượng mã bất phụ triều đỉnh ủy nhiệm chi long, hạ mã bất thắt tướng thần xuất khồn chi nghĩa, sử danh thùy sử sách. Cơ bất vĩ tai. Dữ kỳ tập Hán, Đường hiếu đại, hỷ công chi tệ, khởi nhược hành nhân nghïa điếu phạt chi sur. Kim nãi xả thử bất đồ, duy cấp cấp u trúc thành, tạc tri, mỗi nhật lang cớ thành môn, du lược sài thảo, hà chi nhược thị tự khồ gia. Đại nhân nhược vi thành trì hiềm cơ khả thị, tẳc bợc khủng viển thủy bá̛t năng cứu cận hỏa. Nhược vị̂ thành trung, dũng cảm chi sĩ thượng đa, dục quyêt thư hùng ur nhất chiên, tắc bộc tich tại Khả Lam, Trà Lân chi nhật, phương công dẳng dĩ sồ vạn chi chưng, binh cường
chí nhự nhi bộc dĩ sồ bách phụ tử chi binh, do năng nghênh nhận nhi giải dĩ thành phá trúc chi thế. Huỡng kim dĩ Diễn, Nghệ, Thanh Hóa, Tân Thuận, cập Đơng Đờ chư lộ, tuyền kỳ tinh nhuệ giả, bất hạ sồ thập vạn nhân, tắc kỳ thư hùng chi the̛, khả tọa nhi sách dã. Nhiên quốc chi thịnh suy nhất quan hồ thiên. Binh chi cường nhược bất tại hồ đa. Nhi đại nhân mỡi dĩ vảng nhật vi dụ. Bộc dĩ kim nhật chi sự dữ vãng nhật bất đồng. Phù Hồ thị khi thiên, ngược dân, nhi bộc kính thiên thuận dân, tắc ly chi thuận nghịch bất đờng, nhất dã. Hồ thị chi binh bách vạn, duy bách vạn tậm, bộc chi binh bất quá sồ thập vạn, nhi nhân đồng nhất tâm, thử bất đồng nhị dã. Kim đại nhân, hạnh năng bất dĩ nhân phế ngôn, quyết thành quy chí, linh đắc thân lín chi nhấn, đồng Sơn đại nhân quá Giang vi hội, bộc tức thoái sư Thạch Thất, Thanh Bàm Khoái Châu, dĩ sĩ xuất xử. Như kỳ bất nhiên, mạt chi hà dã dĩ.

## Dich nghia

## THƯ GỬI CHO VƯƠNG THONG.

(Vua sai người đi lại nơi Thông. Thông không tiếp. Mới có thur này).

Thư tới quan Tồng Binh Thành Sơn Hầu :
Hôm qua đưa thư chura được đáp, sai người tới không được tiếp về. Thê thì hớm trước, ngôn và hành của đại nhân hửa là khồng trái, nay ở đâu. Tôi cứ theo đường lới nước nhỏ đơi với nước lớn một mực kính sợ. Vả lại, coi đại nhân, cứ như lời nói hôm trước thi theo nghĩa, không nỡ tuyệt. Cho nên tôi nhiều lần đưa thư, khồng ngại phiền. Tuy nhiên, không được đúng như y muớn. Không biết hay là the̛ phải như thế chăng. Tôi trộm nghĩ, như đại nhân nay, nến ban
sư khải hoàn, đề giải cái khồ chiến tranh hai nước, đẻ cho hai quớc gia khỏi tai nạn hiềm nghèo, thành được nghĩa : hưng nước diệt, nối viẹ̀c đứt, đề cho rõ lâ đưng vương giả đã nhân, không có tư vị. Người lên ngựa thì không phụ, trách nhiệm triều dinh ủy cho, người xuống ngựa thì không mất cái nghĩa vị tưởng đi ra khỏi điẹn các, cơn đề cho tên truyền lại sử sách. Như thế có vĩ đại không. Bắt trước làm gi thói ham thắng trận, ham kiếm công ở các thời Hán, Đường. Sao bằng cứ mợt tâm nhân nghĩa, dùng quấn chỉ để điếu phạt thơi. Nay ngài bỏ đường lối ây, đi đắp thành, khơi hào, mỗi ngày, nhìn ra cửa thành, trộm cướp rợm cỏ, sao mà tự khồ thân thé.

Đại nhân ví cho là thành hào kiên cố, có thể trông cậy được, thì tòi sợ nước xa không cửu đự̛̣c lửa gần. Lại ví nbư trong thành, bọn tướng sĩ, dũng cảm còn nhiều, muốn quyết một trận thư hùng, thì khi trước, tôi ở Khả Lam, Trà Lân, lúc đó ông có những mấy vạn quân, quận mạnh, chi hăng, ấy thê mà tôi lấy co và trăm phụ tử chi binh, cung ứng chiên được, giải nạn được, lại dễ như chẻ tre. Huống như ngày nay, các đạo quân ở các xử Diễn, Nghế, Thanh Hóa, Tẩn Thuận, cùng đông đô, đều đna tới toàn quấn tinh nhuệ, khơng dưởi vài mươoi vạn người. Thế thì cái thê thư hùng, cứ ngồi yên cüng định được. Tuy nhiên, nược thịnh hay suy, là ở trời, quẩn mạnh hay yêu không phải ở nhiều it. Còn như đại nhần cứ hay lấy họ Hồ ngày trước làm vi dụ, thì tôi lại cho là sự thê ngày nay không giớng. Xét họ Hồ, dối trời, ngược dân, mà tôi thì kính trời, thnận dân. Vậy cứ như cái lý thuận, nghịch bất đồng, đã là một điều. Họ Hồ trăm vạn quẩn, thì trăm vạn
lòng, binh của tôi, bất quá vài mươoi vạn mà mọt lơng, áo là hai đîều. Nay đại nhấn, nếu khôug vì nghe người mà sai lời hẹn, đại nhẩn lại quyết đem quân về, quyết lệnh cho người thấn tín, được cùng Sơn đại nhẫn, qua sông hội họp thề là tôi lập tức rút quấn vê Khoái Chẩu, Thanh Đàm, đê đợi.

Nếu không được như thê, thi kết quả chura biêt thê nào.

再 㡏 王 通 書


征 交 趾 之時，特 臣 本 词 伐 罪，此 一 時 也，令 者 天 逢 偱 环 無 往不 後 。大人 来 命 之 日，得 以便宜 慮 置 ，而 大人 果 能 復 照 太 宗詔 書。 辞 立 陳氏，令復我国，此又一時也。時乎时乎信不可失。書日：先 時 者绶，無 赫，後時者教無赫，是以君于責
不 誐 時 務，诫時務者在事俊保。若 大人者所畨蔵时務之俊保也。昨来音束，要 僕 海 前 日 之非，再修亱好，信所招君 子無相瓜忍落若疾風暴雨修霜光 需，是可喜也，但所埍将在此军士先 㤥 回 — 萍，於理有碍。何者大人来黄 战 總 王 師，落 將 雖 有 埴 世 之才，絶婨 之力，莫 不 奔 走 来•命。大人未行，而欲 演 義 等 军 先 四，於理不順，此一砗也。且食日雨出演義等軍原談，先将在 城 官 軍 㳖 回，一自小人 沮 壤 好 事。
大人 人督 必 不 敢 先 一 步 是 二群也。目今 天 氯 温 和 ，正 是 班 師 時 候，大人 人 唅 此 时 不 行 而 直 特 春 水


僙 恐 久 役 思 非 之 士 ，逢 中 思
哇，到 此 時 踓 该 從 容，未 必得従容也。
大人果能不以僕言鳥迁洞，開布线心顾得视信之人，同山大人過江相古，刑 姓 数 血，要啠鬼神，定莪期日，就将阮 内官，何知州送㯰東閵，僕亦速即差 人 進 表 納 真。 而 退 軍 於 石。室 快 州 等處，使大人得以從容就道，請军陸螘
此 媒 真 俱 释，而大冬人天地父母 之心方全 始 終。 僕 雖 結 草 脚 艮 崖 足 報 云。

## Phiên âm

## TẢI DỤ VƯƠNG THỒNG THƯ．

Bộc thường quan Dịch Kinh，tam bách bảt thập tứ hào， nhi kỳ yếu tại thời chi nhất tự．Cố quân tử tùy thời đạt biễn． Thời chi nghĩa đại hỹ tai．Tiền nhật sơ chinh Giao Chỉ chi thời，tướng thần phụng từ phạt tội．Thử nhất thời dã．Kim giả， thiên vận tuà̀n hoàn，vơ vãng bất phục．Đại nhân phụng mệnh chi nhật，đắc dĩ tiện nghi xử trí．Nhi đại nhân quả năng phục chiếu Thái Tôn chiếu thư，hứa lập Trần thị，linh phục ngã quớc， Thử hựu nhất thời dã．Thời hô，thời hồ，tin bất khả thất． Thư viêt ：Tiên thời giả，sát vô xá，Hậu thời giả，sáát vo xá． Thị dỉ quân tử quỳ tại tùy thời xử trung．Nhiên tự cồ dĩ lai， vu nho，tục sỉ，bất thức thời vu．Thức thời vụ giả．tại hơ tuấn kiệt．Nhược đại nhân giả，sở vị thừc thời vụ chi tuấn kiệt dã．Tạc phụng thư laí，yêu bộc hối tiền nhật chi phí， tái tư cựu hiếu．Tin sở vị quân tử vo tương túc oán．
thi nhược tật phong, bạo vũ, thớc nhĩ, quang tễ, thị khả hỷ dã. Đãn sở vị tưởng tại thử quân sĩ tiên phát hồi nhất tiết, u lý hữu ngại, hà giả. Bại nhân bỉnh hoàng việl, tồng vương sur chư tướng tuy hữu cái thế chi tài, tuyệt luâu chi lực, mạc bất bôn tầu phụng mệnh. Dại nhân vị hành. nhi dục Diễn, Nghệ đắng quân tiên hồi, u lý bất thuận, thử nhất ngại dã. Thả kim nhật thủ xuất Diễn, Nghệ đẳng quân nguyên nghị, tiên tương tại thành quan quân phát hồi, nhất tự tiều nhân trở hoại hảo sụ, tụy thành chở ngữ, Diễn, Nghệ đẳng quân nguyên hữu oán tâm, vị vi đại nhấn mãi kỹ, kim đại nhân vị hành, thải Bô Bốc tất bất cảm tiên tièn nhất bộ. Thị nhị ngại dã. Mục kim, thiĉn khi ôn hòa, chính thị ban sư thời hầu, đại nhấn xả thử thời bắt hành, nhi trực đãi xuấn thỉy phương sinh, thử khí tiẹ̀m bức, nhi vị thung dung khải hoàn, bộc khủng cửu dịch tư quy chi sĩ, đồ trung oán ta, đáo thử thời, tuy duc thung dung, vị tất đắc thung dung dã. Hưởng giả, sở vị tùy thời thầm biễn, chinh nghi biện chi ư tảo. Đại nhấn quả năng bất dĩ bộc ngôn vi vu khoát, khai bơ thành tẩm, nguyẹ̀n đắc thân tin chi nhấn, đồng Sơo đại nhân quá Giang tương hội, hình sinh, nhuyễn huyết, yêu chí quỷ thần, định vi kỳ nhật, tựu tương Nguyễn Nội quan, Hà Tri Chấu tớng hờn Đông Quan. Bộc diệc tùy tức sai nhẩn tiến biễu nạp cốnğ, nhi thoái quân ư Thạch Thất, Khoái châll đẳng xử, sử đại nhấn đắc dĩ thung dung tụ̣u đạo, chư quân lục tục nhi hoàn, nhi đại nhân vi chi thu hậu. Như thử, tắc bỉ thử hiềm nghi càu thich. Nhi đại nhân, thiên địa phụ mẫu chi tâm, phươong toàn thủy chung. Bộc tuy kết thảo hàın hoàn, khởi túc báo vân.

## Dịch-nghia

## LÅ CÓ THƯ DỤ VƯƠNG THÓ NG.

Tôi thường coi ba trăm tám mươi tur quẻ trong Kinh

Dịch, thì thấy cớt yếu ở một chữ thời. Cho nên người quẫn tử tùy thời xử biễn. Nghĩa chữ thời rộng lắm. Trưởc đây lúc mới cho quân đánh Giao Chỉ, các tưởng nhận được mệnh là đii phạt tơi. Đó là mợt thời. Ngày nay, vận trời quay vòng, vận đả đi‘ rồi phải trở lại. Ngày đại nhần, phưng mệnh, lại được tiện nghi làm việc, mà đại nhấn quả thụ̣c đã muơn theo chiếu thư vua Thái Tôn, hứa lập lại họ Trần, khiên cho chúng toi được dựng lại đất nướcĐó là một thời. Vậy, thời khơng nên đê lỡ. Kinh Thư có nói : Đi trước thời thì bị giết không tha. Đi sau thời thì bị giết khờng tha. Cho nên người quân tử quý ở chỗ tưy thời mà dùng viẹ̃c. Tuy nhiên, từ xưa tới nay bọn hủ nho, bọn tục sĩ, khohg biềt dùng thời. Biết dùng trời là hạng tuấn kiệt. Vậy đại nhân là hạng tuấn kiệt, biẽ̛t dùng thời.

Hôm trước có thư đưa tới, bảo tôi nèn sửa lại lầm lỗi, để trở lại hòa hiếu xưa, thực rõ là người quẩn tử không kết oán, ví như vừa có cơn gió mạnh, mưa rào, thì thoáı g lại trời quang, mưa tạnh ngay. Thật đáng mừng. Nhưng câu : Sẽ cho cành quân đó về trước, nghe như lý còn chưa dược. Tại sao. Tại là ngài cầm cân nầy mực giữ chức Tồng Binh quân nhà vua, các tướng dù có đại tài, dù có sức mạnh, cũng vẫn cứ cúi theo lệnh, thế thi đại nhân chưa đi mà lại muớn bọn Diễn, Nghệ đi trước, lý như thê, nghe không thuận đó là một điều nghi ngại.

Ngày nay, lấy bọn cũ đám quân Diễn, Nghệ cho về trước, ví như có kẻ tiều nhân, phản việc hòa hiếu, đồi lại ỳ nghĩa, thì đám quẩn đớ sẽ sinh oán, cho là đại nhân đem bản họ đi. Nay mà đại nhân chưa đi, thê tất Sái Đó Đớc cung chưa dám rời bước. Đó là hai điều trở ngại.

Xét như mùa này khi trời đương ôn hòa, chinh là thời nên ban sur. Đại nhân bỏ qua thời, không đi, mà đợi sang xuân,
khí nồm nóng dấn dần áp bức, lúc đó mà nói là thung dung. khải hoàn thi tơi e , kê đả bị đi xa nhả lâu ngày, giựa đường. sẽ có nhữug tiêng oán vọng, lưc đó dù có muớn thung dung, vị tất đã được thung dung. Trên kìa có nói tùy thời xữ biển, chính là nên xét nhận cho sớm, Nêu đại nhân thực cho là tơi không vu khoát, cho là tôi thành tâm, thì nên cùng người thân tín, cùng Sơn đại nhân, qua sông hội họp ăn thề, lấy quỷ thần chứng giám, định ngày về, rồi cho Nguyễn Nọi quan, Hà Tri Châu được về Đông Quan. Tôi cung tức khắc tiến biễu nạp cớng, rồi lui quản về các xứ Thạch Thất, Khoái Châu, để cho đại nhân được thung dung lên dườug, các cánh quân khác lục tục theo về, cuối cùng là Sơn đại nhân. Như the̛ thì hết cả hiềm nghi, trở ngại, mà lòng đại nhân trước sau vẫn như lòng cha mẹ, trời đất. 「ôi có kết cỏ ngâm vành, cũng khơng báo đền được.

再 諭 王 通 書
端 萧 来 書 總 兵 官 列 位 大人 钓 座 下。夫善用兵者，在乎萫時劸而己，得其時，有 其 警，則安亡高存，化小成大。失其時 無 其 芬，则 反强 茑 弱，輤安为危。在

反 掌 之間 雨。 食 蝍 等 不 明 時 考 ，更

壕 繁 蛋，坐 待 援 兵，心迹不白，内外不一，安能使我必莴信而勿㾔乎。古人云。他人有心子忖度之。此之爝也口昔秦 吞 併 六匀專制四海，德政不修，身亡 國 破，令 吴 之置不及泰，而哥刻䏩甚，不 满 期 年。 必 相 継 而 死，所 䍙 天 命非人力也。方 令北有天元之敵，内有混州各處内外之聂。江左一區，不能自 守。况有他国之圈哉。鄉等不暗事势，馬人所敗，竞托張輔欲推其咸，此萱大丈夫哉。抑亦婦人耳口赏 人 全 事 势，踓 使 上位寨兵而柬，亦促亡耳自張 輔 自 至 送 死，何足道哉。普漢昭烈㔼氏之遗孤耳。孔明能使大業復揋，况皇陳之于孫采。天命與之，人心部之。非吴國所能挛也。且古之豪㨐 未遇而隐，見 载 而 作，是以伊平䒜野之耕夫，太公渭水之钓父，一营王者之佐，一鳥王者之師，是豈豪量之人耶。
此是中国之＂人耶。睤多之人耶。深味䐚言，直䖝獠小人語，非中國之言也。


埨以非 義，彼忠 臣 義士 亡人，雖 第 厄时
师 等 不 義 之 言 乎 。 但 恐 城 南 中人之愒 蕉 主 ，及 吴 人 不 勝 图苦 ，其 害 測 等 相 紸 束 降，如 張飛 呂 布 反 廌 摩下 所 害，此 必 然之 理 也 ○ 今 各 城 自 都 可以 下 恨卿 等 宱 己 ，誘 以 屠 城，或 夻 身而 踰 要，違 告 攻 具 䌋 修 車 梯 ，被 困 之 人 ，反 相 媇 看，何 必 我之 士 卒 平 。 全 禹 莭 等 之，其 䠶有 六，潦 水 楛 流 帻 栅 崩 頽，樵 䊾 匮乏，
而世克 出 降，令 長 間 臉 塞，兵 象 俱 屯，援 兵 若 至，葡 一必敗，援 兵 兂 取 银 等城邪此二敢也口健兵肥馬，全在北地防 備 元 兵，不 遑 南 碩，此 三 敗也。 千 戈屡 動，佂 伐 頻 興，人 不 聊 生 教 做 失 望，此 四 取 也口 奸 臣 黃 政，弱 主 當 朝，骨 肉梖 残，著 瑇 起 禍，此五敗也口 今 我 興 起莪 兵，上下 同 心，英 雄 吉 力，士辛 日練，器 械 日 精，且 耕 旦 楫，城中疲 制，自 取 減 亡，此 六 歕也，令 守 一菆 之 城，以待六者 之敗，深 島 珋 等 惜 之，古 云遗 水 不 能 救 近 火，如有援兵之来，亦何 益 於 敗 亡 乎。羔者，方政馬騏剰行

者 含 宽，卯 等 深 察 事 機，屰 明 時 務，新方 政 馬 騏 之首，送赵苹門，則免城中杰 肉，绿 国内 疹 痍，和 好 復 通，干 戈永 息。若欲班師振旅，則修䄳掺梁，峍備 船 莫 ，水陸二途，惟意所欲，送軍

平 原，以决峎雄，以垷巧拙，不可深居璐 茁，以效老娲之態也。

## Phiên âm

## TÁl DỤ VƯƠNG THỚNG THƯ

Đoan túc phụng thư Tồng Binh quan liệt vị đại nhân quấn tọa hạ ：Phù，thiện dụng binh giả，tại hồ thầm thời thễ nhi dî．Đắc kỳ thời hữu kỳ the̛，tắc biến vong vi tồn， hóa tiều thành đại．Thất kỳ thời vô kỳ the̛，tă̆c phản cường vi nhược，chuyền an vi nguy．Tại hồ phản chưởng chi gian nhĩ．Kim khanh đẳng bắt minh thời thế cánh súc vu từ， khởi bã̛t thị dụng liệt thất phu，hà túc dữ ngôn binh sự dả．Vãng giả，nội boài quỷ trá，ngoại thác giảng hòa，quật hào，trưc lũy，tọa đãi viện binh，tâm tích bẫt bạch，nội ngoại bất nhất，an nặng sử ngã tất đớc tín nhi vật nghi hồ．Cổ nhân vân ：Tha nhân hữu tâm，dư thốn đạc chi．Thử chi vị dã．Tích Tần thôn tỉnh lục quớc，chuyên chế tứ hải， đửc chính bất tu，thân vong quốc phá，Kim Ngó chi cường bất cập Tần，nhi hâ khắc đãi thậm．Bắt mãn cơ niẹ̀n，tất tương kê nhi tự．Sở vị thiên mẹ̀nh，phi nhân lực dã． Phương kim，bắc hữu thiện nguyện chi địch，nội hữu Tầm châu các xứ nội ngoại chi uru．Giang tả nhất khu，bất năng tự thủ，huớhg hữu tha quớc chi đô tai．Khanh đẳng
bất ám sự thê, vi nhân sở bại, canh thác Trương Phụ, dục tạ kỳ uy, thử khởi dại trượng phu tai, ưc diệc phụ nhán nhị. Đương kim sự thế, tuy sử thượng vi cử binh nhi lai, diẹ̀c xúc vong nhỉ, Huớng ur Trương Phụ tự chi tớng tử, hà túc đạo tai. Tích Hán Chiêu Liệt, Lưu thị, chi di phái nhĩ. Khồng Minh năng sử dại nghiệp phục hưng, huớng hoàng Trần chi tử tôn hồ. Thiện mệnh dữ chi, nhân tâm quy chi, Phi Ngo quốc sở năng đoạt dã. Thả cồ chi hào kiệt vị ngộ nhi ần, kiến cơ nhi tác, Thị dĩ Y Doãn Sẵn dã chi canh phú, Trái Công Vị thủy chi điếu phủ, nhất vi vương giả chi tá, nhất vi vương giả chi sur. Thị khởi hào quý chi nhân gia, bần tiẹ̀n chi nhân gia. Nbược yên chi Mộ Dung, Triẹ̀u chi Thạch Lạạc, thử thị, Trung quốc chi nhân gia, Man mạch chi nhấn gia. Thâm vị khanh ngôn. trực man liêu tiểu nhân ngữ, phi Trung Quốc chi nhân ngôn dã. Kim kế cùng lực tận, sĩ tớt bi lao, nội phạp lương trừ, ngoại vô cứu viẹ̀n, không thủ toát thồ, dả tức cô thành, khởi phi trở thượng chi nhục, phẫu trung chi ngư hồ. Cánh khi cuông ngo dân, dụ dĩ phi nghĩa, bỉ trung thần ng̣hĩa sĩ chi dân, tuy cùng ách thời, tọa tân thường phủ, bất khẳng dị đờ, nại hà kim nhật khẳng tin khanh đẳng bất nghĩa chi ngôn hờ. Bãn khủng thành, nam trung nhân chi hoài cựu chủ, cập Ngô nhân chi bất thằng khốn khồ, kỳ hại khanh đẳng, tương ke̛ lai hàng như Trương Phi, Lã Bô, phản vi quần hạ sở hại, thử tất nhièn chi lý dã, Kim các thành tụ Đô Tư dĩ hạ, hận khanh đẳng trà kỷ dụ dĩ đồ thành, hoặc phấn thân nhi du lũy, liên cáo công cụ, thiện tu xa thè. Bị khớn chi nhân phản tương sát lục, hà tất ngã chi sĩ tớt hồ. Kim vi khanh trù chi, kỳ bại hữu lục : Lạo thủy hoành lưu, tường sách băng đồi, tiều tô quy phạp, mã tử binh bì, thử nhất bại dã. Tích Thái Tôn cầm Kiển Đức, như The̛ Khắc xuất hàng, kim trường quan, hiểm tái binh tượng câu đồn, viện binh nhược chi, vạn nhất tất bại. Viện binh ký bại, khanh đẳng
thành cầm, thử nhị bại dã. kiện binh, phì mã kim tại bắc địa phòng bị Nguyên binh, bất hoàng nam cô, thữ tam bại dã, Can qua lũ động. chinh phạt tần hưng, nhân bất lièu sinh, ngao ngao thất vọng, thử tứ bai dã. Gian thằn chuyèn chinh, nhược chủ đươong triều, cốt nhục tương tàn, tiêu tường khởi họa, thử ngũ bại dả. Kim ngã hưng khởi nghĩa binh, thượng hạ đồng tâm, anh hùng tân lực, sĩ tốt nhật luyện, khí giới nhật tinh, thả canh thả chiến. Thành trung bì tệ. Tự thủ diệt vong, thử lục bại dã. Kim thủ nhất toát chi thành, dĩ đãi lục giả chi bại, thâm vi khanh đắng tich chi. Cồ vân : Viễn thủy bất năng cứu cận hỏa. Như hữu viện binh chi lai diệc hà ích ur bại vong hồ. Tích giả. Phương Chinh, Mã Kỳ, vụ hành hà ngược, sinh linh đồ thán, thiẹ̀n hạ oán ta, quât ngã chi ấp phần mộ, lỗ ngã chi dản thé tử, sinh giả thụ hại, tử giả hàm oan, khanh đẳng thâm sát sự cơ, tường minh thời vụ, trảm Phương Chính, Mã Kỳ chi thị̉ tống phó quân môn, tắc miễn thành trung ngư nhục. Tô quởc nội sang đi hòa hiếu phục thông, can qua vĩnh tức. Nhược dục ban sư chẩn lữ, tắc tu chính kiều lương, biện bị thuyền chích, thủy Iục nhị đô, duy ý sở dục. Tống quân xuất cảnh, vạn bảo vô ngu. Thần lễ bẩt khuy. Cơng vật bất khuyêt. Như kỳ bất thinh, tắc đương chỉnh quẩn, bơ trạ̀n, giao chiến bình nguyẹ̀n, dĩ qnyễt thư hùng, $d_{\tilde{1}}$ quan sảo chuyêt. Bất khả thẩm cư cùng quật, dĩ hiẹ̀u lão ầu chì thái dã.

## Dịch nghĩa

## LAI CÓ THU゚ DỤ VƯƠNG THÔNG.

Kinb phụng thư lẹ̀n các quan Tồng Binh đại nhấn.
Xét, khéo dùng binh là chỉ ở chỗ biết xét thời thế mà thòi. Được thời, có thế, thi đồi được, mất làm còn,
hóa được, nhỏ làm lợn. Mất thời và thiêu thê, thì dang mạnh đồi ra yếu, đang yẹ̀n chuyền ra nguy. Bồi chóng thật
 lại cứ tin ở lời bàn bậy, thì quả là thất phu tầm thường, khơng đủ để bàn việc quẩn.

Trước đ̛ây, bề trong thì có mưu dơi trá, bề ngoài thì thác là giảng hơa. đào hào đẳp lũy, ngồi chờ viện binh, tầm không được rõ, trong ngoài không nhur mồt. Như thê thì muốn cho tôi dớc lơng tin sao được, không nghi ngờ sao được. Người xưa nói : Người khác có tâm, ta vẫn do đoán được, chinh là trường hợp này. Xưa, nước Tần thôn tinh sáu nước, chuyên chế cả thiên hạ, không sửa sang đức chinh, thành ra thân thi chết, nước thi mất. Nước Ngô ngày nay, mạnh thì không bằng Tần, mà hà khắc thì hơn. Rồi không đầy năm, sẽ nới nhau chết cả đó. Đó mới là mệnh giời, chứ súc người có làm gỉ. Huống chi, ngày nay, phia bắc có nước địch là Thiên Nguyên, Trong nước thì có các xứ như Tầm Châu có loạn. Một giải Giang tả không giữ nồi. Tnế mà còn nghỉ đi xâm chiêm nước người. Lü ngươi không hiều sự thế, đề cho người ta đánh thua, Lại cứ vin lấy tiếng Trương Phụ cho thêm uy, đàu có phải là trượng phu. chính là hành động đàn bà.

Cứr xèt sự thế hiện thời, cho dẫu ở trên có gửi binh tợi thì chỉ cho đi đến chỗ chết, huỡng hồ lại tự Trương Phụ tự dẫn thần đến chỡ chết, thì côn cần gl̀ phải bàn. Xưa Hán Chiêu Liẹ̀t vốn một giòng họ Lưu, nhờ có Khồng Minh khiến cho nghiẹ̀p lởn lại hưng phục được, huống như con cháu họ Trần, mẹ̀nh giời đã tởj, nhân tâm đã về, thì nước Ngô muôn đoạt sao được. Xưa kia, phàm đã là hào kiêt, thi khi chưa gập thời đành di ần, khi thấy cơ là ra làm. Cho nên Y Doãn trước kia, chỉ là người đi cày ở ruộng Sằn, Thái Công chỉ là lão câu cá trên sông Vị, mà rồi một người làm phó cho vua, một người làm thày vua. Vậy có phải là hàng hào quỳ không, có
phải là hạng bần tiẹ̀n không. Còn như Mộ Dung nước Yên, Thạch Lặc nước Triệu, có phải là ngurời Trung quốc không, có phải là người man mạch không. Cứ xem cáíy vị giọng nói của các ngươi, thi thật đúng là giọng tiều nhàn man liêu chứ không phải lời bọn Trung quớc.

Nay kế cùng sức hết, quân linh mệt mỏi, troug thiếu lurong trư, ngoài không quân cứu viẹ̀n, giữ một thành không, có khác gì miếng thịt trên thớt, con. cá trong nồi. Thê mà còn dới trá dân ta, dụ làm điều phi nghĩa, bọn trung thần nghĩa sĩ ta, ngay thời cùng ách, vẫn cứ nẳm gai nếm mật, không chịu đi sai đường, huống hồ ngày nay, đâu lại có tin những lời bất nghĩa của lũ ngượi. Chỉ e trong thành, bọn người nam thì nhờ chủ cũ, bọn người Ngô. thi không chịu đựng được khốn khồ, rồi hại lũ ngươi, lần lượt ra hàng như chuyện Trương Phi, Lã Bố bị bọn dưới làm hại. Lý tất nhiên là như thê. Nay trong các thành từ chức Đó Ty trở xuống, đều giận lũ ngượi dối họ. Họ mong ta phá thành, họ sẽ hăng hái vượt lũy ra báo cáo tỉnh hình đánh giữ, sửa soạn thang mây. Bọn bị vây rồi giết lẫn nhau, đâu có phải mệt đến quân đội chúng ta.

Vây nay cùng bàn : Các ngưỡi có sáu điều thua : Nước đang Iên, cọc lở, đất lở, lương thực ngượi, ngựa thiếu, dó là một điều thua. Xưa Thái Tơ bắt Kiến Đức, ma Thê Khắc ra hàng, nay ở các quan ải, vừa voi vừa quẫn đóng giữ đầy đủ, viện binh có tới thế nào cũng thua Viẹ̀n binh mà đã thua thì lũ ngươi bị bắt, đó là hai điều thua. Quẫn khỏe ngụa tốl nay ở cả phương bắc, đề pbòng quẫn Nguyên không chuyền về nam được, đó là ba điều thua. Can qua luốn năm, ai nấy đều chán, chỉ còn kêu than, đó là bốn điều thua, Gian thần giữ chính quyền, vua yếu trị vì, trong tôn tộc giết nhau, trong
nhà $\sinh$ họa đó là năm điều thua. Nay ta hưng nghĩa binh, trên dưới một lòng, anh hùng thi sức, sî tớt càng ngày càng thẹ̀m luyện, khí giới mỡi ngày mỗi tinh sảo, vừa cày ruộng vừa chiến đá̛u, với bọn giữ thành không, bọn thiếu thốn dần dần tụ̣ đên chỗ tuyẹ̀t diệt, đó sáu điều thua.

Giữ một thành không, để chờ sáu điều thua, ta thật là tiếc cho các ngươi. Người xưa có nói : Nước xa khơng cứu được lửa gần. Như có viện binh tới. thi có lợi gì cho sự thua dấu. Xi̛a kia, Phương Chính, Mã Kỳ chỉ chuộng làm diều tàn ác, nhân dân khớn khồ, thièn hạ đều oán giạ̀n. Chúng khai quật mồ mả ấp ta, bắt cóc vợ con dan ta, Người sống đã bị hại, người chết cüng ngậm oan. Lũ ngưở xét kỹ sự cơ, biết rơ thời vụ, cho giết Phương, Mã Kỳ đi, cho đem dầu tới quan môn ta, thì ta tha cho giêt cả thành, để cho những kẻ còn lại được sinh sơng, hòa hiếu lại như xưa, can qua cất xếp. Nếu như muốn ban sự thi ta cho sửa sang đường xá. cầu cống, thuyền bè, cả hai đường thủy lục, cho tùy y chọn. Cho đưa quan ra khỏi nước, khỏng một chút lo ngại. Đà̀y đủ lễ nghi. Cống vật không thiếu sót. Nếu như khòng nghe, thì nẹ̀n sửa soạn quân đội để bày trận giao chiến giữa nơi đất phẳng, để quyết sớng mái, coi ai hơn, ai kém. Chứ không nên ở núp trong hang cùng, như thái độ một mụ già.

與 王 通 書
湨洞，帝以一失機故事音予之，泦洞今黄梅洞是）。

僕間去——勺水大海不禹 之渴。添一勺水大海不禹之盛。故善用兵者不以小
卒，狗 守 孤 城，䅜 欲 蚆 而 援 不 来，賭 日
策，况安南兵象之多，心力之彥，我器日修，士氟日堷，其知謀之士，武 勇 之将，不嫆林立而栉比也。公等—有小勝，不見其愎，而我雖有小敗不見其弱。昨者我之禆將敖人，年少氟跨，不連 約 束，軾 我 失 根，公 等以此得志。个以新平順化演義及前街三江昌江鎮夷 衡 各 所 等 慮 将 抆，若 蔡 都 肾及三司指 揮 千百 户等官制百狳員，军人一 䔍敕 千，男女大小三萬 蜍 人 ，俱 我 公 等所 误，較之我禅特救人，孰蛏敦重孰勝 効 員，而公曾不以此岛慮，猶且瞗
峘不甚可笑哉。且食二庴地方，間我
王 己自捸地湹帝，而 我之兵象日夜進

攻，非祥郢州皆褭我有。令公㥀且日
置 可 笑 也。前 日 蔡 都 督 指 挥 干萬兵又各 府 州 懸 之官 告 乞願将太宗皇帝䛨立陳氏于漈，詔書内事理，越京陳奏，及柝告總兵官不能镇守北方。又㣵人計，却自行文書取各街军馬和解，铳
词－然 僕以前 日所得奏書，則總兵官大人，真 有 誦心，但 禹 方 馬 所 或，以 致此 爾－是以此地 未 定 ，大人若能復导


免 雨 園 干戈之苦，—以解蔡都督青己之怨，如此則全師免禍，亘不善哉。若或 執 迷 守 死，而 不 善 道 ，是 亦 唐 太 宗所 謂 畫 忠 無 益 者 也。且大丈 夫行事，當 磊 嘉 落 落，大人 欲 水 我，則當盢我船排列江中，以决死我，欲步我則赏
雄，不可首寉城腢，乍出乍入，掠 取 柴草以島得剧，若此則婦人女子所禹，非 大 夫夫所 禹 也。

## Phiên âm

DŨ VƯƠNG THÔNG THU゚．
（Tư Không，Lê Lễ，Thượng Tưởng，Lê XI，dữ Minh
nhân chiễn bại vu Mi Động. Đê dĩ nhất thẫt cơ, cơ vi thư dữ chi. Mi động kim Hoàng Mai đọng thị ).

Bộc văn: Khừ ghất chược thủy, đại hải bất vi chi khát. Thièm nhất chước thủy, đại hải bất vi chi doanh. Cơ thiẹ̀n dung binh giả, bất dĩ tiều thắng hỷ, bất dĩ dại bại cư. Kim, chư công, dĩ sồ thiên tàn tơt, dộc thủ cố thành. Lương dục tuyệt nhi vièn bất lai. Chúng nhật ly, nhi quân nhật thiều. Kỳ curờng nhược, thắng phụ chi the̛, khả iọa nhi sích. Huống An Nam binh tượng chi đa, tâm lực cbi tê, chiến khi nhật tu, sĩ khí nhật tăog, kỳ tri mưu chi sĩ, vũ dũng chi tưởng, bất thi lâm lập nhi trất tị dả. Công đẳng nhất hữu tiểu thẳng. bǎ́t kiến kỳ cường. nbi ngã tuy hữu tiêu bại bất kiến kỳ nhược. Tạc giả, ngã chi tỳ tướng sồ nhân. niên thiêu, khí kiêu, bất tuân ước thừc, khinh chiến thất cơ, công đărg dĩ thử đắc chí, Kim dĩ Tân Bình, Thuận Hóa, Diễn nghệ, cập tiền vẹ̀ Tam Giang, Xương Giang, Trấn Di vệ, các sở đẳng xứ tướng hiẹ̀u, nhược Sái Đò Đơc cập Tam Ty, Chỉ Huy, Thiên, bách hộ đẳng quan sờ bách dư viên, quân nhân nhất vạn sồ thiên, nam nữ đại tiễu tam vạn dư nhân, câu vi công đẵng sở ngộ. Giảo chi ngã tỳ tướng sồ nhân, thục khinh, thục trọng, thục thắng thục phụ. Nhi công tằng bất dĩ thử vi lự. Do thả si trương khoa đại, thí do đột hỏa, đơng pbần nhi đường yên do hú hú tương lạc, khởi bất thậm khả tiếu tai. Thả kim, nhị Quảng địa phương, văn ngã quân thừa thắng trường khu, quần đạo nhân nhi thiết phát, Tích Lịch đại vương dĩ tự cử địa xưng đế, nhi ngã chi binh tượng nhật dạ tiến công, Bằng Tường, Long Châu giai vi ngã hữu. Kim công do thả nhật vọng tiếp binh, thanh ngôn viẹ̀n chí, thí do mộng trung thuyết mộng, hựu thậm khả tiếu dã. Tiền nhật Sái Đó Đớc chỉ huy thiên vạn binh cập các phủ, châu huyện chi quan cáo khất nguyện tương Thái Tôn Hoàng Đê hứa lập Trần thị. tử tôn, chiếu thư nội sự lý, phó Kinh trần tấu, cập tơ cáo

Tồng Binh quan bất năng trấn thủ bắc phương, hựu tùy nhân kế, khước tự hành văn thư, thủ các vệ quân mã trá vi hòa giải, ký nhi bội ước, dĩ chì bỉ chúng ngao ngao thất sở, dĩ thử vi từ. Nhiên bộc dĩ tiền nhật sở đắc tấu thư. tắc Tồng Binh quan đại nhân, chân hữu thành tâm, đãn vi Phương, Mã sở hoặc, dĩ chi thử nhĩ. Thĩ dĩ thử nghị vị định. Đại nhân nhược năng phục tầm cựu ước, tùy tức ban sư, dữ Sái Bô Đốc hòa giải, nhất dĩ miễn lưỡng quớc can qua chi khồ, nhất dĩ giải Sái Đô Đốc mãi kỷ chi oán, như thử tắc toàn sur miễn họa, khởi bất thiện tai. Nhược hoặc chấp mê thủ tử, nhi bất thiẹ̀n đạo, thị diệc Đường Thái Tôn sở vị tận trung vô ich giả dã. Thả đại trượng phu hành sự, đương lỗi lổi, lạc lạc. Bại nhân dục thủy chiễn, tă̆c đương tận chiễn thuyền bà liệt giang trung, dĩ quyẹ̆t tử chiển. Dục bộ chiến, tắc đương tận binh mã viễn xuất khởng dã, lưu nhất nhi nhật, dĩ quyết thư hùng, Bất khả thủ thoán thành ngung, sạ xuất sạ nhập, lược thủ sải thảo dĩ vi đắc kẻ. Nhược thử tắc phụ nhân, nữ tử sở vi, phi đại trượng phu sở vi dã.

## Dich nghia

## THƯ GỬI VƯƠNG THÔNG.

( Quan Tư Không Lê Lễ. quan Thượng Tướng, Lê Xi, cùng đánh nhau với quân Minh, bị thua tại Mi Động. Vua thấy bị thua trận, mới viết thư này. Mi Động nay là Hoàng Mai Động ).

Tôi nghe nói : Lấy đi một chén nước. thì bề rộng không thiêu nước. Thền vào mợt chén nước, thì bề rộng không đầy nước hơn. Cho nên khéo dùng binh, không mừng vì thắng nhỏ, không sợ vì thua lơnn. Nay các Ơng láy vải nghìn quân tàn, một mình giữ cố thành, lương gần hết mà cứu viện khộng tợi, chủng ly tán dần, quân thành hao hụt, cái thế mạnh yếu được
thua, có thề ngồi một chỗ mà tính được. Huống chi, An Nam, binh nhiều. voi nhiều, đồng tâm đồng lực, chiến cụ ngày một tớt thêm, sĩ khì ngày một tăng thêm, hàng văn thần mưu trí, hàng vũ dũng, đông dúc không những vi như cây rừng mà còn vi như răng lược. Các ông cho có được thắng lợi nhỏ, cüng không gọi là mạnh được, Mà tôi tuy có bị thua nhỏ, cung kbông bị yếu được. Hôm trước, bên tôi, vài tỳ tương, tuổi ít, khị kiêu, không chịu thúc ưởc, khinh chiến, thất cơ, các ông lấy thể làm hãnh diện. Nay, lấy bọn tưởng hiẹ̀u các xứ Tân Binh, Thuận Hóa. Diễn Nghệ, các dồn Tam Giang, Xương Giang, cùng Sái Bò Bốc các quan Tam Ty, Chỉ Huy, Thiên, Bá Hộ, một vạn vài nghìn quân linh, trai gái, lớn nhỏ, hơn ba vạn người, tất cả đều bị các ông lừa dới, so với vài người tỳ tướng bên tôi thì bên nào nặng, bên nào nhẹ, ai thắng, ai bại. Thế mà các ông không lấy làm đều. Lại còn khoa trương thé lực̣, có khác gì cột nhà đã cháy, trên nớc chim yến trong tổ vẫn cứ yên vui. Có đáng chê cười không. Vả lại ngày nay, hai đất Quảng. nghe thấy quân Nam thừa thắng thẳng tiến, thì trộm cướp nồi lên. Tích Lịch đại vương đã chiểm đất xưng đê. Mà binh tưởng của ta ngày đêm tiến đánh, các xứ Bẳug Tường, Long Châu, đều bị ta lấy rồi. Nay ông còn ngóng trông cứu binh. còn dương danh cứu binh sắp tới, thì y nhưr đã ở trong mộng mà lại cơn nơi truyện mộng, thật lại là đáng chê cười. Bữa trước Sái Đó Đớc chỉ huy nghin vạn quân, cùng coi các quan phủ, cbâu, huyẹ̀n, có báo cảo xin dem chiếu thư của vua Thái Tôn Hoàng Đê, lập con cháu họ Trần, xin đem các lỷ lẽ trong chiếu thư đó tâu bầy về Kinh, mà cùng để tố cáo là quan Tổng Binh không giữ nồi xứ Bắc, lại đi theo kế người, đặt bày văn thư, lẫy quân mã các vệ, dối dá làm hơa giải, mà rồi bội ước, đên nỗi mất lòng dân quân. Tuy nbiên tôi, thì tôi nghĩ rằng, bữa trước có tấu thư là do tâm chân thành của quan Tồng Binh, nhưng chỉ vì bọn Phương, Mã, làm chonghi hoặc mà để đên nỗi thế. Các đề nghị nay chưa có gì định đoạt xong. Nay nếu đại nhân muốn y như nưởc cũ, thì
tức khắc ban sư, cùng Sái Đó Đốc hỏa giải một là đỡ cho cả hai nước sự khồ về can qua, hai là giải được cái oán kết của Sái Đo Đớc cho là đại nhân đã hại Đô Đớc. Như the̛ thì toàn quân khỏi họa, chả hay ur.

Nếu như còn mê muội, cứ theo con đường chết, thì y nhurxưa Đường Thải Tôn nói là Tận Trung mà vô ích. Vả lại đại phàm đại trương phu làm việc, nên có tính cách lỗi lạc. Như đại nhân muớn thủy chiến thì cứ việc bảy hết chiến thuyền trên mặt sông, để quyết tử chiến. Như muớn bộ chiến thị nên đem hết binh mã ra ngoài đồng rộng, đình lại một vài ngày, để quyết thư hùng. Chứ không nên chui nấp trong thành, khi thò ra, khi chui vào, len lút trộm cắp it rợm củi cho là kế hay. Đó là tư cách phụ nhân, nữ tử chứ không phải tư cách trượng phu.

再 益 王 通 都
清 化 府 知 府 称 某，音 来 總 兵 成 山侯知
桼事要而己。我昔在可冝之日，地不

地，待时而登，食不拘二版，衣不拘冬更，兵不遇数干，器 械 空 空 如也。視成子弟師友分散他倣不得完聎，而方政馬 䤁 王 成 溤 贵 等 業，又連歲進兵，我之甲兵旦夕掞押，無一時少息。然虚困 而 亨。 屡 我 累 幐，所 遇 無 不 㴶 折。 豈非天意事，企者天運循环，無住不復，往者不拘二仮，令因霜䊗偌有三十年之食，昔 者 兵 不 遇 敕 百 令 清 化 父 子之兵，不下二萬。演州新平順化素唬精 壮 勇 敢之士，不下数葛，㑟交州等路同心同力之士不下十葛。其餘我士不下三十燤。昔之師友親成分散，令者 智 謀才誐之士不貿林立范此，昔之

可知也，况雨国主連年死表，骨肉相残北㓂悽凌，大臣不附，加以凶年荐至，土木屡興，政令煩㱒，盜䁍蛘起，自洪武至食，宛兵理武，中國虚耗，人民疲繋，天 之降表，此正在时。雨
攻 守 汁，彼 若 善 於 攻 守，何不攻我於可•监澂弱 之時，而 反䳋張誇大於令 日乎，何 不 思 之甚也只况又塗人耳耳目。設詞 猚 東，緊 言 援 兵 欲 至。 張 輔又 来，雨何不思食日，雖有有援兵十萬敢過肶乎。若 其 頋 图 而 束 或 三 四十萬，蘭何不 料 雨 国 ，令 日果無事乎，将萧墦之内，㥀 有 事 乎 。 好 張 輔 等 ，一 時 㑆 倖成，功雨。是時胡氏篡集，一國之人視若 优 敵，息 邦 親 離 ，張 辅 合 乘 此 叠 送以成 功雨，雨 何 不 思 我 兵 象 之 多，心力 之 落，㷋 有 張 輔 百 革，其 如 我 何，况雨 國 势 㞵 苃 若 此，此又令張輔領三四
公 等 計，不 若 真 蔡 都 督 班 師 国 去 之 嶌愈也不 然 我 旗 — 指，我 敖 — 鳴，公等
不 思 此 ，磂 䂳 守 巡 遣 之 小茆，吾 恐 雨
䭂，疾 疫 相 因，維 欲 攻 且 守，誰其 與 之，読 云：一 朝 無 食，父子 無 莪，且 方 馬 䓁 革，所 謂 敗 兵 之将，不可以语 勇 ，公 等 其 就 黑 之 。

## Phiên âm :

## TÁI DŨ̃ VƯƠNG THÔNG THƯ.

Thanh Hóa phủ, Tri Phủ, Lê Mỗ, thư phụng Tồng Binh Thành Sơn Hầu tri đạo. Bộc văn : Sở quỵ́ hồ tuấn kiẹ̀t giả, tại hồ đạt thời the̛, thằm sự biên, nhi di. Ngã tich tại Khả Lam chi nhật, địa bất quá nhất thành, chúng bất quá nhất lữ. Nhi mỗi vi Mã Kỳ, Chu Kiẹt đẳng sở Liŕc. Hậu hựu tuần tich u Lão Qua, Chí Linh Sơn chi địa, đãi thời nhi phát. Thực bất câu nlị phạ̃, ý bất câu đông hạ. Binh bất quá sồ thiên, khí giới không như dã. Thân thích tử đẹ̀ sư hữu, phân tán tha hương, bất đắc hoàn tụ. Nhi Phương Chính, Mã Kỳ, Vương Thành, Phùng Quí đẳng bờ, hựu lièn tuế $t$ ến binh. Ngã chi giáp binh, đán tịch, bãi áp, vơ nhất thời thiểu tức. Nhièn sử khớn nhi hanh. Lü chiến lũy thắng. Sở quá vơ bất tồi triết. Khởi phi thièn ý hờ. Kim giả, thiên vận tuần hoàn, vô vãng bất phục. Vãng giả bất câu nhị phạn, kim nhân nhĩ lương trừ giả, hữu tam tnập niên chi thực. Tích giả, biuh bất quá sồ bách, kim Thanh Hỏa phụ tử chi binh, bất hạ nhị vạn. Diễn Châu, Tân Binh, Thuận Hóa, tố hiệu tinh trảng dũng cảm chi sĩ, bất hạ sồ vạn, dữ Giao Cbâu đẳng lộ, đồng tâm, đồng lực chi sĩ, bất hạ hập vạn. Kỳ dư chiến sĩ bất bạ tam thập vạn. Tích chi sư hữu thân thích, phân tán, kim giả, trí mưu, tài thức chi sĩ, bất thi lâm lập, trất tị. Tích chi khi giới không không, kim giả chiến thuyền lièn vân, khải giáp diẹ̀u nhật, nạo tiễn đồi tích. Hỏa dược thương sung. Dĩ tich giảo kim, cường nhược khả tri dã. Huống nhĩ quớc chủ liên nièn tử tang, cớt nhục tương tan, Bắc khấu xâm lăng. Đại thần băt phư. Gia dĩ hung niên tlèn chí Thổ mộc lũ hưog. Chính lẹ̀nh phiền hà. Đạo tặc phong khởi. Tự Hồng Vũ chi kim, cùng binh độc vũ. Trung quốc hur bao. Nhân dân bì tẹ̀. Thiên chi giáng táng, chính tại thử thời. Nhĩ
thượng bất đạt thời biên, phån thính Phương, Mã chi ngôn, do vi công thủ chi kế. Bỉ nhược thiện ư công thủ, hà bất công ngã ur Khả Lam vi nhược chi thời nhi phản si trương khoa đại ur kim nhật hồ. Hà bất tư chi thậm dã. Huớng hựu đờ nhân nhĩ mục, thiết từ cuơng chúng, thanh ngôn viẹ̀n binh dục chi, Trương phụ hựu lai. Nhĩ hà bất tư kim nhạt, tự hữu viẹ̀n binh thập vạn, cảm hóa quan hồ. Nhược kỳ khuynh quốc nhi lai, hoặc tam tứ thập vạn, nhĩ hà bất liễu nhĩ quớc, kim nhật quả vô sự hồ. Tương tiêu tường chì nội do hữu sự hồ. Như Trương Phụ đẳng, nhất thời kiều hãnh thành công nhĩ. Thị thời, Hồ thị thoán đoạt, nhất quớc chi nhân thị nhược cừu địch, chúng bạn, thân ly, Trương Phụ hợp thừa thử hän, tụy dĩ thành công nhĩ. Nhĩ hà bất tư ngã binh tượng chi đa, tàm lực chi tề, túng hữu Trương Phụ bách bới, kỳ như ngã hà. Huơng, nhĩ quơc, the̛, ngập ngập nhược thử, thử hựu lịnh Trương Phụ lĩnh tam tứ thập vạn binh xuất cảnh, nhĩ triều đình khẳng phóng tâm hồ.

Kim vi công đẵng kẽ, bất nhược dữ Sái Đo Đớc ban str hồi khứ dĩ vi dũ dã. Bất nhiên ngã kỳ nhất chỉ, ngã cồ nhất minh, công đẳng hơl tương hà cập. Dịch viêt : Cùng tắc biến, biến tắc thông. Công đẳng hạp bất tư thử, khanh khanh thủ Tuần, Viễn chi tiều tiết. Ngô khủng nhĩ chi sĩ tớt, nhật dạ tư quy chi thiết, kẽ dĩ chiên chúc bất bão, tật dịch tương nhân, tuy dục công thả thủ, thùy kỳ dữ chi. Ngạn vân : Nhất triều vô thực, phụ tử vô nghĩa. Thả phương, Mã đẳng bới, sở vị bại binh chi tướng bất, khả dĩ ngữ dũng Công đắng kỳ thục tư chi.

## Dich nghĩa :

## LAI GỬI THƯ CHO VƯƠNG THÔNG

Tri Phủ phủ Thanh Hóa là Lê mỗ, thư tới Tồng Binh, Thành Sơn Hầu được biêt :

Tời nghe điều qưy nhất ở người tuấn kiệt, chỉ là rõ thời thê, biết xét sự biến mà thơi. Trước kia tơi ở Khả Lam, đất đai chẳng qua có mọt thành, quân chúng chẳng quaa có mọt tớp, mà luoun luôn bị bọn Mä K y, Chu Kiệt áp bức, sau phải náu ân tại đất Lão Qua, Chi Liuh Sơn, đợi thời mà ra, ăn không đủ hai bữa, mặc không đủ đông hè, quân lính bất quá vài nghin, khí giơi thì nhứ không có gì, hó hàng con em bè bạn, phân tán mọi nơi, không được đoàn tụ. Thế mà lü Phương Chinh, Mã Kỳ, Vương Thành, Phùng Quý, lại luơn năm tiến binh, Quân lính tồ ngày đêm, khơng rời ào giáp, không lúc nào được nghỉ. Tuy nhiên ở cảnh cùng khớn mà được hanh thông, động chie̛n là thắng, qua nơi nào là nơi ấy tan. Thê chả phải là ỳ trời ư. Đẽn nay, vận trời theo tuần hoàn, co đi thì có lại. Xura kia, ngày không dủ hai bữa ăn, thi nay dược gạo trữ của các ngươ, dược dủ dùng cho đến ba mưở năm. Xưa kia, binh có mấy trăm, thì nay riêng Thanh Hóa, hạng phụ từ chi binh, không dưới hai vạn. ở Diễn Chấu, Tân Binh, Thuận Hóa, gọ̣ là düng cảm tịh tráng, cũng có vài vạn. Cưng với quân binh các lọ ở Giao Châu, đồng tâm, đồng lực, có được mười vạn. Thiêu xưa kia, họ hàng thân thích phân tán, nay hạng tài thức trí mưu, rậm như cây rừng, đều như răng lược. Xưa kia khi giới nhur khôag có, thì nay, thuyền chiến san sát như mây, áo giáp ánh loè mặt trời, rừng tên núi đạn. Cứ so sánh nay và xưa thì biết ai mạnh ai yếu. Huống chi nước các ngươi ngày day, luôn năm chủ chết, cớt nhục tàn sát nhau. Lại phương bắc có giặc xâm lăng. Đại thần thi không giúp. Trời ra tay, trong nhiều họa. Công tác phiền nhiễu. Chinh lệnh nghiêm khắc. Trộm cướp nhur ong. Từ đời Hồng Vũ đến nay, dụng vũ dụug binh không ngớt. Trong nước bao hụt, nhân dân khớn khó. Trời đang lúc giáng tai giáng
họa đó. Thế mà lũ ngươi không rõ thời biên, chỉ nghe bọn Phương, Mã, Lai nghĩ kế công thủ. Bọn chủng nếu sành về nghề còng thủ thì sao không đánh ta ngay lúc ta con thê yêu ở Khả Lam mà đến ngày nay mới ra oai ra vẻ. Thật là khơng biết nghĩ chuit nào. Lại còn bịt tai, bịt mắt người, đặt lời dới dá, dương danh là viện binh sắp tới, Trương Phụ lại tới. Các ngươi, sao không nghĩ, ngày nay, cho dẫu có mười vạn quân, liẹ̀u dám qna cửa quan không. Nhược bẳng đem quân toàn quốc lới, độ ba bốn mượi vạn, thì các ngươi sao không nghĩ, ngày nay, liệu nườ các ngưở có vô sự không, ngay trong nhà có yên khôag. Xèt như Trương Phụ gập may được thành công, là vì khi đó, họ Hồ làm việc thoán doạt người trong nước coi Hồ như thù địch!, quân sĩ thì phản, người thân thì lánh xa. Trương Phụ thừa dịp mới thành công. Các ngưởi sao không biết nghĩ rầng, còn như ta đây, binh tướng đã nhiều, lại cùng lơng, cùng sức, dủ có đến trăm Trương Phụ, thì có làm gì được ta. Huống hồ thế nước các ngươi nguy ngập như tlế. mà lại cơn sai Trương Phụ lĩoh ba bốn mưỡi va n quân ra khỏı cõi thì triều đình ngươi liẹ̀u có yên tâm không.

Nay kế hay nhất cho các ngượi là cùng Sái Đô Đớc ban sư về. Bẳng không. cờ ta mà dương lên, trớng ta mà giơng nôii, thì các ngườ hới khờng kịp. Kinh Dịch co câu : Cùng phải biến, biến là thông. Các ngươi sao không nhớ câu ấy, mà bo bo giữ tiểu tiêt bọn Tuần Viễn (1) xưa. Ta ngại quân lính ngượi ngày dêm mong về nhà, lại ở vào cảnh bữa no bữa đói, tật bệnh sinh ra, cho dẫu có chì cơag thủ, cüng không còn được nữa. Lời tụ̂ ngữ có nói : Một sớm không còn ăn là cha con không còn nghĩa. Vả lại bọn Phương. Mã là bọn tướng thua trận, còn nói dến dũng sao dược, Nên nghĩ cho kỹ.
(1) Trương Tuần, Hứa Viễn, tướng đời Đường nước Tàu, giữ thành: chống giặc. cho đến chết.

與 絭 都 督 書
所過，道贵於必行，然道之行，不行，必間乎时 之遇不遇，是以古之英雄豪保，其平日之所抱頁，莫不欲譃其凩潭 ，以明是道於斯世，照 其 时 之湿不遇莫非天也。昔者百里采居虔而真亡，之奉而秦伯？李左事之在趋而植减，之漠而漠與，亘萋於此而嶅於彼 ，昍之遇不遇有以然也。老兄先朝宿 将 赏 初 征 交 趾，攻破多那，公 乃撚雲 梯 以先登功禹第一，是後每年得伐䓥申我功，然大幸不京时所知，不能出人右，加以読责相走。志不得伸，道不 得 行，辛 使 令 日 又 我 王 通 所 責 ○ 是又不幸，亦中国之大不妾也。視昔百里 采 之居 店，李 左 事之在趈，何以買馬 ○ 今我國主索間公之婜，欲庭公以大 臣 之位，而 願 㯖 数 㤩，不 密 公 意 将如 翰 信 之去 题，而 鳥 㴖 用 耶 。則我国主之解 衣 推 食 必下於漠高祖，如算 于之不 臣 周 耶，则 我 国 主 之下。事 訪 道 必不下於周武，鹤此二藻公將安决。且国之與亡成衰閣乎天運。識非人力所及。 令公復我中国之用，则方令中国

内有萧㙩之禍 ，外有北窢之夏，旱潦可 第 之时 又不幸馬不得伸其有岛之

志。正 如 唐 太 宗 所 埍 盖 忠 無 益 者 也。鳥 公 計 不 若 順 其 遇，別 命 于 天 乘 此时 攘 榯 立 功 業，使 吾 民幸得脱塗炭 之苦 ，而 公 之豊功偉績，亦 得以炤垂青史 豈 不 偉 哉 ，如 其 磎 礔 照 於 小 蓈，固非 楛 时 豪 㒄 也 。 願 亚 载 察 不 宣 。

## Phiên âm

## DŨ SÅI ĐÔ ĐỐC THU゚

Đẹ̀ Lam Sơn thur phụng lão huynh Sái Công túc hạ．
Phù，sĩ quý ur sở ngộ．Đạo quý ur tất hành．Nhiên đạo chi hành，bất bành，tất quan hồ thời chi ngộ bất ngộ．Thị dî cồ chi anh hùng，hào kiẹ̀t，kỳ bình nhật chi sở bão phụ mạc hất dục cứ kỳ túc uần dĩ minh thị đạo ư tư thê．Nhiên kỳ thời chi ngọ̀，bất ngộ，mạc phi thièn dã．Tích giả，Bách Lý Hề cu Ngu，nhi Ngu vong．Chi Tần nhi Tân bá．Lý Tả Xa chi tại Triẹ̀u，nhi Triẹ̀u diẹ̀t，chi hán nhi hán hưng．Kbởi ngu ur thử nhi trí ư bĩ，thời chi ngộ bắt ngộ hữu dĩ nhiên dã．Lão huynh tiên triều túc tướng，ảương sơ chinh Giao Chỉ công phá đa na．Công nãi bát vân thê dĩ tiên đăng，cong vi đẹ̀ nhất．Thị hậu mỗi niên chinh phạt，lü thân chiến công．Nhièn bất hạnh， bất vi thời sở tri，bất năng xuất nhân hữu．Gia dĩ khiển
trách tương tầm. Chí bất đắc thân. Đạo bất đắc hành. Tớt sử kim nhật hựu vi Vương Thông sở mãi. Thị hựu bất hạnh diệc Trung Quớc chi đại bất hạnh dã. Thị tích Bảch Lý Hề chi cır Ngu, Lỳ Tả Xa chi tại Triệu, hà dĩ dị yên. Kim ngã quốc chủ tố văn công chi hiền. dục xử công dĩ đại thần chi vị nhi nguyẹ̀n thính giáo yên. Bất thầm công ý tương như Hàn Tín chi khứ Sở, nhi vi Hán dụng gia. Tắc ngã quớc chủ chi giải y thôi thực tất bất hạ ur Hán Cao Tỗ. Như Cơ Tử chi bất thần Chu gia. Tắc ngã quớ chủ chi hạ xa phóng dạo, tất bất hạ ur Chu Vũ. Cơ thử nhị sách, công tương an quyết. Thả quộc chi hurng vong, thịnh suy, quan hồ thiên vận, thành phi nhân lực sở cập. Kim công phục vi Trung Quốc chi dụng, tắc phương kim, Trung quơc, nội, hữu tièu tường chi họa, ngoại, hữu bắc khấu, chi uru. Hạn lạo tương nhân, yêu nghiệt tiến chí. Đại thần bất phụ, Cử quớc Ly tâm. Thiên chi giáng táng, bất túc tẳc mộ, Sĩ chi minh triết, dương thầm cơ vi chi ư tảo. Nhược công đẳng bất hạnb yên nhi ngộ bất khả vi chi thời, hựu bắt hạnh yên bất đắc thân kỳ hữu vi chi chí, chính nhur Đırờng Thái Tôn sở vị tận trung vô ích giả dã. Vi cơng kế, bất nhược thuận kỳ ngộ, thỉnh mệnh vu thiĉn, thì̛a thử thời cơ, thụ lập công nghiệp. Sử ngó dân hạnh đắc thoát đồ thán chi khồ, nhi công chi phong công vĩ tich diẹ̀c đắc dĩ chiêu thùy thanh sử. Khởi bất vĩ tai. Như kỳ Khanh khanh nhiên ur tiều tiếl, cố phi thức thời hào kiệt dã. Nguyện thùy tài sát. Bất tuyên.

## Dich nghia

THƯ GỬI SÁl ĐƠ ĐỐC.
Em ở Lam Sơn, có thư phụng lão huynh là Sái Công tủc hạ.

Xét: Sĩ quý ở việc, được gập, đạo quý ỏ̉ điều được hành. Tuy nhièn đạo mà hành hay không hành, là liên quan đến thời gập hay không gạ̀p. Cho nên khi xưa, anh hùng hào kiẹ̀t có tài đều muốn thi triển dê dạo minh dược tỏ rạng ở đời. Vậy mà thời gập hay không gập là không thể không do nơi trời. Xura, Bách Lý Hề ở nurớc Ngu, mà sau nưởc Ngu mất. Tởi nược Tî̀n thì sau Tần thành nược Bá. Lỷ Tả Xa ở Triẹ̀u thì sau Triẹ̀u bị diẹt, tợi Hán thì Hán hưng. Đâu có phải là ngu ở nơi này, sáng ở nơi khác. Chỉ là dược gập thời, hay khòng durợ sạ̀p thời, mà sinih ra như thê. Lảo huynh ở tiên trièu, durọc tiếng là luơng giơi. ban dầu đi chinh nước Giao Chỉ, luôn luôn đánh giẹp. Ong mới lấy thang vân the̛, leo lèn thành trước tiên, được ke công vào bực đệ nhất. Rồi từ đó, cứ mỗi năm chinh chiến lại thêm chiến công. Nhurng không may, khỏng dược thời biết dến, không đượe đởi chuộng. trái lại còn bị khiền trách. Chi không được dùng, đạo không được hành, cuối cùng là ngày nay, làm đồ mua bán của Vương Thòng. Ong là không may, mà cả Trung quốc cũng không may, so với Bách Lý Hề ở nước Ngu, Lỵ Tả Xa ở nước Triệu thì khác gi.

Nay, chủ nước tôi biết tiếng òng là người hiền, muốn đặt ông vào chức vị đại thần, dê rồi được nghe lờ ông chỉ giáo. Khòng biét òng có nhur Hàn Tín ở Sở ra đi tới Hán, cho Hán dùng không. Chắc chủ nước tôi cüng san com sẻ áo không kém Hán Cao Tồ. Òng có như Cơ Tử không làm tôi Chu không : Chủ tôi cunng xuống xe hỏi thăm không kém gì Chu Vũ. Nghĩ lại hai chuyến dỏ, xin ông quyết định. Vã tại, nước mà hurng vong, mà thịnh suy, là có $\mathrm{l}_{\text {ièn }}$ quan dến rận trời, không phải ở sức người được. Như nay ông mà dể Trung quốc dùng, thi hiẹ̀n giờ trong Trung quốc đang có họa từ trong nhà gây nèn, ugoài Trung Quốc thì có mới lo, giặc bắc, lại hạn hán liên tiếp, yèu nghiẹ̀t nầy sinh. Đại thần không giúp sức. Dân thi mỗi người mỗi tâm.

Trời mà ra tay, không sớm thì chiều. Kẻ sĩ biết giữ minh, nèn sớm xem xét cơ sự, Như các ông không may, lại gặp điều nên phải tránh, hoặc lại không may không thi triễn được tai trí minh, nhur thế chính hợp vào câu của Dường Thái Tôn, * Tận trung vô ich"

Vi ông mưu tính, thi không gì bằng, thuận theo sở ngộ, nghe thiễu trời, nhân thời cơ này, gây trông công nghiẹ̀p làm cho dàn tòi may dược thoát khỏi cảnh lầm than, mà ông thi, công danh vĩ dại truyền lại sử xanh. Như thé chả hay lắm ur. Néu cứ khư khu giữ diều tiểt nhỏ thi khong phải là người hào kiẹ̀t biết thời. Xin cuíi xét. Thư không hết lời.

## $\star$

與 王 通 書

書 示 雨 總心官 知 道，古 人有 言：宫 宽 勿
雖 然，小敬之堅，大敵之秢，夫以干徃之力，壁於鳥卵之上，未有不閣碎者也，


教以坐作進退之法，又䓝之以仁義使人人有祝上死長之裁，以之應敵，順吾 向 者 生，悖吾向者死。凡吾所恃者此 黹。他日 雨 国 之 事 稍 緩，含 心復 明，或 再 加三四萬兵復来，則吾之所以待
 ，何足道践碩此二彔，吾意未决，不知 公 等 將以我置 之度外穒上策也耶。公 等 退 而 数 之 幸 其。

## Phiên âm <br> DỮ VƯƠNG THÔNG THƯ

Thư thị nhĩ Tồng Binh quan, tri đạo: Cỗ nhấn hữu ngôn Cùng khấu vật bức. Kim ngã dục cử tam tứ thập vạn binh vi nhĩ tứ thành, chỉ khủng điểu cùng tắc trác, thư cùng tắc bác. Thử ngơ bất dĩ toàn thắng chi binh, dữ tất tử chi tớt, tranh tiểu bới thắng dă. Tuy nhiên, tiều địch chi kiên, dại địch chi cầm, phù dĩ thièn quân chi lực, áp ư điểu noãn chi thượng, vị hữu bất lạn toái giả dã. Dĩ cong thành chi thuyểt, cò trí nhất biên, hoặc giả tùng nhĩ khỏa đảng trí chi độ ngoại, thả án giáp, hưu binh, phủ dưỡng sĩ tớt, chiếu hạ hiền giả, diên läm quần tài, thiện tu chiến khí, luyện tập binh tượng, giáo dĩ tọa tác, tiển thoái chi pháp, hựu huân chi dĩ nhân nghïa, sử nhân nhấn hữu thân thượng, tử trưởng chi thành, dï chi ứng địch, thuận ngô hướng giả sinh, bội ngô hướng giả tử. Phàm ngô sở thị giả, thử nhỉ. Tha nhật nhĩ qưoc chi sự são hoản, tham tâm phục manh, hoặc tái gia tam tứ vạn binh phục lai, tắc ngò chi sở dĩ dãi chi giả. Cái xước hồ hữu dư dụ. Nhược nhĩ đẳng bất chiến nhi tự cầm, hà túc đạo tai. Cồ thử nhị sách, ngò ý vị quyết. Bất tri công đẳng tương dĩ ngã trí chi độ ngoại vi thượng sách dã gia. Cong đẳng thoái nhi giáo chi, Hạnh thậm.

## Dịch nghīa

## THƯ GỪI VƯƠNG THONG

Thư cho ngươi, Tồng Binh quan được biết : Người xưa có nói : Đừng áp bức giặc ở đường cùng, Nay ta muớn đew bốn murơi vạn quân vây thành ngươi, chỉ e chim lúc cùng phải mờ, thú lúc cùng phải cắn, Vi thê, ta không muốn
lấy quân toàn thắng đi tranh thắng lợi nhỏ với bọn quân sĩ tất phải chết. Tuy nhiền, đởi vời tiểu địch, thiếu có lấy vật nặng nghìn cân, đặt trên ờ trựng chim, thì chưa thấy có quả nào khỏi vỡ. Ta hãy đề viẹ̀c đánh thành ra ngoài không nói đến, hoặc hãy khoan dung thong thả cho các ngươi, rồi má cho quân ta nghí ngơoi, chiêu hồi hiền sî, mời đón tài năng, sửa sang khí giới, luyẹ̀n tấp binh tượng, dạy cho đi đứng lên lui, răn cho các điều nhân nghỉa, để ai nấy đều biết kinh người thân, gần người trên, mợt lòng thành thực. Thê rồi cho ra ứng địch, thuận ta thi được sống, trái ta thì phải chêt. Đó chỉ cần có the̛, chỉ nhờ co thê,

Một ngày kia, ơ nước các ngurơi, công việc được thư thái. lòng tham nẩy nở, hoặc lại cho thêm ba bốn vạn quân tới, thì ta vốn đọ̣i. vớn sẵn sàng ung dung. Thề rồi. bọn ngươi khơng đọ̣i phải đánh mà vẫn bị bắt, cơn cần gì bàn tới. Vìnghĩ tới do chi ta chưa quyêt. Khòng biết các ngươi có cho viẹ̀c ta dùng quân là thurợng sách không. Các ngươi nghĩ bảo nhau cho kỹ. Thế là may lắm.

諭 清 化 等 城 書
亡軀，乃人臣之大䬣，論功行雷斯国家 之淟常，食霜等以虫義之心，勇悍
命 先 皇 帝 興 隆 之 或 时，占 城 逆昷 ，悽 我 違 色，乃 祖 乃 父 能 榆

者 狂 明 不 道，上洋天心，变武宫兵，務 廣 土 地，生民茶毒，二十䋡年。天運循 环 無 住 不 復，義兵一起，席美長聭，㪙月之問，光復掊物，惟！東間一城，晠渠王通遊㻋峣喘，徒需䳋張，凡我京 路 諸 軍 並 前 日 㫃聖，左 右 天長天絴等年，或列於南班北班之首，或艮於
力，椎立功熟者，而雭等以藩屏之臣，克 念乃祖 乃父前日 A 功，以萓忠于国家同心一力国雪国䎵载勝攻取，所向有功，似此忠誠，良可㐮类，特令給栄以酬雨劳，霜其最哉。

## Phiên âm

## DỤ THANH HỚA ĐÅ̉NG THȦNH THƯ.

Dụ nhĩ, Thanh Hóa. Nghệ An, tưởng hiẹ̀u quân nhân đẳng. Phù : tuẫn quớc vong khu, nãi nhân thần chi đại tiết. Luận công hành thưởng tư quốc gia chi điền thường. Kim nhĩ dẳng dĩ trung nghĩa chi tâm, dŭng hãn chi khí, địch vương sở khái. Lũ hiển quyết công. Tích ngã bản triều, dương tiên hoàng đế hưng long chi thịnh thời Chièm Thành nghịch mẹ̀nh, xâm ngã biên ấp, nãi tồ, nãi phụ, năng du thành, hiếu thuận, đồ báo quốc gia, sát phá tặc đồ, phục ngã quốc gia curong thồ, Phương danh vĩ liẹ̀t, giản sách chiêu thùy. Kim giả cuồng minh bất đạo, thượng nghịch thiên tâm, độc vũ cùng binh, vụ quảng thồ địa, sinh dân đồ độc, nhị thập dư niên. Thiên địa tuần hoàn, vô vãng hất phục. Nghĩa binh nhất khởi, tịch quyền trường khu. Sồ nguyệt chi gian, quang phục cựu vật. Duy Đông Quan nhất thành, tặc cừ, Vương Thong du hồn, tàn xuyền, đồ nhĩ si trương, Phàm ngã Kinh, Lộ, chır quân tịnh tiền nhật, Dực Thánh, Tả Hữu, Thiên Trường, Thiên Vơng đả̉ng quân, hoặc liệt ur Nam Ban, Bắc Ban chi thủ hoặc liên ur Thiên Hoàng, Phế Phủ chi thân, nhièn diẹ̀c vị kiến kỳ hữu du trung hiệu lực, thụ lập còng huàn giả, nhi nhĩ đẳng dĩ phiên binh chi thần, khẳc niẹ̀m nãi tồ, nãi phụ tiền nhật chi công dĩ tận trung vu quớc gia, đồng tâm nhất lực, đồ tuyết quuốc sĩ, chiễn thắng công thủ, sở hướng hữu cong. Tự thử trung thành, lương khả bao tưởng. Đặc lịnh cấp thưởng dĩ thù nhĩ lao. Nhĩ kỳ húc tai.

## Dich nghia

## THU DỤ CÁC THȦNH THANH HÓA

Dư các ngươi, tướng hiẹ̀u, quân nhấn, Thanh Hóa, Nghệ An,

Bỏ mình vì nước vốn là đại tiết của người làm tôi Luận công mà ban thưởng vớn là phép thường của qước gia. Nay, lũ các ng̣rơi, lấy lòng trung nghĩa, lá́y khí dũng mãnh, làm cho bên dịch phải tức giận, nhiều lằn rõ̃ rệt công lao. Xưa, về bản triều, dương thời Tiên Đê hưng thịnh, nước Chiêm Thành, có trái mệnh, xâm lăng bờ cõi nước ta, đương lúc đó, ông cảc ngươi, cha các ngươi, đã biết hết sức, hết trung thành, báo đáp quốc gia, giết trừ tàn tặc, lấy lại biên cương tiếng thơm truyền lại, sử xanh ghi chép. Đến nay, giặc Minh vô đạo, trên thì trái lòng trời. dưới thi chuyên dùng vũ lục để mở rộng đất đai, đồ độc sinh dân hơn hai mươi năm. Vận trời tuần hoàn, có đi tất có lại. Cho nên khi quân nghĩa đứng dậy, là ruồi rong chiến thắng, trong có vài tháng, sự vật lại được nhur xura. Duy còn một thành Đông Quan, tên đầu giặc là Vương Thông, còn chút thở thoi thóp, cứ khoe khoang chống cự.

Phàm quân sî của ta ở các Kinh. Lộ cùng vởi ngày trước các cánh quân Dực Thánh, Tả Hữu, Thiền Trường, Thièn Võng, hoặc liẹ̀t vào hàng đầu nam ban, bắc ban, hoặc ngang vơi hàng Thiẹn Hoàng phẽ́ phủ, tôn thân, mà vẫn chưa thấy rõ dược tâm trung can, chưa lập được cộng huân, dù sao các ngưoi cũng là hàng bấy tôi bình phong cứ nhớ dến công ông cha các ngướ, đã một tàm tận trung vì quớc để rửa thì nưởc, nhục nước. thường lâm trận quyết thắng, cứ nghĩ tới điều trung thành ấy cung đủ ban khen. Vậy đặc biẹ̀t sai cấp thưởng công lao các ngưở. Các ngươi cứ cố gẳng.

求 封 奏 文
（丁车天贡三年，㗬明宣德二年，八月，時黎 太祖得諕胡翁者者老掦国名
元天度寈使求封于明）。

安 南 国 先 脨 主 三世孫除荡，大頭目黎 利，鋩 奏 第 求 封 事，臣 籍 惟 臣 園 僻居 荒 黹 ，莫隔華風，赏太祖高皇帝龍飛之初，臣祖，先話国而入真，特永赛类，錫以王 爵。自是世守 封 㹍，朝真周
廷，下重民苦，上天降禍，臣庶離心。太宗皇帝弗忍一方茶毒，與師問罪，克 平之後後詔求陳氏子拣，謂已死

起送回京，严行安排仍間没都布按三司 府 騾 衔 所 街 䧃 置 官 分 治，然 其 所


専 刻 民肥 已 之謀任方面者不知大體映 於 永 宣 ，践 鳥 童 者 禁口無督，坐 視
務 意 侵 漁 ○ 其 将 帥 之臣 躬 不以術 民 为心而䢂行凌虐，至 若 関 宦 之徒，専以


時 而 舆 未 土 之 浵 公 租 之所入者 一 分監 陪 之所資者過半，官 史 之 爱 民者絶無，而 視 民 如 仙 登 者 皆 是 ○ 日 甚 一 日。民不聊生，若 水 益 深，若 大 益 綮。 奈 天高 而 朝 廷 遠 下 情 不 能 上 達，而 㑘 寒 之
其 官 更，足 莾 一 時 出 於 不 得 己 ，而 華少 緒 方 水 大 之 㮻 耳 ○ 臣 定 身 在老 挞 國。十有 䍱 年。 至 是 ，臣一图 之 人 不 謀 而 同 解 ，乃自 推



宣 唖 元 年 十 一 月 日，臣 違 至 本国，昌 臣 國 人 已先將臣祖父境土 ，亚行 收 䯱，其 新 平 順 化，又安 演 州，清 化前 後 衛 昌 江 鎮 㤗 市 橋 ，三 江，各 處 城池，俱 已開 城 释 甲，就 将 和 解，其 衔 所州 影 等 官，并—應官軍，臣———收沗，秋 毫 無 犯，其 總 兵 官 王 通 陳 智 李 安 馬
譵 解，臣 已暲王通等遣人蔏書回奏 ○
知 費 罪 深 重，進 退 惟 谷 ，然 臣 案 惟 自古 聖 人若成湯武王 之伐罪虽民，一 皆出 於天理之至公，非 有 一 毫 私 意 於 其間，是 以夏商雖滅而杞宋就封，或 讨或 命 ，未雫 不 體 乎 天，後 以，漢 唐 好 大喜 功 而 猫 且 縹 縻 臣 國，置 之度 外 0 况我 太 祖 高 皇 帝 胎 後 修 章 ，明 明 在 上，太宗 丈 皇 帝 評 立 陳氏 子秄之詔書徘権 未 乾。 伏 惟 皇 帝 照下，，聖 神 文 武，䡙知 媳 明，好 生 之德既洽于民，一視之
必若唐太班新市之師，必連承太祖之悠 章，必 塞 行 太 宗 之明 詔，必赧臣丘山之罪，必萁臣紊銭之珠，使臣土南荒，納 真 天 関，是 则 非 啕 臣—人之之章，
 た，不 意 若 陽 春 之回号枯朽，温風之解 沍寒 者 也。臣 當 銘 心 刻 骨，効 順 输 忠，秦
丈 進 真 方 物 ，外 未 敢 自 素 誰 具 奏 間伏 侯 勒 少 。

## Phién âm

## CẦ P PHONG TẤU VĂN

(Binh mùi, Thiên Khánh tam niên, đương Minh, Tuyên Đức, nhị niên, bát nguyẹ̀t. Thời Lê Thái Tồ, đắc hiệu Hồ Ong giả vu Lão Qua quốc, danh Trần Cảo, xưng vi Trần thị chi hậu, nhân quyền lập vi đê, kiĉ́u nguyên Thiên Khánh, khiền sứ cầu phong vu Minh).

An Nam quốc, tiên Trần chủ tam thế tôn, Trần Cảo; đại đầu mục Lê Lợi, cần tấu vị cầu phong sự. Thần thiết duy thần quốc, tịch cur hoang duệ. man cách hoa phong. Đương Thái Tồ Cao Hoàng Đélong phi chi sơ, thằn tồ, tièn chư quốc nhi nhập cơng, đặc thừa bao tưởng, tích dĩ vương tước. Tụ thị, thế thủ phong curơng, triều cống võng khuyết. Khoảnh dĩ Hồ thị thoán doạt, phúc thần tôn tự. Thượng khi triều dình hạ trọng dân khổ. Thượng thiên giáng họa, thằn thứ ly tâm. Thái Tôn Hoàng Đé phất nhẫn, nhất phương đồ đọ̀c hưng sư vấn tội. Khắc bình chi hậu, phục chiểu cầu Trần thị tử tôn. Vị dî tử diẹ̀t, vô khả ké lập. Nãa phục thỉnh trí quàn huyèn, Tương Trần thị tử tôn, Trần Nguyên Hy, Trần Sur Tích, Trần Quang Chỉ đả̉ng sồ thập nhân, khởi tống hồi Kinh, tạ̀n hành an tháp. Nhưng khai thiết đô, bố, án, tam ty, phủ, huyẹ̀n, Vẹ̀. Sở, Nha môn, trí quan, phân trị. Nuiên kỳ sở trí chi quạn, bất thể triều đỉnh tuy phủ viễn nhân chi ý, nãa chuyên vi khắc dân phì kỷ chi muru. Nhiệm phương diẹ̀n giả, bất tri đại thể. Muọ̀i u thừa tuyên. Tiễn Ổ Đải giả cấm khầu vô thanh, tọa thị dân mạc. Kỳ mục dân chi quan, tắc bất dĩ Phủ tự vi niẹ̀m nui vụ ý xâm, ngư. Kỷ tướng súy chi thằn tắc bất dĩ vệ dân vi tâm, nhi tứ henh lăng ngược. Chí nhược yêm hoạn chi đồ chuyên dĩ tụ ล̂̀n vi ý. Bồi khắc lương dân, bức thủ kim bảo. Đồng sơn, kiẹt
trạch. Sưu sách mi di. Dục kỳ tuyền hóa chi phú, tắc đơ dân tài dĩ sung khưu hác chi dục. Dục giải vũ chi trảng, tắc đoạt dàn thời, nhi hưng mộc thồ chi công. Công tô chi sở nhập giả nhất phận, lạm lâm chi sở tư giả̉ quá bán. Quan lại chi ải dân giả tuyẹ̀l vô Nhi thị dân như cừu thù giả giai thị. Nhật thạ̀m nhất nhật. Dàn bất liêu sinh. Nhược thuỷ ich thâm. Nhược họa ich nhiẹ̣t, Nại thièn cao nhi triều đinh viễn. Hạ tinh hát năng thượng đạt. Nhi cơ hàn chi thiết vu thản, lễ nghĩa hữu bất hạ cố. Nãi suấl chúng dĩ sát kỳ quan lại. Thị cái nhất thời xuất ư bất đ̛̣c dĩ. Nhi kŷ́ thiệu hoãn ur thủy hỏa chi chữog nhĩ.

Thần Soán thân tại Lão Qua quốc, thập hữu dư niên. Chí thị, thần, nhất quốc chi nhân, bất mưu nhi đồng từ, nãi tụ̣ thòi thỉ»h bức hiếp thần $u$ thảng thớt chi gian, bất hạ giản trạch, dĩ phủ tuẫn dư tình, dî đãi triều mẹ̀nh. Tuyèn Đực nguyên niên, thập nhất nguyệt nhật, thần hoản chí bản quớc. Kiến thần quớe nhân, dĩ tiên tương thần tồ ohụ cảnh thở. tận hành thu phục. Kỳ Tàn Binh, Thuận Hóa, Nghệ An, Diển Châu, Thanh Hoa tiè̀n hậu vẹ̀, Xương Giang, Trấn Di, Thị Kiều, Tam Giang, các xứ thành trì, câu dĩ khai thành, thich giáp, tựu tương hòa giải. Kỳ Vẹ̀ Sở Châu Huyẹ̀n đẳng quan, tịnh nhất úng quan quân. Thần, nhất nliất thu dưỡng, thu hào vô phạm. Kỳ Tồng Binh quan, Vurơng Thông, Trần Trí, Lý An, Mã Anh, Phương Chính, nội quan Sơn Thọ, Mă Kỳ đửng bối, diẹ̀c dî dữ thần giảng giải. Thần dĩ thỉnh Vương Thòng đẳng khiờn nhân, tê thư hồi tấu. Nhiên bỉ chúng cụ tội hoài nghi, tự bất cảm hành. Thần đẳng tụ tri phụ tội thàm trọng, tiến thoải duy cốc. Nhiên thần thiět duy tự cồ thánh nhàn nhurợc Thành Thang, Vũ Vurơng chi phạt tội diếu dân, nhất giai xuất ư thiên lý chi chí còng, phi hữu nhất hào tư $\dot{y}$ ur ky gian. Thị dĩ Hạ, Thương tuy diẹ̀t, nhi Kỷ, Tống tựu phong

Hoặc thảo, hoặc mẹ̀nh, vị thường bất thề hờ thiên. Hậu dĩ Hán, Đường hiếu đại, hỷ công, nhi do thả ky my thần quớc, tri chi độ ngoại. Huống ngã Thái Tỗ Cao Hoảng Đê di hạu điều chương, mish minh tại thượng, Thải Tôn Văn Hoàng Đế, hứa lập Trần thị tử tôn chi chiếu thư. Ngự bút vị can.

Phục duy : Hoàng Đê Bệ Hạ. thánh thần văn vũ, duệ trí thông minh, Hiếu sinh chi đức ký hiệp vu dân, nbất thị chi nhân võng hữu du gián. Tất đồng Hán Vũ hạ Luân Đài chi chiếu. Tất nhược Đường Thái ban Tân thị chi sur. Tất tuân thừra Thải Tồ chi điều chương. Tất cử hành Thái Tỏn chi Minh chiêu. Tất sá thần khưu sơn chi tội. Tất khoan thằn phủ viẹ̀t chi tru. Sử thần đắc thủ thồ nam hoang, nạp cống thiên khuyết. Thị tắc phi đọ̀c thần nhất nhân chi hạnh. Thần nhất quốc chi nhân, mạc bất hoan hân dũng dược, cồ vủ hoàng nhân. Bất thí nhược dương xuân chi hồi khô hủ, ôn phong chi giải hỗ hàn giả dã.

Thần durơng minh tâm khắc cốt, hiệu thuận du trung, tấu biều xurng thần, tuế cớng vỏng khuyết. Lánh trừ sai nhân tè phủng biểu văn tiến cớng phương vật. Ngoại vị cảm tụ̣ chuyên. Cẩn cu biều văn. Phục hậu sắc chỉ.

## Dịch nghia

BIỀU CẦU PHONG.
( Nắm đinh mùi, nièn hiệu Thiên Khánh thứ ba, triè̀u Minh là Tuyên Dức năm thứ hai, tháng tám. Lê Thái Tờ tim được Hồ Ông ở nước Lão Qua, tèn là Trần Cảo, xưng là con
cháu họ Trần, nhân quyền lập lām vua, lấy niên hiẹu Thiên Khánh, sai sứ cầu phong triều Minh ).

Nước An Nam, cháu đời thứ ba Trần chủ, là Trà̀n Cảo, Đại Bầu Mục là Lê Lợi. kính cần tâu việc cầu phong :

Thần thiết nghĩ: Nước của thằn, ở xa vào nơi man di khơng gần hoa hạ. Khi Thái Tồ Cao Hoàng Đê mới ngự ngơi trời thi ông của thần, trước tiên, trước các chư hầu, đã vào cớng, và đã được đặc biệt khen thưởng, ban tườc vương. Từ đó cứ giữ ngôi chức, triều cớng không sai. Bỗng họ Hồ cượ ngỏi, hủy bỏ cúng tế, trên thì dỡi triều đình, dưới thi hại nhân dân. Trời cao giáng họa, tơi con gian nan. Thái Tón Hoàng Đế không nỡ đề một phương bị đồ đọc mới cho đem quân hỏi tộ Binh xong loạn, có cho tìm con cháu họ Trần. Thi tâu lên là đã chết cả. không còn ai nỡi nghiệp, và xin đặt nước làm quận huyện. Còn sót lại họ Trần nhüng tên Trần Nguyên Hy. Trần Sư Tích, Trần Quang Chỉ đọ́ vài chục người, cho đưa cả về Kinh an tri. Nhân dịp đặt ba Ty, cùng các phủ huyện, sở, vẹ, nha, và chia ra các chức quan cai trị.

Tuy vậy, cảc quan được bồ nhiệm không làm theo ý muơn của triều đ̛̉nh là vỗ về yên trị dân phương xa. Bọn đó lại chuyên tâm nghĩ lợi cho minh, bất chấp là hại dân. Bọn được bồ nhiệm thì thừa hành mé muội như thé. Bọn gián quan ớ nhà thil cấm khầu, không lên tiếng, ngồi nhìn dân khồ. Bọn có phận sự chăn dắt dân, thì khơng lấy chữ (phủ dân) làm cớt yếu, mà chỉ vu lợi tham nhüng. Bọn tương súy thì khổng lấy chữ (vệ dân ) làm cỡt yêu, lại đi lộng hànt lăng ngược. Cho đến cả bọn hoạn quan, cũng tha hồ đi vo vèt áp bức lương dân, thu nhặt vàng ngọc. Rừng nưi khong còn cây. Ao đầm không cơn cá. Thuế má không có khoản nào sớt. Muớn cớ
chóng làm giầu thì đục mọt dàn, đẻ phì lơng tham $\delta$ cao nhur gò, như núi. Muốn dinh thự cho sang trọng thì cướp thời gian, mưa màng của dân, sai đủ mọi cơng tác, làm đất, làm gỗ. Thứ có một phần, mà quan thu riêng qưá nửa. Bọn quan lại yêu dân thì khơng còn có nữa. Chỉ có bon coi dán như cừu thù. Mỗi ngày một tệ hơn. Dân không sống nồi. Như nước càng sâu, như lửa càng bốc. Tọi thay trời thi cao, mà triều đinh thi xa. Tinh kẻ dươơ khơng dạt lên trèn được. Rỡi đói rét thiết đến thàn. Là thò̀ khồng nghĩ gl đến lề nghïa. Cho nên, dân chưng được keo đi giêt bọn quan lại. Bó thực là một thời bất đắc dĩ, chỉ là tạm đở nạn nước lửa đã dến lúc cùng cực.

Thần ân náu tại nược Lão Qua, hơn mười nǎm. Đên nay, các người trong nước, không cìng mưu, mà cùng một lời đén xin thần, bắt ép thần trong lưc thảng thớt, đảnh nghe theo chúng đè đợi mệnh triều đinh sau. Niên hiệu Tuyên Đức hăm đầu, ngày tháng mười một thần về tới bản quốc, thãy n@ười trong nưởc đả sửa sang thu phục phần mộ tờ phụ thần. Rồi đến các thảnh trì các xứ Thị Kiều, Tam Giang, Xương Giang, Tân Binh, Thuận Hóa Nghẹ̀, An, Diễn Châu, tất cả đều mở cửa thành, xếp to giáp, tời xin hỏa. Các quan coi Vẹ̀, Sở, Châu, Huyện, tới nơi, thần đều thu nạp coi nuôi, tơ tóc khơng phạm. Các quan Tờng Binh, Vương Thơng, Trần Tri, Lý An, Mä Anh, Phương Chính các nội quan Sơn Thọ, Mã Kỳ, đều cùng với thần hòa giải, Thần đã xin với bợn Vương Thông cho dâng biễu tấu về, nhưng bọn đó sọ̣ tơi, còn nghi ngại, khơng dám tự lăm. Bọn thà̀n đây, tự biêt tội lợn, tiên thoái đều khớ. Nhưng thà̀n lại trộm nghĩ, từ xưa, thánh nhân, như Thành Thang, Vü Vương, phạt tội điều dân, đều theo một lẽ trởi rất cơng, chứ không có láy một mảy may nào do y muớn riêng, Vì the̛ Hạ, Thượng tuy đã bị diệt, mà Kỷ, Tơng được đất phong. Dà đánh dẹp, dù phong thưởng, trường hợp nào cüng thề
theo lỳ trời, Về sau, Hán, Đường thich oai hùng, thich cơng danh, ấy thể mà các nước ky my xa xời, như nước thần, con đật ra ngoài, không đêm kề. Huỡng chi đức Thái Tồ Cao Hoàng Đê ta đề lại hiến chương rõ rệt, Thải Tôn Văn Hoàng Đé có chiếu hửa lập con cháu họ Trần, ngư bút hiện mực cơn chưa kho.

Ngưa trông: Hoàng Đế Bệ Hạ, thánh thần văn vü, tuệ trí thơng minh. Đức hiếu sinh đã hợp lơng dân. Đức nhân không còn sở. Tá̛t như vua Hán Vũ xuớng chiếu Luấn Bài (1). Tất như Đường Thái Tôn ban sư Tân Thị (2). Tất tuân theo điều chương Thái Tồ. Tất thi hành minh chiếu Thái Tơn. Tất tha tội to tầy nưi của thần. Tất khoan dung thần khỏi bị lưỡi phủ việt. Lại cho thần giữ cỏi nam hoang nộp cơng hiễn về thiên khuyết. Đó không phải riêng may chơ thần mà cả nước toàn dân đều dūng dược vui mừng, ca ngợi hoàng an, y như đương xuân làm cho cây khơ tưỡi tớt, gió ấm thời tan giá lạnh.

Thần xin minh tám khắc cỡt, hêt sực hết long trung thuận dâng biều xưng thần, hàng năm cỡng hiến khơng thiếu sót. Nay đặ̣c sai người dâng biẻu văn, tiến cơng phtrơng vật; không, dám tự chuyên. Kinh dấng lên. Ngửa trông sắc chỉ.

## CHÚ TAICH:

(1) Một trấn ở phía tây bắc nược Tàu, trưởc có quân đông đồn, thời Hán mợi băi bỏ.
(2) Một trân xứ bắc nược Tâu.

## 再 典 王 道 㕝

生 前 并 列 位大人等，昨日来 ，未 禁
事，挽往追，自令而侯脢不進往，大人谟㧤念及安南一方之人，旬日重知
可以不页真。

## Phiên âm

## TAI DỮ vƯONG THONG THƯ

Thanh Hóa phủ，Tri Phủ Lê mờ，thữ phục Tồng Binh quan đại nhân quân tọa tiền，tịnh liệt vị đại nhân đắng，Tạc nhật，phưng thư，vị mông hồi đáp，saị laị thờng sự．Khằu thuyết vo bẳng．Nhiên tiền nhật cḥi sự ký vãng nan truy．Tự kim nhi hậu，hỡi bất viễn phụ̣c．Đại nhân，thảng năng niệm cập An Nam nhất phương chi nhân bồ bặc vô tri，bất nhẫn sử kỳ vố cơ nhi thụ lục，tắc tiền nhật chi ngôn khả dĩ bất phụ hỹ．

## Dịch nghia

## Lai có THƯ GỬI vƯơng THÔNG

Tri Phủ phủ Thanh Hỏa là Le Mô，thư gửi quan Tồng Binh đại nhân cùng chư vị dại nhinn，Hôm trước có thư
trinh，chưa có hồi đáp，cho người thông sự tơi thi khầu thiệt vố bắng．Tuy nhiên việc bữa trước đã qua thil khó mà lấy lại．Từ nay về sau，chắc khơng có xảy ra nữa．Bại nhan nếu như nghì tới người An Nam một phần，không được biêt việc gi，mà không nỡ gieo tội vạ đê đên bị chết，nếu cơn nghĩ thê，thi lời nơi lần trước，có thề cơn nguyên，kbông bị ăn lời．

押 岢 遣 集 美 之 四 完 Ức Trai Di Tập，quyèn chi tứ hoàn． Ức Trai Di Tầp，quyền thứ Tư，bêt．

SỰ TRẠNG

卷 之 五
事 状
抑 高 侍 集 序 泍 克 俭 熼



鸠 金 魚 袋 上軾 事 都 尉。 先 生 謨 鴈，號 抑帝 ，二十一歲 中：進士第四名，禹中書御史莗正掌（范谙云胡末野？徒）及北兵籍據，公素善天文知我围真主興，欲住矛輔，被北人呀留城中，常扎国 語 首 尾 啥（其持見国音集）。北人見 公 大才，欲得岛用，知公志不回，㥐
于砳江，献平员沗；是 夜 帝 夢 神 人告以明 日贵以良焗。及及公来，状貌宛如夢中所見。帝奇之，将授永旨费士，置



五 汏，如和通使，却北兵異围，及大封
章 制 度 程 䊾，皆公所粉伤歴官特進金
㣛 林 峣 永 旨，入 侍 綨 是 ，知 制挌，行 框 密 院 事 ，薬 西 北二道


五 衙 莱 兵，掌中图 央 三 館 事等 瞊 有 持 集 行 于 世（时 洪 德十一年度于仲秉数日）。

## Quyển Chi Ngũ． Sự Trạng．

## Phiên âm

ỨC TRAI THI TẬP TỰ．Trằn Khăc Kiệm soan．
Tiên sinh，Thượng Phưc huyện，Nhị Khe nhân．Tô tinh Nguyễn，húy Phi Khanh，hiẹu Nhị Khe Tiên Sinh．Trưng tiến sĩ đệ nhị danh，Lịch quan，Thơng Chương đại phu，Đại Ly Tư Khanh，kiêm Trung Thư Thị Lang，Hàn lâm viện Học Sí，Thái Tử，Tả Tán Thiẹ̀n đại phu．Qức Tử Giám Tư Nghiẹp，tự kim ngư dại thượng Khinh Xa $⿴ 囗 十$

Tiên sinh húy Trãi，hiẹu ức Trai．Nhị thập nhã̛t tuê， trúng tiên sī đệ tứ danh．Vi Trung Thư Ngự Sự Đài，Chinh Chưởng．（ Phạm phả vân ：Hờ mạt quy（1）．đơ ）．Cập bắc binh thiết cứ，Cơng tớ thiện thiên văn，tri ngã qươc chân chủ hưng， dục vãng vi phụ．Bị bắc nhân cầm lưu thành trung．Thưởng thác qước ngữ thủ vĩ ngâm（Kỳ thi kiến Quớc Ầm Tập ）．Bắc nhân kiến cơng đại tài，dục đắc vi dụng．Tri cơng chí bá̛t hời， dũ gia kinh ngộ．Hậu thiết kê đắc thoát．Khứ yêt Thái Tồ Cao Hoàng Đế vu Lỗi Giang，hiên Bînh Ngô sách．Thị dạ Đế mộng． thần nhân cáo dĩ minh nhật，tê dĩ lương bật．Cập công lai， trạng mạo uyền như mộng trung sở kiễn．Đê kỳ chi，tương thụ Thừa Chỉ Học Sĩ，trí chư tả hữu．Phàm quân quốc cơ vụ ủy công trù̀ hoạch．Cập trú doanh Bờ Đê，đế mệnh cách tẳng lâu vu Bồ Đề thụ thượng，dữ thành đơi trī，chiêm tặc động．

CHÚ THICH：Bản in có một chữ nhòa，chưa biêt là chữ gi．Bó không dich．
tïnh. Nhưng tứ công thị tọa đẹ̀ nhị tẳng, Nhạt thảo vãng phục thư, dụ các thành. Nhưng đỉnh thân nhạp thành ngü thứ. Giảng hòa thờng sử, khước bắc binb hoàn qức.

Câp đại phong cong thần, gia công Quan Phục Hầu, tứ quốc tính. Phàm quớc triều hiển chương chê độ lễ nhạc, giai công sở phấn sức. Lịch quan Đạ̣c Tiên Kim Tử Vinh Lọ́c đại phu, Nội Hành Khiền Môn Hạ Tỉnh, Gián Nghị đại phu, Hàn lâm viện Thừa Chỉ, Nhạ̣p Thị Kinh Diên, Tri Chế Cáo, hành Khu Mật viện sự. Kiêm tây bắc nhị đạo quân dân bạ tịch từ tụng, chưởng Ngü Kinh Bác sĩ, Ngü Vệ Cám Binh, chưởng Trung Thư Quớc Sử, Tam Qụan sự đả̛ng chức. Hữu Thi tập thành vu thê.

Thời Hờng Bức thập nhất niên, canh tý trọng xuân' cơc nhạt.

## Quyển Thứ 5 - Các việc được chép

## Dich nghia

BẢI TỰA QUYỀN ỬC TRAI THI TẬP Trằn Khắc Kiệm sơn

Tiên sinh người huyện Thượng Phưc làng Nhi Khè. Cha, họ Nguyễn, húy Phi Khanh, hiệu Nhị Khê Tiên Sinh. Bơ Bảng Nhãn, làm quan đên chức Thông Chương đại phu, Đại Lý Tự Khanh, kiêm Trung Thu Thị Lang, Hàn Lâm Viẹn Học Sĩ, Thái Tử Tả Tán Thiện đại phu. Quớc Tử Giám Tư Nghiẹ̀p, được ban Kim Ngu Đại Thượng Khinh Xa Đô Úy.

Tiên sinh huy̆ Trãi hiệu Ức Trai. Năm 21 tuôi đỗ tiến sĩ thứ tư, giữ chức Trung Thư Ngụ Sử đài Chính Chưởng.

Khi đội quân phương bắc tởi chiếm cứ, ông vớn sành khoa thiên văn, có biêt là nước ta rời có chấn chủ. Óng muớn tim tới giúp, mà bị giặc bắt giữ tại trong thành. Ong thường làm thơ nôm lới thủ vĩ ngâm (Thơ cơn truyền trong tạ̀p Quớc Âm tập). Người bắc thấy Ong có tài, ý muơn được dề dùng. Nhurng biết chí ơng khong theo thi lại càng kinh nê. Sau ông lạ̀p ké thoát thân được, tợi yết kiến Thái Tồ Cao Hoàng Đê tại Lỗi Giang hiến bài sách Bình Ngô. Bêm đó, trong mộng, vua thấy thần nhân báo cho biết ngày mai sẽ có người lài tới giúp. Khi ông tới, vua nhận thấy trạng mạo giơng như người được thấy trong mộng mới lấy làm kỳ lạ rồi giao cho chức Thừa Chỉ Học Sĩ, đề ở gần luôn, phàm các viẹ̀c quân viẹ̀c nước, đều bàn địuh. Khi đóng quân
tại Bồ Đề, vua sai bắc gióng làm nhiều từng trên cây cao đới với thành giặc đề coi xét tinh hinh giăc trong thành. Co cho ông hằu luôn ở từng hai. Hàng ngày thảo thư từ gửi đi khuyến dụ các thành về hảng. Có đến năm bận vượt hiṣ̂̉m vào thành. Ông giữ các cộug việc giảng hòa, thông sứ, coi sóc cho quẩn đội bắc về nước.

Khi phong công thần, ông được gia phong tước Quan Phục Hầu, được ban họ vua. Pbàm ở triều Lé, các luật pháp, các lễ nhạc, đều do ông định đoạt. Làm quan kiêm các chức : Đạ̣c tiến Kim Tử Vinh Lộc đại phu, Nọi Hành Khiễn Môn Hạ Tỉnh, Gián Nghị đại phu Hàn Lâm viẹ̀n Thừa Chí, Nhập Thị Kinh Diên, Tri Chê Cào, hành Khu Mạ̀ viện sự, kiêm Nhị Bạo Quân Dân các xứ tây bắc về sồ sách, kiện tưng, Chưởng Ngũ Kinh Bác Sĩ, Ngũ Vệ Cấm Binh, Lại chưởng cả Trung Thư Quớc Sử, Tam Quán sự.

Có tập thơ truyền lại,
Niên hiệu Hồng Đức năm thư mười một. Canh tý, tháng hai, ngày tớt.
（拨登科住云：公上福票淇人，二十
帝 昌 特 四 年 庚申，上福青成古原国


世 編（ 嶵 摆 族 徣）云：
 （古屋京北慮北江府企海䧄至客）
第二名 ，仕 胡，兵司㧤陳元旦之女生

 （范 譜 作 北 京）店 o（传 辛 干此）次
我老奔。任汹弟從，准吾平生最客拜
二十年後，西方必有真主興。汝宜决
孝 ○ 豈 區 區 滕下以我孝耶。公 乃触回求蒙于夜泽。（或作填武睍）夢見告
象 太 祖 事 之。

## Phiên âm

( Án Đăng Khoa Chú vân : Công, Thượng Phúc, Nhị Khè nhân. Nhị thập nhất tuế trưng, Kim dĩ giáp tý toán chi, đương $\sinh u$ Trần Phế Đé, Xương Phù tứ niên, canh thân. Thượng Phúc, Thanh Uy, cồ thuộc Quớc Uy, kiến Quần Hiền Phú tập).

Thẻ̛ Biên (tức Nhị Khê tộc phả) vân : Träi, tiên tồ, quán Phượng Sơn huyện (tức Phượng Nhän), Chi Ngại xã ( cồ thuộc Kinh Bắc, Bắc Giang phủ, kim Hải Dương, Chí Linh). Hữu âm trạch tại Nhị Khê. Phụ, Ưng Long, hiẹ̀u Phi Khanh, đăng tiến sĩ đẹ̀ nhị danh. Sĩ Hồ. Thú Tư Đơ, Trần Nguyên Đán chi nữ, sinh Trãi, Bảo, Phi Hùng, Ly, tứ nhân, Niên thất thập tam, thích Minh nhân chi loạn, cầm công phụ tử tam nhân, quy vu Vạn Sơn ( Phạm phả tác Bắc Kinh) điếm. (Hậu tớt vu thử. Thứ tử Phi Hüng quy táng Bải Vọng sơn, cớ hương) Phụ hiều chi viết : Ngã lão hỹ. Nhiệm nhữ đẹ̀ tòng. Duy ngó bình sinh tỡi ái Bái Vọng sơn, sơn thủy, hài cốt quy tang tủc hỹ. Ngã quan thiên văn, nhị thập giên hậu, tây phương tất hữu chân chủ hưng. Nhữ nghi quyểt chi vu thử, tuyết quốc chi xỉ, phục phụ chi thù, chính vi đại hiếu. Khởi khu khu tất hạ dĩ vi hiếu gia. Công nãi từ hồi, cầu mọ̀ng vu Dạ Trạch (hoạ̣c tác Trấn Vũ Quan ). Mộng kiến cáo vân : Lam sơn Lê Lq̣i vi thiên tử. Nãi tầm daio Lỗi Giang Ngọ Lê Thái Tồ, sự chi.

## Dịch nghia

(Coi sách Đăng Khoa có nơi : Óng người làng Nhị Khê huyẹ̀n Thượng Phúc. Năm hai mươoi mớt tuồi đổ tiên sĩ. Nay cử tinh theo can chi thì đặt năm sinh vào đời Phế Đê, niên hiẹ̀u Xương Phù năm thứ tư. canh thân (1380). Thượng Phúc trước là Quớc Oai, coi trong tập Quần Hiền Phú).

Theo Thẻ̛ Biên (Nhị Khê tộc phả), về Trãi, tồ tiên. quán tại huyện Phượng Sơn, (tửc là Phượng Nhăn) xã Chi Ngại ( trươc thuộc về xứ Kinh Băc, phủ Bắc Giang, nay là Chi Linh, Hải Dương). Có phằn mộ tại Nhị Khê. Cha tên là Ưng Long, hiệu là Phi Khanh, đô Bảng Nhãn, làm quan triều Hồ, lấy con gái quan Tư Đồ, Trần Nguyên Đán, sinh ra bớn người con : Trãi, Bảo, Phi Hùng và Ly. Năm bảy mươi ba tuồi, gập loạn họ Hờ, ba bớ con bị bắt tới chơ Vạn Sơn ( Gia phả họ Phạm chép là Bắc Kinh) (Sau mất ở đó, con thứ là Phi Hùng, cải táng về quê cũ là Bái Vọng sơn). Cha có bảo các con rằng: Cha già rồi. Đè một em nó theo thôi. Bình sinh, ta rất th ích phong cảnh Bái Vọng sợn. Bược đưa hài cớt về đó là đủ. Ta coi thiên văn hai mươi năm sau, ỡ phương tây sẽ có chân chủa hưng khởi, mày nên quyết chí theo đi, đê rửa hận nược đề rửa thù cha, thế là đại hiếu. Chứ cứ bo bo ở dưới gỡi, có phải là hiếu đâu.

Ông mới từ biệt lên đường vè̀. Cầu mộng tại Dạ Trạch (có bản viết là Trần Vü Quan). Mộng thấy thần bảo Lê Lợi ở Lam Sơn là Thiên Tử. Thể là công làn tới Lỗi Giang, gập rồi phụng sự Le Thái Tô.





具 明 人 教 四 在 別 刢 暏 ，明此人何来，


人夜出社見天象常急呼网伴指示回：安 南 将 星 象 已 现 现 吾 華 营 平 去 ，不


市太祖常罗酒油接四，先者酒多於油，至 是 油 多 於 酒。心 带之，一夕学太祖 於 宽 所，不 見，即 潾入 林中，登 高 呈

太 乙，相 捂 至 亥 年 可 云 云。 刀 㭔日。主上借其奎。太祖整起欲新之，先 生 特日：井所以委啠主公，只岛此面。何 乃
某 所 素 明 也。太 祖 放 䨾 䀠 之坐。命索 之，先生布其日：西年即 井 效 也自是凡有晾誠必央之同。先是太祖，县同 郎 教 受 謀 起 兵，未取 费 ，及得先生


## Phiên âm

The̛ truyền tiên sinh tinh．vu thuật sơ，tri ngã quõc vượng thí đương tại Thanh Hoa．Nhân vãng cầu chi．Cập chi Lam Sơn，dữ Thái Tồ tương ngô，tình nguyện vi nô．Thải Tồ thu chi．Cư nhất niên，nhật sự canh tác．Túc vu xá ngoại．Biẹ̀t vô sở kiên．Nhất nhật ngộ Hoàng khảo hưy nhạt．Kiến Thái Tờ tức tọa kẏ thiết nhục thực chi．Tien sinh bi vi man，näi từ khứ．Chí Dương Xá tân lưu khê．Kiên Minh nhân sờ tự tại biẹ̣t quán đờ，vân thử nhân hà lai．Kỳ trung，nhất nhán，vị tiên sinh，trí sĩ，trạch quân nhi vãng，kỳ kié̛n kỳ quân，tái hồ nghi，vị định，co khứ．Tiên sinh văn chi bá̛l dĩ vi ý．Tiền vãng Gián Khầu độ．lưu tưc．Cách bích，hữu Minh nhân dạ xuất，vọng kiên thiên tượng．Thường cấp ho đồng bạn，chỉ thị viểt ：An Nam tướng tinh tượng，dĩ hiền hiện，ngo bơi đương tảo khử，bất khả cửu lưu．Đờng bạn vận thị hà như thê mạo
ý. tượng. Kỳ nhân viết : Tha thị hồ tưởng da sát, thả ầm thực thô ác. Tiên sinh sở chi. Nãi phản Lam Sơn. Thủy tê quan động tĩnh. Kiến mỗi thị, Thải Tồ, thường mãi tửu, du, huề hồi. Tièn giả tửu đa ur du. Chí thị du đa ư tửu. Tâm giác chi. Nhất nhật sách Thái Tờ ư tầm sở, bất kiến. Tức tiềm nhập lâm trung, đăng cao vọng kiên sơn dữu trung hữu nhất sạn quang chiếu diệu, ý Thái Tồ tại yên. Nãi đăng thê khuy chi. Kiến Thái Tồ dữ Lê Thụ cợng toán thài ất. Tương ngữ chí hợi niên khả vân vân... Nãi hô viết : Chủ thượng thớ toán hy̆. Thái Tồ kinh khởi dục trảm chi. Tiên sinh đới viết: Mỗ sở dỉ ủy chí chủ công, chỉ vị thử nhĩ. Hà nải tươong thất. Thải Tồ trịch kiếm viết : Gia no diẹ̀c hữu tri hồ. Viết : Mỗ sở tớ giảng minh dã. Thái Tồ khải phi tứ chi tọa. Mẹ̀nh sách chi. Tiên sinh bớ toán viết : Dậu nièn tức kỳ sớ dã. Tự thị phàm hữu kế nghị, tât dữ chi đồng. Tièn, thị, Thái Tồ dữ đồng hương Lê Thụ, mưu khởi binh. Vị cảm phát. Cập đắc tiên sinh, nãi định. Tường kiến. Cơng thần Lê Thụ phả ky.

## Dich nghia

Tương truyền, tiên sinh sành về thuật sơ, biễt rẳng vượng khí nước ta tụ tại Thanh Hoa. Nhân tới đó tìm. Khi tới Lam Sơn, gặp Thải Tồ, tình nguyện xin làm tôi tớ. Thải Tồ nhân. Ở một năm, chuyền việc cầy cấy, ngủ ở các gian ngoải. İt khi thấy có việc gì lạ. Mợt hôm nhân Thái Tờ có giô hoàng khảo (giỗ bó), tiên sinh thấy Thái Tô thải thịt trên thớt rồi ăn, mới sinh ra khinh bỉ. Rời từ bỏ đi. Đi tới bến Dương Xá, nghỉ lại. Có mấy người Tảu ở quán trọ, trông thấy hỏi nhau ai đó. Trong bọn, một người nơi : Đó là hạng trí sĩ đi tim chủ, đã thấy được chủ lại cơn hồ nghi, cho nên bỏ đi. Tiên
sinh nghe, rồi cūng không đề y. Hôm sau, đì tới bến Gián Khầu, đêm nghỉ lại quán trọ, Bên kia vách, co người tảu, đêm ra sân coi thiên vău, vội gọi bạn ra chị lên trời nơi : Tương An Nam, tương tinh đä hiện rồi, lü ta nên đi đi thơi, không nên ở lâu. Người bạn hơi, hình dáng thế nảo. Đáp: Người đó là hồ tương, tion hay giết người, ăn ương thì thồ lô. Tiên sinh nghe xong, mới quay trở lại Lam Sơn. Xem xét cần thận. Thì thấy, xưa, Thải Tồ, mỗi khi ở chợ về, có đem theo rượu và dầu, rượu thường nhiều hơn dầu. Nay thi thấy dầu nhiêu u hơn rượu. Coi biđ̂t thê. Mọt đêm, nlận thấy Thái Tồ không có ở nơi giường nà̀m, tiên sinh mới đi vào rừng tìm. Lên cao nhin tứ phia, thây phía trong cửa nưi, nơi nhà sàn có ánh sáng doán là Thai Tờ ở đó, mới leo lên dơm ngó, thá̛y Thái Tồ đang cuang Lé Thụ tính số thái ất. Bàn rà̀ng tới nămhọ̣i thi có thề làm viẹ̀c nọ việc kia. Tiên sinh mới nói to : Chù thượng tính sai. Thái Tồ giật mình, đưng dậ, rút gườm, Tiên sinh nói : Tôi sở dĩ theo ông chỉ vì thế, sao ông lại khống biết. Thái Tò vứt gươm nói : Tời tơ mà cũng biết tính u. Báp: Tôi rât sành. Thải Tồ mở cánh phên ra cho ngời, cùng tính só. Tiên sinh cho năm dạu là đúng. Từ đó trở đi, hễ có việc nghị bản, là có tiên sinh. Trước kia chỉ có người cùng làng, là Lê Thư cung mưu khởi binh, nhưong chưa dám. Bến khi có tiên sinh mới quyết định. Coi rõ ờ muc Cơng thằn Le Thu phà ky.
基 陳，帝居率䃀經史，究 兵 法，守已待時。适北兵俩陳氏送金䧑，郡脱我国。帝 潜 有 快 従 之志，虚 己下览，费財委
仁 湗，鄭 点，武 成，共 㧕，黎 事 雷 等，皆

投洛水（全 淿 水）戊 成 正 月，帝 建 義












明兵西苟五千䋡人，象 馬 殆 以百 较，




栋 取 象 速 来 謁 見 会 命 须 行，以免捉解，若 不 如 命 ，印 加 差 事 里 老 撮 等 六
琉 振 。

## Phièn âm

## THONNG SỬ.

Thải Tồ sơ vi Khá Lam Phụ Bạo thời, phương nhuận Hồ thoán Trà̀n. Đế cu hương độc kinh, sử. cứu binh pháp, thủ kỷ đải thơi. Đãı bắc binu cầm Trần thị tống Kim Lăng, quân nuyện ngã quốc. Hè tiềm hữu khôi phụ chi chi. Hư kỷ hạ hiền. láa taı dưỡng sî. Lè văı An, Lê vắn Lınh, Bủi Quớc Hưng, Nguyễn' 1 rài, Lưu Nhân Chú, Trịnh Vò, Vũ Uy, Lê Liễu, Lê Xa Lôi đẵng, か九suı nhat chờ hào keẹt, tịnh lai quy phụ. Đế khuynh thàn lễ uep, mạ̀t mưu cư nghía. Thời hữu Đồ Phú trả Minh quan, suất. čhung vưc de, đau Lạc Thúy (kim Cầm Thủy). Mạ̉u tuất, chinh ayuyc̣t, de kıen nyuia u Lam Sơn, xưng Binh Bịnh Vurơng. Mẹun Lè Du, Le Niuh, Lê Diẹ̀u, Lê Lè, Lê Hiếu, Lê Nhữ Tri, Le Lọng, Lê Cơ, Trịnh Lỗi, Trịnh Hới, Lê Miển, Lê Bồi, Lê Xa Lòi, Le bhắc Puục, Lè Đ̣̣nn, Lê Lãng, Lê Vấn, Lé Lan, Le Cuống, Le Hồ, Lê Độ, Lê Khiêm. Lê Trinh, Lè Lain, Le Đàn, Le Nghiẹ̀m, Lê Nhũ Giáo, Trần Vận, ırau Xurg, Le Cánh Thọ, Hhạm Lung, Phạm Quỳ, Lè Xat, Trương Loi, Trịnh Khá, Bùi Quốc Hưng, Lê Nỗ, Lé Liều, LéNuư Lam, Lè Khả Lãng, Vũ Uy, Trịnh Vo. Lưu Hoạn, Trần nol, $\mathbf{D O}$ sifi, Nguyen Trài, Lè văn Linh, Lê Thạn, Lê văn An, vı tương ươong, phân suât thièt đột dũng sĩ, xuất dũ Minh nhan don dịcn. Thời tưong vi, biuh thiều, nhi Minh binh, tứ vạu $u_{\delta} u$ ũ thien dư uhân, tượng mã đãi dĩ bách sớ. Tầu nhập Mang Mọ̀ (kim Mang Chính). Nhân trụ Trịnh Cao giạp Ai Lau dụa giơi. Nhàn hy, lương tniêu. Lộ tuyệt vãng lai. Xử Lumi sơn, Mang-cõc ky̌ thập dư nhật, dĩ vũ-dư-lương phongmạ̀t vi tuực. Nãi lịnh đẹ̀ điệp-văn vãng cáo Ai Lao quốc vương: Vị, hữu khâm phụng Đại Minh ban tứ điệp-văn, khả tư ngü. nguyẹ̀t binn lương tịnh khi giơi chiến tượng, tốc lai yêt kıến
thụ nệnh ban hành, dĩ miễn xức qiủi Nhurợc bất như mệnh; tức gia sai Xa Lý, Lảo Qua dảng hue quốc tiến thảo. Ai Lao cụ thinh mẹ̀nh, Đê đaxc kỳ tư. Quàn the̛ phục chấn.

## Dich nghia

THEO THONNG SƯ.

Thời Thải Tô con làm Phụ Đao Khả Lam, họ Hồ cướp ngôi nhà Trần. Hé ở nhà đọ: Kinh, Sử, nghiên cứu hinh pháp, nghỉ viẹc đợi thời. Hén khi tháy quần tàu l)ắt họ Trần đưa
 chí ngấm ngầm phụ̣c quớc. Nhún mình tiếp đón người hiền lài, đem của cải ra nuòi tưởng tá. Bọn hào kiệt tớ quy phụ kể như • Lê văn An, Lè văn Linh, Bùi quốc Hưng, Nguyễn Trãi, Lê Nhàn Trú, Trinh Vò, Vũ Uy, Lê Liễu, Lê Xa Lôi. Đế nhún nhường đón tiếp, mật bàn khởi nghĩa. Khi đó có, Đỡ Phú. dả làm quan nhà Minh cằm đầu dân chúng, tới áp bức. Vua phải Iui về Lạc Thủy (nay là Câm Thỉy).

Năm mâu tẩt. thȧng giêng, vua dựng cờ nghĩa ợ Lam Sơn, xưng là Binh Định Vương, phong chức tướng văn tương võ, đĉ̉ chia coi dũng sĩ đương đầu với giặc Minh. Các tên là . Lê Nghiêm, Lê Du, Lê Ninh Leè Diệu, Lê Lễ, Lê Hiêu, Lê Nhữ Trì, Lê Lộng, Lè Cố, Trịnh Lỗi, Trịnh Hới, Lè Miền, Lê Bõi, Lê Xa Lôi, Lê Khắc Phục. Lè Hịnh, Lê Lãng, Lê Vân, Lê Lan Lê Cuông, Lè Hỗ, Lê Đợ, Lê Khiêm, Lê Trinh, Lè Lâm, Lê Đàm Lê Nghiệm, Lê Nhữ Giáo, Trà̀n Vạ̀n, Trần Xưng, Lê cảnh Thọ, Phạm Lung. Phạm Quỳ, Lè Sát, Trương Lơi, Thịnh Khả, Bùi Quớc Hưng, Lê Nỗ, Lè Liều, Lè Nhữ Lãm, Lê Khả Lãng, Vĩ Uy, Trịnh Vô, Lara Hoạn, Trần Hốt, Bỗ Bi, Nguyễn Trãi, Lẻ

Linh, Le văn Thạn, Lè văn An. Đương thời, tương thì kém, binh thì it mà quấn Minh tính ra có hơn bơn vạn năm nghin, voi ngựa kể hàng trăm, ra vào đát Mang Môt (nay là Mang Chính ). Quân của vua đóng tại Trinh Cao, đất giáp giới nước Ai Lao. Dân it, lương khơng cung đủ. Đường di lại bị cắt. Ở nơi Linh Sơn. khe núi, kể đến hơn mười ngảy. Lấy rễ, củ, mật rừng thay cơm. Vua mới sai tớng điẹ̣p văn tới vua nước Ai Lao nơi là nước phụng mẹ̀nh nhà Đại Minh, cho lấy năm tháng lương, cùng khí giới, voi ngựa, phăi nộp tởi ngay, khỏi đề thưc duc. Nhược bằng không tuân mẹ̀nh, tức thi sai sáu nước thuộc vê Xa Ly, Lão Qua, tới trị tội. Ai Lao sọ, tuân mênh ngay. Vua có lương. The quân lại phấn khởi.
（1427）
丁 未（明宣嗦二年）春 正月，平定主队
行建部尚音少框密院事。时王建早退江北岸，命将分电承都，城攻用道

领省草往髟書扎。又逪降人曾指推，
降口及柳界敗，王通等 尤 城 困 边，青 学
坐 性 螘，見通媸音言：勿以一的之地芬 葛 里 之師，使用兵如原征之妻，保六 t大将如张辅等方可圆之，姺得 之不 可 守 之。故 䲩 萫 知 虚 责，専 主 和。
侍命而班師者，以往胙音调㟲切，北
造 的推求封索，美人進来，气立禹除氏後口沐最即行我奏，明帝得表，垥 直臣日：给者不过止戈之意，必嗔從之

不 武。苟得民安，朕何滥于人言，乃遣

姞局阮之家，央 记 云；帝之用兵，能
安，顺化酉都来都诸城，皆命文臣阮廌 作 音 訜 之，不 我 而 降。

## Phiên âm

Đinh mùi (Minh Tuyên nhị niên ) Bình Định Vurơng dĩ Hàn Lâm Thừa Chỉ, Học Sĩ, Nguyễn Trãi vi Triều Liẹ̀t Đại Phu, Nhập nội Hành khiền, Lai bố Thượng Thur, kiêm Khu Mậ̣ viẹ̀n sự. Thời, Vương tiên quân Lô Giang, bắc ngạn, mệnh tưởng phân đồn Đông Đó thành, công vi ich cấp UP Bồ Đề doanh, cấu tâng lâu, cao chuần Báo Thiên tháp. Băng lâu thê vọng thành trung đờng tïnh. Tứ Trãi thi toa đẹ nhị tẩng. Lĩnh chỉ thảo vãng phuc thư trát. Hựu khiền hàng nhân, Tăng Chỉ Huy tùy Träi chiêu du Tam Giang thành. Kỳ thủ tướng Lưu Khanh đẳng xuất hàng. Câp Liễu Thăng bại Vurơng Thông đẳng tại thành khơn bách. Lai thư cầu hòa. Chư tướng đa khuyến vương tiêm chi. Duy Hành Khiền Trãi thị tọa duy ác, kiến Thòng lạp thur, ngôn : Vật dĩ nhất ngung chi địa, lao vạn lý chi sur. Sử dụng binh như nquvên chinh chi sơ đắc lục thất đại tưởng như Trương Phu đẳng, phương khả đồ chi. Túng đắc chi. bất khả thủ chi. Cơ Trãi thầm tri hur thực, chuyên chủ giảng hỏa. Vương tòng kỳ nghị. Mẹ̀nh chư tướng giải vi nhi thoái Hậu Thông hất dãi mệnh nhi ban sư giả. Dĩ vãng phục thư từ. truân thiết giai Trãi phụng chỉ soạn dã. Thời Vương đắc Hồ Ông rhi tử, Trần Cảo, khiền Trãi soạn cầu phong thur. Sai nhân tiến biều, khất lập vi Trần thị hậu. Mộc Thạnh tức hành phi tấu. Minh Đế đắc biểu, du quần thần viết: Luấn giả bất đạt chỉ qua chi ý, tất vi tông chi bất vũ. Cầu đắc dân an, trẫm hà tuất vu nhân ngôn. Nãi khiền sứ phong Cảo vi An Nam quớc vương. Sắc bãi nam chinh binh.

Kiến Văn tiều lục vân : Bắt chiễn nhi hạ Đơng Đô dĩ hỏa hiếu kết cục, Nguyễn Träi chi sách. Sử ký vân : Đe̛ chi dưng binh năng dĩ nhu chể cương, nhược chê cường,
da chi khĭ́c tiẹ̀p. Kỳ Nglệ An, Thuận Hóa, Tây Đó, Đông Đó chư thành, giai mệnh văn thần Nguyển Trãi tác thư dụ. chi. Bát chiễn nhi hàng.

## Dich nghia :

Năm đính mùi (ở nược Tảu là triều Minh nièn biệu Tuyên Đức năm thư hai). mùa xuân, tháng giêng. Binh Định Vương. cho Hàn Làm Thừa Chỉ Học Sĩ Nguyễn Trãi làm Triều Liệt dại phu, Nhập Nọ̀i Hành khiền, Lại Bọ Thượng Thư, kiêm Khu Mật viẹ̀n sự. Khi đó vua tiên quân tại bờ phia bắc sông Lô, sai các tưởng chia đánh các. đồn vây thành Đông Đỏ, đánh gáp. Ỏ̉ đắt Bồ Đê, dựng một lầu cao bằng tháp Båo Thiên, dể đứng trèn lầu coi xét quảa dịch trong thành, Vua cho Trãi ngồı õ từng thứ hai chuyen việc thư từ giao dịch với giặc. Lại sai hàng tương la Tăng chï huy theo Träi đi chièu du thành Tam Giang. Vièn tưởng giữ thành là bọn Luru Thanh ra hàng. Bên khi Liễu Thăng thua rồi bọn Vương Thông trong thành, tinh thé khôn cáp, dâng thir xin hòa. Các tưởng phà̀n đờng khuyèn vua đảnh, giết hết đi. Duy có quan Hành Khiền Trãi, hẳng bàn vięc trong trướng, khi vừa đọc văn thur của Vương Thông là nói . Không nèn vì một kloảnh đăt mà chuyè̀n đọng muôn dậm quấn binh. Ví như giặ̆ có đủ quân sĩ buòi đầu, có đến sáu Lay dại tương vao cỡ Trương Phụ, ta vẫn có thề thắng được. Nhung thắng xong, liệu giü dược khòng, Trãi biết rõ hur, thực nèn hay không nèn, mới chuyen vè̀ nghị hòa. Vua theo đé nghị, mệnh cho cac tưởng giải vây, lui ra. Về sau, Thông cüng khòng dợi mệnh chú, cứ viẹ̀c ban sur trước. Vê thư từ đi lại, đều là Träai phụng chì viết.

Thời đó, vua có được con tên Hồ Ông, xưng là Trần Cảo Vua sai Trãi soạn thư cầu phong, sai sứ dâng biều, xin đặt lạit
họ Trần. Mộc Thạnh vội phi tá̛u về tảu. Vua nhà Minh nhạ́n được biều, dư các quan rầng : Bọn nghị sự khơng rö y ngừng can qua, tất cho là thiếu uy vũ. Nhưng nếu như dân được yên, thi trẫm ngại gì các lời nghị bàn đó The là sai sứ phong cho Cảo làın An Nam Quớc Vương, và sắc bãi quân nam chinh.

Sách Kiễn Văn tièu lục có chép : Không chiến mà hạ xong Hông ĐO, lấy hòa hiếu kêt cục, là mưu kê Nguyễn Träi. Sử chơp: Vua dùng binh thường lấy mềm chế cứng, lấy yếu thẵng mạnh, rồi tới toàn thắng. Các xứ Nghẹ An. Thuạn Hoa, Tây Đô, Đòng Đỏ, đĕ̀u do văn thừn Nguyèn Trãi viét thur khuyên: du, khòng phải chién mà rồi hàng cả.

析 天元 年（聚 太 祖 紀）戊 中 夏 四 月，平

磵 諸 将 誰 肯 易 袍 以代，，皆不取㦄。 德江 册 人 繁 来 音 然 願 住。 帝 仰天 视 日 ：
顾草殷成山林，资 印 成 鉰 ，神 剑 成 刀
賊 苳 退，顺 天元 年，第 点 一 等 叻 臣，命阮 庸 載 約 哲 詞 蔵 于金 表）。 戊 中，順 天元 年 二月，定 封 功 臣，凡 钱 突 大 首 年人 者，於烈崖勒芳有功等項，該一百
五十二人偊 荣 禄 大 夫左 金 吾 街 大 將
黎 考 等 t十二人，鳥 忠 亮 大 夫 左 体 神衔 将 軍 爵 大 智 宇，第三功 賜 国 姓 黎 福 ，缘 献 等 九十 十四人，我 忠 武 大 夫 釣 玲
行 遣，分 学 毕 民 簿 藉，秋 八月，定 功 行封，祝 功 之高下，定 我 等 级，以交旨阮
大使，范 丈巧我 太 保 並 䴗 图 姓。

二年 己配詔内外文武官有粠通絊史





潘 孚 先 等 六人（出 登 科 绿 武 惟 断 原本 ）。

己酉二年，立曼于右相国思膏禹国王。
子，命 武 自 媳 管，文 自 行 建 以上有 汤九歳以上，十五隆以下，入侍，太干？武自 同 知 以下，文自尚書以下，有男 九上。

侯 婠 续，ま 暴 备 有 是



## Phiên âm

Thuận Thiến nguyên niên (Lế Thái Tồ kỹ), mâu thàn, hạ tứ nguyệt, Binh Bịnh Vương tức Hoàng Đế vị, mẹnh Nguyễn Trãi tác Bình Ngô đại cáo.

Thông sử vân : Mậu tuất, dế vi Minh tướng công cấp. Trụ Trịnh Cao. Vấn chur tướng thùy khẳng dịch bào, dĩ đại. Giai bất cảın ứng. Bức Giang Sách nhàn, Lê Lai, phấn nhiên nguyẹ̀n vãng. Để ngưỡng thièn chức viễt : Hậu nhật, trẫm hữu thièn hạ, trẫm dữ tử tơn bất chần kỳ cơng, nguyẹ̀n thảo điện thành sơn làm, bảo ấn thành đồng, thần kiêm thành đao binh Lai, phi mã nhập trận, vi kỳ sở chấp, gia di cực hình. Tặc tuy thoái. Thuận Thiên nguyèn niên, đẹ̀ vi nhất đẳng công thần, mẹ̀nh Nguyễn Trãi tải ược thẹ̀ từ tàng vu kim quỹ. Máu thân, Thuận Thiên nguyên niên, nhị nguyẹ̀t, định phong công thằn. Phàm thiết đột hỏa thủ, quản nhân giả, ur lüng nhai cần lao hữu cóng đẳng hạng, cai nhất bách nhị thập nhị nhân. Đẹ̣ nhất công tứ quốc tinh, Lê Quy, Lè Dục, đ̛ảng, ngũ thập nhị nhân, vi Vinh Lợc đại phu, Tả Kim Ngô Vệ Đại Tưởng quân, tước Thượng Trí tự.

Hẹ̀ nhị công, tứ quốc tính, Le Bồ, Lê Khắc, Lê Khảo đẫng, thất thập nhị nhân vi Trung Lượng đại phu, Tả phủng Thằn Vệ Tướng quân, tước Đại Trí tự. Đẹ̀ tam công, tứ quớc tính, Lê Lễ, Lê Hiến đẳng cửu thập tứ nhân, vi Trung Vü đại phu, Quân Linh Đai Tưởng quân, tước Trí tự. « Phân quớc trung vi thập ngü đạo, trí Hành Khiền, quân dàn bạ tịch.

Thu bát nguyẹ̀t định công hành phong. Thị công chi cao hạ, định vi đẳng cấp. Dĩ Thừa Chỉ Nguyễn Träi vi Quan Phục

Hầu. Tư Bồ Trần Hãn vi Tả Tướng quốc Khu Mật Gại Sứ. Phạm Văn Sảo vi Thái Bảo. Tịnh tự quốc tinh

Nhị niên, kỷ dậu, chiếu nôi ngoại văn vũ quan, hữu tinh thơng Kinh Sử, tất tập hộ thí. Quàn nhân, sơn lâm, ản dật hữu thông Kinh, Sử, công văn nghẹ̀, thinh hậu tỉnh đường thơng thàn nhập trường. Trưng giả tuyè̀n dụng. Đề Điệu dụng Thurọng Thur Lê Văn Linh, Giám Thi, Ngự Sử kiém Thừa Chi Nguyĉ̀n Trãi, Thị thời, đê ngụ Bờ Đề Dinh, khảo thí Hoành Từ Khoa. (Đề dung chân nho chinh trực thi, thiên hạ cần vương hịch): Thủ thủ. Nguyền Thièn Tich, Đào Cơng Soạn, Trinh Thuấn Du. Phan Phu Tiên đẳng lục nhân (Xuất Đăng Khoa lục Vũ Duy Đoàn nguyèn bản).

Kỷ dậu nhị nièn, lập trưởng tử Hữu Tưởng quỡe Tu Tề vi Quớc vương, nhiép hành quớc sự, Thử tử Lương Quận Cỏng Nguyên Long vi Hoàng Thái Tử. Mẹ̀nh, vũ, tự Tồng Quản, văn, tự Hành Khiền dĩ thượng. hữu nam cửu tuê dĩ thượng, thập ngũ tue̛ dĩ hạ, thập nhị Thải Tử. Vũ tự Đồng Tri dĩ bạ, văn tự Thượng Thư dĩ hạ, nhạ̣p Quốc Tử Giám đớc thur.

Phong bái cơng thần cửu thầp tam viên. Dĩ thứ phong Huyẹ̀n, Thượng Hầu, Ả Hầu, Hương Hầu, Đình Hầu, Các hữu sai.

Lục niên, qui sửu, thu, bát nguyệt, Thái Tồ băng. Táng Tam Sơn, Vĩnh Lăng. Thập nhăt nguyẹ̀t, Nguyê̂n Trãi phụng sắc, soạn thà̀n dạo bi ky.

## Dich nghĩa

Niên hiệu Thuận Thièn năm đằu, (Lê Thái Tô), nặm mạ̉u
thân, mưa hạ, tháng tư, Binh Bịnh Vương lên ngoi Hoàng Đé, mẹ̀nh Nguyễn Trãi làm bài Binh $\mathbf{N g o ~ d a ̣ i ~ c a ́ o . ~}$

Thơng sử chép: Năm mạa tuất, vua bị tưởng Minh đánh gãp. Đóng quân tại Trịnh Cao, hỏi các tưởng ai thuận dồi áo chết thay. Không ai dám. Có người ở Đức Giang là Lè Lai khảng. khái xin thay. Vua mới ngửa mặt lên trời khấn rằng : Ngày sau có dược thièn hạ, trẫm củng con cháu, nếu khồng nhớ đên công, thì xin cung điẹ̀n thành rừng nưi, ấn vàng thành ấn đồng, thần kie̛m thành đao thường. Lai mới tể ngựa ra trận, đê cho bị bắt, rồi bị cực hinh. Giặc kéo quân lui. Niên hiện Thuạ́n Thiên năm đầu, vua cho chép vào hàng cơng thần thứ nhất, mẹ̀nh cho Nguyển Träi ghi lời thề, đặt trong kim quỹ.

Năm mậu thân, niên hiệu Thuận Thiên năm đầu, tháng hai xét phong công thằn, Pbàm hạng quân nhân xông pha mũi tên, ngọn giáo, khó nhọc ở chớn sa trường, là có xép công theo thư hạng, tát cả là mợt trăm hai người.

Đẹ̀ nhất công được ban họ vua là bọn Lê Quy, Lê Dục, nặm muơi hai người chức Vinh Lộc đại phu, Tả Kim Ngô Vẹ Đại Tướng quàn, tước Thượng Tri Tự. Đẹ̀ nhị công được ban bọ vua la bọn Lè Bồ, Lè Khắc, Khảo bảy mươi hai người, chức Tirung Lượng dại phu, Tả Phüng Thần Vệ Tưởng quân, tườc Đại Trí Tư. Đẹ̀ tam công được ban họ vua, là bọn Le Lễ, Lê Hiên, chính mươi tư người, chức Trung Vũ đại phu, Quân Linh Đại Tưởng quân, tước Trí Tư.

Trong nưởc chia làm mười lăm đạo đặt các chức Hành Khiền, Phân Chưởng quân bạ tịch.

Mùa thu, tháng tám, định công, phong chức. Xét cóng cao thấp để định đẳng cấp thứ bục. Cho thừa Chỉ Nguyễn Trãi làm Quan Phục Hầu; Tư Đồ Trần Hãn làm Tả Tương quớc Khu Mật Đại Xứ ; Phạm Văn Sảo làm Thái Bảo. Tất cả được ban họ vua.

Kỷ dậu, năm thứ hai, có chiếu vua : Phàm các văn vũ mà tinh thỏng Kinh, Sử, đều họ̀i họp thi. Phàm quân nhân, hoặc ngtrời chưa có còng chức còn ở nơi rừng núi mà thông Kinh, Sử, hay công nghẹ̀ đều tới tỉnh lỵ, ai trưng tuyền là được bò dụng lam quan. Đề Điẹ̀u là Thượng Thur Lè Văn Linh. Giám Thi ngư sử kièm Thừa Chỉ lả Nguyển Trãi. Năm đó, vua ngụ̣ tới Dinh Bồ Đề, khảo thi khoa thi Hoành Từ (tuyè̀n dùng chân nho chíuh trực, văn thi có bài thiên hạ cần vương hịch). Láy đỗ đầu la Nguyèn Thiên Tích, Rồi đên Đào Công Soạu, Trình thuấn Du, Phan Phu Tièn... sáu người (chép trong Băng Khoa Lục, Vũ Duy Đoán, nguyèn bản)

Kỷ dậu năm thứ hai, lập con lớn, Hữu Tướng quớc Tư Tề làm Quốc Vương, nhiệ hành quốc sự. Con thứ là Lurơng Quận Còng Nguyên Long làm Hoàng Thái Tử. Vua mẹ̀nh cho vũ từ chức Tông quan trở lèn, văn tư chírc Hành Khiền trở lèn, hể có con trai trong khoảng chín tuồi đến mười lăm tuồi đều theo hầu Thái Tử. Vú từ chức Đồng Tri trở xuống văn từ Hữu Thượng Thư trở xuống, có con trai khoảng chín tuồi đến mười bảy tuờı đều vào học ở Quớc Tử Giám. Phong công thằn chín mươi ba vièn. Các chức nhau.

Quí sửu, năm thứ sáu, mùa thu tháng tám, Thải Tồ mất táng tại lăng Vĩnh Lăng, Lam Sơn. Tháng mười một, Nguyền Trãi phụng sắc soạn bài bia thần đạo (bia dựng ở lơi đi vào lăng).

绍 平 元 年（ 太 宗 紀）甲 寅，五 月 ，命
奏 本 成 ○ 内 密 阮 叔 惠？峄士景 綽 次 改
谢日：叔惠以倍克小 小 居 天下框要，每 有 奏 籍 ，旨 欲 損 民 䬺 官 以求合上


除之0二年，已非有再次盜七人㗬斬，






所 止，人君抢下䓝亦然，以之存心而



TẬP HA


化之，久乃断斩二人，䋡以流論。帝日
阮 病 程 等 俞 等 文 臣 六 人 入得絊延，帝

鹿進石茖園，因奏白夫世乱用武时平

楽之丈。臣乘詔作楽，正取不吉心力，

之界。斯呙不失然之本 矣。帝 嘉 纳 之
得 国 捂 数 十篇 上 之。

## Phien âm

Thiẹ̀u Binh nguyèn nièn (Thái Tôn kỷ̉), giaip dần ngũ nguỵ̣̂t. Mẹ̀nh Nguyễn Tỏn Trụ. Sái Quân Thực cầu phong. Hành Khiển Nouyẻn Trãi chưỏng tác. Tấu bản thành. Nội Mạt, Nguyễn Thúc Huẹ̀, Học Sî, Cảnh Xước dục cải sổ tự. Trãi nộ. Huẹ̀ dĩ cáo Lê Sát. Sát nhượng Trãi. Trãi tạ viết: Thúc Huệ dĩ bội khắc tiều tài, cur thièn hạ khu yếu, mỗi hữu tấu tịch, giai dục tôn dân quy quan, dĩ cầu hợp thırợng ý. Có phớc nhàn sự nhi phát nhĩ. Phi hữu sở cơ phúng quàn tướng dã

Tấu cáo Thái Miếu, nghênh Thái Tồ thần chủ phụ. Mẹ̀nh văn vũ nghị trừ tang. Trãi thỉnh tơ phục nhị thập thất nhặt, nhiên hạ̀u trừ chi.

Nhị nièn, kỷ mão, hũ̃u tái phạm đạo, thất nhân đương. trảm, Lê Sát kiên kỳ đa sát. tâm nạn chi. Đê dĩ vã́n Thừa Chỉ Nguyẽ̉ Trãi. Trãi đối viêt: Pháp lịnh bất nhur nhân nghĩa diẹ̀c minh hy. Kim nlıất đán sát thất nhân, khỉng phi thịnh đức chi cử. Thư viết : An nhữ chỉ. Truyện viêt : Tri chî̉ nhi hạ̀u hữu định. Thần thỉnh thuật chỉ chi nghĩa, sử Bệ Hạ văn chi. Phù, chỉ giả, an sở chï chi vị, như cung trung Bẹ̀ Hạ sở an dã.. Thời hoặc xuất hạnh tha sở, bất khả thường an, phàn quy cung trung, nhiên hậư an kỳ sở chỉ. Nhán quấn ư nhân nghĩa diẹ̀c nhiên. Dĩ chi tồn tâm, nhi an sở chỉ. Thời hoặc uy nộ, chung vô khả cửu. Nguỵện Bệ Hạ lưu tâm thần ngón. Ư thị, Sát, Ngân đŭ̉ng viết : Khanh hữu nhân nghĩa, năng hóa ác vi thiện, phiền dĩ phó chi. Tuy sử Trãi dữ thiên tưởc dả̉ng, các bảe thụ kỳ tù. Trĩi viết : Bỉ ngoan hoạt quân đồng. Triều đình pháp chế sở bất năng ân, huỡng Trãi đẳng. đức bạc, an năng hóa chi. Cửu nâi doạn trảm nhị nhân, dư dĩ luru luận.

Đế nhật dũ̃ cận tập hy hý. Đại thà̀n dục khuyôn học. Nãi nghị tấu dĩ Nguyển Trãi, Trinh Thuẫn Du đẳng văn thà̀n lục nhấn nhạ̣p Thị Kinh Dièn. Đẽ hoàn kỳ tấu.

Tử nièn, đinh ty xuân, mẹ̀nh Nguyễn Trãi dữ Lở Bọ Tư Giám, Lương Đăng, đớc tác loan linh nhạc khi. giáo tập nhạc vũ. Trãi tiến thạch khánh đồ, nhân tấu viết : Phù, the̛ loạn, dụng vü, thời bình thượng văn. kim hưng lễ nhạc, thử kỳ thời dã. Nhiên vô bản Já̛t lạ̀p. Vò văn bắt hành. Hỏa bình yi nhạc chi bản. Thanh àm vi nhạc chi văn. Thần phụng chiếu tác nhạc, chinh cãm bất tận tâm lực. Đãn học thuạ̀t thơ thiền, khủng thanh luật chi gian, nan dĩ hải hờa. Nguyẹ̀n Bệ Hạ ái dưỡng nguyèn nguyèn, sử lur lý vó oán hạ̀n sáu thán clii thanhTư vi bất thất nhạc chi bản hỹ. Đé gia nạ̣ chi.

Hạ, Đé dục quan Hồ thị thủ chiếu, cạ̀p thi văn, Nguyền Träi thái lục đắc quớc ngũ sồ thập thièn, thượng chi.

## Dich nghia

Tháng năm, năm giáp dằn, nièn hiẹ̀u Thiẹ̀u Binh năm đầu (Lê Thải Tôn) mẹ̀nh Nguyễn Tôn Trụ, Sái Quản Thực cầu phong. Quan Hänh Khiền Nguyễn Träi soạn biều. Bản soạn xong Nọ̀i Mật viẹ̀n, Thúc Huẹ̀, cùng Học Sĩ, Cảnh Xước, muơn đời vài chữ. Trãi giạ́n. Huệ nói với Lê Sát. Sát trách Trãi. Trãi tạ rẩng : Thúc Huẹ̀ muốn khoe mình, tìm cách nỏi xấu người. Vốn đurợc ở chức vị quan trọng khi thấy có bản tấu sớ, là đều làm như vil dân mà chè quan, đề được lòng bề trèn. Chỉ ngả theo công việc, chứ khơng thụ̣c tầm chè cạn ai cả.

Khi có viẹ̀c đón thần chủ Thái Tồ phụ vào Thái Miéu, vua mệnh văn vũ đề nghị trừ tang. Nguyễn Trãi xin cứ inặc no trắng hết hai murơi bảy ngày nữa rồi sẽ trừ.

Nièn hiệu Thiẹ̣u Binh năm thứ hai, năm kỷ mão, về việc hình, có bảy tên trộm tái phạm, bị án xử tử. Lê Sát cho là cen sớ nhiều, ý ngại. Vua hỏi Thừa Chỉ Nguyễn Trãi. Trãi đáp : Pháp lẹ̀nh sao bẳng đượ̛ nhân nghĩa, ai cũng biết thế. Nay mọ̀t lúc giêt dến bảy người. sợ không phải là viẹ̀c trong thời thịnh. Kinh Thư có cấu: Yến ở nơi ở của ngươi. Sách Truyện có câu: Biét chỉ thì rồi mới định. Thần xin thuật rõ nghĩa chữ chí, để Bệ Ha tường. Chỉ là yên ở nơi ở, y như Bệ Hạ yên ở trong cung. Có khi đi ra ngoài, ở ngoài thi đâu có yên bằng ở cung, khi trở về cung mới thấy là chỉ là yên. Một vị vua đới với đièu nhân nghĩa cũng thê, để giữ được tâm, mà yên được ở nooi sở chỉ. Có lủc giận dữ, nhưng giận dữ chỉ có thời hạn, chứ có lâu đâu. Vậy xin Bẹ̀ Hạ dể ý đên lời thân. Thẻ̛ là bọn Sát, Ngàn, nói : Ơng có nhân, có nghĩa, đồi dược ác ra thiện, xin ông nhận viẹ̀c này. Rồi giao cho ông Trãi cùng các òng có tuobi, báo lïnh bọn tù nhân. Ong Trãi nói : Bọn đó gian ngoan, bậy bạ, pháp luật triều đình còn khơng thay đöi được, huống chi Trãi đức bạc, sao mà hóa nồi. Rồi sau xử quyêt hai người, còn thì đời ra tội lưu.

Vua thường cùng với người ở gần chơi đưa. Cảc đại thần muơn khuyên học, mợi tâu lấy Nguyễn Trãi, Trinh Thuấn Du, v.v... sáu người văn thần cho vào cung Thị Kinh Dièn. Vua chuần $y$.

Binh tỵ, năm thứ tư, mùa xuân, mệnh Nguyễn Trãi cùng Lỗ Bọ Tte Giám, Lương Đăng, soạn làm các đồ nhạc khi, dạy tập ca vư. Trãi dàng bản Thạch Khánh đồ, nhân tàu rằng : Đời loạn thì chuộng vũ, thời bình thì chuộng văn. Nay mà hưng khởi lễ nhạc là đúng thời. Tuy nhiên, không có gãc thi khơng đúng được. Khơng có văn thi việc khong
làm xong. Hòa bình là gốc của nhạc mà thanh âm là văn của nhạc. Thần phưng chiếu làm nhạc, đâu dám không hết lòng hết sức. Nhưng học thuật còn thò sơ, e về luật thanh ám khó mà hơa hợp. Xin Bệ Hạ thượng dân nuôi dân khiến cho đến lận các nơi thôn xóm cũng không có tiếng oán hận, như thế mới là không để mất cái gṍc của nhạc. Vua nghe cho là phải.

Mùa hạ, vua muớn coi các chiếu của họ Hờ, cùng văn tho'. Nguyển Trãi thu thập được vài mượi thiên về quớc âm, dâng lèn.

阮 虛 奏 日：此 者 臣 等 奥 梁 登 同校 定 非 紧 而 臣 所 見 典 汧 不 同，願 四 所命。初 太 祖 时 命 阮 嚅 定 冠 服 制 未 及 施行，至 是 梁 登 上丵里陳日：夫社有大朝 常 朝口 如 部 天，告 厥，聖 降 正 旦，則行 大 朝 對，皇 帝 服 衰 登 升 䆩 㢆 ，百 官具 朝 服 朝 冠口 如 初——日，十五日，躬 皇帝 仰 黄 袍 街天冠，升 溴 座，百官具公服，楼 頭 常 朝 ，皇 帝 仰 黄 祀 街 天冠升金 書，百 官 茅 常 服 肉 领 鳥 紗 胃 。 夫 異
楽，大 朝 㡜 常 朝 䍹，大 晏 九 奏 䉾，中 宫
鞾，則大娢，象 咯 馬 絡，有 九龍舆，有


俦 壹 錄 書 奏 帝 天命 登 定 之 登 因 進 冠


新 室 於 至 霊 表 山时 来 朝 参）

## Phiên âm.

Nguyễn Trãi tấu viết : Tị giả, thần đẫng dữ Lương Đăng đồng hiệu định nhã nhạc, nhi thần sở kiển dữ Lương bất đồng. Nguyẹ̀n hời sở mệnh.

So Thái Tồ thời mệnh Nguyễn Trãi định quan phục chẽ, vị cập thi hành. Chí thị Lương Đăng thượng thư lược trần viết : Phù, Lễ hữu đại triều, thường triều, như Giao Thiên, Cáo miếu, Thánh Tiết, Chính Đán, tắc hành Đại triều. lễ, Hoàng Đe̛ phục coôn miện, thăng bảo tọa, bách quan cụ triều phục, triều quan. Như sơ nhất nhật, thập ngũ nhạ̀t, tá̛c Hoàng Đe̛, ngự hoàng bào, xung thièn quan, thăng bảo tọa, bách quan cụ công phục, phớc đầu thường triều. Hoàng Đê ngư hoàng bào, xung thiên quan, thăng Kim đải, bách quan trú thường phục, viên lĩnh, ô sa mạo.

Phù, Nhạc hữu Giao nhạc, Miếu nhạc, Ngũ tự nhạc, Cứu nhật nguyệt giao thực nhạc, Bại triều nhạc, Thường triều nhạc, Đại án cửu tấu nhạc, trung cung nhạc, bất khả nhất khài dụng chi.

Nhất lỗ bộ đại giá, như Loan lộ, tắc đại lộ, tượng lộ, mã lộ. Hữu cửu long dư, hữu thất long dur, hữu bọ̀ liễn, hữu phi liễn.

Như nghi trượng, tá̛c kìm qua, phủ viẹ̀t, chàng phan tinh ký, mao tiết, chưởng phiên, ngũ phương cái, giá mã đọ̀i ngũ, giai hữu đa thiều chi sơ, thần bất thăng tạ̀n lục.

Thư tấu. Be̛ hựu mệnh Đăng định. chi. Băng nhân tiến quan phục chế nhạc khi. Đại đè Đăng dữ Trãi sở định đa bất
hợp. Kỳ nghị nhạc khi khinh trọng, đại tiều da tương vi. Tấu bât đồng. Cơ Trãi từ kỳ sự. (Nhân Vật Chi vân : Cóng từ bất dử sự, quy trửc thất ư Chi Linh, Côn sơn, thò̀i phung triều tham).

## Dịch nghia

Nguyễn Trãi tâu: Gần đày, tôi cùng Lương Đăng cùng sửa định lễ nhạc. Mà tôi không cùng y kiến với Lương. Vậy tôi xin lui.

Xưa, Thái Tồ có mẹ̀nh cho Nguyễn Trãi sửa định mũ ào. Chưa kịp thi hành. Đễn nay, Lương Đăng dâng sớ lược trần: Lể có dại triều có thường triều, Nhur lễ Giao, lễ Miếu. các ngày kị, ngày têt. thi thuộc vào lễ đại triều. Hoàng Đé mặc cờn miẹn ngồi vào ngai, trăm quan mặc áo triè̀u, đọ̀i mũ tuiẻu. Như ngày mưng một, ngày rắm, thi Hoang Đé mặc áo vàng, đội mũ bình thiên ngồi vào ngai, trăin quan đều áo còng, mũ cánh chuồn, thường triều. Hoang Đe mà mặc hoàng bào, đọi binh thièn, ngồi ngai trên diẹ̀n Kim Bai, thi trăm quan mặc thường phục, áo cồ tròn, khăn den bịt.

Về nhạc, thi có nhạc Giao, nhạc Miếu, nhạc ngũ tự, nhạc cứu nhật nguyẹ̀t thực, nhạc đại triều, nhạc thường triều, nhạ c tiẹc lởn, cứu tấu, nhạc trong cung, không thê dùng lẫn được.

Bồ lỗ bộ, thì có đại giá, như loan lộ, đại lộ, tượag lộ, mã lộ có cửu long dư, thắt long dư, có bọ́ liễn, phi liễn.

Hồ nghi trượng thì có kím qua, phủ viẹ̀t, các cờ chàng

## TẦP HẠ

 621phan, tinh kỳ, mao tiêt, chương phiên, lọng ngũ phương. Các hinh thức, các sớ nbiều it, thằn không thề kề hết ra đây.

Sớ lên. Vua mệnh Đăng tồ chức. Nhân thế, Băng tâu trình nghi chế áo mũ, ca nbạc. Bại đê Băng với Trãi khơng hợp ý về nhiều khoản, như nhạc khí nặng nhẹ, lớn nhỏ, táa không giơng nhau. Cho nên Trãi từ chức viẹ̀c. (Sách Nhân Vật Chị có chép : Công từ khòng dự công việc, về dựng nhà ở Chí Linh, Côn Sơn, thỉnh thoảng vào chầu).

矤 新 定 鋫 萉 正 旦，朔 望 常 朝 大 晏 等 祖

帝 謁 大 扇 ○百官著朝服行新楅自此
阮 丈絢参敌阮了等 上疏日：制桠作制必待人 人侯 行 如 周 公 而 俊 無 間 言 令 使小堅梁登，朿定程楽国得不尾乎，且彼
報 朝 ，時令君出班定 乃鳴古制君出

朝 鐘 一百八督是和尚數珠 之曹 如 用明 国 制，君 坐 来 天門则有金壳，㬰 天殷 则 有 资 座 令 只 有 鿖 英 — 殿 復 有 金量 移 軽 不 安 重 設 亦 不 可，是 皆 何 等 對倭 夫 造 事 则 前 管 佫 户口令 開 户 在 前 其
昘 閣 阴 唱 奏 事 百 官 退 君 尚 坐，而 路人 始 鳴 浑 何也，且 登 小 結 統 步 仰 重 近君 之 侧，臣 筙 屏 之。

## Phiên âm

Ban tân định Thánh tiết, Chính đán, Sóc Vọng Thường triều, Đại yến đẳng lễ nghi chư :

Sơ Bé mệnh Lương Băng dịnh đại triều chur nghi. Chí thị, thành. tiễn chi. Nãi Mệnh truyền tia Nghi Chú, huyèn vu Thira Thièn môn ngoạn. Đế yât Thải Miéu Bách quan trứ triều phục, hành tân lễ tự thử thủy.

Hành Khiển, Nguyễn Trãi, Tham Tri Bạ Tịch, Nguyễn Truyện, Bào Còng Soạn, Nguyền văn Huyên, Tham Nghị, Nguyễn Liễu đẳng, thượng sớ viết :

Chế lễ, tác nhạc, tất đãı nhân hậu hành, như Chu Còng, nhi hạ̀u vò gián ngòn. Kim sử tiểu thụ Lương Băng, chuyên định lễ nhạc, quốc đắc bất nhục hồ. Thả bỉ sỏ̉ vi, khi quân vông hạ, vô sở hăng cứ. Như cồ minh nhân tảo, báo triều, thời linh quàn xuát ban, đ̣̣nh nãi minh. Cờ chế, quản xuất thời, tả chàng hoàng chiung chi thanh, nhi hữu ngũ chung ưng cbi. Quân nhập thời, chàng nhuy tân chi chung nhi ngũ chung diệc ưng chi. Kim làm triều, chung nhất bách bát thanh, thị Hòa thượng sác chấu chi số. Như dụng Minh quốc chế : Quân tọa Phụng Thiên môn, tắc hữu Kim Đài, Phụng Thiên điẹ̀n tắc hữu Báo Tọa. Kim chỉ hữu Hội Anh nhất điẹ̀n, phục hữu Kim Bài, di chuỵ̂̉n bất an, trùng thiếl diẹ̀c bất khả, thị giai hà đâng lễ nghi. Phù, tạo xa, tắc tiền diêm, hậu hộ, Kim khai họ tại tiền, kỵ̉ chế nhur thử hồ. Nhân quân xuất cảnh, nhập tất, thử lễ chi thường. Kim Cap Môn xướng tấu sự tất, bảch quan thoái, quân thurợug tọa. Nhi Tất nhân thủy minh tất, hà dã.

Thả, Đăng, tiều thụ, vhiễu bộ ngư tọa, cận quân chi trắc thî̀n thiết nghi chi.

## Dich nghĩa

Nghi lễ mới dược ban ra thi hành về các lễ Khánh tiết, Nguyên đán, sóc, vọng, thưòng triều, có ghi: Xưa, vua sai Lương Đăng định cac thề lệ đại triều. Bấy giờ mới tiến trinh Vua sai chép, rồi treo ngoài cửa Thừa Thiên. Vua yết nhà Thải Miếu. Trăm đjuan mặc triều phục, bắt đầu làm lễ mới từ đó.

Quan Hành Khıển Nguyễn Trãi, quan Tham Tri Bạ Tịnh Nguyễn Truyện, Bào Còng Soạn, Nguyễn Văn Huyển, quan Tham Nhị, Nguyễn Liễu dâng sớ lâu:

Chế ra lề đặt ra nhạc, tất phải đợi khi có người, như Chu Công, dề san khỏi có dị nghị. Nay sai bàng tôi tờ Lurơng Đănğ dịnh lễ nhạc, như thế là nhục cho cả nước. Vả lại, hắn dối trên, lừa dưới, làm viẹ̀c không căn cứ vào đàu. Vínhır người đánh trớng báo chằu, thường khi nào vua bắt đầu ra coi chầu, mới báo. Theo phép cũ, lụ́c vua đi ra, hèn tả hờ, nồi tiếng hoàng chung, thì bên hữu nòi năm tiếng choỏng. Lúc vua vào, ho tiếng nhuy chung, thì cüng có năm tiêng chuông ưng ngay. Nay khi làm triều, co 108 tiếng chuống, thế là số tràng hạt kẻ hòa thượng đếm. Nếu như dùng pháp chê triều Minh nước tàu, khi vua ngồi tại Phụng Thièn môn, thi có Kim Bài. mà khi vua ngồ tại Phung Thiên điẹ̀n, thì có Bảo Tọa Nay ta chỉ có một điện Hội Anh, lại nói Kim Đài, thì cứ di chuyền đi đi lại lại. tức là, khơng yên, Mà làm cả hai thi kbong được. Vậy thế là lối lễ nghi gì.

Xét, chế tạo xe, tất là phia trước có rèm, phía sau có cửa. Nay mở cửa phía trước, thì dó là theo pháp chê gil.

Vị vua. khi ra, khi vào, phải có Cảnh, Tất, tức là thị vẹ̀ dàn coi giữ. Bó là lẽ thường. Nay người giữ phăn viẹ̀c ngoài cửa xưởng lèn tiếng : viẹ̀c xong, bách quan lui về mà vua thì còn ngồi. Bọn Cảnh tất cũng hớ tiếng Xong viẹ̀c, Thê là nghĩa lý gì.

Vả lại Băng là tên tiều thụ, quanh quẫn nơi vua ngồi, ở luòn bên vua, thần nghi ngờ lắm.

大資三年壬成合武，二月初二日，上
院 永 旨，莱 国 千 监 臣，阮 庶，中 書 侍 郎

詁，第 其 高下賜阮有状元，阮如堵核腿，梁 如 䲧 捱 花 郎，陳 丈微等 七名進士员士連 等 二十三名 附 榜（出 進 士题 名 碑 記 街 题 春 童 䝮 阮 直 㫜 維 則 程丈徥三體具有考官批乎見革蚠航集）。七月帝東涊間武于至電城，阮鹿邀駕
㰦 定 大 来 荡 枝 園 舆 氏路 通 霄 而 崩（初帝 愛 公 变 院 氏路容㹸 丈章 之美召入羊 岛 澧 俄 氶士 日 夜 侍 側）人皆言氏路
公年六十三归人螮真風山三块山）及
丁勝之言䉿般之（范 譜 云：公 将 没 嘆不用黄福 之言 盖 黄 福 霄 教 公 改 正 案
言，讦 殺 之耳）。

世 編 云：初 胡 時 公 道 遇 氏路（茫 諎 云：

仰天海湖人央社有扇把之，余在先贯晋 緃 \＃地 間 之重有）納 之。後 太宗立
三族其侧室瑞村村人范氏敏有脈三
䭴，（范 瑨 拄 云：本 腬 先 览 登 籍 亦 著 公娃范㕺需瑞村人所生二男，其正室陳氏之于路 本 的 復 姓 阮 次 室 黄氏之于真風仍留瑞费從范姓）。

附考史畧云：嶣之先祖三世家有四，有 驼 六 園 社，公一 一 卜居約划禹室，
他 导 從 地，及早未地，化变合至，平 吕
醒 起，海不及，是夜技書，忽有始血污及三紙。公大鸡，知 其 報 在三世。及 公既 影，常 朝 回 遇 席 辂，見一 一色珠異 納 之，女名 路 姓 阮 能 文 章 貫 娌 夫，帝 之愛 之常 召入侍，至是夕乃戠帝。得 罪 珠 女隔刑化禹大蛇入 水 而 哲。

## Phiên âm

Đại Bảo tam niên, nhâm tuất, hội thí. Nhị nguyẹ̀t sơ nhị nhật, thượng ngự Họ̀i Anh điẹ̀n, thân tứ sách vấn. Dực nhật, Đớc. Quyĉ̀n quan: Hàn Lâm viện Thừa Chỉ, kiêm Quốc Tử Giám, trềìn Nguyễn Trãi, Trung Thư, Thị Lang, thần, Hoàng Mọ̀nğ Tuân, Nọ̀i Mật viẹ̀n, Đồng Tri viẹ̀n sự, thần Trình Thuấn Du, Quớc Tử Giám, Bác Sĩ thần, Nguyễn Tử Tấn, phụng quyển tiến đọ̀c, đẹ̀ kỳ cao hạ. Tứ Nguyền Trực Trạng nguyèn, Nguyền Như Đठ Bảng Nhãn, Lương Nhur Hộc Thám Hoa Lang. Trần Văn Huy dẳng, thất danh tiến sĩ, Ngô Sĩ Lièn đẳng, nhị thậ tam danh phụ̣ bảnğ. (Xuất Tiến Sĩ đề danh bi kỷ: Huyền đồ, Xuàn Đài phú, Nguyễn Trực, Nguyển duy Tắc. Trình văn Huy, tam thê cụ hữu khảo quan phê bình. Kiến Quần Hiền phú tạ̀p).

Thất nguyệt Đe̛ đông tuần duyệt vũ vu Chí Liuh thành. Nguyễn Trãi yêu giá hạnh Trãi hương Côn Sơn tự. Giá hồi Thiên Đức giang, Bảt nguyệt hoàn chí Gia Định, Đại Lai, Lè Chi viên. Dữ Thị Lọ̀, thông tiêu nhi băng. (Sơ Pế ái công thiếp Nguyēn Thị Lộ, dung mạo văn chương chi mỹ, triệu nhập bái vi Lể Nghi Học Sĩ, nhật dạ thị trắc). Nhân giai ngòn Thị Lọ̀ thí. Bình nghị sát Trãi. (Thế Biên vân : Thời bát nguyệt, thập lục nhật. Công niên lục thập tam. Môn nhàn quy táng Phụng Sơn, Tam Giáp sơn). Cập Thị Lộ tọ̀i tam tộc. Hựu dĩ Trãi lâm hình, hới bất dụng Đinh Phúc, Đinh Thắng chi ngôn, tịnh sát chi. Phạm phả vân : Cỏng tương một, thán bất dụng Hoàng Phúc chi ngôn. Cái Hoàng Phúc thường giào công cải chinh Nhị Khê tồ mộ, cơ dã. Thời yụ vi bất dụng Đinh Thắng, Đinh Phúc chi ngôn, tịnh sát chi nhĩ).

Thế bièn vân: So ${ }^{\circ}$, Hồ thời, công đạo ngọ̀ Thị Lộ. (Phạın phả vần: Ngụ̣ Thiên, Hải Trào nhân Kỳ xã hữu miếu tự chi. Dư tại Tièn Hưng thường kinh kỳ dịa, vấn chi, vô hữu). Nạp chi. Hậu Thái 'Tỏn lập. Văn kỳ mỹ, triẹ̀u nhập). Cap đòng tuần tièu thị, đé băng. Triều nghị, di tam tọ̀c. kỳ trắc thát, Thụy Thú thôn nhàn, Phạm thị Mẫn hữu thần tam cá nguyẹ̀t. Hào chi Bồn Mang Man, cur kỳ nhi sinh Anh Vî, nhàn gia yèn. (Phạm phả chui vân: Bản huyẹ̀n tièn hiền té tịch, diẹ̀c trứ Công tinh, Phạm Nỗ Vè̀, Thuy Thú thôn nhân. Sở sinh nhị nam. Kỳ chinh thắt, Trì̀n thị chi tử, quy bỉn bương, phưe tinh Nguyền, Thư thắt, Hoàng thị chi tử, Chàn Phụng, nhurng luru Thụy Thú, tòng Phạm tính).

Phụ khảo sử lược vân: Trãi chi tièn tô tam thế, gia hữu viên, hữu xà huyẹ̀t viên lý. Công nhẩt nhật, bốc cư, ướe sản vi thất. Thử tịch, cơng mộng nhất phụ bão tử chí, khất hoãn tam nhật, dung tha tầm tỷ địa. Cập tảo vị khởi. Chur dồng hội chi, bình kỳ địa. kién nhất xà, tiẹ̀t kỳ vĩ. Đắc nhị tử sát chi. Còng ký tỉnh khởi, hới bất cập. Thị dạ, độc thư, hốt hữu điểm huyét, ô cập tam chỉ. Công đại kinh, tri kỳ bảo tại tam thế. Cập Công Trãi ký hiênn, thường triều hồi, quá tịch tú, kiến nhất nữ, sắc thù dị, nạp chi. Nữ danh Lọ̀, tính Nguyền, năng văn chương, quán Kinh, Sử. Đẻ ài chi, thường triẹ̀u nhập thị. Chi thị tịch nãi thi đé. Trãi đắc tội tru. Nũ̃ lảm hịnh hóa vi đại xà, nhập thủy nhi thẹ̀.

## Dịch nghia

Năm nhâm tuất, niên hiẹ̀u Đại Bảo, năm thứ ba, có thi họ̣i. Ngày mùng hai, thảng hai vua ngụ̣ đền Họ̀i Anh, thần ra đề thi. Hôm sau, các quan chấm thi là Hàn Làm viện Thừa Chí, kiêm Quốc Tử Giảm, Nguyễn Träi, Trung Thư, Thị Lang, Hoàng

Mộng Tuàn, Nội Mạ̀t viẹ̀n, Đồng Tri viện sụ Trinh Thuấn Du, Quớc Tỉ̛ Giám Bác Sĩ Nguyển Tử Tấn, phụng chiếu xếp trên dưởi. Lấy đồ: Nguyè̀n Trực, trạng nguyên, Nguyển Như Đồ, bảng nhãn, Lương Nhur Họ̣c, thám hoa. Bọn Trẫn văn Huy bảy người tiến sĩ, bọn Ngô Sĩ Liên, hai mươi ba người, phó bảng. (Chép ở trong bia khắc tến tiến sĩ. Ngụ dề Xuàn Đài phú. Nguyển Trựe, Nguyển Duy Tẳc, Trinh (hay là Trà̀n) Văn Huy, các bài thi còn đü lời phè các quan chấm thi, coi tập Quằn hiền phú).

Tháng báy, vua di tuằn thí xứ đòng, duyẹ̀t binh tại thànọh Chị Lăug. Nguyen Trài dơn xa giá tời Cốn Sơn (làng Nguyển Trãi). Xa giá trở về Thièn Búc Giang Tháng tám về tới Gia Định, Bại Lai vưỡn Lẹ̀ Chi, cho Thị Lộ hằu đêm, rồi vua mất tại dó. (Trước kia, vua yèu nguời thiếp cỉa còng là Thị Lọ̣, vi sắc dẹp, dượe triệu váo cung làm chứe Lê Nghi Học Sĩ, ngày dèm hảu vua). Ai cūng cho là Thị Lọ̀ giết vua. (Sách Thế Bièn chép : Ngày 16 tháng 8 . Công 63 tuồi. Người uha đưa về táng tại Phụng Sơn Tan Giáp Sơn). Cùng với Thị Lộ Công bị giết theo hinh ba họ. Vi Nguyển Trãi khi sắp bị hinh, có nói cáu: Tiéc khòug nghe lời Đinh Phúc và Đinh thắng thiành ra hai người nảy cũg bị giết. (Sách Phạm phả chép : Còng gà̀n mất, có than, khóng nghe lời Hoang Phúc. Nguyèn là Pbúc thường khuyèn Công rời ngơi mộ tồ ở Nhị Khê đi. Khi đó án vu là dã khòng nghe lời Phuc vat Thắng, thành ra cả hai người cunng bl giết).

Sách Thế Biến chép. Thới họ Hồ, (1) Công đi đường, gặ Thị Lộ, đem vè̀. (Theo sách Phạm phá, chính là người xứ Hải Tráo. ở đó có miếu thờ. Tơi khi ở Tièn Hưng, thường đi qua xứ đó, hời thăm, không có miếu).

CHÚ THíCH: (1) Nếu cứ theo máy chữ «thời họ Hò̀ thi khi dó, ThịLộ ít nhất là 52 tuời.

Khi Thái Tòn lèn ngôi. nghe noi là ngtrời dẹp cho triệu vào cung. Khi vua đi luần xứ dông dem theo. Bem vua chêt. Triều đình nghị. Công bị tru di tam tộc. Mọ̀t người vợ lê, người làng Thụy-Thứ, tèn là Phạm thị Mẫn có thai được ba tháng. mới trốn tới xứ Bồn Man, tới kỳ, sinh ra con là Anh Vũ, rời ở luôn ngay Bồn Man. (Sách Phạm phả chép:Ở bản huyẹ̀n, trong sách biên tên các tièn hiền, có nói dến giòng họ Nguyển Trãi, lèn Phạm Nỗ Vệ, được hai trai. Con bà chinh thất họ Trần, ở làng Thụy-Thú, lơnn lèn trở về quê cũ lấy lại họ Nguyển, Bà thứ thắt họ Hoàng, sinh con là Châu Phụng, ở lại làng Thuy-Thú, cứ giữ họ Phạm).

Sách Phụ Khảo Sử lược có chép: Nhà tổ tièn ông Trãi về ba đời trước, nhà có vườn, trong vườn có hang rắn. Mọ̀t hòm, ông Trãi sai dọn vườn dề cất nhà. Bêm hôm đó, mê thấy một người đàn bà ẵm con tởi xin hoãn cho ba ngày dể chọn nơi ở khác. Sớm ông chưa thức dạy, thì bọn tôi tớ đã san vườn, chặt duôi một con rắn lơn, giễt được hai con rắn con. Khi ong dạ̀y, hối khòng kịp, Bèm đó, ngồi đọc sách, bỗng thấy một g̛iọt máu rơi xuống thấm ba tờ giấy, Ơng sợ, biết sē bị báo oán dến ba đời, Bến khi òng được vinh hiền, một hôm ở triều về đi qua hàng bán chiếu. thấy người con gái sắc đẹp khác thường, mới láy làm thiếp. Ngurời con gái là Nguyễn thị Lọ, giỏi văn thơ, thuộc Kinh, Sữ, Vua yếu lắm, thường triệu vào hầu. Đến năm đó, xầy ra chuyẹ̀n giết vua. Trãi bị tội tru lục. Thị Lọ̣ khi sắp bị hành hịh, thì biến thành hinh con rắn lơn, xuống nurớc di mất.

男 宗 光 顺 四 年 止 年，勅 詥 大 臣 丈 武 百官 等 0 昔 我 太 祖 薜 風 汰 雨，以定天下，时 则 作 命 勲 臣，時 睗 國 姓，用 示 殊 眷。
教 人以孝 之道口 今 㧤 民 功 臣 于 孫 並 㴍原 姓（范公敦 又 奏 功 臣 賜 国 姓 並 䛨 改從 本 姓，使 澄 天茦之宗 派 ，明 族 民 之本 原 ○ 帝 從 之 準 前 功 臣 于 孫 異 祖 父姓。
范 譜（即 瑞 壾 族 譜 註 也）云：初 太 宗
為 念。帝命提举昆山资園寺，年 六十乞 謝 事，许 之，传 復 張 起 命 仍萑職，策中書省三舘事，特，黎 察，叔恵等，用事尤 多 娟 靸 ，合 畝 庭 婕 奸 吴 氏 玉 瑶 有脤，夢 金 仙 童 降 生，事 間，宣 態太 后 俞
恙求能，事（出 史 記）連及婕奸。婕好些 擬 流，庶使 氏路奏請收䍀從之，肯

下居做文寺，公使人鹏養之。渶月生
好道，后知而脚之及帝東巡幸家具氏路逆而翙。后達評告氏路逆扰，罪公三族。谈孞識封毒王＂㜛好自厝安

秋武以下世编（）返回應命，排信知州

祀田百放，其于䋆封隆，舆国同体。至
鉴 進 士 高 安 邦 永 政 来 使 道 遇 蛇 報 次祖 哭 中 式 生 我 有 典 簿。 茂 直 生 男二，光 责 知 府，光 啠 中 式 亦 有 屋 居 王 山 巡遅 㝓 㖕 村，余前往遇真地，族人示谱記，見 䡞 世 編 同 。又有移居海陽春育必 做 举 紹 治 進士 歴 官 宣 光 接 然 使 又一支在块山亦看先生苗裔，向余言之。附錗聖宗母吴氏。夢天帝 命 化 童

降 生，章 刀 喑 良 配 女。 指 屏 右 王 女 日：
公 慮 有 女，以拏律充官婢没入教㧍弱妓，年 二玫色絶美，㕶不能语，有一一

不起，女應拏唯，登而歌，㮻推致，组钓 天 彶 彷 以。，后 在 坐 見 塞 止 自 玉 女 無異，因 納 之甚得察。

$$
000
$$

## Phiên âm

Thánh Tỏn, Quang Thuận tứ niên, nhâm ngọ, Sắc dụ dại thần, văn vũ, bách quan đẳng. Tích ngã Thái Tồ trất phong mộc vũ dĩ định thiên hạ. Thời tắc tá mệnh huán thần, thời tứ quốc tính. Dung thị thù quyến. Tử tôn truyền tập nhật cửu. Khủng thất nguyên tồ chi tính. Hữu quai giáo nhân dĩ hiếu chi đạo. Kirr hậu, phàm công thần tử tôn, tịnh y nguỵ ên tính. Phạm Công Nghị hựu tấu : còng thần tứ quốc tinh tịnh hứa cải tòng bản tính, sử trửng thièn hoảng chi tôn phái, minh tộc thị chi bản nguyèn. Đế tông chi, chuẩn tiền công thần tử tôn hoàn 10 phụ tinh,

Ngũ niên, qui mão, thu, thất nguyẹ̀t. Tứ Nguyê̂n Trãi tử, Anh Vũ, huyện chức.

Pham Phả (tưc Thỉy Thú tộc phả chú dã) vân: Sơ !
Phạm Phả (tức Thủy Thú tộc phả chú dã) vân: So Thái Tôn lập, Nguyễn Trăi phục tham dự triều chính. Thường dĩ công thành thân thoái vi niệm. Đê mệnh đề cử Côn Sơn Tư Quớc Tự, nièn lục thập khất tạ sự, hứa chi, hậu phục ctrỡng khởi mệnh nhưng cựu chức, kièm [rung Thư Tỉnh, Tam Quán sự. Thời Lê Sát, Thúc Huẹ̀ đẳng dụng sự vưu đa quyên tạ̀t. Hội dịch đỉnh Tiẹ̀p Dur, Ngỏ thị Ngọc Dao hữu thần mộng Kim Tiên đồng giáng sinh. Sự văn. Tuyên Từ Thái Hậu dũ gía oán dỗi. Tụy dĩ nữ vu, gia phụng Quan Âm Phật vi nữ Huẹ̀ Phi cầu sủng. Sự ( xuất sử ký) liên cập Tiệp Dư. Tiệp Dư tọa nghĩ lưu. Träi sử Thị Lọ tấu thỉnh thu giám tòng chi. Chỉ hạ cur Huy Văn tự, Công sử nhân thiẹ̀m dưỡng chi. Mãn nguyẹ̀t sinh Tur Thành. Hậu oán do vị thich. Thị Lộ tri chi, ám cáo Tiẹ̀p Dur độn. Hận tri nhi hàm chi. Cạ̀p Đê đông tuần, hạoh Trãi gia. Dữ Thị Lộ thông nhi băng. Hậu tụy vu cáo Thị Lọ nghịch thi. Tội Công tam tộc. Hậu Tư Thành phong Thọ Vương. Tiẹ̀p Dur tự Quảng An lai. Cụ dî trần trung ngôn chi. Vương tức vị
(thị vi Thảnh Tôn). Nãi chiếu cầu tử tôn lục dụng. Thời Anh Vũ (dĩ trủng Quang Thuận thu thí, dỉ hạ xuất Thế Biên) phản hồi ưng mẹ̀nh. Trạc Đồng Tri Châu. (Phạm phả tác Tây Trấn huyẹ̀n. Lịch thụ Tham Chinh, hiẹ̀u Diểu Hiên tiên sinh. Thế Biên tảc Tüng Hác). Truy tặng Công, Tán Trù Bả. Miễn hoàn tự điền bách mẫu. Kỳ tử tơn phong ấm, dữ quớc đông hưu. Chí kim mièu duẹ̀ vi thạ̣ tam thé vân. Anh Vũ sinh nam nhị, truởng Tờ Giám tiến sĩ, vi An Bang Thừa Chinh, phụng sứ, đạo ngơ xa báo, thứ Tờ Giám Trúng Thức sinh, Mậu Trực Điền Bạ. Mạu Trực sinh nam nhịi : Quang Bí tri phủ, Quang Chất Trúng Thức, diẹ̀c hữu ốc cư Ngọc Sơn tuần. La Sầm quân thòn. Dư diền vãog quá kỳ địa, tọc nhân thị phả ký, kiên dữ Thé Biên đờng. Hựu hữu di cư Hãi Dương, Xuàn Dục, Tát Tố cứ Thiẹu Trị tién sĩ, lịch quan Tuyèn Quang Án Sát Sứ. Hựu nhất chi tại Giáp Sơn, diệc xurng tièn sinh miên duẹ̀, thường hưỡng dur ngon chi.

Phụ Lục.- Thánh Tòn mẫu, Ngò thị, mộng Thiên Đế mệnh tiẽn dờng giáng sinh. Đồng nãi thỉnh lương phối nữ. Chi binh hữu ngọc nữ, viét: dĩ dũ̃ nhĩ. Ngọc nữ tiéu bất ngũ. Mộng giãc nhi sinh Đé. Sơ Công Trãi hữu nữ, dĩ nô luật sung quan tỳ. Mọ̀t nhập giào - phường ca kỹ. Niên nhị cửu, sàc luyệt mỹ, Á bất năng ngữ. Hũ̃u nhả́t tịch, tùy sài lữ, nhập nội thị xưởng, tọa án phách tử. Chủng nữ dĩ thứ khởi, vô nhất xưng chi. Đé chỉ nữ viết: Thử tọa hậu hà bất khởi. Nữ ưng thanb, dụy, dăng nhi ca, cực nhã chí. Dữ quân thiên phất phang tự. Hạ̀u tại tọa kién cử chỉ dũ ngọc nữ vô dị. Nhân nạp chi. Thậm dắc sủng.

## Dịch nghia

Năm nhàm ngọ, niên hiẹ̀u Quang Thuạ̀n năm thứ tư,
(Thảnh Tôn) có sắc dụ cho văn vũ đại thần, bách quan: Xưa Thái Tồ ta dầm mura trải gió đề định thiên hạ. Khi đó, các vị giúp viẹ̀c có cônģ huâu được ban quốc tính đề tỏ tinh thân. Con cháu truyền dõi lâu ngày rồi, e rồi quên họ tồ, nhu thế là trai với đạo hiếu. Vây tit nay con cháu công thà̀n đều lấy ho minh.

Phạm Còng Nghi lại tấu: Công thần được ban quốc tính nay cho đời lại họ minh, để gạn lọ̣ họ tôn thất má cũng la dẽ rỡ ng̣uồn gốc. Vua chấp thuận, chuần cho con cháu công thần được viét lại họ cũ cho công thần.

Qui mão, nièn hiẹ̀u năm thứ năı, mùa thu tháng bảy, cho con Nguyèn Trãi la Auh Vũ, chúc huyẹ̀n.

Gia phả họ Phạm co chép : (họ làng Thuy Thú) Xưa, khi Thái Tôn lèn ngòi. Nguyên Trãi lại tham dụ viẹ̀c triều chính. Tam vớn mong khi công đã thành thì thân lui về nghi. Vua theo lời còng xin năm 60 tuồi cho về nghí tại Côn Sơn. Sau lại cưỡng ép giữ chức cũ, kiêm chức Trung Thư tỉnh Tam Quán. Thời đó Lê Sát, Thúc Huệ đang hách dịch. Gập viẹ̀c cơ bá Tiẹ̀p Dư là Ngò thị Ngọc Dao có mang, mộng thấy Kim Tiền Đồng sẽ giáng sinh, Việc đồn đến tai bà Thải Hậu Tuyèn Từ. Thái Hậu ghét. Nhân viẹ̀c một người cung nhân có tội, lièn can dến ba Tiẹ̀p Dư, theo luật thì bà Tiệp Dư phải tội lưu. Òng Trăi sai Thị Lộ tâu xin cho người canh giữ. Thải Hạ̀u ban lịnh cho ra ở Huy Văn Tự. Cóng cho người chăm cung dường. Đŭ tháng, Tiệp Dư sinh ra Tư Thành. Thái Hạa vẩn ghect giận không nguôi. Thị Lọ biểt thế, ngầm bảo Tiệp Dư trớn di. Thái Hậu càng giận. Đển khi đông du, vua dừng lại nhà ông Trãi, Thị Lọ hằu ngự. Bèm vua mất. Thị Lộ bị buọ̀c vào tội thi nghịch. Công thì bị giết ba họ. Đến sau Tư Thành phong làm Thọ Vương. Bà Tiệp Dư từ Quảng An về,
kể cho biết chuyẹ̀n cũ. Vương khi lên ngoi, (Thánh Tơn) mới cho tim con cháu ông Trăi dể cho làm quan. Anh Vũ (dã đõ kỳ thi hương. Chuyện từ đây, cbép theo Thế phả), tuân mẹ̀nh, tới triều, được bồ Đồng Tri :Châu. (Gia phả họ Phạm cho là làm Tây Trấn Huyẹ̀n, lần lượt thăng Thain Chính. hiệu là Diểu Hiên tiên sinh. Thé pbả thi chép là Tùnğ Hác). Còng được truy lặng Tán Trù Bá, được cấp lại tư điền trăm mầu, con cháu tập ấm cùng non sông lâu dải. Bến nay là mười ba đời. Anh Vũ sinh hai trai : con lởn đỗ liến sĩ, giữ chức Thừa Chinh ở An Bằng, khi đi sứ, giữa đường bị nạn, vì rắn báo oán. Con thứ cũng dồ hạng Trúng Thức, giữ chức Mậu Trực Biển Bạ, được hai con, con lớn là Quang Bị Tri Phủ, con thứ là Quang Chất, đỗ Trúng Thức. Có nhá ơven Ngọe Sơn, trong các xóm La Sầm. Tòi trước co đi qua địa phương, durợc người trong họ cho coi gia phả, thi liấy giống như Thế Phả. Lại co một chi rời tới làng Xuân Dục, tỉnh Hải Durong, có người dồ tiến sĩ nièn hiẹ̀u Thiẹ̀u Trị, quan tới Ản Sát Tuyèn Quang. Một chi nữa ở Giáp Sơn, tòi thường gập nói truyẹ̀n.

Phụ Lục. Bà me vua Thánh Tòn, là bà Ngô thị, mợng tháy Thiên Bé mẹ̀nh cho Tiên Đồng giang sinh. Bồng xin cho một người vợ. Để chỉ phia bên phải một ngọc nữ và nói : Bó, cho mày. Ngọc nữ curòi khòng nói. Tỉnh mông rồi sau sinh ra vua. Xura Ông Nguyễn Trãi có con gái. Theo hình luật thì hị dung vào làm tơi tớ, rồi tuyê̂n vào đọ̀i giáo phurờng ca ký. Tuời mưòi tám. Tuyệt đẹp. Câm không nói. Một buôi chiều đi theo bọn bạn vào cung hảt, ngồi cầm phâch. Các ca nữ lần lược đởng dạy, chưa người nào được lẹ̀nh vua chỉ đề hát. Vua chỉ vào ngươ̛i con gái, nờ: Người kia sap không dứng dậy. The là người con gái bật ra tiễng dạ, rồi đứng dạy hát cực hay. Bà Hạu có mặt. nhin cử chỉ y như đã thấy ở trên trời, mới nạp vào cung. Trong cung rất được yêu quý.

阮 鹰 敦 文 遗 草•

洪 楊 十五年甲哌，初旨關图功险于


 $\pm 。$

害 宗 景 烷 三年，初旨順天年間，間国功臣自三品以上于孫己光军伍各色，
技音者，光萦文馆倍生。三品以下光武 林 神 臂 等 得。
孫 族 㞕 在 篻 伍，垪将祖父㤸命，投告
識宇者克錦衣衛侯士，是年六月二十七日譄済丈侯制丈（出世编以下）•順天承運点帝制 日：朕惟法般中而制治，思 弘 事 祖 之岡，指周载以加，式表 安 那 之 哲。 肆 场 如 凖，增 焕 若 堂。 平




之不 蔐，䒠 窥 玄 理，照 憅 庸之 久 著，具



草事業之俌永事後＂世，可 加 封 紫 代 功臣，特 進 金 紫 荣 淥 大 夫洊 文 续 性 网。

## Phiên âm

Bál nièn, đinh hợi tam nguyệt. Mẹ̀nh cầu cớ Hàn Lảm, Thừạ Chỉ Học Sĩ, Nguyễn Trãi thi văn di thảo.

Hồng Đức tbập ngũ nièn giáp thin, sặc chỉ khai quớc công thần, tử tòn hẹ̀ Thuận Thiên niên gian, hữu công, quan nhất nhị phầm, kỳ tử tôn do tại quân ngũ, hứa dầu rảo bản xứ Thừa nhị Ty bị tấu. Tồng Binh bộ hạch thực, thân tài liham dụng giản sung Cầm Y Vẹ̀ Tuấn Sĩ.

Hiến Tơn, Cảnh Thơng tam niên. sắc chỉ Thuận Thièn niên gian, khai quốc công thần tự taın phầm dỉ thưọng tử tôn, dĩ sung quàn ngũ các săc, hửa đầu cáo Binh Bạ kham thực, sung Cầm Y Vè Tuấn Sĩ. Năng độc thư giả, sung Sùng Văn Quan nho sinh, Tan phấm dĩ hạ sung Vũ Lâm Thần Tý đẳng vẹ̀.

Tương Dực đê, Hồng Thuận tứ niên. Sắc chỉ hẹ̀ khai quốc công thần tử tỏn tọ̀c thuộc. tại quân ngũ, hứa tượng tồ phụ sắc mẹ̀nh, đầu cáo cai xứ kham thực. Thửc tự giả sung Sùng Văn Quán học sinh. Bât thức tự giả sung Cầm Y Vệ Yuấn Sĩ. Thị niên lục nguyệt, nhị thập thất nhật tặng Tễ Văn Hầu cbe̛ văn (Xuất Thẽ Bièn, dĩ hạ).

Thuận thièn, thừa vận, Hoàng Đê chê viết:
Trẫm duy, pháp Ân trung nhi chế trị, tư hoằng suất tờ chi đồ. Kê Chu tải dĩ mỹ cơng. thức biêu an bang chi triếl. Tứ ban như bột, tăng hoán nhược đường. Binh Ngô khai quốc cờng thần, tặng Bặc Tiến Kị̣ Tử Vinh Lộc đại phu, Tán Trù Bá, Trụ Qự́c. Nguyễn Trã̃i. Thề dụng chân nho. kinh juân lĭnh hoạch. Ngã Cao Hạ̀u Lam Sơn khỡi nghĩa, triệu thành hưng Viẹ̀t chi cỡ. Thời ninh nhân Lỗi Thủy tông
nhung. Mậu triền bình Ngỏ chi tích. Văn vọng đặc cao ư tứ hải, hu mo bị kiến u lưỡng triều. Tuy thời vận bất tề, nan khuy huyền Lý. Nhiên huân dung chi cựu trứ, cu tại đan thứ. Tích thởi ky̆ Xỉ u hậu ân. Thị dụng, dịch kỳ Bá lước, sủng dĩ Hầu phong. Vu dĩ tinh vĩ quớc chi anh du Vu dĩ hiền tẻ thờ, chi thực học. $O$ ho, long hồ phong vân chi hội do ức tiền duyên. Văn chương sự nghiẹ̀p chi trayền, vĩnh thùy hậu thế. Khả gia phong lũy đại công thần, đặc tiến Kim Tử Vinh Lộo đại phu, Tế Văn Hầu Trụ Quốc.

## Dich nghia.

Năm thứ tám, đinh bọ̣i, tháng ba, mẹ̀nh cho tiom thi văn di thảo của cỡ Hàn Lâm Thừa Chî Học Sĩ Nguyễn Trãi.

Niên hiẹ̀u Hờng Đức thứ 15, năm giáp thin (1484) sắc chî các con cháu khai quốc công thần, khoảng niên biẹ̉u Thuận Thiên, có công, quan thì từ nhất nhị phà̀m, mà con chátu cơn tại quân ngũ, thì nay cho trinh báo lên hai Ty Thừa ở bản xứ, rồi trình lên $B$ ộ Binh để xét, khảo, hạch, nếu có thề được thi cho sung vào đội Y Vẹ̀ Tuấn Sĩ.

Niên hiệu Cảnh Thống năm thứ ba (Hiến Tôn) (1500), Sắc chỉ : Khoảng niên hiẹ̀u Thuận Thiên, khai quốc cờng thằn từ tam phầm trở lên, nay các con cháu. nếu đã sung vào các loại quân đội rồi, thì báo cáo với Bộ Binh đề khảo hạch, rồi cho vào đội Cẩm Y Vẹ Tuấn Sĩ. Nếu lại biễt đọc, biế viết, thì cho sung vào Sùng Văn Quán là Nho sinh. Con cháu bàng dưới tam phầm thì sung vào Vũ Lậm Thằn Tỹ đẳng vệ.

Niên hiẹ̀u Hồng Thuận năm thứ tur (Vua Tương Dực) (1512) Sắc chỉ: Con cháu trong họ khai quớc công thằn mà đã

ở trong quân đội, thì đem sắc mệnh của ông cha cáo trình quan bản hạt xét thực. Nếu biết chữ, thì cho sung vào Sùng Văn Quán làm Học sinh. Khơng biết chữ thi sung vào Cầm Y Vệ Tuân Sĩ. Năm dó tháng 6, ngày 27 , có ché.văn phong tặng Tě Văn Hầu (Từ đây chép ở Thế Bièn).

Trầm duy: Cứ phép nhà Ẫn để chê trị. nghĩ đễn công nghiẹ̀p tồ tiên Theo nép nhà Chu đề xét cỗng, biều dươơg an-bang mưu-sĩ. Rộng ban như dầy rể. sáng khắp như cung đền. Binh Ngó khai quơc cong thần Bặc tiến Kim Tử Vinh Lộc đại phu, Tán Trù Bá, Trụ Quớc, Nguyễn Trãi, Tải cán chân nho, kinh luân trù hoạch,

Bức Cao TƠ khởi nghĩa Lam Sơn. dựng nền cơ đồ hưng Viẹt.

Người gặp vua tòng quân Lỗi Thủy, chuyền tới công nĝfiẹ̀p bình Ngô. Danh vọng vang lừng bơn bề, muu cao thấy rõ hai triều.

Dư thời vận không may, viẹ̀c, kbó tường rể ngọn. Nhứng công huân đã rō, văn đầy đủ thur son.

Thời trước ban ân đã hậu, ngày nay lăng chức khác thường. Cho nên : Bò̀i tước Bá, Thăng Phong Hầu.

The̛ là : Tinh biều người anh hìng cứu nước, hiền dường hạng thực học giúp đôi.

Cho hay : Gặp hợi rồng hò, gió mây, nên ghi duyên trước.

Dôi truyền văn chương sự nghiẹ̀p, rủ mãi đời i sau.
Nên gia phong các lớp công thằn,
Đặc tiến Kim Tử Vinh Lộc đại phu, Te Văn Hầu, Trụ Quốc.

㫮 宗 永 治 二年秋七月，定 建臣 及 文 武

多，至 是 定 例 0 創 業 盽 中 興 功臣，武 自都 督以上，文自接郎以上溞䀛累代功臣 官 员 子椂。其 雨 班，武 自三 太 至 都薟，文 自 尚 書 至 侸 郎，业 得 五 代 险。 蜍以次 第 减，武 四 品 以下有等功歴受初令，文中換有佐式有歴調，方得㨋手
缜 各 阳 衙，费 无 出 身 生 徒 之平。五十禹老顷，六十禹老镜。
法 設 武 眾 所，教 授 官，令 功臣及站 臣
渋 以春秋质月。小習四仲月，大習泰
秱用，準定三年一械，凡天下俊秀亦
牛入较热，一馬矟，二剑首，三 三舞刀，

終 场 议 方 呆，合格者引入府庭化议值。
高 T 䋁 用。
業，我 官。 文 武 功 臣：子孫，並 㴔 舆士人入血，每日漂官一小習考，新生入

费 評 校 官 数 習。 本 府 生 及䨘生俊秀之颗買者，月二莱，中八期者，生考免歴


颣 撮 尤，引納府聿二司 出考，有稍通
三年定功臣文武椟例，時開围功臣世


来 明，秀 從 公 沅 掅 昔 正 洤 之。 （4）年 九月安開圈中县功臣优飡例。

初 毅 武 楽 科以午以眀西所暴辰成五来博楽並三年—式，其法先畧問武緹

場中格 禹 造 士 汼同進士 解 用三場 接撮 取 亦 裁 同 用。

裕 宗 永：六年 九 月 二十六 1 日年给急


吴 間 国 功。臣 特 進 全 紫 蔡 粶 大 夫入入 入






㖽 田 付 遗 挢 娃 阮 庭 光 业 守 均 分 耕 稹；以供祭祀来前勲，其来差徎收并所哦


TẬP HẠ

者有国法在落，今。（一所在本椂古监社田共九敗一高。一所在本粶渾洔强拥模洞等社三十敂九高共四十放）。承 或 六 年 九月二十四日。
令旨同，又給䓆天本耕不移社十五畋五 高 令 音 同）。
有能絆事家 丁 及召基從美，䝠健功际
㴟－

六 年，錁 用 前 代 功臣子独（时 明 王 梊位）。

宗 景 贯 三十 二年 臭，命 政 府 富 在 喏色，㺃王来（印靖王）以近来各碚直
素。

三十三年十二月定功臣锐蕯例。

## Phiên âm

Hy Ton, Vĩnh Trị, nhị niên, thu, thất nguyệt. Bịnh chư thàn cập văn vũ bách quan nhièu ấm lệ. Tự Vĩnh Tộ sơ, quan quân dĩ tòng hồi loan. viễn phât, toàn nhất thiết dự phong cơng thần hoạch tứ thê ấm phạ đa. Chí thị định lệ. Sáng nghiệp dũ trung hưng công thần, vũ tụ̣ Đô Đớc dĩ thượng, văn tụ Thị Lang dĩ thượng tịnh tứ lũy đại công thần quan viên tử tôn. Kỳ lưỡng ban : Vũ tụ̣ tam Thái chí Độ, Kiềm, văn tụ Thượng Thư chi Thị Lang, tinh đắc ngũ đại ấm. Dư dĩ thứ đẹ̀ giảm, Vũ tứ phẫm dĩ hạ, hữu quân công. lịch thụ sắc lệnh, văn trung phủ, bữu tá nhị, hữu lịch điẹ̀u, phương đắc chư tử quan viên. Sơ thụ chỉ nhiều nhất nam, tòng quan tạp u lưu các chức dữ các môn nha lại chinh xuất thàn sinh đồ chi bán Ngũ thập vi lão hạng, lục thập vi läo nhiêu.

Dụ Tơn Bảo Thải nhị niên, bảt nguyệt. Nghị hành vũ học, vũ tuyền pháp, thiết vũ học sở, giáo thụ quan, lịnh cơng thần cập chư thần tử tôn giai nhập học. Tập Vũ Kinh, chiến lược dữ chư vũ nghệ. Tuế dĩ xuản thu đẹ̀ nguyệt. Tiều tập tứ trong nguyẹ̀t. Đại tập xuân thu tập nghẹ̀. Bơng hạ tập văn giáo. Giáo Thụ quan cử trúng giả điều dụng. Chuần định tam niến nhất thí. Phàm thiên hạ tuấn tư diẹ̀c thính ứng cử. Kỳ thí pháp, tiên vấn Tôn Tử đại nghĩa. Thông giả, hửa nhập giảo nghệ, nhất mã sáo, nhị kiếm thủ, tam vũ đao. Chung trường thi phương sách. Họ̣p cách giả, dẫn nhậ̣ phủ dinh phuc thi. Tùy cao hạ tụ dung.

Gịnh Quốc học, Hượng học. thi khảo hạch pháp Quớc học dĩ Té Tửu. Tư Nghiệp vi giảng quan. Văn vũ cống thằn tử tơn, tinh ihính dữ sĩ nhân nhạ̣p học. Mỗi
nguvẹ̀t học quan nhất tiều tạ́p khảo. Chư sinh nhập bọc giả, tứ trọng Giám quan nhî́t đại lệp khảo. Chư sinh dữ cử nhán tư khóa dự trúng, thinh Giám quan bạ̉o cử, Lai Bộ trừ nhiẹ̀m. Hương học hứa Hiẹ̀u quan giáo tập. Bản phủ sinh cập đồng sinh tuấn tú chi nguyẹ̀n học giả, ngusệ̀t nbị khóa. Trúng bát kỳ giả, sinh khảo miễn lịch kbảo, đồng sinh cánh hứa nhập trường. Hương thí hứa Huyẹ̀n quan khảo hạch. Sĩ nhân cử ngạch dĩ đạai tiểı trung huyện vi hạn : đại huyẹ̀n nhị bách nhân, trung huyẹ̀n nhất bach ngũ thập nhân, tiều huyẹ̀n nhất bách nhân. Sở loại toát vưu. Dã̃n nạp Phủ Doãn nhị Ty tường khảo Hữu sảo thông, thứ thộng chi biệt. Tịnh thính tương minh. tỵ, dĩ định kỳ ưu liẹ̀t.

Tam niên, định công thằn văn vũ ấm lệ. Thời, khai quốc cộng thần, thế cửu ấm viễn, trá mạo giả chúng. Thận Đức, Hoăng Định gian, chư thần dĩ hỗ tờng hời loan, tử cộng thần hiệu tập ấm, diẹ̀c đa lạm tạp. Hựu văn vũ tử tôn nhiêu ấm, nhân tuần duyên tập, đả̉ng cấp vị minh. Tham Tụng Cộng Hãng thỉnh ly chính. Tòng chi.

Tử niên cửu nguyẹ̀t, định khai quốc, trung hưng cộng thần nhiều ấm lệ.

Sơ thiết vũ cử kbảo, dĩ tỳ, ngọ, mão, dậu sơ cử, thìn, tuất, sửu, mùi, bác cử. tịnh tam niên nhất thí, Kỳ pháp, tiên lược vấn Vũ Kinh, Hậu điệp hiẹ̀u vũ nghệ, Chung trường thi sách nhất đạo, Giảo nghệ dự trửng vi sinh viên, quan vièn tử tôn vi biền sinh. Hợp thức bác cử chung trường trúng cách vi Tạo $\mathrm{Sĩ}_{\mathrm{i}}$ h hứa đồng Tiến Sĩ tụ dụng. Tam trường dự toảt thủ diệc dữ đồng dụng.

Dư Tơn, Vïnh Thịnh, lục niên, cửu nguyệt, nhị thập lục nhật, chuần rấp miễn hoàn điền, lịnh.

Đại Nguyên Súy, Tồng Quơc Chính, An Đơ Vương, lịn chi:

Thượng Phúc huyện, Nhị Khê xã, cong thằn tôn điẹ̀t, Đoàn, Tự. Vinh, Thành, Liêm Lưu. ngoại tôn, Nguyễn Giản, Lê Chính, đồng tộc đẳng. nãi tiền tớ. Bình Ngô, Khai Quớc công tbần. Đặc Tiến, Kim Tữ Vinh Lọc đại phu, Nhạ̣p Nội Hành Khiển, Môn Hạ Tïnh, Hữu Gián Nghị đại phu, Hàn Lâm viện Thừa Chỉ. Bại Học Sĩ. kiêm Trung Thư Hàn Lâm, Chưởng Lục Bộ Thượng Thư, Quớc Tứ Tam Quán sự, A Trí Tự, tứ kim ngư đại, Tě Văn Hầu. Trụ Quớc Nguyễn Träi. tứ tính Lê Trãi, Đa hữu huân lao, hữu miễn hoàn điền tại Cồ Hiền xã. cửu mẫu, nhất cao ; tại La Phù, Phác động đẳng xã, tam thập mẫu, cửu cao, Cộng tứ thập mẫu, lũy phụng nhưng lưu dữ tử tôn thế thủ tư sụ̆. Dĩ kinh tra thực đẳng nhan. Ưng nhưng cấp thượng hạng điền phó hoàn tôn điệt Nguyễn Đình Quan giám thủ, quân phân canh chưng, dĩ cung tế tự, biều tiền huân. Kỳ phụng sai trưng thu tịnh sở cai cập các xã dân đương phụng trà, biẹt viên nhân bất đắc vọng tranh. Vi giả hữu quờc pháp tại. Tư lệnh.
(Nhất sở tại bản huyện Cờ Hiền xã điền cộng cữu mẫu nhất cao. Nhất sở tại Bản huyẹ̀n, La Phù, La Uyên, Phác Đọ̀ng đẳng xã, tam thập mẫu, cửu cao. Cộng tứ thập mẫu.).

Vïnh Thịnh lục niên cửu nguyẹ̀t nhị thập tứ nhật.
(Cá̛p hứa bản huyện, Cồ Hiền xã, cửu mẫu, bát cao cửu xich, lục thốn, lệnh chỉ đồng. Hựu ç̛̣p hứa tại Thiên Bản huyện, Bã̛t Di xã thạ̀p ngũ mẫu, ngũ cao, lẹnh chỉ đồng).

Y Tôn, Vĩnh Hữu, ngũ niên, chỉ lệnh: Tơn thất công thần, miêu duệ hữu năṇg củ suất gia đinh cập chiêu mộ tòng nghïa, nguyện tùy còng thảo giả, thính kỳ khải văn, cã́p lương giới, sai hành, tùy cóng thưởng trạc.

Lục niên. Lục dụng tiền đại coug thần tử tôn (thời Minh Vương tâp vị).

Hiền Tơn, Cảnh Hưng, tam thập nhị niên, hạ mẹ̀nh chỉnh phủ thầm hạch chức sắc. Trịnh Vương Sâm (tức Tĩnh Vương) dĩ cận lai các chức vận tạp, phàm chư bạch đinh thư tạp chức sắc, tịnh lệnh chinh đường tra thực.

Tam thập tam niên, thập nhị nguyệt, định cơng thần nhiêu ấm lệ.

## Dích nghĩa

Vua Hy Tôn, nièn hiệu Vīnh Trị năm thứ hai (1677), mùa thu, tháng bảy, Định lại lẹ̀ nhiều ấm các quan văn vũ. Từ đầu niên biẹ̀u Vĩnh Tộ (Lê Thần Tôn), ( 1620 ), quan quân có đi theo loan giá từ xa trở về, đều được phong là công thần, rất nhiều được tạ̀p ã̛m. Đến nay, mới có lệ định rõ. Phàm các hạng sáng nghiẹ̀p, cùng trung hưng, vũ thì từ chức Đó Đớc trở lèn, văn thì từ chức Thị Lang trở lên, con cháu đều đời đời được coi là con cháu công thần. Cả hai ban : vũ từ Tam Thái đến Đó Kiểm, văn từ Thượng Thư đến Thị Lang, đều được năm đời tập ấm. Còn ra đều theo thứ bực bớt dần. Vũ từ tứ phà̀m trở xuông, có quân công, nhiều lần được sắc lệnh, văn thi ở các viẹ̀n đã từng giúp việc, từng ở chức phó, thì con mới được kè là con quan vièn. Mổi quan
được một con giữ chức nha môn lại thuộc, một nửa số thuộc viên đó của bọn siṇh đồ xuất thân. Năm mươi tuôi gọi là lão hạng. sáu mirơo tuồi gọi là lão nhiêu.

Vua Dụ Tôn, niên hiẹ̀u Bảo Thái, năm thứ hai, (1722), tháng tám. Đặt ngành vũ học, và thi võ. Đặt trường sở. giáo chức, cho con các công thần, củng con bách quan được vào học, tập Vũ Kinh, tập chiến lược, cùng các môn vũ nghệ. Cứ tháng thứ hai trong mùa là có tiều tập. Mùr xuân và mùa tha, có đại tầp về các môn. mùa hạ và mùa đơng thì tà p về Kinh (vũ kinh, kinh sách). Các quan giáo xét thấy người khá thì bồ dụng. Chuần cho ba năm một lần thi. Phàm trong nước hạng tuấn tú sắc sảo cũng được theo học. Về phép thi, trước hết hỏi đại nghĩa Tôn Tử. Thông hiểu được thì được tranh đua võ nghệ, môn đầu, múa thương, môn thứ hai, múa kiếm, mon thứ ba, múa dao. Cuối cùng là phương sách thi. Người hợp cách cả thi được dẫn vào Phỉ thi lại, rồi xêp thứ tự trên dưởi để bồ dụng

Vè tồ chức Quốc học, Hương Hoc, Khảo thí, Phủc hạch. Quốc Học thì có chức Tế Tửu, Tu Nghiệp, làm giảng quan, Con cháu văn vũ cơng thần đều được váo học với các học sinh. Mỗi tháng, học quan một lần cho thi tiều tập. Và cứ tháng thứ hai trong một mùa, là Giám quan đặt kỳ thi Đại Tạ̣p Kbảo. Các học sinh cùng các thi sinh ưng cử trong bơn khóa, nễu trúng tuyền thì dược giám quan bảo cử. Rồi giao cho chức vu.

Ổ Hương Học thi có Hiẹ̀u quan, Giáo tập. Người trong phủ (trong xứ) cùng các hạng đồng sinh tuấn tú mà muốn học, thi mỗi thàng hai khóa. Trúng dược tám kỳ thi xong. Thếlá
đồng sinh được vào trường. Thi Hương thì giao cho huyện quan khảo hạch. Sớ người học hạn chế theo só các huyẹ̀n lởn nhỏ. Huyện lớn, hai trăm người. Huyện trung một trăm rưỡi. Huyện nhỏ một trăm. Chọn lấy hạng trọi hơn, dưa vào hai ty Phủ, Doãn. đề khảo sát kỹ, lấy trệ dưới, cẩn nhắc, so sánh, đẻ rỏ hơn thua.

Năm thứ ba, định lẹ̀ tập ấm cho công thần văn vũ. Thời đó, khai quớc cong thần đả làu rồi, tập ấm đã xa rồi, có nhiều viẹ̀c giả mạo. Nièn hiẹ̀u Thận Đức, Hoằng Định, (1600) các quan theo xa giá về Kinh được tập ấm vào hạng cong thần, rất nhiều trường hợp lạm phát. Lại có con cháu văn vũ, nhiều ấm, cứ lần lần tạ̀p ẩm, đẳng cấp mập mờ, Quan Tham Tung Công Hãng xin điều chînh. Và được chấp thuận.

Năm thứ tư, tháng chín, định lệ nhiều ấm hạng công thần khai quốc, trung hưng.

Trước kia thi thi võ được tồ chức vâo các năm tý, ngọ, mĩo, dạ̀u, mà thi ở địa phương. Các năm thìn, tuất, sửu, mùi thi thi Bác cử. Cứ ba năm một kỳ thi. Theo phép đầu tiên hỏi về Vũ Kinh, Rồi đấn khảo xét các vũ nghệ. Cuới cùng là một bài văn sàch. Trúng cách thì được là sinh viên. Con cháu quan viên thì dược làm Biẹ̀n sinh. Trủng cử kỳ Bác cử, và trúng cách mọi mon thi dược gọi là Tạo Sĩ, bồ dụng ngang Tiên Sĩ. Cả ba trường cùng trội hơn hết cũng được như thế.

Vua Dụ Tơn, niên hiẹ̀u Vĩnh Thịnh năm thứ sáu, (1710)* lệnh chuã̃n cắp hoàn lại ruộng thờ.

Lẹ̀nh Chỉ Đại Nguyèn Súy, Tồng Quốc Chính An Bô Yương:

Huyện Thượng Phúc, xã Nhị Khê, các cháu ba đời hàng công thần là Hoàn, Tự, Vinh, Thành, Liêm, Lưu, các cháu ngoại là Nguyền Giản, Le Chinh cùng tôn tộc. Vớn có tờ là : Binh Ngô Khai Quớc Cờng Thần, Đặc tiễn Kim Tử Vinh Lọc đại phu, Nhập Nội Hành Khièn Môn Hạ Tỉnh, Hữu Gián Nghị đại phu, Hàn Lám viẹ̀n Thừạ Chỉ, Đại Học Sĩ kiêm Trung Thư Hàn Lâm Chưởng lục bộ Thượng Thư, Quốc Tử Tam Quàn sự, A Trí Tự, tứ kim ngư đại Tẻ̛ Văn Hầu Trụ Quớc Nguyēn Trãi tứ tinh Lè Nguyễn Träi. Có nhiều công huân đã dược cấp ruộng cho con chàu thờ tự: tại xã Cồ Hiền chín mẫu một sào, tại các xã La Phù, Plác Đông, ba mươi mã̃u chin sào. Cọ̀ng là bơn mưới mầu. Sau khi tra xét, nay cấp lại cho các ruộng thờ đó mà được hạng ruộng thượng đẳng. giao cho cháu là Nguyễn Bình Quang giám thủ, chia ra đề cày cấy, đề cúng tê, biều dương công lao, gom góp với các xã vỡn vẫn cúng tế. Không ai được tranh giành. Trái lẹ̀nh đã có quớc pháp. Nay lẹ̀nh.
(Một sở tại bản huyện, xã Cồ Hiền, chin mẫu một sào. Mợt sở tại các xã La Phù, La Uyèn, Phác Bông, ba mươi mẩu chín sào, cộng 40 mẫu).

Niên hiẹ̀u Vïnh Thịnh, năm thứ sáu, tháng chín, ngày hai mươo bớn. ( Cấp cho ở bản huyện, xã Cồ Hiền, chín mẫu tám sào, chín thước, sáu tấc, như trong lẹ̀nh chỉ. Lại cấp cho tại huyẹ̀n Thiên Bản, xã Bǎ́t Di, mười lăm mẫu năm sào, theo nhur lệnh chỉ ).

Vua Y Tôn, niên hiẹ̀u Vĩnh Hựu, năm thứ năm, (1739), lệnh chỉ: Giơng dõi tôn thất công thần, những ai đã biết tập họp người nhà dóng dã chiêu mồ nghĩa quân, xin theo đánh dẹp, chạy giấy. đưa tin giúp lương thực, khí giơi, cứ tùy công mà thưởng.

Năm thứ sáu, lục dụng con cháu cờng thằn đởi trưởc (năm đó về họ Trịnh là Minh Vương).

Vua Hiển Tơn, niên hiẹ̀u Cảnh Hựng năm thứ 32, mùa hạ (1771), mệnh cho chinh phủ xét chửc sắc phầm tước. Trịnh Vương Sâm (lức là Tïnh Vương ) thấy thời đó co nhiều gian lân, về chức sắc, mới sai xét lại hạng bạch đinh mà có phầm hàm dễ biết rõ hư thục. Năm thứ 33 , tháng 12 , định lẹ̀ cho nhiêu ấm.
年大王加の加：平吴閉网推出治，合







我国张不死赤心俗長忧相洪用拉王



典四十年，五月，十六日加肘伖治迪如文同）。

## Phiên $\mathbf{3 m}$

Hiền Tơn Cảnh Hưng．Nhị thạp bát niên．Sơ bát nhạ̀t． Tấn phong Đại Vurơng sắc．

Sắc Binh Ngo khai quơc，thoi trung tán trị，hơp mưu bảo chinh，lũy dại cơng thằn，Bặc Tién Kim Tử Vinh Lợc dại phu． Nhập Thị Hành Khiên．Môn Hạ Tỉnh，Hữu Gián Nghị đại phu． Lại Bọ Thượng Thư Chưởng lục bộ sự．Hàn Lám viện Thừa

Chỉ Bại Học Sĩ, kièm Truug Thư Tinb, kiêm Hàn Lâm viẹ̀n sự. Tri Kinh Diên Tam Quàn sự. Å Trí Tự. Tử Kim dại Té Văn Hầu, phong tặng Thải Bảo, Khè Quân Cóng. Gia phong ưng nghĩa kiên mưu, tế gian, định nạn, tuyên du địch đức khuông thợi bật tịch, tản thánh diẹ̀c vân hiền cờng dương liệt Đại Vương.

Cái thế huân lao. Cách thiên công liẹt. Tương hựu dị̂̂u tuyèn duẹ̀ use. Vị quớc chương bất tử xich tâm. Du trường mặc tưởng hồng đồ. Phù vương nghiễm do sinh tơ tiểt. Vĩnh ky cu tôn tự điền. Gia phong hợp cử di chương. Vị tụ vương tién phong vương vị. Lâm cư chinh phủ. Tôn phù xã tắc. Củng cð hồng đờ. Lễ hữu dăng trật. Ửng gia phong, Khả gia phong (vân vân như thượng). Tuyên Linh Dièn Khảnh Bại Vương. Cớ sắc.
(Cảnh Hưng tử thạ́p niên, ngũ nguyệt, thập lục nhật. gia phong Tá Trị Địch Du. Sắc văn đồng).

## Dịch nghia

SẮC TẤN PHONG BẠI VƯƠNG.
Vua Hiền Tôn, niên hiẹ̀u Cảnh Hưng. năm thứ 28, tháng 8, ngày 8. Sắc : Binh Ngò khai quơc, thơi trung tán trị, hợp mưu bảo chính lũy đại công thần. Bặc Tiên Kim Tử Vinh.Lộc đại phu. Nhập Thị Hành Khiền. Môn Hạ Tỉnh, Hữu Gián Nghị đại phu. Laị Bồ Thượng Thư Chưởng lục bộ sự. Hàn Lâm viẹ̀n Thừa Chỉ Đại Học Sĩ, kiêm Trung Thur Tỉnh, kiêm Hàn Lâm viẹ̀n sur. Tri Kinh Dien Tam Quán sụ. Á Trí Tự. Tứ kim dại Tẻ Văn Hầu, phong tặng Thái Bảo, Khé Quân Công. Gia phong Ửng nghĩa kiên mưu, te̛ gian định nạn. Tuyên du địch đức Khuóng thời bật tich. Tán thánh dực vận. Hiền cơng dương liệt Đại Vương.

Trùm đời cơng lao, ngang trời huân liẹt.
Còn, mất, sân triều, tuyèn đức sáng, vì nưởc vững lòng son
Trước sau trong trưởng quyểt mưu cao, giụp vua bě̀n một tiét.

Sử chép theo như điền pháp, gia phong thêm sáng dạo thưừng.

Tiên phong vương vị, tham chính công huân.
Tôn phù xã tắc, vững giữ non sông.
Theo lệ có thăng trật, gia phong là đúng nơi.
Cho nên sắc phong, Tuyên Linh Dièn Khánh Đại Vương,
(Niên hiệu Cảnh Hưng, năm thứ 40 , tháng 5 , ngày 16 . gia phong: Tá tri địch du, văn trong sắc viết đủ như trước ).


多 分 佐 命 元 勲，瓜 传 黎 袮 式 㑷 ，酒山





绿，以绍手道口使裁特放









特 韶

## Phism fm

Hoàng Triều, Gia Long nguyén niên, bấ nguyẹ̀t, sơ ngü nhạ́t. Thu lư cơng thằn tử tôn chiéu.

Chiếu cựu Lê cơng 'hần tử tôn đẩng khañ tri, viêt tự Le That Tồ binh Ngó, khai sáng. dại phù Trang ton diẹt Mac trung hưng, đa hữu tá mệnh nguyên huân. Quyết hấll lè tô thức vi, Tây Sơn phiến loạ. Kỳ công thàn tử tôn cử giai trà̀n ức. Tur ngã lẹ̀ chi, tièm cừu tước binh loạn lurợc. Cạn niệm Liền đại công thần, sở đương tờn tuất. Bặc chiếu ban ha. Hẹ̀ Lê triều khai quốc dữ trung hưng công thần. kinh thụ gia ban bao mÿ tấp ấm chư cho sắc, ưng hứa tử tôn đẹ̀ hoàn Kim Hoa Điẹ̀n Học Sĩ, Thanh Ngọc Hầu hạch thực, chuyè̀n tẩu. Hạn thập ngũ nhật nợi, sự tất đắc bằng, nghị hành thu lục, dĩ chiếu hậu đạo. Khâm tai. Đặc chié̛u.

Thị nièn. cửu nguyẹ̀t, sơ cửu nhất, chuằn han tur sụr nhiều phu chiếu. Chiếu Cựu Lâ cơng thần, hậu duệ Nguyển Sảng, khâm tri: Nhī chi tiên tồ Thái Bảo Khé Quân Cóng. Nguyễn Träi, dực tán Le triều, hình Ngo khai quớc, khảo cờng đệ nhá̛t, kinh gia ấm tước, vïnh bảo đồng hưu, Đại Tây Sơn phiến loạn, Lê tộ cáo chung. Nhĩ tồ gia thanh hạ đồng biên hờ. Tư nhăt nhung dại định, tử hải vīnh thanh Kỳ ke sìng đíce chi văn. tịnh cử luc công chi điền. Chuần ban nhĩ yi nhièu ấm quyên miễn thận dinng sưu lánh chư vu, thể thủ Nguyễn Trãi tự sự. Tịnh hứa trạch tọc nọ̀i nhị suất vi sái phu, trîr miễn suru lánh, kỳ thân dung uạp thụ y lẹ, dĩ chiêu tuất diền.

Khâm tai. Bặc chiếu.

## Dich nghtie.

## Chiéu thu lục cón cháu cong thân.

Hoàng triềı, Gia Long năm dầu, thàng tảm, ngày mung tàm.

Chiếu cho bọn con cháu công thần triều Lê cũ được biết. Từ khi Leè Thái Tò bình Ngò khai sáng, cho đén vua Trang Tôn diẹ̀t Mạc trung hurng, có nhiều phù tá cơng to Rồi sau vạn Lee suy vi, Tây Sơn phiến loạn, con cháu công thằn đều hị mai một Nay ta giốc chi diẹ̀c thù, dẹp yèn phản loạn, Rồi nghĩ tới công thần triều trước cüng đảng tồn tuât, mởi đặc ban chiêu, xét về triều Lè. conng thần khai quốc cưng trung hưng, đã từng đượe ban cáo sấc, tạ̣p ấm, nay cho các con cháu đẹ̀ trình diẹ̀n Kim Hoa Học $\mathrm{Sĩ}_{\mathrm{i}}$ khảo xét, chuyè̀n tả́u. Hạn trong mưởi lăm nờày. cơng viẹ̀c hoàn tất, đề bằng cử mà thu lục, cho rö ơn trèn. Khám tai, dặc chiễu.

Năm đó, tháng chin, ngày mùng chín, có chiến chuần ban cho tèn nhiêu phu coi viẹ̀c thờ tụ̂.

Chiếu cho Nguyễn Sảng, dòng dôi công thằn cơ Leê đưc̛̣c biết : Tièn tồ ngırơơ là Thaii Bảo Khê Quận Công. Nguyễn Trãi, :giúp Lè trıều, bình Ngò khai quốc, công đẹ̀ nhăt, từng được gia ấm đưởc, cùng non sỏng lâu dải. Tợi khi Tây Sơn phiến loạn, vận Lè cảo chung, gia thanh tồ tiên ngươi thành cùng hàng thường dàn. Nay, một mả̉nh nhung y, bơn bể yèn định. Đã nên thàuh viẹ̀c chuộng đức, lại theo phép cũ xét cơng. Chuần cho ngươi làm nhiêu ám, miển trừ phu dịch mọi khoản- đê trông coi viẹ̀c té thờ Nguyẻn Trãi. Lại cho được chọn trong họ lấy hai tên làm sái phu, miễn trừ sưu dịch, được hưởng lộc theo lẹ̀ định. Để cho rõ việc tuất đič̀n.

Khâm tai, đặc chiếu.

明命三年六月十七白，祖 部 余 取 保 萨










思，未易僌得，识法代䢖革，時異事沫，



此． 0

## Phiên Im

## MINH MỆNH TAM NIÈN，LƯC NGUYẸT，THẬP THẤT

 NHẬT，LỄ BƠ TẤU BẢC TẬP ẤM NGHỊ．LẺ Bộ vi đề phúc sự．Bản niên，nhị nguyẹ̀t，nhị thạ̣p tam－ nhật，Bắc Thành Tồng Trấn，thão，tá́u tự．Minh Mẹ̀nh，nhị nièn
thập nhắt nguyệt Thảnh Hậ Sơn Nam trấn mỡ phủ huyẹn, xã mỡ tấu xurng tiên tồ Thái Bẻo Khè Quận Cóng Nguyễn Trải, näi cựu Le Binh Ngó cong thằn, Cai phụ, mỗ, nãi kỳ hạu duẹ́. Nhâm tuất nièn, mong đắc chiếu, ban nhiêu ám, tinh tộc nọ̣i sái phu nhị suất. Canh. thin, bẹ̀nh cớ. Bî̉ nãi mỡ trưởng tử, khất vi nhiêu ấm, kế thủ tụ̣ sụ̣. Kinh sức hinh tào thần cứu thực, do bộ phućc tä̉u dẳng nhân.

Thấn đắng phụng tra Nquyễn Träi thị cựu Lê công thần. nhất thời công phạt, kŷ tử tởn ấm phong, tam bách dư niên. Thực báo diẹ̀c vân ký hâu. $U$ Gia Long nguyèn niên, chiếu chuần nbiêu ấm, diẹ̀c vi cách ngoại long thi, phi phån chí ân, vị dị sồ đắc. Huỡng thế đại thièn cách, thời dị sư thù, tự bất ưng viện lệ, trần khất tấu nghị. Bình Ngô khai quớc cỏng thần, hậu duẹ̀, mỗ tấu đan ưng bác. Duy Nguyễn Trãi tự sự cựu chuần chi sái phu, nghiệp dī thành ngạch, tự ưng chuàn y cựu nhị sữ̛t.

Thập nhât nguyệt; thập cửu nhật, phụng chỉ sở nghị, thị chuần y nghị. Khâm thử.

## Dịch nghia

## BỘ Lễ TÂU BȦC VIẸC TẠ̀P ẤM.

Minh Mẹ̀nh năm thứ ba, tháng sáu, ngày mười bảy.
Bộ Lễ vâng hỗi, tâu trình. Năm nay, tháng hai, ngèy 23, thần, Tồng Trấn Bắc Thành, có sớ tâu: Niên hiệu Minh Mẹ̀nh năm thứ 2 , tháng mười một, Thành hạt Sơn Nam trắn, mỗ, phủ huyện xã mỗ có kêu: 'Tiên tồ là Khê Quân Công Nguyễn Trãi vơn là Binh Ngó công thà̀n cựu Lê. Cha tên đó là Mô, vớn
dòng dõi. Năm nhâm tuất, được chié̛u ban chức nhiêu ấm. cùng cho trong họ bai tến sái phu. Năm canh thin, mỗ bị bệnh qua đời. Tễ dó là con trưởng, xin làm ohiêu ấm, nới viẹ̀c thờ cúng. Sức cho lại thuộc thằn, cứu xêt. Thăn phụng mệnh: tra xét, Nguyển Trãi là cơng thần cựu Lé, mọt thời cơng nghiẹ̣ con cháu hơn ba trăm năm tạ̀p ấm. Báo dáp như thế: đã là hạu, Niên hiẹ̀u Gia Long năm đầu, có chiếu chuần cbo nhiêu á̛m, đó là ra ơn thêm, ngoài điển pháp, mấy khi đã $a_{i}$ được. Huống chi triều đại xa cách, thời thác, viẹc khác, khong có lý viẹ̀ lẹ̀. Xin tâu trinh, nay bác viẹ̀ xin của ten mồ hạu duẹ̀ bình Ngo khai quớc cơng thằn. Duy viẹ̀c trước chưản cho tên sài phu giữ viẹ̀c cúng lể, việc đä thành lệ, thil xin urng sho hai suất.

Tháng mười một, ngày mười chin. tâu trinh. Bề ngḥ̣ durợc chuẩn y Khâm thử.

明 命十年，二月，軔三日，被 部 吱 化 表












及身而止。主如已故之二十人八名均 筩






所有原領詔文拱四十二道：戒即行四

此 0

## Phien âm．

Minh Mệnh thập niên，nhị nguyẹ̀i，sơ tam nhật，Lễ Bọ nghị đỉnh tập ấm．sái phu sớ．

Lễ Bộ thần đẳng vi nghị tẩu sự：Minh Mệnh cửu niên， bát nguyẹ̀t，nhị thập lục nhất phụng Thượng dụ，cựu Lé khai quớc cơng thần hậu duẹ̀，Gia Long niên gian，mông dắc nhièu ấm． hẹ̀ phụng nhíit thời đặc ân，phi hữu định lẹ̀．Kỳ ưng phủ ké tập nhiêu phu chi xứ，trứ Lể Bọ tra minh tương nghi cu tấu， hậu chỉ．Khâm thử．Khâm tuân．thân đẳng thiét tur ：Thưởng diên vu thế，sở dĩ chiêv hậll đọo nhi đáp sùng huân．Duv ur qước gia hữu đọi huân lao．nhiên hậu khả dĩ urng thù báo．Tra các xứ nhiêu ấm đẩng chi tiên tỗ，dụ̣c phù vương vạn thành vi hữu công．Nhiên ư bản triều vị hữu xich thơn chi lao dã．Phụng Thế Tồ Hoàng Đé truy niẹm thắng triều huân cựu，chuần cai hậu duệ vi nhiéu ăm，sử chi thừa tự，sở vị hẹ phung nhất thời đặc ân．Thành như Tháuh dư đãi phi khả dĩ viện nhi vi lệ dã． Phụng nghĩ phàm hiẹ̀n tồn thập tam danh，thinh kỳ miễn trừ cập thân nhi chỉ．Chi như dĩ cơ chí nhị tbập bát danh quân vó dung thừra tập，tụ̣ hậu bất đắc yêu thỉnh．Tái cai đẵng tiên tồ tự sự，gián hữu phụng chuẫn nhi nhân vi sái phu，tư thỉnh tinh hành đỉnh hãi．Kỳ nguyên ban＇ṇhiêu ấm chiếu văn cảc
dạo. Hẹ̀ phung tiên triều ân cấp cai tộc phung chỉ vi thê bảo. Kỳ ung, phủ thu tièu chi xứ, phục hạu sắc hạ thi hànhCần tấu.

Bản nguyẹ̀t, sơ naũ nhật, phụng chi : Có Lé cơng thãn, thù phi bản triều cơng thần giã tỉ. Nhược khái dữ tập ợm, tắc hà dĩ thị khu biẹ̀t hồ Sở hữu nguyên līnh chiếu văn, caí tứ thập nhị đạo, trử tức-hành hời nạp, do Lại Bộ hóa tiêu. Hiẹ̀n tại chi nhiêu nam thập tam danh, trứ Iễ̃ Bộ hoán cẫp bằng, chiếa càc nhất đạo. Dư y nghị. Khâm thử.

## Dich nghia

## SỚ CỦA BỞ LÊ, NGHỊ, ĐINH : TẬP ẤM, SẢI PHU.

Nièn hiẹ̀u Minh Mẹ̀nh, năm thử Mười, tháng hai, ngày mùng hai, Thần đảng hộ Lễ tâu viẹ̀c đề nghị : Niên hiệu Minh Mệnh năm thứ chín, tháng tám, ngày hai mươi sáu, phụng thượng dụ rẳng : Dòng dõi khai quốc còng thằn triều Lê cũ, trong
khoảng niên biẹ̀u Gia-Long có được nhiêu ấm, đó là đặc ân nhất thời, chứ không phải là mợt định lệ. Hoặc cho, hoặc không cho nới chức nhiêu phụ, là tùy nơi bộ Lễ điều tra tỏ tường tâu lèn để đợi chỉ khâm mệnh.

Thần đằng thiết tưởng thưởng công là đễ rõ đạo bảo đâp công cao. Chỉ có cóng lớn với quớc gia thì mới có báo đền. Tra xét, đã có nhièu ấm, tức là tô tiên họ đã giúp vua thành cóng, nhưng chưa có một tấc công vời bản triều. Phung mệnh Thê Tỏ Hoàng Đế, truy nghĩ đến cựu huân thần triều cũ, có chuẫn cho dòng dôi được làm nhiêu ấm đề giữ viẹ̀c cúng tế, đó là đặc ân nhất thời, đúng như Thánh dụ, chứ khơng được viện cớ cho là một đính lẹ.

Vậy nghï rầng, hiện tại chỉ có 18 tên là dược hưởng. Cỏn như 28 tèn đã quá cớ, đểu không cho được tập ấm, con chảu không được xin. Vầy viẹc tê tự tồ tièn, thì đã có hai tên sai phu. Các điền cầu thỉnh khác đều bải bỏ. Các dạo ấm nhiêu âm do triều trước ban cáp cón lại các ngượi cho dược cứ giữ, khòng phải thu lại, Xin chờ sắc lẹ̀nh thi hành. Kinh lấu.

Cùng tháng. ngày mùng nåm phưng chì: Cơng thà̀n có Le có khác, khơng đ̛ược so sánh với cơng thằn bản triều. Nếu lại. cùng cho tập ám, thi sao cho khác shau được. Bơn mươi hai đạo chiếu vốn đã lĩnh, nay tức thi nộp lại, rồi do bộ Lại thièu hủy. Hiẹ̀n tại có 13 tên nhièu nam, cho Lẽ̉ Bọ đò̀i cấp từng bằng một.

Còn ra, cứ $y$ theo đề nghị. Khàm thứ.






相 佑 ，保 我 来 民 気

## Phiên âm

Tự Đức lục niên，chinh nguyẹ̀t，thạp tứ nhật．

Sắc ：Tuyên Linh Diên Khánh chi thằn，Họ quớc tý dann nẫm trứ linh ứng．Tử kim phi ưng cảnh mẹnh，miến niẹ̀m thần hưu，Khả gia phong tạng，Tuấn Mại Curơng Trung，Trung dảng Thần．Nhưng chuần，Thượng Phưc huyẹ̀n，Cồ Hiền tồng，Nhị Khè xã，hạ thơn，dữ thằn hậu duẹ̀，y cựu phụng sự．Thăn ky̆ tırơng hựu．bảo ngã lê dân．Khấn tai．

## Dịch nghia

Nièn hiẹ̀u Tự Đức，năm thứ sáu，tháng giêng，ngày mười bớn，Sắc ：

Tuyen Linh Dièn Khánh, Hơ Qưc Ty Dần, đā nhiè̀u linh ưng. Nay đề cho sáng tỏ linh thieng, thương dân ùng hộ, oên gia phong: Tuấn Mại Cương Trung, Trung dắng thà̀r. Lại chuần cho ở huyện Thượng Phúc, tồng Cò Hiền, hạ thơn xä Nhị Khe. cùng dòng döi thằn, cứ phụng thờ như trước, Thà̀n cưr giúp đỡ che chở dàn ta Khàm tai.

## 平 論 諸 説


胿 胡 登 第，型祖创業 之初秀江艧附，
之文 書，䒜 国 词 章，礼任益重。正和册扵清使周烘使交吟有云：衣炾人物重



以 仁 莪 而 安 所 立，以和平而禹智本，太宗者納皆底デ行，丈章制度深然可紀，紹 平 大 雷 之 間，团中張或，違方是
和 無 員 常 时 之青 堂 也。

## Phiên âm

## BİNH LUẠ̀N GHƯ THUYÉT．

Thánh Tôn Chê Quynh Uyền Ca Thi vân：Ức Trai tâm thirộng quang khuê tảo．Nguyèn chú ：Thừa chí，Quan Phục Hầu Nguyễn Trãi，hiệu Ức Trai，ur nhuận Hồ đăng đẹ．Thánh．

Tò sáng nghiẹ̀p chi sơ, Lỗi Giang quy phụ. Nôi tả̉c tán hoạch duy ác chi trù lược, ngoại tắc thảo du liẹ̀t thành chi văn thư, Hoa quốc từ chương, sủng nhiẹ̀m ich trọng.

Chính Hòa sách phong, Thannh sứ Chu Sán Sứ Giao ngàm hữu vân; Y quan nhân vật trộng nam cương. Tự chú : Lý học tắc Trinh Tuyĉn Vủ Duẹ̀, Kinh té tắc Mạc dỉnh Chi, Nguyển Trung Ngạn, Nguyẻn Trãi, Lương Thế Vinh. Xưng văn học giả phả da.

Hậu Trai Nóguyễn thị viét: Nguyễn Trãi chi học nhất xuất ư chính, Lè triều hiền hạnh văn chương chi cự tuấn dã. Quan kỳ đĩ nhân nghĩa nhi an sở chỉ. dĩ hòa binh nhi vi nhạc bản. Thải Tôn gia nạp, giai để vu hành. Văn chữơng chế độ xán nhièn khả kỷ. Thiẹ̀u Bình, Bại Bảo chi gian, quốc trung cường thịnh. Viễn phương úy uy mộ dức, hàm thau thành nạp kboản, dỉ quan thải binh. Trãi khả vị vơ phụ dương thời chi trách vọng dã.

## Dịch nghia

CẢC LỠI BİNH LUẬN.

Trong sách Thánh Tơn Chẽ Quỳnh Uyền ca thi, có câu : Tâm sụ̣ Ức Trai ohu lơng án ngọc. Va cân chú thich: Chức Thừa Chỉ Quan Phục Hầu Nguyễn Trãi, hiẹ̀u Ức Trai, đỗ tiến sĩ triều nhuận Hồ. Ban đầu, Thánh Tô sáng nghiẹ̀p, theo Thánh Tồ ở Lỗi Giang. Trong thì bày mưu đặt kế phù tá. ngoài thì thu từ khuyên dụ các thành. các trấn về hàng, cùng thu từ giao thiệp với nước Tàu, nhiẹ̀m vụ quan trọng. Niên hiẹ̀u Chính Hòa tàu sách phong, (1680) Sứ triều Thanh là Chu Xán, trong tập

Sứ Giao Ngâm có câu: Về phương nam văn hỏa trời hơn. Về Ly học thì có Trinh Tuyèn, Vü Duẹ̀, về kinh té thì có Mạc Bïnh Chi, Nguyễn Trung Ngạn, Nguyễn Trãi, Lương Thê Vinh. Gọi lả hạng văn học thi có nhiều.

Nguyễn Hậu Trai có nói : Nguyễn Trãi có được môn hoc chinh tông. Về văn chương, về đức hạnh, dưới triều Lê, được vào hạng luấn tú. Cứ coi việc lấy nhàn nghĩa định được nước, lá́y hơa binh làm gớc yên vui, thi biết rõ. Thái Tòn chuyèn dùng nhân nghĩa, mọi viẹ̀c sử sách còn ghi. Trong khoảng các năm Thiệu Binh, Đai Bảo, 1434, 1442. nước cường thịnh, bớn phương sợ uy, mến đức đều hàng phục, đều tới đê aược biết cảnh tượng thái binh.

Có thề rói là Trãi không phụ lòng trông mong dương thời.

杜氏低 日：清 文 侯 文 章，衡 業 • 来 丈 員
在 陳 挧 進士第 ，及明人入周，惟以宗固 禹 念。 雖 明 之高官好舞招之不 乐，区
曹县道微王，吉以昭水青山真人者出，因 之以識 慮 中 大 子 馬
局明朝時，陳元扞㒈时以者油岛業，


有 公 輔 之 望，明 良 损 盆 色 水 相 腅 ，太祖 淬 倚 天之剑（ 童 山記，黎 㣀 常 扡 網方 监 江，得 片 械 如 刀，長— 尺 餘，置 暗豦有光太，祖取以野，次日復得创柄，以合 昼 创，不 差 尺寸 ），萃 同 德 之 臣，而 公 之制括勏效，有以漖国人之志，来 書 住 得 有 以得 明人 之心，率之南 北罢 兵，天書山河截然像萑，黎之所队得 天下者，皆公力也。及 事 大宗，英 謀壮敬出人意表越南组地志，則 弱 界 义

生 则 有 訓 導 之書總倉 之積，使 天不生
院 有 錫，潘 天 爵 ，詻 若 干 以斯道相 天


惜 乎 天 未 欲 平 治 天下，故 公 终 施 事 道行 違，不 究 所 圆 非 公之不 幸，乃浆生民之不卖也。杜氏日：自 绍 平，元年以债教察执国：政，引造同鄚，布湍胡

以當道引君，而太宗佑相気猜之心，
刚 書 之 碩 美，雅 楽 之 命 定，紹 平 之間，世用石平，使豦得居位？则早不㛚紐，
劳，不行書展於太宗之朝，而 偱之言不没於史錄者，皆可禹有目之需一法。此所以部祀山妵大祀把及具地志，研不理於延豈而又豪想於光順也。

## Phiên âm

Đô Thị Nghị viết：Tế Văn Hầu，văn chương đức nghiẹ̀p，Chu Văn Trinh chi ngoại．đương dữ Trần chi Minh Đạo，Chiêu Minh tương bá trọng．Hầu sơ tại Trû̀n，trạc tiến sĩ đẹ．Cập Minh nhân nhập quớc，duy dĩ tôn quớc vi niệm．Tuy Minh chi cao quan，hảo tưởc，chiêu chi bất lai．Tây đường chi chầm qui du，cáo dĩ Bô Đề thủy nhuận．Lượng Giang chi mộng，dữ dạo trưng vương，cáo dĩ bich thủy thanh sơn chân nhân giả xuất．Nhân chi dĩ thức trần trung thiên tử yên．Bãi kỳ quyêt sách quy Lệ，nhi Lọ̣i vương Trãi tưởng chi dao hưng．（ Việt Biẹ̀n Mê Linh chư vân：Thuộc Minh triều thời．Trần Nguyên Hãn vi thời，dì mãi du vi nghiẹp．Chi Tam Đảo tự，nhât mộ kỵ túc．Tứ canh mạt văn
hữu từ nọi nhân tương ngữ. Xưng thiên đình bảo cự. Lam Sơn dộng chủ Lê Lợi vi An Nam quớc vượng, Nhị Khe Nguyễn Träi vi phụ. ). Thử thời dĩ hữu cong phu chi vọng, minh lương khé hội, ngư thủy tương hoan. Thái Tô thơi $\mathfrak{Y}$ Y Thiên chi kiém. (Lam Sơn ký : Lê Thận thường phao võng ur Lam Giang, đăc phiến thiết ninư dao, trường nhất xích dư. Trí ám xứ hữu quang. Thái Tồ thùi dĩ quy, Thứ nhật phục đắc kiém bính. Dĩ hợp kỳ kiếm, bất sai xich thớn). Tụy đồng đức chi thà̀n. Nhi Còng chi chế, cáe sắc. dụ, hữu dĩ kich quớc nhân chi chí biều thư vãng phục, hữu dĩ đắc Minh nhân chi tâm. Tốt chi nam bắc bãi binb, thiên thư sơn hà, tiẹ̀t nhiên y cựu. Lê chi sở dĩ đắc thiên hạ giả giai Cỏng chi lực dã Cập sự Thái Tôn, anh mưu, tráng du, xuất nhân ý biều. Viẹ̀t Nam dư địa chí, tắc cương giới chi biẹ̀t tường hy̆. Giao tự. đại lễ, ky̆ tắc sự thiên chi hiểu chương hỹ. Địch thượng tâm, tắc hữu nhân nghĩa chi ngôn, thạch khánh chi đồ. Hậu dân sinh tắc hữu huấn đạo chi thư, tồng thương chi tích. Sử thiên bất sinh Lê Sát ur kỳ gian Công dắc dữ Lý Tữ Tấn, Nguyễn Thiên Hựu, Nguyễn Hữu Tích, Phan Thiên Tước, chư quân tử dî tư dạo tưởng thiên tử, tắc Đường Ngu Tam Đại chi trị khả phục kiến ur đương nhật bỹ. Tích hờ, thiên vị dục bình trị thiền hạ, cớ cỏng chung ur đồng đạo Hành Khiền, bất cứu sở đờ. Phi Công chi bất hạnh, nãi Lê sinh dân chi bất hạnh dã.

Đỗ Thị viết : Tự Thiẹ̀u Binh nguyèn niên dĩ hậu, Lê Sát chấp quớc chính, dẫn tiễn đồng loại, bơ mãn triều đình, tài lợi pháp chế, khai đạo thượng tâm Chí thị, Công dắc triệu kie̛n nhân ughĩa an chỉ chi học, lễ nhạc giáo hóa chi thư, các dĩ dương đạo dẫn quân, nhi Thái Tỏn khái tưởng Nghiêu Thuấn chi tâm, du nhiên dì sinh, thương nghị chi đề hạnh, tụng nguc chi khoan thải, huấn thu chi bao mỹ, nhä nhạc chi mệnh đinh, Thiệu Binh chi gian, thê dụng phi binh, sử Trải đắc cư tưởng vị, tắc hạn bật tụng kinh, lơi bất thiết
-iêu, nhi thiên biến khả hồi dă. Tích hồ, Träi chi học, bất đắc tân triện ư Thái Tôn chi triều, nhi Träi chi ngơn bất một ux sử lục giả, giai khả vi hữu quớc chi thường pháp. Thử sở dĩ Giao, Tự, Sơn Lăng. đại tự ký cạ̣p Dư địa chi, ký bất hủy ur Dièn Ninh, nhi hựu mộng tưởng u Quang Thuận dã.

## Dịch nghia

Đỗ Nǫhi nói : Văn churơng. sụ̣ nghiẹ̀p của Tê Văn Hầu, thì ngoài Chu Văn Trinh ra, có thề ngang với Minh Đạo Chiêu Minh đời Trần. Hầu ở triều Trà̀n đã đỗ tiến sĩ. Khi giặc Minh vào nước, Hầu nbất tâm vị quớc, dủ Minh có muớn lấy quan cao tước quý đề dụ dỗ. Hầu khơng theo. Khi ở viẹ̀n sách chờ thời, dã được biết rồi đây thièn hạ thái binh, Kbi tới Lượng Giang, nhờ thần báo mộng, mà được biết chân chúa nơi non xanh nưởc biết, dẻ̉ đi tìm vua đang ở trong cảnh trần ai. Rồi mới nhất tâm theo Lè, mà rồi câu đồng dao được nầy ra : Lè Lợi làm vua, Nguyễn Träi làm tướng. (Sách Viẹ̀t Điẹ̀n Mê Linh có ghi viẹ̀c : Trong thời nước ta thuộc về Minh (một triều đại nước tàu), Trần Nguyên Hãn hàn vi làm nghề bán dầu kiếm ăn. Bi bán tới đền Tam Bảo, trời tới vào đền ngủ trọ. Bến cuối canh tư nghe trong đền có tiếng người nói với nhau rằng, trên thiên đình đã cử người chủ đất Lam Sơn, là Lê Lợi Ịàm vua nước An Nam, mà Nguyễn Trãi ở làng Nhi Khe, thì làm tướng). Thời đó ý chí của Hầu đã rõ rẹ̀t. Minh quân lương tương gập nhau, Cá nước rồng mấy tới hội. Thái Tồ mài .g ươm thần, (Theo sách Lam Sơn Ký, Lé Thạ̀n thường quăng
chài lưới ở sóng Lam Giang. dược mảnh sắt như hinh lưỡi grơom, dài hơn một thước, đặt nơi tới thi thấy lấp láṇh. Thải Tồ lấy đem về. Ngày hỏm sau, lại được cái cán, đem tra vào thi ăn kbớp không sai phân ly). Thái Tồ họp tụ được các bày tồ cùng tài đức. Hầu thì chuyên viết chế, cáo sắc, dụ kich thich lòng dàn, chuyên viết thư, biều cho người Minh, dược lòng ngırời Minh. Rốt cuộc, hai nước bãi binb, theo đúng nhur thièn thư đã tiẹ̀t nhièn định pạận cho nước ta. Lê mả được nı̛ởc, toàn nhờ Cóng.

Tới đời Thái Tôn, muru cơ sâch lược thật là cao sièu, bản đồ Việt Nam về cương giới thành rơ rẹ̀t, Về lễ nghi té $\mathbf{t}_{\text {ư, }}$, thì đ̛́ng cách thờ trời, về giúp vua thì lới nói toàn nhân nghĩa đạo lý, luật pháp thì nghièm minh. ©ơi với dân có văn sách dằn dụ, thóc lúa có đụn kho.

Thiểt sử trời không sinh ra bọn Lê Sát trong thời gian đó, mà ông được cùng với Lý Tử Tân, Nguyên Thièn Hựu, Nguyèn Hữu Tich. Phan Thiên Tước, cùng bọn quâu tử đó đem đạo giúp vua, thì có thề tháy lại được chính trị đời Đường Ngu, Tam Đại. Đáng tiếc là trời chưa muốn cho thiên hạ thái bình, cho nên ơng không làm chủ chinh trị nữa. Chí ông không nối được, không phải riêng ông không may, mà là toàn dân thời Lề không may.

Họ Đổ nói: Từ năm đầu Thiẹ̀u Binh về sau (1434) Lé Sắt giữ quốc chinh, dủng toàn bọn đồng bè lü, đầy rẫy triều đ̛inh, dạ̃n dụ vua về pháp chế, về tài lợi. Công ví được triệu tới giủp vua, hảnh chính thi yên dân bằng nhấn nghĩa, dạy
dô bẳng lễ nhạc, Thái Tòn thì có tâm Nghièu, Thuấn, chăm chú làm viẹ̣c hay, các đề nghị được thi hành, viẹ̀ hình ngục được khoan giảm, lời dạy dồ thành đẹp, phép nhã nhạc được quy định, tất là phâi được đại trị. Trải ở đúng ngôi vị, thì đến mùa màng cûng không có hận hán, vận trời cuang xoay lại, tai biển khơng cơn là viẹ̀c thường.

Đáng tiếc cho tài học rrãi khòng được tạn dung ở triều Thái Tôn, Thế mà lời Trãi ghi trong sử khòng má̛t, phép Trãi đặt ra vẫn là quốc pháp. Cho nên, te̛ tự xã híćc, bờ cỡi giang sơn, thời Diên Ninh, (Thái Tôn) dã không hủy bỏ, mà cơn mong hoàn thành đurợc ở đời Quang Thuạn, (Thánh Tòn ).

## w





大於是，所捐水之江漠星之斗 中者也 （时 保 素）。

## Phiên âm

Tô Thế Huy，Quân Hiên Phú Tư vân ：Tự Trần trie̛u－ hất kim．tấn thân vô lự thiên bách．Nhi tư chương minh vu thë giả hữu sồ yên．Nguyễn công，Nhữ Bật tuấn kỳ nguyèn． Đào cơng，Sur Tích đạo kỳ lưu．Lý Chuyết Liễu，nguyễn Cúc Pha sồ công chi dường kỳ ba．Trần Mật Liêu，Nguyễn Ức Trai chư hièn chi trọ̣ kỳ lan．Thiên hạ hùng văn mạc đại ư thị．Sở
 Bào Thái ）．

## Dich nghia

Trong bài tựa sách Tô Thê Huy Quần Hiền Phú có đoạn ： Tử triều Trần dến nay，bạug mũ ác cân đai，kề hàng trăm ${ }_{\text {r }}$ hàng ngàn．Thể mà văn chương để̂ tiêng lại chỉ có vài người thổi．Nguyễn Như Bật bắt đầu khơi nguồn，Đào Sư Tích dẫn cho nược chảy，Lý Chuyết Liễu，Nguyển Cúc Pha làm cho nồi sóng，Trần Mật Liẹ̀u，Nguyền Ức Trai giúp cho sóng gợn．Hùng văn trong nưởc chỉ có thê．Y như sòng thì chỉ co Giang，Hán mà sao thì chỉ co Ngưu，Đầu．（thời Bảo Thái，1720）．
他如阮于吾，武源，潼孚先，阮天察


## Phien âm

Ngo Ngọ Phong viét：Trần quí chi sĩ，Nguyễn Ức Trai nãi kỳ tơi．Tha như Nguyễn Tử Tấn，Vũ Mọ̀ng Nguyèn，Phan Phù Tiên，Nguyễn Thiên Túng chư nhân，diệc trác ntiêên vi nhất thời văn chương cự phách．

## Dich nghia

Ngò Ngọ Phong nói ：Nhân sĩ thời cuới Trà̀n có Nguyễn Ức Trai là trội hơn cả．Còn như bọn Nguyễn Tử Tán，Vũ Mọng Nguyên，Phan Phù Tiên．Nguyễn Thiên Túng，đêu cùng là hạng văn chương cự phách nhất thời．




妹 费 刺，而肤於止足，更不令终。悲夫，迷孫曾出井追譄制有白：‘風虎搔重之令，狽嬑前综，文章事業之体永


## Phiên îm

Kiễn Văn Nguyễn Lục vấn：Trãi dĩ Chương Tủc Hằu ngoại tôn．Nguyễn Phi Khanh chi tử．Hồ triều tiển sĩ，văn vọng nẫm hỹ，Lỡi Giang yêt kiên，toại thụ tri ngợ．Phi thư thảo hịch，nhất thể độc bộ，Vị Thượng Thư，giai cong thằn．Quan kỳ Phụ Chính lưỡng triều，tận trung nạp hới，lü kiên trở ức， tả̛ng bất thiều khuất．Xử kỳ Giáng，Quán，chi gian，thù phi điều tễ，nhi muội u chỉ túc，cánh bất linh chung．Bi phù．Viễn tôn tằng xuất kỳ truy tặng che̛，hữu viêt：Phong hổ long ván chi hội，do ức tiền duyên．Văn chương sự nghiệp chi truyền，vĩnh thùy lai thế．Cái tá mệnh nguyền huân，thiên cồ tự bất dẫn vân．

## Dich nghĩo

Sách Kiễn Văn Nguyễn Lục có chép：Träi là cháu ngoại Chương Tưc Hầu，là con Nguyễn Phi Khanh，đỗ tiến sî dưới
triều nhà Hồ, được tiếng đā từ lâu, Sau lễ yết kiến tại Lỗi Giang, được ơn tri ngộ. Một đờ, một minh chuyên việc văn từ ngoại giao, cùng thảo hiều dụ, hịch văn. Vị thứ là Thượng Thur, cấp bật là cơng thần. Cứ coi viẹ̀ Phụ Chính trải hai triều, hêt lòng trung răn can nhiều khi gập trở ngai, mà khòng chưt lùi .bước. Ở giừa các Công Hầu thì ung dung điệu động, mà sao về tri túc, tri chỉ thi mờ tới đến nỗi đời khơng trọn. Báng thương thay. Một người cháu khi cho coi sắc truy tặng, có câu : «Gập hội phong hồ, vàn long, lại nhở đến tiền duyên. Sử truyền văn chương, sự nghiẹ̀p, còn lâu về hậu thế ». Mới biết hạng tá mệnh, nguyèn huân, nghin năm khơng mất.

通 史 文 业 志 序云：我国就㧹 丈献，上而 帝 王，下而臣庶，莫：不 各 有 著 述 令而 總 之，不 連 百 有 䋡 快，當 体 或 时 ，文
掠 殆 㶳 ，是 传 捎 指 收 集，逮 閉 胡 失 宇，

倍，相 典 披 录 英 定 採 括 遗 文，兵 大之紷十存 四 五。

## Phiên âm

Thòng Sử Nghẹ̀ Văn Chi tự vân：Ngã quốc hiệu xưng văn hiễn，thượng nhi đế vương．hạ nhi thần thứ．Mạc bất các hữu trước thuật Hội nhi tờng chi，băt quá bách hữu dư trật．Đương． Trầnthịnh thời，văn nhã bân bân，điền chương cực bị．Nghẹ̀ Ton sơ，Chièm Thành nhập khấu，phần lược đãi tận，Thị hậu sảo sảo thu tạ̀p．Bại Nhuận Hồ thãt thủ，Minh Trương Phụ tất thủ cờ kim thư tịch tớng Kim Lăng．Bản triều bát loạn，hưng trị，Nguyễn Ửc Trai，Lý Tử Tấn，Phan Phủ Tiên chư danh nho，tương dử suru tầm điển thực thái quát di văn，binh hảo chi dư，thập tôn tứ ngũ．

## Dịch nghĩa ：

Bài Tựa quyền Thông Sử Nghệ Văn Chí có chép ：Nước ta xurng là nước văn－hiến，trên co dê vương，dưới có thần．
dân. Về trưởc thuật, tất cả cảc hạng trật, tính gộp lại được độ hơn trăm bộ. Bương thời nhà Trần còn thịnh, thi văn chương. rực rỡ, điền pháp đầy đủ. Thời Nghệ Tôn, giặc Chiêm Thành vào quấy phá, đã cướp mất gà̀n hết. Về sau dần dần thu thập lại. Nhưng đến khi ngụy Hồ không giữ được̣ nước, giăc Minh do Trương Phụ dẫn tới cướp thu lấy hết đem về Kim Lăng. Đên triều Lè ta, giẹp loạn, trị nước yên dán, thi các danh nho, Nguyễn Ức Trai, Lỳ Tử Tấn, Phan Phù Tiên, cùng nhau suru tầm các pho sách, nhặt nhạnh thu góp lại. Thànk ra sau cuộc binh hỏa, mười phần còn được bốn năm.

## 0


言之睟疮，考平人之能杏，如张洪
建环，公庶，樾能谙。或行已有

而遇不渝，被共自保君干所雀道
無 稩 馬 又 日：順天洪德之间，以持名软十家，語等意健不点君视则黎公：＂。有寺絭则李公于樓。洲来得能則中公质禹。清连则蔡公顺。报至则黄公德良。龙禹人所俩道。

## Phiên âm

Bùi Tồn Am Tạp Thuyễt vàn ：Phàmkhán văn tự，đương biện kỳ ngôn chi thuần tỳ，khảo kỳ nhàn chi năng phủ．Nbư Trương Hán Sic̀u，Lè Quát，vi văn chí，bài dị đoạn dĩ trẫn đồi tục．Trần đinh Sâm，Lè Công Träi，hiẹ̀u năng thi，hoặc hành kỷ，hữu sỉ，bất nhục quân mẹ̀nh，hoặc trác hữu kinh té chi nghiẹ̀p．Mạc Bỉnh Chi dĩ phú xurng diẹ̀c hữu thanh tiêt．Nguyễn Trực thiẹ̀n tứ lục， nhi ngoo biển bất du．Khiêm cung tự bảo，quân tử sở lạc đạo giả，loại thử．Nhược phù từ vơ vị，dữ văn thắng ư hành giả，vơ xưng yên．

Hựu viêt : Thuận Thièn, Hồng Đức chi gian. dir thi danh sồ thập gia. Từ cảnh y kiẹn. bắt vong quấn thân, tảc Lê Công Träi. Hữu kỳ khai tắc Lỳ Công Tử Câu. Thù phụng đaŭc thê, tăc Thân Cơng Nhản Trung. Thanh viễn tắc Sái Cởng Thuạn. Tinh chí tẳc Họàng Công Đức Lurơng. Vưu vi nhân sở xưng dạo.

## Dich nghia

Trong sách Bùi Tồn Am Tạp Thuyết có đoạn: Phàm xét văn chương, nên biẹ̀n rõ lời có thuần hay còn vễt. xét người có tài hay kbòng. Như Trương Hán Siêu, Lê Quát, viễt văn răn mé tin, đỗi tục xấu. Trần Đinh Sám, Lé Trãí có tài thơ, làm người có liêm si, khơng nhục mẹ̀nh vua, mà lại trội về tài kinh tex. Mạc Đĩnh Chi co bài phú rõ dược tiét tháo. Nguyễn Trực giơii về lới văn tứ lục, gâp biến mả không đỗi. Tinh nễt đều khièm cung, thực rõ là quân tử lạc đạo. Nếu như văn, thấy lợi vô vị, văn lại quá thực, thì sao có khen được.

Lại có đoạn : Trong khoảng Thuạn Thién, Hồng Đức, nồi tiếng về thơ có vài mươi người. Lời rắn röi, y mạnh mẽ, không quên đạo quân, thàn, thì có Lè Trãi. Ý tứ cao siêu thì có Lý Tử Câu, Lới thù phụng dúng cách tḥi có Thân Nhân Trung. Nhẹ nhàng sâu xa thì có Sái Thuạn. Tinh cảm dời dào thì có Hoàng Đức Lương. Tất cả đều được tiêng khen.






## Phiên âm

Phạm Lâp Trai soạn từ dường thiêp vân : Sự nghiẹ̀p văn chương khai quớc thủ. Cân thường đái lệ có gia thanh. Cơng tồn khai quóc Lam Sơn lục. Khánh diển truyè̀n gia co ập từ. Anh hùng khí phách y cao miêuu. Dực tẻ̛ huân lao cảm thành triều. Cơng tề Lam nhạc thiên phong trĩ, Khánh cọng Tô giang. nhắt đai lưu.

## Dich nghia

Sách Phạm Lấp Trai Soạn Từ, Đường, có các câu đới :
Văn chương sự nghiệp công khai quớc, cờ, biền non sông tiêng cơ gia. Củng tề truyên gia đền ấp cü, Cơng cao khai quớc sử non Lam. Cao miếu anh hùng cơn khí phách, Thánh triều tả hữu vẩn khuơng phù. Lam lĩnh cơng cao nghln ngọn thẳm, To glang phúc trạch mọt giòng xuói.






## Phiên âm

Kiên Văn lục vân : Trần triều phư, đa kỳ vĩ, lưu lè vận, trí cách tữ. Bãi loại Hữu Tớng. Kim sỡ tồn giả, chi hữu Nguyễn Nhữ Bât, Trần Công Cẫn. Sự Hy Nhan, Phạm Kinh Khè, Mạc - ${ }^{\text {innh Chi, Trương Hán Siêu, Nguyễn Bá Thơng, Đào Su Tich, }}$ Nguyễn Phi Khanh, Đoàn Xuân Lôi, chư phư thè, thập tam thiên kiên ur Quằn Hiền Phư tập trung nhi dĩ.

## Dịch nghia

Sách Kiển Văn Lục có chép : Các bài phư về triều nhà Trần, nhiều bài kỳ vĩ, vạn khèo, lời dẹp. điẹu lưu loát, như lơi phú thời Tơng. Nay còn lại chỉ có Nguyễn Nhữ Bật, Trần Công Cần. Sử Hi Nhan, Phạm Kinh Khê. Mạc Bïnh Chi, Trương Hán Siêu, Nguyễn Bá Thơng, Bào SưTích, Nguyễn Phi Khanh Đoàn Xuân Lớ, tất cả còn có 13 thiên, trong tạ̣ Quần Hièn Phu.


時成说惜之，業事久定，是非自明，
趇 之 也。

## Phiên âm．

Nhân valt chí vân ：Cơng dĩ văn chi̛ơng mưu lược，đắc quân kinh the̛，vi＇khai quớc đệ nhât công thần．Vãn 10 nhan thoai．Vưu vo tham luyẽ́n chi y．Đâc dĩ yêu nũ ，nghiệp bảo tốt luy cong danh，Bương thời hàm oan tich chi．Nhien sự cửu luạn dịnh，thị phi tư minh．Thành Tơn thi vân：Ức Trai tam thượng quang khuê tảo．Cái thàm thán tiễn chi dã．

## Dich nghia

Trong quyền Nhân VậtChí có đoạn ：Cong vi văn chương．vì mưu lược，được vua giao cho việc nưóc，thàņh vị khai quốc công thần thứ nhất．Lúc có tuồi．lui về，chứ đâu có ý tham luyến．Chỉ vi yên tinh báo oán，hại tới công danh，Đương thời hàm oan，thật đáng tiéc．Nbưng lâu dần，luận định rõ rệt． phải trái．Thánh Tôn có câu thơ ：Tâm sự Ức Trai như lồng ấn ngọc．Coi câu thơ biết là Thánh Tơn rất than tiếc．

天南费録云：押尚恢太祖定天下，一
時命令文变局公等。其作平吴大坮
深要明人掁富我围。故斥明帝䪙也，业人見之批云：作此丈者，子採必不
美氏路俗揀乃妵姑化身。少時文解其


皮

## Phiên âm

Thiên Nam Thực Luc vân ：Ức Trai tá Thái Tồ định thiên hạ．Nhất thời，mẹ̀nh lẹ̀nn văn thư đa thuộc Cong bút．Kỳ tác Binh Ngô đại cáo văn，hữu viết ：Toại sử Tuyèn Đức giảo đồng đọ́c binh về yểm，Cải thâm ố Minh nhân nhiễu hại ngã quớc cớ xích Minh đè hiẹu dã．Bắc nhân kiên chi phê vân ：Tác thử văn giả，tử tòn tất bất toàn．Kỳ hậu nhân Thị Lọ nhiểm họa，nhản dĩ vi ngbiểm．Tiên sinh thê，Thị Lộ，tục truyền nãi xà yèu hóa thân Thiều thời，văn từ thạ̀m lẹ̀，vưu thiện quốc ngũ đường luật，thi dữ Cơng minh hòa，sở tác dĩ bách thiến． Sồ thễ bất đắc truyền，kỳ họa Cong tình tự thi vân vân．Hâu toại vi tiên sinh giá họa．Kỳ plong lăng，lược kiến u thử．

## Dich mghie

Sách Thiên Nam Thực Lục co chép: Ức Trai giup Thái Tồ định đ̛̛̣ợc thiên hạ. Trong sưót thời gian dó, phần nhiều văn từ tự Ong soạn ra. Khi làm bài Binh Ngo dại cáo có viêt cau : Bựa trè ranh Tuyên Đức thich düng đờ binh không chán. Bọc câu đó biết cờng ghèt gị̣̂c Minh nhiễn hại nược ta, cho nên gọi thẳng ngay tên hiẹ̀u vua Minh. Ngưới Tàu đọc có phê bình : Người làm bài này. con cháu sẽ khơng được toàn. Về sau nhân Thị Lọ, Công bị họa, người ta cho là lời nói nghiẹ̀m. Tiên sinh có người vợ (chữ vọ̣ e dùng sai ), tục truyền là tự con rắn hóa thành người. Lúc it tuồi văn thơ, nhất la thơ nóm duờng luât, có xướng họa với Công đến trăm bâi. Các tho tinh tứ họ̀a với Công đến vài đờl không truyè̀n lại. Vè sau gieo họa cho tiên sinh. Vê chuyẹn địa lý, phong thủy, có nòi tớr.

人，少好瓜水，堂扦先地于之上喘









之。体公以告。公往叫之。高主早





候 太 祖 方 短 茑 荷 锄 ，骩 黄 牛 自 田中


读 私 謂 陳 日：仙 容 主 咍 我 矣－解 去
，娲 主 而 索 之全 0 主 日移 利 嶌 君 業
有成命，但天星末降耳。圭 再 候 も
－时太祖始得兵書神创，夜閉户的
仗 㓱 出 。皆伏他日：某 等 跋 涉 而 来 ，以明公能䔍天下主耳耳。＂太祖笑留之之，謀赴兵，公日未可，筑 刢 授 徒



第成宇囊，採樵老見以岛神，更相：告語，以故踊附者日鰁，戊成越兵


安倳読和昇哈国公汰惑分道湴進以独 来 都 ，帝重我于馬 䊉 山 ，新 柳 昇 ，生秢黄福，崔聚等三百䍱人。。泍惑宵速，王通開門降，能使北異。自是通好，词命皆公所摸 ○ 紹 平 初除 表 官 云 ：較 門 仗 策 陪 大 芦 而 半生忠義自知？虎口填身決和脿而雨


 ，令祠在霍沙，公文章平潮有，氯 力
作，紹平初譄昭保高皇太她制，皆


报守其路友人持日：身外浮名烟墹迫与中花，具故山 曲 ，有别垂在京北



風水，在我国时，意岛叙记，至 是 見
在 祖 墓 有 䞑 文 星 ，百 日 撞 耳 ，不 以


岛将平展族格，気以我以断頭：将军形




身 硧 子幼容三日徒可可也
 ；诸生日：項見一姆然之断尼去 5







岛 時 庭 溯 之，女 日 公 所 教 边 。 送 底

居 享 ，主 人知具禹公妾也 ，光 顺 間


湖 水中出一一姑，風洔大作，知州公

修•夥 封 制 及：傅：神 回至 全 尚 存 o 並 用




 ，神隹渞可想見，景县中传 民政簿庻 欲 省 開 国 功 臣 恩 深 間 公 制 户 部



服 坐 左 古 林 立 辛 装 榜 服 公 入 喼 于 階下，揚上辟界日：我。清 文 候 也 ，初

涼 中青吉服代禹的胡良 久 乃持料捂日我功名業事不厝興子校，手于平白




洦 范 廷 坬 家 裁 相 保 ，落 末 所 掑 姑 有


高 結 禁 成 好 完 傍 雨 牛 角 㹬 砂 各 出 整㹞，以街真氟左伴出土星赏四作贵
沎 革 沙 献 秀 龍 虎 排 牙 小法閉镍左遮

公之父 登 間 胡 榜 腿 公 即 阮 某 少 胧 神章 促 從 黎 太祖 平 吴 我 帝 胛 ，其 後 于倳又中進士。

## Phiên âm：

Tang Thương Ngẫu Lục ván：Tiên triều，Té Văn Hầu， Lê công Träi，hiẹuu Ức Trai tiên sinh，nguyên tính Nguyễn．Phụ Tự Khanh công Phi Khanh．Phượng Nhãn nhân，thiếu hiêu phong thủy．Thường hãn tièn phần vu Thượng Phưc chi Nhị Khê．Nhân gia yên，Công cử Hồ triều tiến sĩ，quan Ngự Sử Đài Chính Chưởng．Hồ vong．Tủy Tự Khanh công tị khấu Côn Sơn Hữu «dạ y ngưu đẩu vọng trung nguyên» chi cứ．Kỳ bi thời， mẫn thế chi tâın．vãng vãng kiên chi ur thi．

Thời，Sơn Tây Hoắc Sa nhân，Trà̀n Nguyên Hãn dĩ mải du vi nghiệp．Mọ̀ quá Thụy Hương，túc Hy Khang Dại Vương．

Lý Ong Trong tự. Dạ văn lân áp thằn, yêu vương giai triều Đê. Sở vương từ dĩ Quớc Công ký tưc. Ke minh triều hồi. Vương vận kim nhạt nghị sụ, hữu hà hiệu lệnh. Thần viết : Thượng đê dĩ Nam Quốc vơ chủ, mệnh Lê Lọ̣i vi quân, Lé Trãi vi thần. Trần giác, vật sắc chi. Đắc công dỉ cáo. Cơng vãng khău chi. Mộng vương viết : Thiên đinh bi sự, sở băt cảm tiết. Tiên Dung tẙ tân tri kỳ tường. Thả phụ nhân chi ngơn thượng đé̛ bất chi trách. Hạp cu thịnh liẹt trí kim nhất vạp đạn chi. Cơng như ky ngôn. Nghệ Tièn Dung Chủ mọng. Chủ hơ viết : Lè Traí, Lè Lợi vi quản, Lê Trāi vi thà̀n. độc vị chi tri hồ. Té vân chi, viết : Thanh Hóa Lam Sơa nhân dã. Cong giai Trần vãng hậu, Thái $\mathrm{Tơ}$ phương doản cát hà sừ, khu hoàng ngưu tự điền trung, Phản lưu tín túc. Trị tiên hưy, phanh đồn trị cu. Còng Táo bạ chấp thoán, kiền Thái Tò̀ thao dao cát nhục thả cát thả dạm. Tư vị Trà̀n viét : Tièn Dung Chủ đải ngã hỹ. Từ ḳhứ. Yét Chủ, nhi sảch chi kim. Chủ viết : Lé Lợi vi quàn nghiẹp hữu thành mẹ̀nh, Đãn thiên tinh vị giáng nhĩ. Hạp tai hậu cbi.

Thời Thái Tồ thủy dắc binh thư, thần kiém. Dạ bế hợ quan thư. Công tiềm khuy chi. Giai Trần thôi mon nhâp. Thái Tồ trượng kiếm xuất. Giai phục địa viêt : Mồ đẳng bạt thiệp nhi lai, dĩ minh cơng năng vi thiên hạ chủ nhị. Thái Tò tiêu lưu chi. Muru khởi binh. Cóng viêt vị khà. Trúc quann thu. đồ. Thường chê tiều đào cò̀, cập yên nùng mât, hóành tơ kê khuyè̀n hình, sử đồng tử 1 ḷ̂ng dï vi hý. Tha nhi kiên chi, cạnh thỉnh kỳ phụ väng tòng học. Hựu thường nhu chi biến thư sơn trung mộc diệp viết : Lê Lợi vi quấn, Lè Träi vi thần. Trüng nghị thực chi, xuyên thành tự hoạch. Thái tiền giả kién dĩ vi thằn, cánh tương cáo ngữ, dĩ cơ quy phu giả nhật chúng.

Mậu tuất khởi binh, tiền hặu phàm nhị thậ dư chiên, Còng thường tham mưu duy ác, Bính ngọ, chiên ur Túy Bọngr đại tiệp. Tiến bức Đơng Đò. Minh Thành Sơn Hầv, Vương Thơng anh thành cự thủ. Binh mùi. Minh khièn An Viển Hầug Liểu Thăng. Kièm Quơc Cơng Mợc Thạnh, phân đạo tịnh tiến, dĩ viẹn Đơng Đó, 円ê Dữ chiên vu Mã Yên Sơn, tràm LiểuThăng, sinh cầm Hoàng Phúc. Thôi Tụ đẩng tam bách dư nhân. Mọ̀c Thạnh tiêu đọn. Vương Thöng khai món hàng. Tüng sừ bắc hoàn. Tư thị thông hiéu. Từ mẹ̀nh giai cơng sỡ soạn. Thiẹu Binh sơ, Trừ quan tạ biêu vân : Việ̣ môn trượng sách lamdại tiêt, nhi bán sinh trung nghĩa tự tri. Hồ khằu điền thân, quyêt bòa nghị, ohi lưỡng quớc can qua dĩ tức. Kỳ thực dá; Dỉ cong tự quốc tunh, thụ: Vinh Lộc đại phu, Nhập Nọi Hànb Khiền, Tri Tam Quán sự. Trà̀n hậu, tước chí Quơc Công, dí Thánh Tơn kiến ky, cử gia đầu ur giang, kim từ tại Hoắc Sa . Công văn chương hồn hạo hữu khí lực. Thuạn Thièn gian, Binh Ngó đại oáo, Vïnh Lăng thần đạo bi chư tác, Thiẹ̀u Binh sơ, Tặng Chiêu Nghị vi Hoàng Thài Phi chê, giai khoái trá nhân khằu. Thường dĩ sự hạ ngục, tâm xá xuất chi. Lüy thăng Mon Hạ, Tả Gián Nghị đại phu, kièm Hàn Lâm Học Sï Thửa Chi tươc. Te̛ Văn Hầu, tính điềm dạm, hữu thê ần chi chi. Kỳ tặng hữu nhân thi viết: Thân ngoại phù danh yên các quynh ; mộng trung hoa điểu cơ sơn u. Hữu biẹt thự tại Kinh Bắc viết Tiêu Viên. Thiệu Binh mạt, hâu mệnh quan thượng thời, Thái Tôn Hoàng Đe̛ bắc tuần, giá hạnh Tiêu Viên. Thị tịch băng. Nhân dĩ vi coong thiếp Thị Lộ sở thi. Cơng toài dĩ thử đắc họa. Sơ, Mã Yên chi chién, hoạch Minh Thượng Thư Hoàng Phúc, Hoàng thiẹn phong thủy, tại ngã quốc thời, tất vi. kiềm kỵ. Chi thị kiễn hoạch. Công dĩ phù lỡ, cơ bất chi lễ. Hoàng tiêu vi viêt : Ngo tồ mọ hữu xá văn tinh bách nhật nạn
nhĩ. Bất tự quân gia di diẹ̀t họa dã. Công phất tịn. Hạuu Hoàng đắc phóng quy, nhi cơng nhân thè nhiêm họa, nhân dĩ vi nghiẹ̀m. Kim àn cóng tồ mọ̉ tại Nhị Khè, luyệ̀ táng tại bình điền. Hoặc dĩ vi tướng quàn triền kỳ cách, hoăc dĩ vi đoạn đầu tượng quản hình. Mùi phương, Quy sơn, kỳ vî phản xạ. Hoàng Thượng Thư kiềm đoán vân : Nhị Khê mạch đỏản, họa thảm tru di. Cai chî thử dã.

Thé truyên, Cơng vị $n_{f}$ ợ thời, tại Nhị Khê thư nghiẹ̀p, thường chỉ dã ngoại nhất cương, vị chư sinh viét : Minh, đương bạt trừ dĩ cấu tinh xá. Chư sinh nặc. Muội sảng, kiến nhất phụ viết : Thân nhurợc tử ấu, dung tam nhạ̣t tỷ yên khả dả. Ký giác, tri thị dã, ngoại dĩ tất công hỹ. Hoạch nhị noản. Vân kỳ cơ. Chur sinh viết : Khoảnh, kiến nhất xà, kich chi, đoạn vĩ khừ. Cơng tụ kỳ noãn. quy tự chi. Thị dạ, binh chuc, đọc thư nhãt bạch y phụ nhân duyèn ớc lương, huyêt trich ky thur, thäp đại tur, ơ cập tam hiệ. Cơng ngộ viết: Báo tại tam thế. Hạ̀u xà tử phả noãn khứ. nhất trường, nhăt đoản, cong mẹ̀nh phỏng vu bàng ấp To Lich giang. Kim vi giang thìn.

Cơng ký dạt, triều hời quiá vi tịch tứ. Ngộ nhất nữ, sắc thù lẹ̀. Dĩ thi tưt tương phúng, duyẹ̀t nhi nạp chi. Thiẹ̀u Binh trung, thường vãng lai cung dịch. Thà Tỏn Hoàng Đế mẹ̀nh ${ }^{\prime} v i$ Nữ Học Sĩ. Án giá thời, đính cuic chí, nữ viết Công sở giảo dã. Tụy đê cồng phạ́p. Làm hình, nữ hơa vi xà, nhập thủy khứ.

Thiếp Mô thị dật Sơn Nam, nặc vu nhan. sinh công tự Anh Vü. Cửu chi cur đinh, chủ nhân tri kỳ vi công thiếp dã. Quang Thuận gian Thánh Tơn Hoàng Pé tụ vị, mần công oan, hạ chiêu tầy tuyết, truy tặng Thải Sur Tẻ̉ Văn Hầu. Phỏng ky hâu, dắc tỳ sinh tử dĩ quy. Thụ chi Phụ Chậu. Hạ̀u phụng sứ
quá Pông Đinh. Hồ thủy trung xuất nhất xà, phong đào đại tác.: : Tri châu công thỉnh té quớc sự, phong đào đơn tức. Cạn hoàn chi Đơng Đinh. Chu phutc nhi một. Tử fộn thế tập công thằn lôn. Tê Văn Hằu tặng phong Cbế, cập Truyền thî̀n dồ, chi kim thượng tồn Tinh dung quyến liên. Chê tử lự̛̣ viết: Phong hồ long vân chi hội, do tưởng tiền duyèn. Văn churong sự nghiẹ̀p chi truyè̀n. vĩnh thùy lai thế. Tứ khi hộn hậu, pháng pbả̉t Minh Thái Sur Văn Thành Hầu lặng chê van : Đồ kinh lũ phiếu, ước lược khả nhận. Thể mao phong hậu, ngạch phả đoàn trácb. Đái mã vĩ bao đinh, trứ thaoh cằm bào, thần thài do khả tưởng kiến.

Cảnh Hưng trung, to dân chinh Bạ, đình nghị dục tính khai quóćc công thăn ân trạch, duyẹ̀t cơng sắc, Họ̀ Bộ Thị Lang Bảng Nhãn, Lê công Quý Đôn toải chi viết : Loạn thằn tặc tử, hà cảo sắc vi dã. Ngũ̃ vị cánh, yêm hớt thuly khứ, kiên nhị tớ bức chi chí nhất sở, viên tường liẽu nhiễu, cô mọc đại thâp vi, diẹn thượng long $\mathfrak{y}$ sò thập. Hữu lang thiết thip, nhất văn quan phốc đầu bồ phục tọa. Tả hữu làm lập. Tớt đạo, Bảng Nhãa cong nhạpp, quy vu giai hạ. Thaip thurợng lẹ̀ thanh viể: Ngã Tể Yăn Hầu dã, so học hiếu sinh, hà có vọng xiche ngã tièn triều huân cựu. Tộ tử bất xả. Bảng Nhãn hiếp tức, Lất cảm ngưỡg thị. Bảng hữu nhất viên lương cân, tụanh cát phục, ạạ vi khần thỉnh. Lương cữu nãi đăc giải. Ngữ viët: Ngã công danh sụ nghiệp bất tiêt dữ tử giảo. Tự binh nhật dĩ giáp đẹ̀ kiêu nhân, quy độc Binh Ngô dại cáo, nhuợe năng thäng thử, toái sắc bất vi quá hy̆. Bảng Nhãn cỏng giác. Cức tả cố sặ hoàn chi. Chư công thàn tụy đắc bất tinh. Y, Cong chi huân liệt nhu thử, nhi bât năng bảo kỳ thàn, tư tôn tru diẹ̀t đăi tấn. Số cầu thổ long cở kim đồng thản. Khâ khái dã̉ phù. (Sáclı Luàn, Tế Tửu, Phạm Đinh Hộ, gia tàng tương truyền I. © mạt' sở soạn, co tồn chi, dĩ đãi khảo).

Án, Lại thị phong thủy Chi vân : Huyẹt tai Nhi Khé. Long lai thẹ̀m viễn. Tị két cục thê the hưog hung. Hoạt thủy sinh xà, vi như khơi tuyến. Hớt khời mơc-tinh lăng giác tè chinh. Kêt thành hảo huyẹt. Lưỡng bàng nguru giác, nganh sa, cac xuất sồ phiển, dĩ vẹ chân khi. Tả bạn xuất thò-tinh, dương diện tác ân. Ân hạ xuất nhất điêu âm sa vi bất hiẹ̀n quan. Cuc nợi đoàn viên, quấn sa hiến tú. Long hồ bài nha. Tiều khè quan tỏa. Tả già, Hữu hoạch. Vi ấn. Vi kiém. Vi phớc đầu. Vi văn butt. Vi thần đồng thị lập. Vi tướng quân xuât trân. Đa hơp quỳ cách. Tảng bạu, cơng chi phụ đăng Nbuąn Hồ Bảng Nhãn, Cong tức Nguyền Mỗ thièu hiẹ̀u thần đờng. Hạu tơng Lè Thái Tò bịnh Ngó, vi Đê sur. Kỳ hạ̉u tử tơn hựu trưng tién sĩ.

## Dich nghia

Sách Tang Thương Ngẫu Lục có chẹp : Triều trước, Té Văn Hầu là Nguyễn Trăi, hiẹ̀u Ửc Trai tiên sinh, nguyên là họ Nguyê̂n, cha là quan Tư Khanh, Nguyễn Pni Kbanh. Người làng Phrợng Nhăn Lúc it tuồi ham học địa lý, có ngoi mô tồ ở làng Nhị Khê, huyẹn Thượng Phuc, nhân thé làm nhià ở dó. Nguyễn Träi đổ tiến sī triều nhà Hồ, quan tời $\operatorname{Nggụ~Sử~đài~}$ Chỉinh Chưởng. Nhà Hờ mắt. Ong theo cha lạ quan Tư Khanh vé trânh loạn tai Con Sơn. Long thrơng nươ thương đời, thường tiét lộ ra trong các câu thơ như câu : Aêm nhìn Ngưu Đàu nhớ Trung Nguyèn. Thời do, cóngurò̀i ở làng Hoắc Sa thuộc trắn Son Tây, ten là Trà̀n Nguyen Hăn, đi bàn dầu đè kiém ăn. Mọt tơi qua nghi lại xã Thụy Hương, ngủ trọ trong đèn Hy Khang dại vương Ly Ong Trọng. Đêm aghe thay vị thần ơ áp bên, téi mơi Bại Vurơng cung di chầu Thượg Đé. Đai Vương từ chỡ là có vị Qubc Cong ngú trọ. Khi gà gay, vị thằn $\mathrm{d}_{\mathrm{i}}$ chằu về. Đại Vương họi có lènh mới gì khong, thì thằn nói :

Thượng Đe̛ trụ̂èn là nước Nam khơng co chủ, mẹnh cho Le Lợi làm vua, Le Träi làm toí. Trần Nguyen Hän khi thức dạ̣. cứ theo lời đi tìm, tìm được cóng, ròi kê lại chuyẹ̉n. Cong mới đi tới đền hỏi lại. Mọng thấy Đại Vương nói là viẹ̀c mạ́t trên thiên đình khong dám lộ. Có chị tiên Dung biêt tỏ turờng, mà lạilà đàn bà, có nơi ra, Thượng Bê cüng khong qử̉, Cứ tợi đem đồ lễ cho nhiều, thêm mười ngàn vàng là biét. Cong theo lời tới đền Tièn Dung cầu mọng. Cong chưa bảo : Le Trāi hãy nghe. Lé Lợi làm vua, Lè Trãi làm tôi. thê mà còn chura biết. Công hỏi lại ky thi được biêt là người ở làng Lam Sơn, trấn Thanh Hóa. Mới cùng với Trằn Nguyên Hãn tời do xét, thi thấy Thái Tồ đương mặc áo ngẩn, vác bừa, dả́t bó từ ngoài ruộng về, Thái Tồ mời về nhà, "giữ ở lại. Gạ̣p ngày giồ gia tiên. Có làm heo. Công ở dưởi bếp dun nấu, thì thấy, Thải Tồ cầm dao cắt thịt, vừa cắt vừa ăn. Cong nói riêng với Trà̀n: Tiên Dung nới dơi ta. Thê là cùng từ ra đi, tờ đên Cơng Chưa đê đơi lại vàng. Cơng Chúa bảo: Le Lợi làm vua, đã có mệnh rời, nhưng thiên tinh chura tới luc giáng. Vầy cử trở lại. Khi đó Thái Tồ mới được binh thư và thàn kiêm, dêm tạ̛i, dóng cưa đọc sách. Công. dòm trợm rồi cùng với Trần, đầy cửa bước vào, Thái Tồ cầm gượm đưng dạy. Hai người phục xuông đằt nói : Chúng tôi lặn suới trèo đèo tới dây, vì cho là Minh Cong dáng làm chủ thiên hạ Thai Tồ cười rồi giữ lại; Bàn viẹ̀c khởi binh. Công nói chưa đưgc. Rời xin dựng một it nhà lên cho người tứ phương quy thuận. Chế ra it trơng bỏi, mứt kẹo bánh vẽ, cho trẻ con tới vui đưa bày ra các trò chơi. Trẻ về nhả kề chuyện, trẻ khác kéo tới. Cong cho lấy mỡ bơi vào các cây cành trong rừng nưi quanh nơi $\dot{\delta}$, boi các chữ le Lợi làm vua, Lé Träi làm toí. Kiên va sâu tới ău, duc, khoét,
thành, ra, wọ hình chữ. Bọn đi kiẹ́m củi trong thấy cho là viẹc gnỷ thầo, loan truyền đi, Người người đều tin theo tìm tới mơj agày mờ đong.

Năm mậu tuất, (1418) khởi hinh. Trước sau hơn hai mưỡ trân. Cong thường tham dự kê sách. Năm binh ngọ, chiến tại Tuy Đồng dại thắng. Quân tiến vây thành Đông Đố. Giặc Minh là Thành Sơn Hầu Vương Thông giữ thành cớ thủ. Năm đinh mừi, triều Minh sai An Viễn Hầu Liểu Thăng, cùng Kiềm Qưoc Cong Mộc Thạnh, chịa hai đường cùng tiến tới cứu Đông Đo. Vua ựng chiến tại núi Mã Yên, chém Liểu Thăng, bắt sớng bọn Hoàng Phưc, Thòi Tu, hơn ba trăm tướng tá. Mộc Thạnh nhân đêm tỡi trơn chạy. Vương íhông mở cửa thành hàng. Vua tha cả cho về nước. Từ đó hai nướe giao hiếu.

Giáy má thư từ một tay cong soạn. Đầu niên hiẹ̀u Thiệu Binh, cơng xin về nghi, trong biều có câu: Ké sách bình Ng o dâng trưởc quân mon. Tớı viẹ̀c lớn, một lơng trung nghĩa. Vốn Joêt gửi thân trước miẹ̀ng hổ cho nén đê cho hai nước hòa nghị, gác được dáo gươm. Câu nói ây rất đủng. Cho nên xét công lao, Cong dược ban quơc tính. đực phong Vinh Lộc dại phn Nhập Nợi Hành Khiền, Tri Tam Quán sự. Trằn Nguyên Hãn dược phoog Quốc Cồng, nhưng dượi triều Thánh Tòn có tội, cả nhà chết. Nay đền thờ ở Hoắc Sa.

Văa chươog Cơg thì hồn hạu sáng sỉa, có kht lục, nhur bài Binh Ngô đại cáo, bài văn bia ở lăng Vĩnh Lăng, dưới thời Thái Tồ ; bài chê tọ̣ng Chiêu Nghi làm Hoàng Thái Pbi, về đầu, dời Thái Tôn, đạc lẹn thấy khoại. trá, Vé bình tung thường.
khoan dung xá tội. Lằn lằn thăng tơi Món Hạ Tả Gián Nghị . đại phu, kıêm Hàn Lam Học Sĩ, tước Thừa Chỉ.

Tẻ Văn Hầu, tính điềm đạm, vớn có chí lui về nhàn âa, . thơ tặng bạn có câu : Thân ngoài danh lợi nơi mấy khooi, hoa nở chim bay khoảng nưi xanh. Có một biệt thự ơ xừ Kinh Bắc gọi là Tièu Viên. Niên hiẹ̀u Thiệu Bình năm cứi, Cong dược mẹ̀nh theo giá vua Thải Tơn bắc tuần. Vua tơi Tiêu Viên, dêm băng. Ngườı ta cho là Thịị Lô giêt, vì thê cong bị họa.

Xura ở trạ̀n Mã Yên, có băt dược Thượag Thư giặc Minh là Hoàng Pnúc. Phúc giòi dịa lý, trong thời kỳ ở nước ta, có ghi chép tât cả các ngòi dăt bay. Khi bị ba̛t, vil là trong bọn tướng tà bị bắt cho nên khong đự̛̣ cơng lấy lê đơi đáp. Phúc cười nói rầng : Ngoi mọ tò nhà tôi có xá vân tinh. Tơi bị nạn chì trong thời gian trăm ngày. Cón nbư ong thl co họa di diẹt Còng knơng tia lờı nói Sau Phúc dược tha, mà rời nhân vì Thị Lọ, công bị bọa, ai cūng cho là lời Phuc nơi ngbiệm.

Nay xét ngoi tồ mọ ợ làng Nhi Khé, huyệt táng ở đồag băug. Hoặc dúng vao cách Tưởng quàn pbất cờ, hoặc đưng vào hinh Tướng quân mất đầu. Vê phương mùi (tây nam) có Quy Sơn, ma duồi quay ngược như bắn laí. Thượng Thư Hoàng Phưc (giặc Minb) có gai : Đăt Nhị Khè, mạch ngăn, bọa thảm đên tru di, là ỳ nói hinh đó.

Tương truyền khi chưa ra giúp nước. còn ơo Nhị Kbê dạy học, công có chí vào mọt gó ở plía ngoài đồng, bảo học tro mai nên dọa sửa lại đề rời dựng thêm nhà bọc. Học trờ vâng. Tợi đên, mộng thấy một nguời dàn bá tới nói người

khác rồi sẽ dọn. Tỉnh dạy, Cóng vội ra coi, thì thấy đã dọn xong rồi. Học urò có bắt đự̛̣ hai cài trứng, bỏi ra thi nói là vừa thấy một con rằn, đánh nó, chặt được đuôi. Cơng mới bọc hai cái trứng vào vạt áo đem về nuơi Đêm ấy thắp đèn đọc sách. Một người đào bà leo trên nóc nhà mặc áo, trặng, rỏ giọt máu xuống sách đúng vào chữ đại thấm ba tờ giấy. Cơng biêt ngay nơi : Nó báo đ̛̣n ba đời. Sau, rắn con, phá vó trúng chui ra. một con dài, mọt con ngẳn. Công sai dem sang ấp bên. thả xương sông To Lịch. Sau thành Giang thần.

Khi cong đã thành đạt, một hơm đi chầu về, qua hàng bán chiếu cói, tháry mọ̀t người con gái tuyẹ̀t đẹp. Bem thơ ra ươm thử, bằng lòng, rồi lấy về. Khoảng niên hjệu Thiẹ̀u Binh, người con gại có viẹ̀c thường qua lại bến cung viẹ̀n. Vua Thái Ton mẹ̀nh cho làm Nữ Học Sĩ. Khi vua mất, đình thần tra tấn, người chon gâi khaị là công sai giêt. vì thẽ̛ tợi đến công. Khi bị dem hàoh hìoh, thì người áy hơa làm con rắn đi xuơng nước mất.

Một người thiếp của côug trớn vào nhà dân ở Sơn Nam, rồi sinh ra công tử Anh Vü. Lâu dần chủ nhà biết là thiếp của cơng. Khoảng năın Quang Thuận. Thánh Tôn Hoàng Đê lên ngôi, thương công oan, hạ chiếu tầy oan, truy tặng Thái $\mathbf{S u}$ Tê Văn Hầu, clo tìm dòng dôi, được con người thiếp, gọi vè cho làm Tri Châu Phụ Chàu. Sau, Tri Châu phụng mệnh đi sứ tàu tới hồ Động Đinh (1). Giữa hồ thấy nồi lên một con rắn, rồi có sóng to gió lờn. Tri Châu khấn xin cbờ xong viẹ̀c nước. Sóng gió ngừng ngay. Nuưng khi xong viẹ̀c sứ trở về, thì thuyản chìm, đĭ́n cả. Con cháu được đời đời hưởng lộc hàng
con cháu cong thần. Ngày nav. chê biều tặng pbong Te̛ Yăn Hầu. và bức họa truyền thằn hãy còn giữ được. Viết và họa trên giấy lưa. Lời văn chê cáo đại lược có câu: Gặp hội long vân, phong hồ lại nhớ đến tiền duyèn. Sử truyền sự nghiẹ̀p vǎn chương còn lâu về hậu thê. Lờı hồn hậu phảng phất như câu văn phong tăng Minh Thài Sır V'ăn Thành Hầu: Bức họa đã bị to đ̀ đı lô lại, nhưng vã̃n nhạn dược dáng mạt hồn hạ̀", trán hẹp ngắn, đỉnh đầu khăn che bịt, ào bào gáun xanh. thê cách vẫn hình dung dược. Trong thời Cảnh Hưng (1740) vi muớn sửa lại Dân Chinn Ba, triè̀u đình đê nghị bỏ bông lộc bọn con cháu khai quốc cồng thần. Khi xêt đên sắc của còng, thì có Hộ Bộ Thị Lang, Bảng Nhän Lè Quỳ Đón, cầın sắc xé đi nơi : Loạn thằn, tặc tử sao còn cho cáo sắc. Chưa kịp nói nữa thì ngã ra hơn mè, thấy hai tèn linh bắt đển một nơi có tường bao quanh, cáy cồ thụ đến murời lớp. Trên điẹ̀n, co đặt vài mười chiêc long y. Gian bên hũ̃a đặt giường. Ngời trên là mợt vị quan, áo bo tữ, mũ cánh chuồn. Hai bên đơng người đửng hầu: Linh dân ông Báng vào, cho quỳ dưới thềm. Giường trên co tiêng to truyèn: Ta là Tê văn Hầu. Trẻ thơ mới bập bẹ học, sao dám coi thường ta là huân thằn triều trước. Tội đáng chết khơng tha. Ohg Bảng sợ nin hơi không dám nhìn lên. ở phia irèn có mợt viên khăn the, áo xanh, thay lời khần khoản xin cho, một lucc lâu mới được. Ở trên có tiêng truyè̀n : Cỏng danh sự nghiẹ̀p ta khỏng đáng so sánh với ngươi. Ngươi quen láy khoa bảng khinh người, nay về đọc bài Bình Ngó đại cáo, ví nhu làm hơn được thì xé sắc ta khòng phải là quá. Ơng Bảng khi tỉnh lại, vội thảo ngay lại sắc các công thần khác thành ra khỏi 'bị - xét lại.

Đó huàn liêt của công như thế, mà thân không bảo toàn được, con châu bị giết gần hết. Cai kiếp sơ-cằu, thò-lơng (chó rợ, rồng đất đồ dùng vào viẹ̀c cưng tế, cũng như hình nhân) thật là đáng thương, ngày xưa, ngày nay khơng khác nhau.
(Đan Luân, Tê Tửu, Phạm Binh Hô, nhà có giữ được it chuyẹ̀n turơng truyền, soạn về thời cuới Lè, ta hảy cứ giữ, dọi khảo sát),

Xét : trong sách Phong Thủy họ Lại. Có chép : Huyẹ̀t tại Nhị Khè. Long mạch từ xa tới. Khi kết lai có hinh tượng hoạt động mà không yên tinh. Thủy sinh xà, nhỏ như sợi chỉ. Bèn góc bòng nồi một dường mộc tinh, ngay ngăn, kết thành huyẹ̀t tớt. Hai bèn góc có hình ngưu tinh, có đá ong lởm chởm vai hàng dề giữ lấy nguyên khí. Bèn tả mọc ra thồ tinh đê làm án trước mặt. Dướ đá có một tường đá chìm, thành ra thë́ (bấl hiẹ̀n quan). Toàn cuộc vuồng ra vuông, tròn ra tròn. Cảc lợp đá hợp thành hình dẹp, long hò bày hàng. Khe nhỏ nhir then khóa, trái che, phåi giữ. Có ấn, có kiếm, có mũ, có thần đồng ả̛ng chầu, có tượng quân ra trạ̀n, toản là quý cách. Khi táng xong thì ơng thản sinh ra công đỗ Bảng Nhăn triều nhuận Hồ. Công lúc đó, có tiếng là thần đồng. Sau theo Le Thái Tô bình Ngò, chức vị là thằy vua. Con cháu sau đỡ đạt.

中胡朝進士第四名，暗見胡氏失品，吴 珹南使，公有志於倣民。逄至仙容公 主 南 谓，告吉北有视告文，痹黄
利 离。天 于，逢 导 入䓝山，时吴兵㨿可
来 見 太 祖 于 碄 江 宽 然 如 高 中 所 見。 因献平吴英至太祖在苦提营，增基厝棈
人往澓，挺身入域者五次當時重章法度 推 等 刑 政，背 在 所 定－任至文部部







之，連及阮，茟 夷 三斿，收田 虎入官，至

洪 㮻 年 問 ，始 免 退，再 録 用于揲封阮。



孫 渞 有 或 心。

## Phiên âm．

Văn thần，Leè Trãi Thi Tụ̣ Vân ：Trãi，Thượng Phủc， Nhí Ǩhè nhân．Phạ Nguyễn Phi Khanh，Trần triều tiến sĩg Sinh Trãi，nhị thạ̣p nhîit tuế trúng Hồ triều tiển sĩ đẹ̀ tứ danh． Thời kiến Hồ thị thất ngự，Ngó tặc nam xâm．Công hữu chi u cứu dân．Toại chi Tiên Dung Cỏng Chủ mié́u tiền khần cáo cát triẹ̀u，hữu chúc cáo văn．Dạ mọ̀ng kiến Tiền Dung Còng Chủ cáo vân ：Thượng Đế dĩ trạch Lam Sơn nhân Lé Lợi ví thièn tử，Toại tầm nhập Lam Sơn．Thời Ngơ binh cứ Khả Lam thành trung．Thái Tồ dạ mộng thằn nhàn lại nhất lương bật．Cập Trãi lai kiến Thái Tỗ vu Lôi Giang，uyèn nhiên như mộng trung sở kiến．Nhân hiến Binh Ngò sách．Chí Thải Tồ tại Bồ Bề doanh，tăng trửc tằng lâu．Tứ thị tọa．Lĩnh chỉ thảo thur hịch，di các thành，cập dữ Ngỏ nhản vãng phục đỉnh thần nhạ̀p thành giả ngũ thứ．Bương thời，hiến chương． phap đọ，lê nhạc，hình chinh，giai tại sờ định．Sĩ chi Lại Bộ

Thượng Thư, Nhập nội Hànlr Khiền, Môn hạ tỉnh, Hàn lâm viẹ̀n Thừa Chỉ, Đại Học Sî, Nhập thị Kinh Diên, Hành Khu Mật viện sự, Trưởng Ngũ Kinh Bác Sĩ, kièm Trung Thư Quóc sử Tam Viẹ̀n sự, hiẹ̀u Ức Trai tièn sinh. Hữu Ức Trai Thi tập, Ngọc Đường Di Cảo, tịnh Binh Ngô đại cáo, Hoàng triều chương biểu, hành vu thê. Vãn nièn thứ Thị Lệ vi Thế. Thị Lộ thơ tri văn học, nhập thị Thái Tôn, bái vị Lê Nghi Học Sĩ, nhàt dạ thị trẳc, Cạap đé đơng tuằn, hoàn chí Gia Định, Lệ Chi viên, dữ Thị Lộ thỏng, Tiều nhi băng. Aại thằn Trịnh Khả, Nguyễn Xi dẳng sát chi, liên cập Nguyyển Trải di tam tộc, thu diền, sản nhạ̀p quan, Chi Hồng Đức niên gian thủy miên hoàn. Tải lục dụng tử tòn, phong Nguyẽn Trãi vi Te̛ Văn Hầu,

Thế truyền, Trãi hương hữu đại pha, hữu đại xà thường vi nhân hại. Kỳ tồ giáo học muru kế sát chi, Chí Trãi thê Thị Lộ, phưc hạ hữu tam lân. Câp họa chi Trãi, nhân dĩ vi xà chı báo. Chi tử tôn do hữu giới tâm.

## Dịch nghia

Bài tựa quyè̉n Văn thằn Lê Trãi Thi, có nói: Trãi người làng Nhị Khè, huyẹ̀n Thuộng Phúc. Cha là Nguyẽn Phi Khanh, đổ tiến sĩ triều 'Trần. Năm hai mươi mớt tuò̀i, dırới triều Hồ, Trãi đỗ tiên sĩ thứ tur. Khi thấy Hồ mất lơng dân, thấy giặc tợi xâm chiếm, công đã có chí cứu dîn. Tới miêu Cơng Chuia Tiên Dung, cầu cát hung, có bài cáo văn. Bèm mộng thấy Công Chúa báo cho biết là Thượng Đế dã chọn người xứ Lam Sơo, tên Lê Lợi, tàm thiôn tử. Cóng lần tới Lam Sơn. Khi đó, quàn Minh giữ thà nh Khả Lam. Thái Tò đèm mộng thấy thà̀n nhân đưa tởi một người phù tạ́. Khi Trãi tởi yết kiến tại Lỗi Giang. Thái Tổ nhận thấy y như
người trong mộng. Trãi hiên kê sách bình Ngo. Bên khi Thải Tở đơng dinh tại Bồ Đê, làm thêm lũy, lầu cho cao lên nhiều từng. Rời cho Trãi cùng ngồi, mệnh cho thảo thư từ, chiéu hịch gửi đi các thành, Trãi thường đi lại với tướng Ngo, mợt minh vào thành đ̛̃̃ năm lần. Thời đó hiên chương, pháp luật, lễ nhạc, bình chính đều môt minh dịnh doạt. Quan chức tới Lại Bộ Thượng Thur, Nhập Nội Hành Khiền Môn Hạ Tỉnh, Hàn Lám Vièn, Thừa Chi Đại Học Sĩ, Nhạp Thị Kinh Diên, Hành Khu Mạ̀ viẹn sự. Chưởng Ngü Kinh Bac Sĩ, kiêm Trung Thư Quốc sử, Tam viện sự. Hiệu là Ức Trai. Hiẹ̀n có Ức Trai Thi tập, Ngọc Bường Di tập. bài Binh Ngô đại cáo, các biều chương của hoàng triều.

Vê lưc có tuồi, lây Thị Lộ làm vợ. Thị Lọ có biết văn học. Vào chầu Thái Tơn, dược chức Lễ Nghi Học Sĩ, ngày đêm chằu vua. Đến khi vua đỏng tuần, ngự tới xứ Gia Định vườn Lệ Chi, cùng ở với Thi Ļ̧. Đên đêm mất. Đại thần là Trịnh Khả, Nguyễn Xi, gié̛t Thị Lọ, tọi liên lụy đến Nguyên Träi bị tru di ba họ, Đièn śản bị sung cong, khoảug niên hiẹu Hồng Đức mới được trả lại, con cháu mới được dùng, mà Nguyễn Träi thì được phong Tế Văn Hầu.

Tương truyền, làng Nguyễn Trãi, có go đất cao, có mồt con rằn lợn. Tờ tiên Trăi trươc dạy học, lập kẽ giêt được. Đên vọ̣ Trãi là Thị Lọ. dưới đưng có ba vây, khi Trãi bị họa, người ta cho là rắn báo thù. Đên đời cháu đi qua hờ Động Đình, lại bị rắn báo. Các con cháu vẵn thường e ngại.
物 法）。



中 関 胡 夷 辰 科 大 率 士，父 子 同 時 登 用
官 御 史 袁 正 字 来 明 人南便，二胡被 执，父 飛 服 亦 我 所 虏。公住以身免總兵 张 辅 逜 乘 瓜 禹 招 之公不得已就降，榇知不省效用，従見投。尚音黄福奇


兵。軍率稍振。公情明人含暴，思 摄 生民欲择真主事 2 ，而 未 知 所 向（ 乃胞







戊 申 春 定 功 行 青，進 爵 冠 服 侯 頂 渴 國妵，癸 聿 奏 来 㩰 永 陵 碑 丈，太 宗 紹 平初 詻 大臣排队公 悬 程 舞 俞 等 入 侍 毝


秋，氏路入侍毒却太宗庭敛及三族，

所 著 有 玉 堂 封 集•世 僄 公 组 大 陂 土 卓
爱 具 風 水，結 構 書 堂 於 上，阳 童 艾 穖誤 般 是 蛇，蛇 精 埋 色 托 生 他 路 带下有铭，公少時道遇於武陵悦完才色納之，及當國凡语書词命地之澗色大宗立
欲 蹑 克 山間養果碃不䛞 乃留氏 路 内佶，帝 竔 之，東 逆 日，民 路 霄 传，帝 席 乃
報。

## Phiên âm

Huân Hiền Nguyē̃n Trãi truyẹ̀n vân (xuất Phan thị, Lịch triều Hiên Chương Nhân Vật Chí).

Nguyèn Trãi. hiẹ̀u Ức Trai. Nhược quản dĩ văn churơng dauh thé, kinh. sử, baćlı gia, cập thao lược binh thur, to bất yếm quán, Niên nhị thàp nhất trủng Nhuạ̀n Hồ cיuh thin khoa Thái Họe Sĩ. Phụ tữ đồng thời đâng dung, quan ごgụ Sử đải Chinh Chưởng. Vị kỷ, Minh nhàn nam xâm, nhị Hồ bị chấp. Phạ Phị Khanh diẹc vi sở lỡ. Công cận dĩ thân miễn. Tồng Binh Trương Phụ bức Phi Khanh vi thur triệu chi. Công bất đẳc dĩ tựu hàng, Phụ trí bất khẳng hiẹ̀u dụng, duc kiến sait. Thượng Thư, Hoàng Phúc kỳ kỳ mạo, thich chi. Lưu Đông Quan thành nhàn trú. Thời cơ thằn lĩnh Hưng Hóa quân, nghènh lập, Trùng Quang Đë dĩ đồ khôi phục. Lê Thái Tồ diẹ̀e dao ưnng chiếu thur, khởi nghīa binh ur Lam Sơn hương. Lñ̃y hại bắc binh, Quân thanh sảo chấn. Cơng phẫn Minh nl:an lham bạo, tư chửng sinh dân. Dúc trạch chân chủ sự chi nhi vị $\operatorname{ri}$ sở hưởng. Nãi thoàt thân khử đầu lúc ư Trấn Vũ Quan, khàn cầu nhất mộng dĩ bốc khứ tựu. Dạ bản văn thần ngữ, hiểu dĩ Thái Tồ tinh danh. Tuy quyệ́t ý lây cầu, tiềm Thanh Hoa. Chi Lồi Giang hành doanh. Yét hiến biuh Noó sách. Thái Tô tri chur tả hữu tham nưru dụ̆ ac, Lũy tiến Hàn Lam viẹ̀n Thừa Chï Học Sĩ. Đinh mùi xuân, gia Triều diẹ̀t đại phu, Nhập Nội Hành Khiền, Lại Bộ Thượng Thư, kièm Hành Khu Mạ̀t vièn sự, chư dữ Minh nhân vảng phuc văn thư. Dứ các thành hiểu dụ giai phung nghĩ soạn. Đế ký phơng Minh nhân hoàn quốc, phụng soạn Binh Ngô Đại Cño. Mạu thân xuân. định còng hanh thưởng, tiển turởc Quan Phục Hầu, dư tứ quốc tính. Quí sửu xuân, Phụ̂ng soán Vĩnh Lăng Bi vån. Thâi Tôn Thiẹ̀u Bỉnh so, chur ựai thần nghĩ dĩ còng dũ Trinh

Thuấn Du đẳng nhập Thị Kinh Diên phụ thành quân đức. Tấu bất hài. Hựu phựng nghĩ Nhạc, dữ Hoạn Thụ thụ Lương Đăng bất hợp, toại từ bất dữ sụ. Quy trúc cư ur Chi Liuh Cơn Sơn. Thời phụng triều tham. Đại Bảo, nhâm tuất nièn, tục thập tam thu, dĩ Thị Ló nhập thị độc, sát Thái Tôn. Binh luận tập tam tộc Hữu thiép, thời phương dựng, ân độn đắc miễn, Tầm sinh tử Anh Vü. Thánh Tôn thời, chần kỳ oan, tứ chi huyẹ̀n chức, tặng còng Tê Văn Hầu. Sở trước hữu Ngọc Đương Thi Tập.

Thế truyền, công hương, đại pha thồ phụ hữu cự xà thụ mợc trăn mãng. Ấp nhân bât cảm tiễn phạt. Công tờ ài kỳ phong thủy. Kết cấu thư đường rr thượng. Môn đồng ngải uế, ngộ sát thị xà. Xà tinh mai oán, thác sinh Tbị Lợ, hiêp hạ hữu lán, Công thiču thời, đạo ngộ u Vũ Lăng, duyẹ̀t kỳ tài sắc, nạp chi. Cập đương qức. Phàm ngữ thư, từ mẹ̀nh, dữ chi nhuận sắt. Thái Tôn lập. Văn kỳ danh, triẹ̀u nhập kiên. Bái vi Lễ Nghi Học Sĩ. Thời công niên lão, dục quy Côn Sơn nhàn dưỡng. Lũy thỉnh bất Lứa. Nãi lưu Thị Lọ nội, đe̛ hứa chi. Đơng tuần nhật, Thị Lọ tiêu thị, đe̛ băng. Nãi hoạch tội. Lâm hình Thị Lọ̀ tần phó thủy. Nhân dĩ vi xà độc chi báo.

## Dich nghia.

Truyện Huản Hiền Nguyễn Träi có chép (trich trong quyền Lịch triều Hiên Chương nhân vật chi, tác giả : Phan thị)

Nguyễn Trãi, hiệu Úc Traî, khi it tuời đä nời tiếng vè̀ văn chương. Các sách Kinh sự, bách gia chư tự đều đọc ky̆. Năm bai
mượi mốt tuồi, triều nhuận Hồ; khoa canh thin, dõ̃ Thái Học Sĩ (tiên sĩ). Cha con cùng làm quan. Trãi giữ chức Chính Chưởng Ňgư Sử Đài. Ít lâu sau, giặc Minh tợi xâm lựợc. Cha con Hồ bị bắt. Cha là Phi Khanh cũng bị bắt luốn. Còng may dược thoát. Tồng Binh Trương Phụ ép Phi Khanh viết thư gọi. Công bất đắc dĩ tới hàng, Phụ biết ý công không phuc tọ̀ng, muổn giết. Thượng Thur Hoàng Phúc thã́y có turởng lạ tha cho, nhưng giữ lại trong thành Đòng Quan. Thời đó, cựu thần, lĩnh quân trấn Hưng Hóa. đón lập vua Trần, Trùng Quang Đế để mưu đồ lấy lại nước. Lê Thaii Tô cũng hưởng ưng khởi nghĩa binh tại làng Lam Sơn. Nhiều lần thắng quân Tàu, dần dần có thanh thể. Công giận người Minh tàn bạo, muốn cứu dàn, cần chọn ngưởi đáng tàm chủ đề giúp, mà chưa biêt chọn ai. Cơng mới lén tới đền Trấn Vủ cầu mong dể được rö. Nửa đèm nghe thìn nói chuyẹ̀n. Sớm dạy, biét rô tên họ Thải Tờ, mớl quyết chí di vè phitrơng lây, lới Thanh hóa, yết kiën tại dinh trại Lồi Giang, hiến ké sach Binh Ngô. Thái Tồ cho làm tham mưu, ở luờn trong trưởng bàn viẹ̀c. Rồi lần lần giữ chức Hán Làm viẹn Thúa Chỉ Học Sĩ, năm ảinh mai phong Triều Liẹ̀t đại phu, Nhạ̀p Nọ̀i Hành Khiền; Lại Bộ Thượng Thư, kièm Hanh Khu Mạ̀t viẹ̀n sự, Thur tù̀ đi lại vởi người Minh cùng hiểu dụ các thành chưa quy thuạ̀n, tất cả do công thảo nghĩ. Khi vua đã thả cho quân Minh dược về nước thì còng phụng soạn chiéu Bình Ngô đại cáo. Năm mận thàn mùa xuân, khi định thưởng công lao, thí coong được tiến tước Quan Phục Hầu. được ban quốc tính. Năm quí sửu mùa xuân, phụng soạn, bài văn bia Vĩnh Lăng. Đằu niên hiẹ̀u Thiệu Bình, vua Thải Tôn, các đại thần đề nghị cử công cùng với bọn Trinh Thuấn Du vào Điẹ̀n Kinh Diên để dạy vua côn bé. Lời tàu của công khòng được vừa lòng. Lại thêm cìng soạn Lẻ Nhạc với Hoạn quan Lurơng Đăng, khòng hợp ý, còng mới từ quan về làm nhà ở Chí Linh. xứ Cỏn Sơn, thỉnh thoảng mới vào chàtu. Niên hiẹ̀u Đại Bảo năm nhàm
tuấlt, (1442), cỏng 63 tuôi. vì việc Thị Lộ bị án đầu dộc giết vua, triều dình nghị tội công tới tọ̀i tru di lam tộe. Mọ̀l nụưới thečep của công khi đó co mang, trốn durợc, thoát chêt là Anh Vũ. Bén đời Thành Tòn, vua thuơng là oan, cho chức Huyẹ̀n quan và phong tăng còng làm Të Văn Hầu. Sàch cón $\mathrm{l}_{\text {ại có tập Ngọc Bường Thi Tạ̀p. }}$

Ti̛ơng truyền, ở làng công noi fào cao, có con rần to, cö cây hoang ràm, người làng khòng dam dung tởi. Tồ tièn công vốn biết là đấl tốt, mới dựng nbà học trèn gỏ. Học trò phat cỏ rạ̀m, nhỡ giết dược con rắn to. Rắn thù, thàc sinh vào Thị Lọ, dưới bung còn vầy rắn, Cơng khi it tuồi (1), gạ̀p ờ Vū Lănұ, yêu vì tài mới lấy. Sau làn viẹ̀ nước, mổi khi công có từ mệnh. biểu churơng, là Thị Lọ sửa chép. Thải Tỏn lèn ngòi nghe tiéng cho triệu vào yếl kiên, phong làm Lề Nghi Học Sĩ. Khi còng tuồi già, muốn về Côn Sơn dưỡog nhàn, nhiều lî̀n xin vua khỏng cho. Mới xin đê Thị Lọ lại hầu, vua mơi cho. Nnày vua đọ̀ng tuần đêm Thị Lọ bầu ngự. Vua băng. Công bị tội. Khí bị đem ra hành hinh, Thị Lộ nlá̉j xuống sòng. Người ta cho là rá̛n báo thù.

## K

[^17]
# Quyè̉n 6 : <br> ỨC TRAI DI TẬP <br> Quúc Thư Bảo Huán Bại Ioàn <br> DU B! A CHí 

抑 率 遺 集 卷 之六
國 書 實 訓 大 全
輿 地 志

阮天絽 集唁
阮天錫 謹按
李子聓 通验

佋平二年，上德教遠加，四都有盘咸来 朝 真，行 遗（或 作 济 文，侯）黎 慮，乃 作書 迋 于王 日，我图有山川，東 山際 于海，泪 抵 于蜀，南至占城，北至洞庭。 （行遗官名本朝任重惟䒠相，舆 行 遣 雨。
囫 图 名 令雲南省是，占城古胡俫国是，洞 庭，湖吕，踅地周迥 八百里，四 望無 際，日月出入其中，间廣営水悉涯之，湖中出二山，一名君山，㮅洪揞，崔
豦 角 山 陶 来 故 笔。

先 君 渓 陽 王，生有聖德，受 封 荌 南，禹百 助 祖。
（我越之先暞体始君曰経陽，克帝之裔，王 父 帝 明 進 独 至 海 南 迢整泓 女。納 之，生 于 禄 繥 神 采 端 正 有 聖，德 帝 奇 愛 之，欲 立 鳥 哿，王 固，誏 卉 只，帝 明 乃封 之超南，是 盆 滦 陽 王）。

雄 王 紹 統，建 國 日 丈 郎国，分 国中鳥交趾 朱 域 武 牢，福 秝 越 裳 莩 海 陽 泉 陸 海
五 部 0
文 郎，相 停十 八世皆 穆 雄 王）。迨 奋 我 漠 所 定，武帝羊以呈地禹南海荅 梧 䇾 林 合 浦，交 趾 九真 日南玬崖潼耳。
袮 六世至得陽始亡 国 口西㴖元持年間－武 帝 虺 路 博 徳 等 娍 趋，南 海 泰 故



是。並在大海中家宇把永妾禹束欧，

人是禹㽀起）。

五二领内㞕厓吴息至倩唐禹中州便。 （東吴弤氏，吾司馬氏，東西亯隋扬弌，唐李氏也内㞕的北朝各冨太守制


## Phiên àm

## ỨC TRAI DI TậP Quyển chi LỤ̂C quốc thư bảo huấn əạl toàn DU Đ！A CHÍ

Nguyễn Thiền Túng．．．．．．．．．．．．．Tập chú．
Nguyễn Thiên Tich ..... Cần án．
Lỵ Tử Tấn Thong luận．

Thiẹ̀u Binh nhị nièn, Thượng đức giáo viễn gia, tứ lân hữu bang, hàm lai triều cớng. Hành Khiền (hoăc tác Té Văn Hầu) Lê Trãi, nãi tác thư dạt vu vương viết : Ngã quốc triẹ̀u hữu sơn xuyên, đông tế vu hải, tây đề vư Thưc, nam chi Chièm Thành, bắc chi Đọng Bînh.
(Hành Khiền quan danh. Bản triềı nhiẹ̀m trọng duy Tề Tương dữ Hành Khiền nhĩ. Thượng Khê nhân, Nguyễn Träi, phong Tẽ Văn Hầu, hiẹ̀u Ức Trai. Thục, quốc danh, kim Vạn Nam tỉnh thị. Chièm Thành, cồ Hồ-Tôn quỡ thị. Động Đinh hồ danh, Sở địa, chu hồi bát bách lý, tứ vọng vô tê, nhạt nguyẹ̀t xuát nhạ̀p kỳ trung, Mân Quảng chư thủy tất nhai chi. Hồ truag hữu nhị sơn, nhất danh Quân sơn, sản hồng quất, thoi thiẹ̀t trà, đạı mạo trúc, tự Nghiêu nữ, Tương Quân vu thử. Nhất danh Lộc Giác. sơn, Đào Chu cố trạch.)

Tièn quân Kinh Dương Vương, sinh hữu thánh đức, thụ phong Viẹt Nam, vi bách Viẹ̀t tò.
(Ngã Việt chi tiên, tương truyè̀n, thủy quân viết Kinh Dương. Viêm Đế chi duẹ̀. Vương phụ để Minh tuần thú chi Hải Nam, ngộ Vụ Tiên nữ, nạp chi, sinh tử, Lộc Tục, thần thái đoan chinh hữu thánh đức. Đê Kỳ ai chí, dục lập vi tự. Vương cơ nhưỡng kỳ huynh. Bế Minh nãi phong chi Viẹ̀t Nam. Thị vi Kinh Dương Vương.)

Hüng Vượa thiẹ̀u thống, kiến quóc viêt Văn Lang quốc, Phân quốc trung vi : Giao Chị, Chụ Diên, Vū Ninh, Phúc Lộc, Việt thường, Nınh Hải, Dươong Tuyè̀n, Lục Hải, Vũ Bịnh, Hoài Hoan, Cửu Chân, Binh Văn, Tân Hưng, Cửu Bức, phàm thập ngũ Bộ.
(Hùng Vương, Lạc Long chi tử, Kinh Dương chi tôn. Vương sở do viêt Văn Lang, tương truyền thập bát thế giai xưng Hùng Vương).

Đãi Triẹ̀u vi Hán sở định, Vũ Đe̛ tưy dĩ kỳ địa vi Nam Hải, Thương Ngo, Uất Lâm, Hợp Phơ, Giao Chi, Cửa Chân, Nhật Nam, Châu Nhai, Đàm Nhĩ.
(Triệu Vũ Đế Đ̣à kiến quớc vu Phiên Ngưng (kim thuộc Quảng Bông). Truyền tô lục thê. Chi Vẹ̀ Dương thủy vong quợc. T̛ây Hán, Nguyên Thú nièn gian, Vũ Đế khiền Lộ Bác Đức đẳng diẹ̀t Triệu. Nam Hải Tần có quận, kim Quảng Đông. Thương Ngô, Uất Lâm, Tần Quế Lâm quận. Họp Phố, Tần Tưọ̣g quận thuộc. Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam Tần Tượng Quận. Cbâu Nhai, Đàm Nnĩ, (Châu nhân, sinh, tắc lũ kỳ giáp cập lièn nhă khuơng phân nhai sồ chi, trạng như kế trưòng, luy luy chí kiên) kim Đăm, Quỳnh, nhị Châu thị, tịnh tại đại hải trung. Hoàn Vü ký, Vĩnh Gia vi Đông Âu, Uất Lâmvı Tây Ấu. Dư Địa Chí, Giao Chỉ, Chu vi Lạc Việe Tần viêt Tây Ậu, Sách ần viết kim Châu Nhai, Đàm Nhï, vị chi Âu Nhân. Thị vi Ấu Viẹ̀t).

Ngü Lĩnh nội thuộc. Lịćn Ngô Tấn chí Tủy Bường vi Trùng Châu tiẹ̀n.
(Đông Ngó Tơn thị, Tấn Tư Mã thị, Bông. Tây Tấn, Tùỵ Dương thị, Đương Lý thị. Nội thuộc thời. băc triều các trí Thái Thú, Thứ Sử, Đô Đốc. Ti̛̛t Đô, dĩ quản hạt chi).

## Dịch nghïa

## ỨC TRAI DI TẬP Quyển thứ Sáu. Quốc thu bảo huấn eại toàn

## DU Ө! A Chí.



Nièn hiệu Thièu Binh năm thứ Hai (1435) dức vua lan khắp gần xa cảc nươc bỡn cối tới triều cơng. Hánh Khiền Le Trãi mởì làm sách dâng lên vua : Nước ta mở nước có nưi có sông, phia đông tới bể. phia táy giáp Thục, Phia nam tới Chiêm Thành, phía bắc tới Dọ̀ng Bình. Hành Khiền là chức quan, triều ta quan trọng nhất là Tể Tướng cùng hành Khiền. Người làng Nhị Khê, huyẹ̀n Thượng Phúc tên là Nguyển Träi, phong tước Tẹ Văn Hâu, hiẹ̀u là Ức Trai.

Thục là tèn nước, nay là tinh Vân Nam. Chiêm Thành là nước Hồ Tôn xưa. Động Đình là tên hồ ở đất Sở, xung quanh đo được tám trăm dậm, trơng bát ngát không thấy bờ, mặt giời mọc lặn như là ở trong hồ. Các đất Mân Quảng đều dựa vào hồ. Trong hồ có hai nủi. Một là Quân Sơn, thờ sản là quất hồng, chè Thời Thiẹ̀t, trúc Đại Mạo, Có đền thờ Tương Quấn, con gái vua Nghiêu. Một núi nữa là Lộc Giác Sơn, Đào Chu xưa có nhà $\dot{\mathbf{o}}$ đó.

Vua trước tiên là Kinh Dươong Vương, từ khi bé đã có thánh đức được phong tại Việt Nam, tửc là ṭ̂̀ đất Bảch Việt.
(Tương iruyền nước Việt ta, vua đầu tièn là Kinh Dương, là dòng dõ̃i Viêm Đế xứ bắc. Cha là Đé Minh đí tuần thú tới Hải Nam, lấy nàng Vụ tiên Nứ, sinh ra con là Lọ́c Tưc. Lọc Túc có đức độ một vị thánh minh, vua rất yeu quý, muón truyền ngơi. Lộc Tư cơ từ chỡi, nhường cho người anh. Vi the̛, Đé Minh phong Lộc Tục ở Viẹ̀t Nam. tức là Kinh Durơng Vương).

Hùng Vương nối nghiệp, đặt tên nước là nước Văn Lang chia nước làm mười lăm Bộ : Giao Chi, Chu Diên, Vũ Ninh, Phúc Lơc, Viẹ̀t Thường, Ninh Hải, Dương Tuyền, Luc Hải. Vũ Đinh, Hoài Hoan, Cửu Chân, Bình Văn, Tân Hưng, Cửu Đức.
(Hüng Vương là con Lạ Long, cháu Kiuh Dương, Nới đóng đó gọi là Văn Lang. Tương truyền được 18 đời, đều xưng là Hùng Vươong).

Đến họ Triệu, bị nước Hán đánh thua. Hán Vü Đế chia đắt ra làm chin quận: Nam Hải, Thương Ngô, Uất Lâm, Hợp Phơ Giao Chỉ, Cửu Chàn, Nhật Nam, Châu Nhai, Đàm Nhĩ.
(Triẹ̀u Vü Đế tên là Đà, lập nước tại đất Phiên Ngung (nay thuộc Quảng Đông) truyền được sáu đời, đé̛n vua Vẹ̀ Dương thì mất nược. Nưởc Tây Hán, khoảng niên hiẹ̀u Nguyên Thư (122), Hán Vî Đế sai bọn Lộ Bác Đức diẹ̀t họ Triẹuu. Nam Hải quận cũ triều Tần nay là Quảng Đông. Thương Ngô, Uá̛t Lâm là quận Quế Lâm của Tần trước. Hợp Phớ là quận. Trựng quận của Tần trước. Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam cüng là Tượng quận của Tần trưởc. Châu Nhai, Đàm Nhĩ, nay là hai châu Bảm, Quỳnh (Người châu có tục khắc, chạm hai bên má cho đến rái tai, chia ra nhiều mảnh lòng thòng xuống nhự ruột gà đến vai). Hai châu ở
 là Đông Âu, Uất Lâm là Tây Âu. Trong Bịa Dư chi, thì Giao Chỉ đời triều Chu là Lạc Việt, về triều Tần. là Tây Âu. Khảo sát kỹf thì người Châu Nhai, Bàm Nhĩ, vỡn gọi là Âu nhân cho nên thành ra chữ Âu Việt),

Ngũ Lĩnh bị nọ̀i thuộc. trải các triều Ngó, Tấn đến Tùy, Đường thành ra mợt chậu nước Tàu.
(Đóng Ngò là họ Tôn. Tấn là họ Tư Mã. có Đông Tấn Tây Tưn. Tùy là họ Dương. Bường là họ Lý. Trong thỡi nội thuộc các triều đại nước Tau đặt các chức Thái Thư, Thứ Sử, Đó Bớc. Tiết Độ đề quản trị nước ta.

門，西界雷南，凡一千七百里。
（前吴妒吴名棑也。漠南洪也正公牙
取之，乃從时，葛王，弘採禹交主，将兵而南，㚖王自总州而北，醊弘㟫於白漛 之。雨廣，束西席也，地呾道名全南界是）。

## Phiên âm

Tiền Ngò binh Hản phục quớc，sở đắc nhurỡng địa，bắc giáp lưởng Quảng，nam chí Bịa Lý，phàm nhị thiên bát bách lỷ̉ Đông tiệp Khâm Châu hăi môn，tây giới Vân Nam，phàm nuẳ́t thièn thất baich lý．
（Tiền Ngò，tính Ngô，danh Quyên dã．Hán，Nam Hán dã． Chỉnh Công，nha tướng Kiều Công Tiện，thi nghịch．Hán Vurơng Lưu Củng，dục olhàn kỳ loạn nhi thủ chí．Nãi tỷ phong Vạn Vurơng Hoằng Ṭhao vi Giao Vương，tướng binh nhi nam． Noó Vương tụ Ái Chảu nhỉ bắc．Phá Hoàng Thao ur Bạch Đẳnğ，cà̀m chi．Lưỡng Quảng，dơng tây Quảng dã．Địa Lý， dạo danh，kim nạ̣n giới thị）．

## - Dịch nghīa

Nhả Tiền Ngô, binh được Hán, phục dược nước. Fá̛t đai thu lại, tất cả là : bắc giáp lưỡng Quảng, nam tợi Bịa Lý, có 2.800 dặm. Bông tới cửa bể Khâm Châu, tây tời Yân Nam, cô 1800 dặm.
(Nhà Tiền Ngô, họ Ngô tên Quyền. Hán là nước Nam Hán. Nhân có viẹ̀c thi nghị̣ch (Nha tương Kıều Cơng Tiẹ̀n giết chú), vua Nam Hán là Luru Cũng muớn lợi dụng đè cượp nước ta, mới phong cho con là Hoằng Thao làm Giao Vương đem quân tơi. Ngô Quyền khi đó ở Ái Châu đem quân lên bắc, tới Bạch Đằng, phá giặc, bắt được Hoẳng Thao. Lưỡng Quảng là Quảng Đông, Quảng Tây. Tịa Lýy là tên một dạo, hay là ranh giới miền nam).

户 部 就 民数五百萬六千五百 丁。有李天下我二十四 路 ，行倳献户數，三百 三十葡一百丁口
中男 四百九十淢丁，黄 男二百十䔍四千 三百 丁。

我朝混一天下鳥十五 道，府 凤五十 六

九十四，坊凡五十九，州凡一百十七九，庄 凡 一百十六，洞凡五百 三十四，册凤四百六十五，所凡五十八，寒凡十 四，源凡十六，想 q——百有十，丁 數七十萬九百 四 十率，（此 歴 代 州 䂆 戸
州四十八，縣一百六十八八，戸三百一十六萬九千五百，象一百一一十二，馬四百二十，牛三荀五千七百，舟八 千八百六十五。太 祖 平 吴 之 媛 ，特 㳯 定





次 于 各 據 都 册 分 治。 全 之洞讯庄坊是也。又李太宗㧝宗征占俘占人以踊，使 散 虑 州 芭，其芭皆阙古哲环口全之：寨 所 是 也。

阮氏日：按中峍安廣二州，以洞五㯦，
存 二道分禹南河陽和以後所存道十三，府五十䂆—百六十六州回十八，社八千六百七十一蚜㯖間王府来詔定民敕贯妓三十一萬一十六百七十

事，只存责納二十七苟六千二百一事）。

## Phiên âm

Phủ phàm ngũ thạ̀p．Châu phàm tứ thạ̣p nhất．Hnyẹn phàm nhất bách linh nhất bát，Hộ phàm tam bách nhất thập vạn．

Lê thiên hạ vi thập đạo. Họ̀ Bọ̣ hičn dân sơ ngũ búch vạn, lục thiên ngủ bách đính.

Hữu Lý, thièn hạ vi nhị thập tứ lọ. Hành Khiền biển hộ sơ. tam bảch tam thập vạn nhất bảch đinh.

Hữu Trần thiện hạ vi nhạ̀p nhị xứ. Viẹn quan biến hoàng sách Đại trung nam, tứ bách cửu thạap vạn dinh, hoàng nam nhị bách thập vạn tứ thiêu tam bách đinh.

Ngã triều hỗn nhất thièn hạ vi thạ̉p ngũ đạo. Phủ phàm ngũ thập lục. Huyẹ̀n phàm nhất bách bát thạ̀p thất. Cbâu phàm ngũ thap tử, Hương phàm nhất. Xã pbàm cửu thiên thất bách nhị thâp bát. Thôn phàm nhị bách cửu thâp tứ. Phường phàm ngũ thập cửu. Châu phàm nhất bách thập cửc. Trang phàm nhá̛t bách thập lục. Động phàm ngũ hách tam thâp tứ. Sách phàm tứ bách lục thập ngũ. Sở phàm ngũ thâp bát Trại phàm thất thạ̀p tứ. Nguyèn phàm thập lục. Doanh phàm nhất bách hữu thập. Đinh sơ thập vạn, cửu bách tư thạ̀p suất.
(Thử lịch đại châu huyẹ̀n hộ́ kihầu chi mục lục dã. Nhị Hồ kỷ chấp. Minh nhàn kễ sỡ hoạch, phủ châu tứ thập bát, huyẹ̀n nhất bách lục thạ̀p bát, hộ tam bách nhất thập lưc vạn cưa thiên ngũ bảch. Tượng nhẫt bảch nhât thập nhị. Mã tứ bách nhị thập, Ngưu tam vạn ngũ thiên thấi bách. Chu bát thiên bát bách lục thập ngũ.

Thái Tồ bình $\mathrm{Ngỏ}$ chi hạ̀u, đặc chuần định sớ. Sơn Nam thập tứ vạn suất, Hải Dương thập nhất vạn suất, Sơn Tây. Kinh Bắc, các thập vạu suất, Thanh Họ thất vạn suất, Nghệ An ngũ vạn suất, An Bang, Thái nguyèn các nhị vạn suất, Tuyêen Hưng
cace nhăt vạn bat thiẹ̀n suất, Cao Bình, Lượng Sơn các nhất vạn nhá̛t thièn nhị bach suất, Thăng Hoa ngŭ bách tự thạp suắt.

Ngo thị viêt : Lạc long ngũ thập nam tòng mẫu Âu Co đaxng sơn, suy kỳ trưởng giả vi Hùng Vương. Thư tư các cử đo sách phân trị. Kim chì đợng, sách, trang, phường thị dã. Hựu Lý Thải Tôn, Thánlı Tơn chinh Chièm, phư Chiêm nhân dĩ quy, sử tán xử châu ấp. Kỳ ấp giai pbóng Chièm cựu hiệu, kim chi trại sở, thị dã.

Nguyễn thị viết : Án trung, diẹ̀p An, Quảng nhị châu, tứ đọng, ngũ huyẹ̀n quy lẹ̀ Khåm Châu, Hưng Hóa thập hữu thá̛t chấu, thất châu quy nọ̀i địa. Thuận, Quảng nhị đạo phân vi Nam Hà Dương Hòa dĩ hậu sở tơn đạo thập tam, phủ ngũ tbập, huyẹ̀n nhất bách lục thập lục, Chấu tứ thập lục, xä bảt thiên, lục bách thất thập nhất. Long Đức gian, Vương Phủ phung chiêu định dân sơ, thực hiệu tam thập nhất vạn nhất thiên lục bánh thất thập suất. Nội ban, chư viên nha ngụ loc tính lánh tượng cập am biêu đông dư thụ não tiêu chư hạng, tam vạn nhị thiên lục hách thất thập lục suất. Chỉ tồn thực nạp nhị thập thất vạn lục thiên nhị bách nhất suất).

## Dich nghia

Dı̛ới triều Ngô Phủ có 50 . Châu ćo 41 . Huyẹ̀n có 180 . (1) Hộ khẩu có 310 vạn.

Dưởi triều Đinh Lê. nược chia làm mười đạo. Hộ bọ ghi dân sơ 500 vạn, 6 nghin, 500 dinh.

Dưới triều Lý, nước chia làm 24 lộ. Hành Khiền ghi sơ 330 vạn, 100 đinh.

Dưới triều Trần, nước chia làm 12. xứ, Vièn quan ghi trong. hoàng sách đ̣à nam và trung nam 490 văn dinh, hoàng nam 210 vạn. 4 nghìn 300 dinh.

Đên triều Le ta; thớng nhất thiến hạ, chia nưởc làm 15 đạo. Có: : 56 phủ; 187 huyẹn, 514 châu, 1 hương, 9.728 xã 294 . thôn, 519 phường, 119 châu. 116 trang, 534 động, 465 sách, 516 sở, 714 trại, 16 nguyèn, 110 doanh. Sớ đinh có 700 vạn, 940 suất-
(Đó là trải qua các triều đại, con sơ châu, huyện, hộ khầu. Cha con bọ Hồ đã bị bắt, kể số người Minh cượp lấy có: 48 phủ châu, 168 huyện, 316 vạn, 9.500 hộ khẩu, 112 voi, 420 ngựa, 35.700 bò. 8865 thuyen.

Thái Tồ dẹp xong giặc Ngô, mẹ̀nh xét ghi lại sơ đinh. Sơn Naın có 14 vạn suất, Hải Dương 11 vạn (mười một), Sơn Tây, Kinh Bắc mỗi nơi 10 vạn, Thanh Hóa 7 vạn, Nghẹ̀ An, 5 vạn, An Bang, Thái Nguyên, mỗi nờ 2 vạn, Tuyèn, Hưng mỗi nơi 1 vạn 1 nghin, 200. Thăng Hoa 540 suất.

Họ Ngò bàn : Vua Lạc Long cho 50 con giai theo mẹ (A u Cỡ) lên miền núi, chọn người con lơnn là Hùng Vương. Các con thứ chia nhau ra cai quản các xứ, nay là dọng, sách, trang, phường, chắc là ỳ nghîa như thé̛. Lai xem như Lý Thái Tồ, Lý Thánh Tơn đi chinh phạt nước Chiêm, bắt nhiều dân Chiêm về cho phân tán ở mọi nơi rời cứ lắy tên cũ mà gọi châu, âp: Chắc các sở, cac trại ngày nay là do đó.

Nguyễn thị bàn : Xét sau thời khai sáng, hai châu An, Quảng, bớn động, năm huyện, theo về châu Khâm, 17 châu Hưng Hóa, thì 17 châu theo về đất cũ, hai đạo Thuận, Quảng, thi chia làm Nam Hà, Dương Hòa, Vậy về sau còn lại, 13 đạo, 50 phủ, 166 huyện, 48 châu, 8.671 xã. Trong khoảng niên hiệu Long Bức (1732-1735) Vương Phủ phụng chiếu định sơ dân thì biết trong 31 vạn, 1670 suất đã có các hạng ngoại lẹ̀ : nha viên, thuộc ngự, thợ, công nhản vản vàn, đén 3 vạn, 2.676 suất, vạ̣y số suất thực sự cón có 27 vạn, 6.201 suất)
名 號 沿 革，與 H 山 川 風 物，先 生 宜 㕍陳 半 记，使 朕 述 所 間 所 知 0
（民部 户 部 也，政書虽时禹政 之書）。
雄王 日文郎，都举州，曶 曰甊墊，都特漠。趙 曰 南 越，都 番 禺。 微 仍 雄 雒 都 㮅冷 。
古 蟔 是。 番 禺 在 廣 東 州，值。西南三
春 都 龍 編 0 趈 曰 越 趈 都 朱 或，桃 郥日 野 能 㧤 李 鳥 都 延 橎 業 州，吴 日前 吴 都 蝾 城，（薪 编 令 昇 推 城 是，
慑 安 之間 未 竍 其 地，鳥 氙 古 局 腎 州 令或 革 是，蛽 城 安 陽 王 所 禁）o丁 曰 大 暒 越 都 辨 間，李 日 大越都昇龍，陳 及 我 朝 杼 胧 仍 李，亦 都 于 此。
（鱼 間 古 大 黄 令 呉 安 府 是）昇 芼 古 大場 域，率 從 都 時 有 黄 推 見 于 城 之 西，

云）。

捾 于 北 朝，有 程 越 裳 交 趾 安 南。
至 李 英 宗 膀 于宋 日 交 趾，自 英 宗 迄 全
南，南 超，交 趾，安 南，南 平。 个 亦 日 自南（册 金 册，章 龍 章也’按：帝 明 授‘慳 陽

至 李 英 宗 时 改 交 趾 䔍 安 南 图，封 帝 安南 围 王，渴 國 王 全 印，安 南稱国自李始，後 陳 以 本 皆 倣 此）。

Phiên âm

Nãi mẹ̀nlı Dân Bộ biên nhạ̀p Chính Thư．Đé viết：Có Kim quớc đó danh hiẹ̀u duyên cách，dữ kỳ sơn xuyến phong vật，tiến
sinh nghi lịch trần tường ký, sử trẫm thuậ sở văn sở tri. (Dán bọ, Họ bọ̀ dã. Chính thur, durơng thời vi Chính chi thur).

Hầu nãi durơng Tự viết : Kinh Dương Vương kiên qưoc viết Xich Quỷ, Hùng Vương viết Văn Lang. đò Phong Châu, Thục viêt Ầu Lạc, dơ Phong Khê. Triệu viết Nam Việt, đò Phiên Ngung. Trurng nhưng Hùng, Lạc, đò Mê Linh.
(Phong Khè, kim Tam Bai, Bạch Hạc thị. Phong Khe, kin Đông ngạn, Cồ Loa thị. Phièn Ngung tại Quảng Đông Châu, trị tây nam tam thập lý. Mé Linh, kim Phúc Lọ̀c. Hát Môn thị).

Tièn Lý viểt Vạn Xuân, đò Long Biên. Triẹ̀u viết Việt Triệu đó Chu Dièn. Đào Lang viét Dã Năng. Hậu Lý đò OO Diên, thièn Phong Chàu, Ngô viết Tiền Ngơ, đó oo Loa Thành.
(Long Biên, kim Thăng Long thành thị. Chu Diên, kim Sơn Tây, An Lâng thị. Dã Năng kim tại Tuy Viển, Hoài An chi gian, vị tường kỳ địa, Ơ Diên, cồ thuộc Từ châu, kim Từ Liêm thị• Loa thành, An Dirơng Vurơng sở trúc).

Đinh viết Đại Cồ Viẹ̀t, dô Hoa Lur. Lý vié̛t Hại Việt, dô Thăng Long. Trần cập ngã triè̀u bang hiẹ̀u nhưng Lý, diệc đo vu thừ.
(Hoa Lur, cồ Đại Hoàng, kim Trường An phủ thị Thăng Long cồ Đại La thành. Lỷ tỷ đô thời, hữu hoàng long, kiên vu thành clii tây, nhân cải viết Thăng Long. Trần dĩ vi Trung Kinh. Hồ tỳ Đó An Ton dĩ Trung Kinh vi Đông Đô. Thái Tơ định đỉnh cải vi Đông Kinh vân).

Sính vu Bắc triều, hữu xưng Viẹ̀t Thương, Giao Chỉ, An Nam. (Hồng Bàng thị so sinh vu Chu viết Việt Thurờng thị. Tự

Tiên Hoàng chí Lý Anh Tôn sinh vu Tống viết Giao Chỉ. Tự Anh Tôn hất kim sinh vu Tống, Nguyèn, Miuh, viết An Nam.):

Thièn Vương Sách Chương hữu viêt Viẹ̀t Nam, Nam Việtr ${ }_{r}$ Giao Chỉ, An Nam, Nam Binh. Kim diẹ̀c viết Viẹ̀t Nam.
(Sách, kim sách. Chương, long chương dã. Án : Bế Minh thụ Kinh Dương Viẹ̀t Nam Vương. Hán thụ Triẹ̀u Nam Viẹ̀t Vương. Tống thụ Đinh, Lẻ, Lý, viết Giao Chỉ Quạ̀n Vương. Tầm tiến Nam Bịnh Vương băng hậu tiếi Nam Viẹ̀t Vương. Chí Lý Anh Tôn thời, cải Giao Chỉ vi An Nam quốc, phong đê An Nam quốc vương. Tứ quốc vương kim ân. An Nam xưng quơc tụ̣ Lý thủy. Hậu Trần dĩ lai giai phỏng thử).

## Dich nghia

Vua sai Dân Bộ chép vào Chính Thur. Mẹ̀nh rẩng : Xưa nay các tên quốc đò đã từng thay đơi cùng các tên sông nuíi địa phương, tiên sinh ghi chép tường tận, dể trẫm theo dùi được biết.
(Dân Bộ là Hộ Bố. Chính Thư là sồ sach về hành chính).
Công mới chép rõ rằng :
Vua Kinh Dương dựng nước đặt tên là nước Xich Qủy. Vua Hùng Vương đặt tên là nước Văn Lang, đóng đỏ tại Phong. Châu. Vua Thục đặt tên là nước Âu Lạc, đóng đô tại Phong Khê. Vua Triẹ̀u dặt tên là nước Phiên Ngung. Vua Trưng theo nhur thời Hùng Lạc, dóng đó tại Mê Linh.
(Phong Châu nay là Tam Bái, Bạcb Hạc. Phong Khè nay là Đông ngạa, Cồ Loa. Phièn Ngung nay ở châu Quảng Bông, về tây nam 30 dậm. Mê Linh nay là Phúc Lộc, Hát Môn).

Triều Tiền Tý gọi nước là nước Vạn Xuân, đóng đò tại Long Bièn. Triều Triẹ̀u gọi nước là nước Viẹ̀t. Triệu đóng dô tại

Chu Dièn. Triều Hào Lang gẹi nước là nước Dã Năng. Triều Hậu Lý đóng đơ tại Ơ Diên, rồi thiên tởi Phong Châu. Triều Ngógọi nưởc là nước Tiền Ngo, đóng đớ ở Loa Thành,
(Long Biên nay là Thăng Long. Chu Dièn nay là Sơn Tây, An Lăng. Dã Năng nay ở khoảng Tuy Viễn, Hoài An, chưa tường giới hạn. Ơ Diên trước thuộc Từ Châu, nay là Tì̛Liêm. Lóa thành do vua An Dương Vurơng xây lên).

Triều Đinn gọi nurớc là nước Đại Cồ Viẹ̀t, đóng đô tại Hoa Lur. Triều Lý gọi nước là nưởc Đại Viẹ̀t, đóng đô tại Thăng Long Triều Trần rồi đến triều Lê ta, tên nước gọi theo như Lý Thủ đô cũng thế.
(Hoa Lư, xưa là Bại Hoàng, nay là phủ Trường An. Thăng Long xưa là thành Đại La. Triều Lỳ khi thiên đô, có rồng vàng hiẹ̀n tại phia tây thành, nhân thế gọi là Thăng Long. Triều Trần đặt làm Trung Kinh. Triều Hồ dời tới An Tôn, gọi Trung Kinh là Đông Đô. Thái Tô ta định xong nước đồi làm Đông Kinh.

Giao thiẹ̀p với Bắc triều lần lượt xưng là Viẹ̀t Thường, Giao Chi, An Nam.
(Họ Hồng Bảng xưa, giao thiệp với triều Chu, gọi là Việt Thường thị. Tùr Tièn Hoàng đến Lý Anh Tôn, giao thiệp triều Tớng gọi là Giao Chỉ. Từ Anh Tôn tới nay, giao thiệp với các triều Tống, Nguyèn, Minh, gọi là An Nam).

Thiên Vương, Sách Chương có chép : Viẹ̀t Nam, Nam Việt, Giao Chỉ, An Nam, Nam Binh. Nay cũng gọi là Việt Nam.
(Sách là Kim Sách. Chương là Long Chương. Xét: vua Đế Minh phong Kinh Dương làm Việt Nam Vương. Triều Hán phong Triệu làm Nam Viẹ̀t Vương. Bên Lý Anh Tôn đồi Giao Chỉ An Nam quốc. Tàu phong vua ta làm An Nam Quớc Vương, ban ấn vàng quớc vương. An Nam gọi là quớc bắt đầu từ triều Lý. Triều Trần về sau theo lẹ̀.

聿 臣 录 德 旨 研 言 邦 師，乃 案 域 王 宜，以
上 京
（上京 帝 都 也。吴 時，郡 守士王定都 于此。唐時都護高主於此築大羅城。自专迄 今。 亦 都 于 此，府 路 一，呞 㭼二，坊三十有 六，諽 按：本 天 府 二縣，責昌，廣 徫各 十 八坊（古 摭 永 昌）。

絺 綃。 河 津 石 灰，行 桃 赤 染，左 一 扇子，西 湖 巨魚，成 光 龍 眼，唐人葉衣。厥真錦 紏 黑 香，及全 三品。（唐 人 乃雨㛿客商 居 痛也口葉衣者北人裹衣袖身背連長 表 衣 随 次 繖 上。 脰 之 如 翠 葉 也。西 湖古 霍 準 是，李 陳 立 行 宮 於 此 䩤 魚）。

Phiên âm

Tứ thần Thừa Bức Chỉ ký ngôn bang，sư nãi thầm chí vương nghi，dĩ định cống phú yên．
(Bang qưc hiẹu dã. Sư, như Lạc sư chi sur).
Thượng Kinh.
(Thượng Kinh, đe̛ đô dã. Ngô thời, quận thủ, Sĩ Vương, định đò vu thử, Đường thời, Đô Hộ Cao Vương u thử trúc Đại La thành. Tự Lý hất kim, diệc đơ vu thử. Pisủ lệ nhất, thuộc huyện nhị. Phường, tam thạp hữu lục. Cần án: Phụng Thiên, phủ : nhị huyẹ̀n : 'Thọ Xương, Quảng Đức, các thập bát phường (cồ hiẹ̀u Vīnh Xương).

Quyết tbồ duy hoàng nhưỡng. Quyết điền duy thượng trung. Tang, kiểm kiẹ̀u, khải trượng, trở dậu, kiẹ̀u ỷ, ỷ trừu, cái tán. An Chài, chỉ chương. Thụy Chương, Nghi Tam, hy quyến Hà tân thạch khôi. Hàng Đào xich nhiễm. Tả nhất phiến tử. Tây Hồ cự ngư. Thịnh Quang long nhãn. Đường nhân, diẹp y. Quyêt cớng cầm tư, hắc hương, cập kim tain phầm.
( Bường nhân nãi lưỡng Quảng khách thương cư phơ dã Diệp y giả, bắc nhâalý y, tụ thân bơi liên trường biều y tùy thứ chước thượng. Vọng chi nbư thùy diệp dã. Tày Hờ, cồ Dâm Đàm thị. Lý Trần lập hành cung ư thử quan ngư.

## Dịch nghia :

Thân Thừa Chỉ, đã được trinh bày các tên nước, cảc tên kinh sur. Nay xin ghi phầm vật đề định đoạt vật cống phú.
(Chử bang là tèn nước. Chữ sur y như sur trong kinh sur). Thượng Kinh.
(Thượng Kinh là kinh đô, đé đô. Thời triều Ngô (nước Tàu), quận thú là Sĩ Vương đặt đó ở đó. Bên triều Đường, thời đó hộ, Cao Vượng ở đó có xây thành Đại La. Từ triều Lỳ đěn nay, vẫn đô ở đó. Một phủ lộ, hai thuộc huyện, 36 phường).
(Kính xét: Phủ Phụng Thiên có hai huyện. Thọ Xương và Quảng Đức, mỗi huyẹ̀n có 18 phường (xưa tên là Vĩnh Xương).

Bất thì đất vàng tớt. Ruộng thì vào hạng thượng và trung. Sản xuất do các nghề co : gượm dáo, kiẹu ngồi, áo giáp, đỏ trở đậu, cung tế, ghể đẹ̀m, lọng tàn. Phường An Thái có giấy sáchPhường Thụy Chương, Nghi Tàm, có tơ vải. Bờ sông có đá vỏi. Phường hàng Đào có nhuộm các màu đỏ. Phường Tả có quạt. Phường Tây Hồ có cá lớn. Phường Thịnh Quang có long nhãn. Phường Đường nhân có áo xanh. Bủ các thứ gấm vóc, của lạ, vàng, bạc, đồng.
( Uường nhân là phơ khách buôn ở lưỡng Quảng tới ngu. Áo xanh màu lá, là thứ áo của người Tàu mặc, có áo trong ngăn liền với áo ngoài dài, trơng như màu lá xanh. Tây Hồ trước tên là Dâm Đàm. Triều Lý, triều Trần dựng hành cung ở đó đề coi bắt cá.

陽 泉 郡 ，東 西 夹 京 北 安 廣 ○ 南北 界 太 原 山 南。 四 京 鎮 之 一，承落 之 首 ，路 府 凡 四，屈 懸 十 有八人 里 秲 凡 一 千 三 百 七 十 七•哩按：上 洪 府 三 縣（古 洪 州 全 平 江）二百十社。 唐 豪 六十 八社——村。唐 安 五十 九 社，錦 江 八十 三 社， F 洪 府 四 縣（全 莩 江）三 百 七十一秲。 嘉 福（全 嘉 粶），八 十 回社，青 河 五 十 四 社，四 岐 — 百 二十 八 社 一 庄 一 所 0 永 賴（古 同 賴）

一百 五 社 五 庄，南 蝺 府 四 畭 二百 八十 十 $七$ 社 c 青 林 七 十 八 社 一

所 — 寨 0 至 需 五 十 七 社。 清 河 六十二社。 新 明 九十 二小社十 二小荆 明 府 七 船（俗 日 七 郡）五 百七 社 0 金 城（古 茶 泫）七十 社，峻 山 六 十 二 社。 承 㗅 一百 十 社。

水 棠 八十一社 二村。安旸六十
三 社，安 老 五 十 九 社 二庄。宜帉 （其 駺 陽 京）六 十 — 社 十 二 所）。


二安 鴊 惟 挶。 同 桷 柑 惟 铦，花 朝倣主花石。毛田不閉合度紘布。 （宜 者 一 道 之 所 宜 也。安 子 套 松
柿，四 岐 虚 柿 挪。 視 他 虎 禹 正 。
口 名，唐 豪 江 名。 钴 似，色 甲 妻 足刀有 毒 可 死 人 者 。 制 魚 得 㸞 剪投之江中，二安 安 陽 安 老 也。二
潮 放 主 属 岷 山，二山 之石 其 彩如 雲，材 可 作 莧，毛 田 屏 锦 江。倉 㢆 不 開 俱 屈 同 赖 令 永 賴 是 三

化，時 䟡 則 梗 化，丁 李 以 来 為 然，填 吘 之 任 不 可 不 操 也）。

## Phiên âm

Hải cập Lục Đầu An Tữ duy hải Dương．
（Hải，đông hải dả．Lục Đầu，giang danh．Lục thủy hợp nguyèn，cố viết Lục Đầu．An Tử sơn danh，hữu Trần chư Đế thường xuất gia tu thiền vu thử．Hải Dương cồ Dương Tuyến quận，đơng tây giáp Kinh Bắc，An Quảng，nam bắc giớri Thái Nguyên，Sơn Nam，tứ Kinh trấn chi thủ．Lệ Phủ phàm tứ，thuộc huyẹ̀n thạ̀p hữu bát，lỷ xã phàm whất thiên tam bách thất thạ̀p thất．

Cần án ：Thượng Hồng Phủ，tam hnyẹ̀n（Cô Hồng Châu， kim Binh Giang nhị bách thạ̀p xã．Đường hào luc thạ̣p bạ́t xã， nliăt phủ．Bường An ngũ̃ thạ̀p cửu xã．Cầm Giang bát thập tam xã．Hạ Hồng Phủ tứ buyẹ̀n（ $k i m$ Ninh Giang）tam bách thã́t thập nhất xã．Gia Phúc，（kiın Gia Lộc）bát thập tứ xã．Thanh Miẹ̀n， ngũ thập tứ xã，Tứ Kỳ，nhất bách nhị thập bát xã，nhất sở．Vĩnh Lại（cô Đông Lại），nhất bách ngũ xã，ngü trang．Nam Sách phủ， tí̛ huyẹ̀n nhị bách thập thất xả．Thanh Lâm，thất thập bát xã，nhất sở，nhất trại Chi Linh，ngũ tbập thất xã．Thanh Hà，lục thập nhị xã．Tân Minh，củu thập nhị xã，thập nhị trang．Kinh Mòn Phủ thất huyện（tục viết thất quận），ngũ bách thất xã．Kim Thanh（cồ Trà Bái），thất thập nhất xã．Giáp Sơn，lục thập nhị xĩ．Đông Triều，nhất bách thạ̀p xã．Thủy Đường，bát thạ̀p nhất
xã nhị thôn. An Dương, lục thập tam xã. An Lão ngũ thập cửu xä, nhị trang. Nghi Dương, (điẹ̀n vi Dương Kinh), lục thập nhất xã, thập nbị sở).

Quyêt thờ duy bạch nhưỡng, nghi hỏa dươc. Quyết điền duy thượng thượng. Quyết mộc duy tùng bách, hòe liễu. Trung lộ, lang da, tân lang. Ngải Mòn, Dương vật thác. Đường Hào đối ngur. Nhị An, kê duy ồ. Đồng Lại cam duy di. Hoa Triều Kinh Chủ hoa thạch Mao điền, Băt Bé, Hội Am hy bo.
(Nghi giả, nhất đạo chi sở nghi dã. An Tử sản tùng bách. Chí Linh sản hòe liễu. Bồng Lại sản di cam, tân lang. Tứ Kỳ sản lang da. Thị tha xứ vố vuru. Ngải Môn thuộ̣c Bồng Lại. Dương Ảo thuộc Tiên Minh. Nhị hải khẩu danh. Bường Hào giang danh. Đơi, tự qui giáp, trùng túc, nhận hữu đợc khả tử nhân giả. Chế ngư đắc cước tiễn đầu chi giang trung. Nhị An, An Dương, An Lão dă. Nhị huyện, sản đấu kè, tục xưng kê ô. Hoa triều thuọ̀c Đông Triều. Kính Chủ thuộc Giáp Sơn. Nhị sơn chi thạch kỳ thải như vân, tài khả tác khánh. Mao Điền thuộc Cầm giang. Hợi Am, Bất Bẽ, câu thuệc Đồng Lai, kim Vĩnh Lại thị. Tam ấp by bơ, kỳ diễm thắng bạch, phỉ dĩ vi nghi.

Lý thị viết : Hải Dương thồ nhiêu nhân hãn. Thời bình tắc thuận hơa, thời loạn tắc ngạnh hóa. Đinh Lý dĩ lai vi nhiên. Trấn phủchi nhiệm bất khả bất trạch dã.)

## Dich Nghia

GIÁP BỀ CÓ LỤC BẦU, AN TỦ, TỨC LẢ HẢI DƯONG
(Bể đây là bề đơng. Lục Đằu là tên sơng. Sáu giơng sông hợp lại cho nên gọi là Lục Đầu. An Tử là tên núi. Các vua triều

Tràn thurờng xuất giạ dến tu ở đó. Hải Dương xưa là quận Dương Tuyè̀n. Bông và tây giáp Kinh Bắc và An Quảng. Nam và bắc giaip Thái Nguyèn và Sợn Nạm. Là một trong bớn trấn. Bầu các tỉnu về phia đơng: Cọ́ bốn Lẹ̀ Phủ, mười tám thuộc Huyẹ̀n, 1377 làng xã.

Kinh xét : PHỦ THƯƠNG HỒNG có 3 huyẹ̀n (xưa là Hồng Châu, nay là Bình Giang), 210 xã: $Đ$ Yường Hào, 68 xã, 1 thôn. Đırờng Añ, 59 xã. Cằm Giang 83 xã. PHỬ HA HỒNG có 4 huyẹ̀n (nay là Ninh Giang) 371 xã. Gia Phúc (nay là Gia Lộc, 84 xã, Thanh Miẹ̀n, 54 xã, Tứ Kỳ 128 xã, 1 trang, 1 sở. Vĩnh Lại (trước la Bồng Lai), $105 \times \mathfrak{a}, 5$ trang.

PHỦ NAM Sách có 4 huyện, 287 xã : Thanh Lâm, 78 xã, 1 sở, 1 trại. Chí Linh, 57 xã. Thanh Hà 62 xã. Tân Minh, 92 xã, 12 trang.

PHÜ KNNH MÔN có 7 huyện (tục gọi là 7 quận), 507 xâ: Kim Thanh, xura là Trà Bái), 71 xã. (Giáp Sơn, 62 xã. Đôug Triều $11(1)$ xã. Thủy Bường 81 xã, 2 thôn. An Dương, 63 xã. An Lào, 59 xã, 2 trang. Nghi Dương (vi có lăng tầm cho nên gọi là Dương Kinh), 61 xã, 12 sở).

Đất trắng, sản thuớc, làm đạn dược. Ruộng thì vào hạng thượng đẳng. Cây thì có tùng, bách, hòe, liễu. Trồng được cau dừa. Ở Ngải Môn. ở Dương Áo có loại đá mài. Đuờng Hào có cá đới. Hải An có gà trọi. Đồng Lại có cam ngọt. Hoa Triều, Kinh Chủ, có hoa. Mao Đièn, Bất Bé, Hội Am có vải lụa.
(Sản là có sã̃n ở đất. An Tử sản tùng bảch, Chí Linh sản hòe liễu, Bồng Lại sản cam đường, caụ, Tứ Kỳ sản dừa đới với các xứ khác là tớt hoon. Ngải Môn thuộc về Đồng Lai. Dương Áo thuộc về Tiên Minh.

Cả hai là tên cửa bể. Burờng Hào là tèn sớng. Cá đơoi tựa mai rùa, mà vây thì như chấn loài côn trùng, vây có chất độc, ăn phải, có thè chết, cho nên bắt được chặt ngay vây, vứt xuớng sông. Hai An, là An Dương và An Lão hai huyẹ̀n, sản gà trọi tưc gọi gà gà ò. Hoa Triều thuộc về Bóng Triều. Kinh Cnủ thuộc về Giáp Sơn. Đá ở hai nơi đó có vân như mây, lấy ở núi về, đục khắc, chế được khánh. Mao Biền thuộc về Căm Giang. Hội Am, Bất Be̛ đều thuộc về Đồng Lại, nay là Vĩnh Lại, cả ba nơi sản the lụa màu trắng hơn vải, đồ thèu dẹ̀t có tiếng.

Lý thị bàn : Hải Dươug đăt giàu, người bương. Thời binh thì hay, thời loạn thì ngang ngạnh. Từ dời Binh, Lý tới nay vẫn thế. Vị quan cai trị cà̀n được chọn cần thận.

TẠP HẠ

沈陽夆用惟山西。
（沱陽江名，其 源 發 自 波 渾，至中 河，填 洮 河 通 0 抵 白 合於珥 河 羊 闾 山 名 ，三 类 岐 立 其 形自 羊 因 以 島 名。 我 国 祖 山 也？山西 古 味 氙 福 䘵 部，来 南 界上 京山南，西 北 界 宣 興 四 京 賴 之二，西 藩 之 首，路 府 六。 呞 睐 二 十 口里 社 凡 一 千 二百 六十 八。 諘 按：

围 成 府 五 懸 二百 五 十 — 社，熟
廉 八十三社九村 六 州 四 所二寨
A 風 三 十五 社 五 村 七州。福 秝 （古 蔍 冷）五十一社五村五州—所•安 $山$ 山四十二社二村二庄二寨，石室四十一社一庄，三黄（古 塞 州）六 影，四 百四 十四 社，安 朗（古 未 武）六 十 三 秲 六州—所三寒，女樂—百 社二村八州。
名）六十三社 五 村 二卅，先 對 五十社，扶 康 六十八社。立石一百一社，的洮府 四 掙二百三十社山圆六十 三 社—

村の青波五十六社一村一庄一州•華 洪五十五 社一村七生一寒，夏華五十六社 — 州 六 庄。 猯 雄 府 五 夥二百七十七社，東 䒽 七十社三庄，西 䕡 五十四社，山陽 四十二社四庄赏道三十七社，三陽七十二社一庄。院陽府二䗉七十六社（古 沱 陽）三農 四 十社，不 拔三十 六社三村—庄—寒，廣咸府二影九十一社，美 良 四十五 社 四 村 一寨，明 我 四十六 社 二村二州（阮氏日：沱江上流有上下错石二。東珂來角復如建路水，商人 多 若 於 相 捧 云。又越州有黄植 九月赤路連皮，木舟有野 ，三月始生声 葉 洞 潩 淋 涯 通 之妵 江，土人飲之即成 痕 堣•昔 建 昌 王 建 点 明 所 机入山場真父 禹 得 成 之曰春末楕解明冬初枓革生，父于好相見早晩我門庭。建低父教，行人皆㽶疾，惟建揭免，古䃁陀江疩


TẬP HA
755
（附络金四山神日：拄国大王者，至最者。李在宗命工法祠枪山上，第

一䄅有柱二十屏，背王平西欲登幸忽風雨大作将士迷路不能上云•李氏 日 ：山西人淳俗朴，踓更颃乱未学禹㳏）。瓜土推日坡，桑洲宜胍田惟上中。先重 生 絹不拨油栅果麻㛗或判，美良象尾角。三艮苶准猫耳。䧕准黄白，源崖
 （唱江在福䅨腺，相傅唱江癹源自江漠。江中有一楳名施墥高十大䋡，占久柎老，其根害連江漠，蝶解促之回南，厓朝锠賣以供祭祀，城有黄白二次，白以娃容•黄以烘）。

## Phiên âm

## ĐẢ dương tản viên duy sơn tây

 Trung Hà，dữ Thao hà thông，đề Bạch Hạc hợp u Nhị Hà．Tản Viên，sơn danh，tam phong trĩ lập，kỳ hình tự tản，nhân dĩ vi danh．Ngã quốc tồ sơn dã．Sơn Tây，cồ Chu Diên，Phúc Lợc Bọ，
đỏng nam giợi Thượng kinh, Sơn Nam, tâv bắc giới Tuyên Hưng, tứ Kinh Trấn chi nhị, tây phiên chi thủ. Lộ phủ lục. Thuộc huyện nhị thạ̀p tứ lý xã, phàm nhất thièn tam bách lục thập bát. Cẩn án : Quốc Uy phủ, ngũ huyẹ̀n nhị bách ngũ thập nhất xã. Từ Lièm, bát thập tam xã, cửu thôn, lục châu, tứ sở, nhị trại. Ban Phụng, tam thập ngũ xã, ngũ thôn, thất chât. Phúc Lộc (cồ Mè Linh) ngũ thập nhất xã, ngũ thỏn, ngũ châu, nhất sở. An Sơn, tứ thập nhịi xã, nhị thơn, nhị trang nhị trại. Thạch $\mathrm{t}^{\text {am Thát }, ~ t u ̛ ́ ~ t h a ̣ ̂ p ~ n h a ̂ ́ t ~ x a ̃, ~ n h a ̂ ́ t ~ t r a n g . ~ T a m ~ Đ a ́ i ~(c o ̂ ̀ ~ P h o n g ~ C h a ̂ u), ~}$ lục huyện, tứ bách tứ thập tứ xã. An Lãng (cồ Châu Diên), lục thập xã, lục châu, nhất sở, tam trại. Nũ Nhạc, nhất bách xã, nhị thôn. bát châu. Bạch Hạc (Phong Châu chi địa hữu chièn đàn, bạch hạc tập kỳ thượng, cố danh), lục thâp tam xã, ngũ thôn, nhị châu. Tiên Phong, ngũ thâp xã. Phì Khang, lục thập bảt xã. Lâp Thạch, nhất bách, nhẫt xã. Lâm Thao phủ, tứ huyện, nhi bách tam thạ́p xã. Sơn Vi, lục thập fam xã, nhất thôn. Thanh Ba, ngũ thập lục xã, nhất thôn nhất trang, nhất châu. Hoa Khe, ngũ thâp ngũ xã, nhất thôn, thất trang̣. nhất trại. Hạ Hoa, ngũ thâp lục xă. nhất châu, lục trang. Bonn Hùng phủ, naũ huyện, nhi bách thất thập thất xã. Đông Lan, thất thập xã, fam trang. Tây Lan, ngū thập tứ xã. Sơn Dương, tứ thập nhị xã, tứ trang. Bương đạo tam thập thẫt xã. Tam Dırơng, thất thâp nhị xã, nhất trang. Bà Dương phủ nhị hựẹ̀n thất thập lục xã. Tam Nông, tử thập xã. Bất Bạt, tam thập lục xã, tam thon, nhất trang nhất trại. Quảng Oai phủ, nhị huyẹ̀n, cửu thập nhất xã. Mỹ Lương, tứ thập ngũ xã, tử thôn, nhất trại. Minh nghĩa tứ thấp lục xä, nhị thôn, nhị chấu. (Nguyêen thị viết: Bà Giang thượng lưu hữu thượng hạ thớ thạch nhị. Đơng tây lai chu phiệt như kiễn linh thủy. Thương nhân da khồ ư các chàng vân. Hựu Viẹ̀t Châu hữu hoàng
quất, cửu nguyệt xich diếm lièn bi. Mọ̀c Sách hữu dã lô, tam nguyệt thỉy sinh duẫn diệp. Giản Khê làm lịch thông chi. Đà Giang thồ nhân, ầm chi tức thành chươnng khới. Tich Kiên Xương Vurơng, Kién vi Minh sở bát, nhập sơn dịch. Kỳ phụ vi thi giới chi viét: Xuàn mạt, quất tiển minh. Bỏng so lư diệp sinh. Phụ tử hảo tương kiến. Tảo vãn ngă mòn đình, Kiến y phụ giáo. Hành nhân giai ngırọ̣c tật, duy Kiển độc miễn. Cổ ngũ Đà Giang churơng địa, giản lại bỏn lự, tín bất ngã khi.

Phụ Lục Tản Vièn Sơn Thần viết : Trụ Quốc Đại Vương giả, linh biền tối trứ, Lý Nhân Tòn mẹ̀nh công tạo từ ư sơn thượng, đệ nhất phong hữu lâu nhị thập tả̉ng. Tĩnh Vương bình tày, dục đăng hạnh, hốt phong vũ đại tác, tuớng sĩ mè lộ, bất năng thượng vấn.

Lý Thị viết: Sơn Tây, ohàn thuần, tục phác, tuy nhiễu loạn, vị thường vi nghạch.

Quyết thồ duy bạch nhưỡng, tang châu duy nghi. Quyết điền duy thượng trung, Tièn Phong sinh quyến. Bất Bạt du sách, cao ma, ky ubung liệu. Mŷ Lương tượng tê giac. Tam Nông trà miêu nhĩ, lạp duy hoàng bạch, nguyên thán duy hy Hát Ciang ngư duy anb vũ. Sơn Vi bạch trĩ, tẩt ti. .
(Hát Giaug tại Phúc. Lọ̀ huyẹ̀n, Tương truyền Hat Giang phát nguyèn tụ Giang Hán. Giang trung bữu nbất thụ, danh chièn đàn, cao thập dư trurọng, tuê cửu, thụ lão. Kỳ căn diêu Giang Hán. Anh vũ tòng chi hồi nam. Lịch triều tích cớng dĩ cung tế tự. Lạp hữu hoàng bạcb nhị thứ, bạch dĩ trang dnng, hoàng dĩ đăng).

## Dịch nghia

ĐA DƯƠNG, TẢN VIÈN LẢ Ở SƠN TÂY
(Bả Dương là tèn sông. Ngọn phát từ sông Lê Hán, đến

Khoảng giữa thì thông với sòng Thao, tới Bạch Hạc thì hợp với sông Nhị Hà. Tản Viên là tên núi. Ba ngọn đưng thẳng hinh như cái tàn. Nbân hình được đặt tên. Chinh là ngọn núi thủy tồ nước ta. Sơn Tây, xưa là Bộ Chu Diên, Phúc Lộc, phía đông nam giáp Thượng Kinh, Sơn Nam, phía tây bắc giáp Hưng và Tuyên. Trong bơn Kinh trấn, Sơn Tây là Kinh trần thứ hai, là đầu các xứ phía tày. Có 6 Lẹ̀ Phủ, 24 thuộc Huyện, 1368 xã.

Kinh xét : PHỦ QƯỚC OAI có 5 huyẹ̀n, 251 xã, Huyẹ̀n Từ Liêm 83 xã 9 thơn, 6 châu, 4 sở, 2 trại. Huyẹ̀n Ban Phượng có 35 xã, 5 thôn, 7 châu. Huyện Phúc Lộc, xưa là Mê Linh, có 51 xã, 5 thơn, 5 châu, 1 sở. Huyẹ̀n An Sơn có 42 xã, 2 thôn, 2 trang, 2 trại. Huyện Thạch Thất có 41 xã, 1 trang. PHỦ TAM BẢl xua là Phong Châu có 6 huyẹ̀n, 444 xã. Huyẹ̀n An Lãng xưa là Chu Diên, có 63 xã, 6 châu, 1 sở, 3 trại. Huyện Nhữ Lạc co 100 xã, 2 thôn, 8 châu. Huyện Bạch Hạc, (đăt Phong Châu có thứ cây chiên đàn, hạc trắng từng đàn đậu trên cây, nhân đó thành tên) có 63 xã, 5 thòn, 3 châu. Huyện Tiên Phong có 50 xã. Huyẹ̀n Phì Khang có 68 xã. Huyện Lập Thạch có 101 xã. PHỬ LÂM THAO có 4 huyện, 230 xã. Huyện Sơn Vi có 63 xã, 1 thon. Huyẹ̀n Thanh Ba. có 56 xã, 1 thôn, 1 trang, 1 châu. Huyẹ̀n Hoa Khê có 55 xã, 1 thòn 7 trang, 1 trại. Huyẹ̀n Hạ Hoa có 56 xã, 1 châu, 6 trang. PHỬ ĐOAN HU̇NG có 5 huyện, 277 xã. Huyẹ̀n Đỏng Lan có 70 xã, 3 trang. Huyẹ̀n Tây Lan có 54 xã. Huyện Sơn Durơng có 42 xã, 4 trang. Huyện Đương Đạo có 37 xã. Huyẹ̀n 7 am Dương có 72 xã, 1 trang. PHỬ $⿴ \dot{A}$ DƯƠNG có 2 huyẹ̀n, 76 xã (chữ dà xưa theo bộ thủy chứ không như nay viết theo bộ phư). Huyẹ̀n Tam Nỏng có 40 xã. Huyẹ̀n Bắt Bạt có 36 xã, 3 thơn, 1 trang, 1 trại. PHỰ QUẢNG OAl có 2 huyẹ̀n, gồm 91 xã. Huyẹ̀n Mỹ Lương, 45 xã, 4 thôn, 1 trại.

Huyện Minh Nghĩa có 46 xã, 2 thòn, 2 châu.
Nguyễn thị bàn : Sóng Đà, về thượng lưu hai nơi có đá mải. Thuyền bè các nơie tụ họp đông như ngói lớp, khách buôn chen chúc trên bãi dưới sông. Lại nói : Ở Việt Châu có giơng quắt vàng, tới tháng chin thi vỏ thành sắc đỏ. Ở Mộc Sách có giỗng cây dã lô tháng ba mới sinh lá nõn. Nước khe, nước suới chảy thấm dần vào sỏng Đà, người bản xứ uớng vào sinh bẹ̀nh chướng phù. Xưa Kiến Xương Vurơng bị giặc Minh đuồi gấp, phải chạy vào núi. Người cha có thơ răn con trong có càu: Quất hết xuân vào cuới, Lô sinh đóng mới qua, Cha con cần gặp mặt, sớm tối họp cùng nhà. Kiên theo lời cha dặn. Bọn ngurời cùng đi đều bị ớm, duy Kiến là thoát khỏi. Xưa nói Đà Giang là đất lam chưởng, nưởc đọ̣c, chắc không sai.

Phụ lục Tản Vièn Sơn Tbần có chép : Trụ Quớc Đại Vương rất là linh hiền. Lý Nhân Tôn có lẹ̀nh xay cất môt ngôi đền ở trên ngọn núi. Ngôi đền cao 20 từng. Chúa Tĩnh Vương khi bình lây, muớn yết đền. Bỗng mưa to gió lớn, tương sĩ lạc đường, rồi không lên được.

Lý thị bàn: ở Sơn Tây, người thi thuần hậu, tục thị chất phác, tuy có mấy phen loạn, nhưng chưa từng ngang ngược).

Đất thì loại dất trắng, trồng dâu. Ruộng thì có hạng thượng, hạng trung. Tiên Phong có tơ luaa. Bất Bạt có dầu, có tre tơt, có gai dẹ̀t cùng các vật liẹ̀u về viẹ̀c quân. My Lương có sừng tê, ngà voi. Tam Nông có chè ngon, có sáp vàng, sáp
trằng. Nguyên Thán có tơ. Hàt Giang có cà auh vũ. Sơn Vi có bạch trĩ, có nhụa sơn.
(Hát Giang tại huyện Phúc Lộc. Tương truyền sòng Hát phát nguyèn từ sông Giang Hán, giữa sông có một cây tên lả chiên đàn, cao hơn mười trượng, lâu năm cây già, rể ngầm dưới sông, ăn tới sông Giang Hán, Vi rễ đó cá anh vũ từ bá̛c mới theo vè̀ nam caic triè̀u đại dùng làm phăm vật tể tự.

Sàp có hai thứ, vàng và trắng. Trắng để trang sức, vàng để làm đèn nến.

巷 岐 漛贾惟山南。
（黄 岐 江 名。 除 覚 二山名。朶朝作京方此，以風巡幸胡會 之所，山南，古 交 趾郡。東 比 通 海 䧄 上 京。形 南 通 山 西 清 化，四 京 鎮 之三，南 藩 之首 路 府 九九 宮属 鲧 三 十有 六。里 社 二 千五十九。証 按：常 信 府 三䐯口二百二 十 四 秲の清潭七十八秲五村三所，上福五十七社一所。富 川（古 浮 雲）七十六 所 — 寒。 應 天 府 （李 我 南 京）四 縣 二百四十五社，青 成八十社五村二庄，彰 德 六 十 五 社 三村三庄一所，山明五十五社，惊 安 四十

五 社 三庄 一所。里 仁 府（古 利 仁）五 縣二百 七十七社，南昌八十三社一所三庄－寨，維 新 五十 八社，青 康 六十社二所二寨。金榜四十尤社一村二所二庄

一寨 0 平 陸 二十七社 t村五庄一寨。快 州 府 五 眯 二百 四十三社（阮剖征元


快 州），東 安 七十五 社，金 洞（古 藤 州）四十六社十一村。芙蓉（古 芙 花）四十三社，像 侣 五十二社四村一庄。天施
社。 御 天五十一社。青䔵四十三社。廷河 四 十 二 社，种 寞 三 十四社，太平府四 検 一百八十七社，現瑰四十七社—村；附 其 三十五•社 二洲，東 間 五十社—庄。 瑞 英 六十社 一村一庄 0 我舆府（古虑 對 李 朝 立 行 宮 以省 耕）四 㯦 二百 四十五 社，天本七十九社。大安（古 大 鸦李 改 离 大安）七十一社，望 靖 四十 九社，铬 安 三十六 社。天 長 府（古 即 墨）㑛改 我 天 長 ）四 影 三 百 十 七 社，媵水七十九社。三十真 1 三庄，南 真 一百九社 六村，美 粶 五十一社，上元（古上緊）七十八社一村一寨。建昌府三楼一百六 十 二 社，舒 池 五 十 九 社，真 定 六十 五社，武 仙 三 十 八 社）。 胙 土 惟 赤 㨁 枝 䌿

青 称。 聄 田 推 上 上合 路 布 絃 惟 多 青 成

水 瑞 英 大安海監推甘。黄梅平望酒惟
酾 ，时 亨＂瑨 納 。
（黄 梅 光 烈 或 烈 東 台 俱 属 青 池 平 望，屡上福，黄梅平琹花酒，光烈，䓵枝絶
山南之地平衍垻般，田轧之宜，人 工

之修過於諳路，愿 朝 養 兵 之费，皆資馬）。

## Phiên âm

NONG，KỲ ĐỢI，BIỆP DUY SƠN NAM．
（Nóng Kỳ giang danh．Đội，Biẹ̀p nhị sơn danh，Lý triều tác cung ur thử，dĩ vi tuần hạnh triều hội chi sở．Sơn Nam cô Giao Chỉ quận，đông bắc thông Hải Dương，Thượng Kinb，tây nam thông Sơn Tây，Thanh Hóa．Tự Kinh trấn chi tam，nam phiên chi thủ．Lệ phủ phàm cửu，thuộc huyẹ̀n tam thập hữu lục， 1 ，xã nhị thiên ngũ thập cửu．

Cẩn án: Thurờng Tín phủ, tam huyẹ̀n. nhị bách nhị thập tứ xã. Thanh Đàm thất thập bát xã, ngũ thôn, tam sở. Thượng Phúc ngũ thập thất xã, nhất sở. Phú Xuyèn (cổ Phủ Ván) thất thập lụ̣ sở, nhất trại.

Ửng Thiên phủ (Lý vi Nam Kinh) tứ huyện, nhị bách tứ tứ thập ngũ xã. Thanh Oai, bát thập xã, ngũ thôn, nhị trang. Chương Bức, lục thập ngã xã, tam thôn. tam trang nhất sở Sơn Minh, ngũ thập ngũ xã. Hoài An tứ thập ngũ xã, tam trang, nhất sở. Lỵ Nhân phủ (cờ Lợi Nhân) ngũ huyẹ̀n, nhị bách thất thạ̀p thất xã. Nam Xurơng bát thạ̀p tam xã, nhất sở, tam trang, nlấi trại. Duy Tàn ngũ thậ́p bàt xã. Thanh Liêm, lục thập xã, nhị sở, nhị trại. Kim Bảng, tứ thập cửu xã nhất thôn, nhị sở, nhị trang, nhá̛t trại. Bình Lục nhị thập thất xã, thất thôn, ngũ trang, nhất trại. Khoải Châu phủ ngũ huyẹ̀n, nhị bảch tứ thập tam xã (Nguyẽ̃n Khoái chinh Nguyên hừu công, Trần Nhân Tôn tứ Thang Mộc nhất quận viết Khoái Lọ, kim vi Khoái Châu) Đòng An thất thập ngũ xã. Kim Động (cổ Đằng Chàu) tứ thập lục xãa, thàp nhất thôn. Phù Dung (cồ Phù Hoa) tứ thập tam xã. Tiên Lữ, ngũ thạ̀p nhị xă, tứ thòn, nhất trang. Thiên Thi, tam thập nhát xã, bảt thôn. Tân Hưng phủ, tứ huyẹ̀n nhị bách thắt thập xã. Ngự Thièn ngũ thập nhất xã. Thanh Lan, tứ thạ̀p tam xã. Diên Hà, tứ thập nhị xã. Thần Khé, tam tḥ̣̣p tứ xã. Thái Binh phủ, tứ huyẹ̀n nhất bách thạ̀p thất xã. Quỳnh Cơi, tứ thạp nhị xã, nhất thôn. Phụ Dực tam thạ̀p ngũ xã, nhị châu. Đông Quan, ngũ thập xã, nhất trang. Thụy Anh lục thạ̀p xã, nlẫ́t thôn, nhất trang. Nghĩa Hưng, phủ, (cổ Ung Phong Lý triều lập hành. cung, dĩ tỉnh canh) tứ huyẹ̀n nhị bách tứ thập ngũ xã. Thiên Bản thất thạ̀p cửu xã. Đại An (cồ Đại Nha, Lý cải vi Đại An) thất thập nhất xã. Ý An, tam thập lục xã. Thiên Trường phủ, (cớ

Túc Mặc, Trì̀n cải vi Thièn Trường) tứ huyện, tam bách thập thất xã. Giao Thủy thất thập cửu xã, tam thập tam trang. Nam Chân nhất bach cửu xã, luc thoin. Mỹ Lôc, ngũ thập nhâit xã Thượng Ngnyên (cổ Thượng Hiền) thât thạ̀p bàt xữ, nhất thôn, nhất trại. Kiến Xurơng phủ, tam huyẹ̀n, uhất brich. luc thập nhị xã. Thư Tri ngũ thập cửu xẫ. Chân Định, lục thập ngũ xã Vü Tièn, tam thập bát xaĭ.

Quyết thồ duy xich, thực phän dừ thanh lè. Quyé diên duy thương thrợng. Hợp Lọ bố hy duy da Thanh Oai y la Kim Bảng thi bạch. Nam Chân, Chân Bịnh, Hỏa dược. Giao Chủy, Thụy Anh, Đại An hải dièm duy cam. Hoàng Mai, Binh Vọng, tửu duy liên cúc. Quang Liẹ̀t lẹ̀ chi. Thịnh Liệt tich ngur. Hỏng Đăi thục lễ. Thời hưởng tich nạp.
(Hoàng Mai, Quang Liẹ̀t, Thịnh Liẹ̀t, Đông Đài, câu thuộc Thanh Trì. Binh Vọng thuộc Thurợng Phúc. Hoàng Mai, Binh Vọng, hoo tửu. Quang Liẹ̀l lẹ̀ chi tụ̣ẹt thắng Trung Quốc, lịch thiều tich cơng, dĩ cung thời tự.

Lý thị viể! : Sơn Nam chi địa, binh diễn khai ân, điền cớc chi nghi, nhân công chi tu, quá ư chư lộ. Lịch triều dưởng bonh chi phi, giai tur yèn)

## Dịch nghia :

> NỎNG KỲ, BỌI, BIẸ̀P LȦ Ỏ SƠN NAM
(Nỏng Ký là tên sóng, Đội, Điệp là tên hai nủi Triều Lý xây cung ở đó, lấy làm nơi tuần thú, triều hội Sơn Nam lă quận Giao Chỉ xıra, đông bắc giáp Thượng Kinh, Hải Dương, tây nam thơng với Sơn Tày, Thanh Hóa. Trong bớn Kinh trán,
là Kinh trấn thứ ba, đầu các xứ nam. Co 9 lộ phủ, gồm 36 thuọ̀c huyẹ̀n, 2519 làng xã.

Kinh xét : PHỦ THUỜNG TíN có ba huyện, 224 xã : Huyện Thanh Đàm, 78 xä 5 thơn 3 sở. Huyẹ̀n Thượng Phúc, 57 xã, 1 sở. Huỵện Phú Xuyên (xura là Phù Vân) 76 sở, I trại. PHỦ ỨNG THIÊN (Lý gọi là Nam Kinh). 4 huyện, 245 xã. Huyẹ̀n Thanh Oai 80 xã, 5 thòn, 2 trang. Huyẹ̀n Chương Đức, 65 xã 3 thôn, 3 trang, I sở. Huyện Sơn Minh, 55 xã, Huyện Hoài An, 45 xã, 3 trang I sở. PHỦ LÝ NHÂN, (xưa là Lợi Nhân) 5 huuyẹ̀n 277 xã, Huyện Thanb Lièm, ؛0 xă, 2 sở, 2 trại, Huyện Kim Bảng, 49 xã, 1 thôn, 2 sở, 2 trang, 1 trại. Huyẹ̀n Binh Luc, 217 xã, 7 thôn, 5 trang, 1 tuại. PHỦ KHOȦI CHÂU, 5 huyện. 243 xã, (Nguyễn Khoái chinh Nguyên có công, vua 'Trần Nhân Tôn thưởng cho một quận thang mọ̣c gọi là Khoái Lộ, nay là Khoái Châu). Huyện Đòng An 75 xã. Huyẹ̀n Kim Đông (xura là Đang Châu) 46 xã, 11 thỏn.

Huyẹ̀n Phù Dung (xưa là Phì Hoa) 43 xã. Huyện Tièn Lữ, 52 xã, 4 thôn, 1 trang. Huyẹ̀n Thièn Thi, 31 trang 8 thơn PHỦ TÂN HƯNG, 4 huyẹ̀n, 270 xã. Huyện Ngự Thiên, 51 xã, Huyện Thanh Lan 43 xã. Huyện Diên Hà, 42 xã, Huyẹ̀n Thần Khê, 34 xã. PHỦ THÁl ßìNH, 4 huyẹ̀n 187 xã. Huyện Quỳnh Côi, 42 xã, 1 thôn. Huyện phụ Dực, 35 xã, 2 cbấu. Huyẹ̀n Đông Lan, 50 xã, 1 trang. Huyẹ̀n Thụy Anh, 60 xã, 1 thón, 1 trang. PHỬ NGHĬA HƯNG, (xura là Ưng Phong, triều Lý lập hành cung ở dó làm lễ tịch diền) 4 huyẹ̀n, 245 xã. Huyẹ̀n Thièn Bản, 79 xã. Huyẹ̀n Đại An (xưa là Bại Nha, triều Lý đồi làm Đại An) 71 xã. Huyẹ̀n Vọng Doanh, 49 xã. Huyẹ̀n Ý An, $36 \times a ̃$. PHỦ THIEN TRƯỜNG (xưa là Tức Mặc, triều Trần đồi làm Thiêlı Trường) 4 huyẹ̀n, 317 xã. Huyẹ̀n Giao Thủy, 79 xă 33 trang. Huyện Nam Chân, 109 xã, 6 thôn. Huyẹ̀n Mỹ Lộc,

## TẦP HẠ

 76751 xã. Huyện Thượng nguyên (xưa là Thượng Hiền) 78 xã, 1 thôn, 1 trại. PHÚ KIÊN XƯƠNG, 3 huyẹ̀n, 162 xã. Huyẹ̀n Thư Tri, 59 xã. Huyện Chân Bịnh 65 xã. Huyẹ̀n Vũ Tiên 38 xã. Đắt thì đỏ, thứ đất quảnh, có chất than. Ruộng vào loại tớt Sản nhiều vải. Thanh Oai thi có lua, là. Kim Bảng có vải nuớt. Nam Chân, Chân Định, có thuốc đạn. Giao Thỉy, Thụy Anh, Đại An có muới ăn. Hoàng Mai, Binh Vọng, có rượu cúc, rượu sen. Quang Liẹ̀t có vải quả. Thịnh Liẹ̀t có cá diếc. Đong Đài có rượu lễ. Hàng mùa cung tiên (Hoàng Mai, Quang Liẹ̀t Thịnh Liẹ̀t, Đòng Bài, dều thuộc về Thanh Trì. Binh Vọng thuộc về Toượng Phúc. Hoàng Mai, Bình Vọng có rượu hoa. Vải quả Quang Liệt có tiểng, trải các triều có tıến sang Trung Quốc sung vào viẹ̀c tế tự.

Lỷ thị bàn : Bất Sơn Nam là bình địa, ruộng tốt. người chăm hơn tất cả các lộ khacc. Trải các triè̀u, Sơn Nam đều cung phụng các thứ dùng vào viẹ̀c binh.

天 㯖 衛 電 惟 京 北。
（天 德 水 名 ，古 北 江 是 ，枝 升 我 府，衛 雪 虫 山 z 別 名 黄 天王 飛 升 攻 虎 也，京 北 古 武 字 部 ，互 南 夹 上 京 山 南，東 北 夹 太 原 海 階 ，四 京 領 之 四。 北藩 之 首 ○ 路 府 R 凹，属 照 二十 中 — 里
六 舶 四 百 社 ，仏 遊（古 式 音 郡）五十二社，東岸八十 八社 — 洲，武 江 八十二社，桂 陽 四 十 五 社，安 罾 五十 二社，青水 二十 八社 顺 安 府 五．㲘 三百 二 十 二社，意 林 六十 八社二所三寨，超 類六十一村 ，丈 江（古 細 江）五 十 二 社，
江河府四蔣一百一四十八庄，洽 和 二十二社 二寨 0 安 越 三十四 社 ，金 華 五十社 ，先 福 四十 二社，誴 江府 六 縣 三百 四十社，安勇八十八社二寨，風眼六十七社，保禄六十五社，安世 四

十七社 ，陸 岸 五十二社 ，古 隴 二十四 社（四 䈯 記 云 ：府 路 一 三 带 二快州 屋 䅎 南 真 北 勇 酎 祭 ，東 岐 最 是 肥锐之地）阮 舒 軒 日：宋 人：稱 我 水 生珠，我山孕金，元人裙我一 土土一
人稱伞岡大王之自海住山，扶 曾 天王 之 鴚 馬 腾 空 ，䄍 家 童 千 之 壮 笠 升天 ，空 山（刍 紫 山）徐 道 行 之印石投胎 禹 安 南 四不死云）。

厥 主 惟 白 㙫 ，厥四惟上上，上 铩 場 什器，華球黑布右階甘甘葓，安世 怒 矢 色，悠 石 灰 。
（铩場㞕烹林，華 球 屈 文江，㦄供北㷚
矢 以製北寇色修石 反以供制作。

李氏日：京北民人嫬悍，雖 太 平 亦 掌桹化，臣昔鳥本道行遣修上㝵事，棓增防秋之兵。

附錄日安世射矢，以其中慮血脉澊出 須 史 死 人 ，至 於 射 含 看 亦 然）。

## Phiên âm

## THIÊN BU゙C VÊ LINH DUY KINH BẲC

(Thièn Bức, thủy danh, cồ Bắc Giang thị. Lý thăng vi phủ. Vẹ̀ Linh Vũ Sơn chi biẹ̀t danh, Đồng Thiên Vương phi thăng cố xứ dã, Kinh Bắc cồ vũ Ninh bọ tây nam giáp Thượng Kinh, Sơn Nam, đông bắc giàp Thài Nguyên, Hải Dương, tứ Kinh trãn chi tứ, bắc pbiên chi thủ, Lộ phủ phàm tứ, thuộc huyẹ̀n nhị thật nhất, lỵ xã nhất thiên nhất bách tử thập thất. Cẩn án: Từ Sơn phủ, lục huỵ̣̃, tử bách xã. Tiên Du (cỡ Vù Ninh quạ̀n) ngũ thập nhị xã. Đông Ngạn, bát thập bát xã, nhất châu. Vũ Giang, tam thập nhị xã. Quê Dương, tứ thập ngũ xã, An Phong ngũ thập nhị xã. Thanh Thủy, nhị thạ̀p bảt xã. Thuận An phủ, ngũ huyện, tam bách nhị thập nhị xã. Gia Lâm lục thập bát xã, nhị sở, tam trại. Siêu Loại, lục thập nhất xã, nhất thôn, Văn Giang (cồ Tê Giang) ngũ thập nhị xã, Gia Định, bát thạ̀p lục xã, nhất sở. Lương Tài, thẩt thập tứ xã. Bắc Hà phủ, tứ huỵẹn, nhất bách tứ thập bát xã. Hiệp Hòa, nhị thập nhị xã, ohị trại. An Việt, tam thập tứ xã. Kim Hoa, ngũ thạ̀p xã. Tiên Phúc, tứ thập nhị xã. Lượng Giang Phủ, luc huyện, tam bách tứ thập. xã, An Düng, bat thập bàt xã, nhị trại. Phượng Nhãṇ, lục thập thăt xã. Bão Lộc, lục thập ngũ xã. An Thế, tứ thập thất xã. Lụ̣c Ngạn, ogũ thập nhị xã. Cồ Lũng, nhị thập tử xã. (Tứ Trăn Kỳ vân: Phủ lộ, nhất Tam Đái nhị Khoái Châu, thuộc huyện, nam Chân, bắc Düng, tầy Lạc, đồng Kỳ. Tối thị phì nhiêu chi địa).
(Nguyễn Thư Hiền viết: Tống nhân xưng ngã thủy $\sinh$ châu, ngã sơn dựng kim. Nguyên nhân xưng ngã, nhất thớr thồ, nhất thốn kim. Minh nhân xưng Trung Quốc chi mạt, địa
linh nhân kiệt. Thanh nhân xưng Tản Viên Đại Vương chi tự hải trú sơn, Phủ Đồng Thiên Vurơng chi ky mã đẳng khồng, Chử gia dồng tử chi trượng lạp thăug thiên, Ninh Sơn (kim Vinh Sơn) Từ Đạo Hạnh ấn thạch dầu thai, vi An Nam tứ bát tử vân).

Quyêt thồ duy bạch nhưỡng. Quyết diền duy thượng thượng. Bát Tràng, thập khí, Hoa cầu, Jắc bơ. Hũu Lũng cam già, An Thê nỗ thỉ, Sắc Điễu thạch hói,
(Bát Tràng thuộc Gia Lám. Hoa Cû̀u thuộc Văn Giang. Ưng cung bắc sinh, bàt từ, phàm thất thạ̣p phơo, hắe bố phàm nhị bách dặ. An Thê dược thỉ, dĩ ngự bắc khấu, Sắc Điều, thạch hôi dĩ cuıng che̛ tác.

Lý thị Viết : Kinh Bắc dàn nhân, khoáng bãn, tuy thái binh diẹ̀c thường ngạnh hơa. Thân tich vi bản Đạo Hành Khiền, diều thượng biên sự thỉnh tăng phòng thu chi binh.

Phu lục viết : An Thê xạ thỉ dĩ ký trủng xứ, buyết mạch dūng xuất tu du tử nhân. Chí ư xạ cầm thú diẹ̀c nhiên).

## Dich nghia

## THIEN OỨC, VẺ LINH LA Ở LO KINH BẮC.

(Thiên Bức là tên sông (xưa là Bắc Giang). nbà Lý dặt lến làm phủ Vẹ̀ Linh là tên riêng Vũ Sơn, nợị Phù Bồng Thiên Vương bay lên trời Kinh Bắc xura là Bộ Vũ Ninh, phia tây nam giáp Thượng Kinh, Sơn Nam, phìa đông bắc giáp Thải Nguyên, Hải Dương, trong bốn Kinh trấn thì Kinh Bắc là thứ tư, đầu các xứ phia bắc. Ló có 4 phỉ, gồm 21 hựện,

1147 xä.
Kinh xét: PHỦ TỪ SƠN, 6 huyẹ̀v, 400 xã. Tiên Du (xưa là quận Vũ Ninh), 52 xä. Đồng Ngạn, 86 xã, 1 chàu. Vũ Giang 82 xã. Quê Durơng, 45 xã. An Phong, 52 xä. Thanh Thủy, 28 xã. PHỦ THUẬN AN, 5 huyện. 322 xã. Gia Lám, 68 xã. 2 sở. 3 trại. Siêu Loại, 61 xă, 1 thớn. Văn Giang, (xura là Tê Giang) 52 xã. Gia Định, 86 xã, 1 sở. Lương Tài, 74 xã. PHỦ BĂC HÀ, 4 huyẹ̀n, 148 xã. Hiẹ̀p Hòa, 22 xã, 2 trại. An Viẹ̀t, 34 xã. Kim Hoa, 50 xã. Tiên Phúc, 42 xã: PHỬ LƯỢNG GIANG, 6 buyẹ̀n 340 xã. An Düng, 88 xã, 2 trại: Phượng Nhãn, 67 xã. Bảo Lộc, 65. xã. An Thể, 47 xã. Lục Ngạn, 52 xã, Cồ Lũng, 24 xä.

Sách Tứ Trấn Kẏ có chép: Phủ lộ, một Tam Bài, hai Khoái Chau. Huyẹ̀n thì có : Nam Chân, Bắc Dũng, Tây Lạc, Đơng Kỳ, đất rất phì nhiêu.

Nguyễn Thư Hièn có hàn: Người Tơng nói, nước ta, nược có châu, núi có vàng, Người Nguyèn nói : nước ta mợt tấc đất là một tấc vàng. Người Minh nơi, nước ta ở phia nam nước họ, người khôn, đất thiêng. Người Thanh nói : Tản Viên Bại Vương tì̛ bề tới ở núi. Phù Hồng Thiên Vương thi cưỡi ngựa bay lên trời. Chử đồng tử, thì đội nón lá lên trờiỞ Ninh Sơn (nay là Vinh Sơn) có Từ Bạo Hạnh do tảng đá đầu thai. Đó là bớn vị nhân thần bất tử nước «An Nam.»

Đất thi dất màu. Ruộng thì cực tốt. Ở Bát Tràng cóng nghệ nhiều. Ở Hoa Cầu có dẹ̀t vải đen. Ở Hữu Bũng có mia tớt. Ở An Thế có làm tên nỏ. Ở Sắc Biều có đá vôi.
(Bát Tràng thuộc Gia Lâm. Hoa Cầu thuộc Văn Giang. Về đồ cưng tiến phải cung 72 chiếc bàt đá, vải đen 100 tấm.

An Thế cung thươe tên đề phòng giặc bắc. Sắc Điều cung voí đá đề dùng công tảc.

Lý thị bàn : Dân bắc, hung mạnh,, thời thải bình, tính cüng thường ngang ngạnl. Thần xưa được coi là xứ đó. Cần thêm quần canh phòng.

Phụ Lục.- An Thế chế tên, hể bắn trủng là máu ra mạnh, chá̛t ngay. Bắn chim bắn thú cüng thê.
 （雲渠水名口白滕之别咙。前吴王据弘操，铯 道 大 王 掝 鳥 馬 兄 於 此，分 类 山名 金 標 銅 推也。海束路酉三百里有



六口里社•R三百有二。庄四十四。東方
一百一生。事封十四社—村。安睘二十五 社 一村十五庄。雲 党 州（李 朝 所居，庄 居，外 国 商 抢 此）十本一㧍。横蒲 二十五 社 二庄新安州十六 社—杜五十三庄，葡 宒 洲十分 社 二庄四洞，永安 洲 三 社（陽 泉 府 五 碂二州二百—社。安 浦三十社（明開㳦察，亦安，安浦，

安 六十八社。準御九社安照六社如昔

井六十七社 四 㞹，浪十一社九峒。
人居 之。附錁日：安費葆所㞕二府八船 六 州三百 社，莫 登 扈 基 黎 遗 臣 偤 惟
保 上降 表，乞内屈 納 如 昔，貼 浪二州
都 王 久 統 国 政 私 伎 使 祈 封于明，明 封
所 存 府 一，縣 三，州 四，社一百有一。安 廣 至 全 㹬 小可 腾 惜 戠）
借。雲 也萭寗合瓜，及北人各以方服真铬音異沈魚水名。生於醎涯。座魚皆以尾 掉，土人取服可消崖瘒，方 服言 從 H 俗 ，各 不 相 楼 也 • 李 時 修 国

准。

## Phị̣̂n âm

## VÂN CỪ, KIM TIÈU, PHÂN MAO, DUY AN BANG (HẬU TY CẢl AN QUẢNG)

(Vân Cưr, thủy danh, Bạch Bằng chi biệt hiẹ̀u, 'Tiền Ngơ Vương, cầm Hoằng Thao, Hưng Bạo Đại Vương, cà̀m O Mä Nhi ư thử. Phân Mao, sơn danh, Kim Tièu Đồng trụ dã. Hải Đông lộ, tây nam bách lý hữu Phân Mạo lĩnh. Lịnh hỉn hữu Mã Viẹn sở lập đồng tru, đại tam xich hứa. Bường Nguyên Hơa trung, đo hộ Mà Thông phục lập đồng trụ, phơng Hán cố xứ. An Bang, cồ Ninh Hải bộ. Tây nam tiếp Hải Dương, tày bắc giới Khâm Chảu. Lộ Phủ phàm nhị. Thuộc huyên phàm bát Chāu phàm lục. Ly xá phàm tam bách hữu nhị Trang tứ thập tứ, đông phương chi đẹ̀ nhị phiên dã.

Cần án : Hải Dong phủ, tam huyẹ̀n, tứ châu, nhất bách nhất xã. Hoa Phong, tư thập tự xã, nhăt thôn. An Hưng, nhị thập ngũ xã, nhất thộn, thập ngũ trang. Vân Đồn châu, (Ly̆ triêu Sơ cu. Tlang cur, ngoại quốc thương u thử) thập trang, nhất phường, Hoành Bồ, nhị thập ngũ xã, nhị trang. Tàn An Châu, thập lục xá, nkâi thon, ngũ thạ̣p tam trang. Vạn Ninh Chãu, thạ̃p bát xa, nhị trang, tứ đọng. Vĩnh An Châu, tam xã. Dương Tuyền phu, ngù huyẹn, nlụ̣ chàu, nhị bách nliất xã. An Pbớ tam thập xă. (Minh khai Vạn Niṇh. Vïnh An, An Phó, thưy lộ Trương Phụ trí đẹ quàn thủy dịch trực chi Khám Châus, hựu thiết mã dịch tự Gia Lâm chi Hoanh Châu). Hoành Cừ tứ thạ̀p xă. Vàn An, lục thập bát xã. Hoa Càu, cửu xā. An Nhiên lục xã. Như Tich Châu, lục thập thất xã, tư động. Thtép lâng, thập uhất trang, cửu động.

Lỷ thị viết : An Bang hiềm àc, vị chi viên chấu, lịch đại thiên nlıân cư chi.

Phu Lục viết : An Quảng cựu sở thuộc nhị Phủ, bát Huyẹ̀n, lục Châu, tam bach xã. Mạc Đăng Dung thoốn Lê, di thần Trịnh Duy Lièu nuư Minh khất viẹ̀n. Đăog Dung nãi suất kỳ hạ như Minh Trấn Nam Quan, thượng hàng biểu, khuất nội thuộc. Nạp Như Tích, Thiếp Lãng, nhị chấu quy lệ Khâm Châu. Cập Trung Hưng chi đẹ̀ tứ diẹ̀p, Nguyên Súy Thanh Đô Vương, cửu thống quốe chinh, tuy sử sứ kỳ phong vu Mınh Minh phong vi Phó Quốc Vương. An Vương nãi hiến dĩ Dương Tuyè̀n ngũ huyẹ̀n. Kim kế sở tồn, phủ nhất, huyẹ̀n tam, châu tứ, xã nhất bách hữu nhất. An Quảng chí kim hiẹ̀p tiều, khả thắng tich tai).

Quyết thồ duy hắc nhưỡng. Quyết điền duy hạ hạ. Hải tân, Tràm Ngư duy thác. Vân Bồn, Vạn Nioh hợp trảo, cập bắc nhân, các dĩ phương phục cống chư quý dị.
(Trà̀m Ngu, thüy danh, sinh u hàm nhai. Quần ngư gıai dĩ vĩ trạo. Thô a nhàn thủ phục khả liêu làm chưởng. Phưoung phục, ngòn tòng kỳ tục. Cac bất turơng tập dã. Lý thời, cbur qnớc thương thuyền lai tập An Qtảng, thủy trur, Triè̀u đình thiết vi Vân Đồn, Vạn Ninh, uhị châu, sử tương trấn phủ. Khách thương lai thị bố: bối cống tiến.

## Dich nghĩa

VÂN CỪ, KIM TIÊU, PHÂN MAO, LȦ Ỏ̉ AN BANG (SAU KIÊNG HÚY ĐỖ LȦ AN QUẢNG).
(Vîn Cừ là tền sông, là một tến khác của sơng Bạch Bằng. Xưa Tiền Ngô Vương bắt Hoẳng Thao, Hưng Đạo

Bại Vương bắt Ò Mã Nhi ở đó. Phấn Mao là tên núi. Kim Tiêu tức là cợt đồng trụ. Lộ Hải Đông về phia tây ba trăm dạm có nưi Phân Mao lïnh. Ở lưng chưng núi, Mã Viẹ̀n có trồng cột đồng cao hơn ba thước. Niên hiêu Nguyên Hòa triều Đır̛ờng nưởc tàu, đò họ là Mã Thông lại cho lâp cüng nơi ấy cột đồng phỏng theo thời Hán nước tàu. An Bang là Bộ Ninh Hải xura, tây nam giáp Hải Dương, tây bắc giáp Khâm Châu. Ló có hai phư, gồm tám tám huyện, 6 châu 302 xã, 44 trang, xứ thứ hai mặt đóng.

Kinh xét : PHỬ HẢI ĐÒNG ba huyên, bớn chấu, $101 \times$ ã. Hoa Phong, 14 xä, 1 thôn. An Fưng, 25, 1 thôn. 15 trang. Châu Vân Đồn, (triều Lý đặt cac Sở, các Trang. có khách hoôn ngoại quớc tới ớ), có 10 trang, 1 phurờng. Hoanh Bồ, có $25 \times 2 \pi$, 2 trang. Châu Tân An có $16 \times$ â, 1 thôn. 53 trang̣. Chân Van Ninh có 18 xã, 2 trang, 4 động. Châu Vĩnh An có $3 \times$ ä. PḤ̛ DƯƠNG TUYỀN, có 5 huvẹ̀n, 2 chấu, 201 xã. An Phr. $30 \times$ xã An Phớ, 30 xā (nhà Minh, mở đường thủv qua Van Ninh. Vïnh An, An Phớ. Tướng tàu Trương Phu dặt tram quân cho tợi Khâm. Lại đặt trạm ngựa. từ Gia Lám '̛̣ri Hoành Rờ) Hoành Cừ, $40 \times a ̃$. Vân An, 68 xã. Hoa Cì. $9 \times a ̆$. An Nhiên, $6 \times$ xä Chản Như Tich, 67 xã, 4 động. Chân Thiếp Lãng, 11 xä, 9 đinng.

Họ Lý bàn : An Bang hiếm trở gọi là viễn châu, nơi xa, các triều vua thường thiên ngurời tới đó.

Phụ Lục.-An Quảng, trươc kia có 2 phủ gồm 8 huyện, 6 châu, 300 xã. Khi Mạc Đăng Dung thoán Lê, có bầy tôi Lê là - Duy Liêu di sang triều Minh nước Tảu xin cựu viện, Mạc Đăng Dung mới đem lũ bầy tở tới cửa quan Trấn Vân Nam, dâng biều hàng, xin nọi thuộc, và nợp hal châu Thiệp Lãng, Nhur Tich cho thuộc vào châu Khâm Chấu và Trung Hưnğ.

Mạc sai sứ sang Minh cầu phong. Minh phong làm Phó Quơc Vương. Mạc mới hiến 5 huyẹ̀n Dương Tuyền. Nay tinh còn lại có một phủ gồm ba huyện, bớn châu, 101 xä. An Quảng nay nhỏ hẹp. Thật đáng tiếc).

- Đất thì đen, ruọng thì xấu. ở bờ bề, ở Trầm Ngư chỉ có lợi đánh cá. tất cả người nam, người bắc, về đồ thuê cớng, thì tùy phương vật chọn các thứ quý lạ.
(Trầm Ngu là tên dòng nước, ở nơi đất mặn. Cá bắt được, người bản xứ, ăn lấy đuơi là khỏi lam chưởng, nhưng mỗi nơi dùng mỗi khác. Thời Lý các thuyền buôn các nước tở tụ tạ̀p ở bên An Quảng. Triều đình đặt ra hai châu, cho chức tưởng trấn phủ. Các khách buôn tợi dều nộp đờ cung tiển.


## 0

，洮 歴 惟，興，北。
洮 江 名 ○ 歴山 名＇，洮 黄 水之 末 ，亦
鳥 南 中 ，盖 獲 拒 扎 明 於 此，跒 通，雲南，東 接 山 西 ，北 南 接 宣 義 。 府 路
凡 三十一焗一百五十南五。2，册凡 —

社 五 十四 峒 。 鎮 安 二十七七社 七 庄 二峒 二册 o 安 丘 — 作 立 二社 — 庄 一 坏十八州。文振二社八十册。○文盘州四十峒 。 水 尾 州 十 — 猅 舆 雲 南 㨉 路 ，嘉 與 府 胡 改 為 天 酸 黎 朝 因 蕉 名 —
十四 册－持 華 州 三峒，木州 $=$ 十 峒三册，越 州 三 峒，梅 州 三 州，順 州 十 峒 ，安 西 府 十州三十峒，薬 州 十——峒，偷 州十㟘，榎崖州五 峒，別 昼 州 十 二峒 ，高 陵 州


黄 岩，州 四 岄 ，合：胞：州 四 岄 ，酯
泉 州 四 㟘，阮 舒 軒 日：安 西 古 苸



木蓚惟喬。華想砂仁及彩这惟緕 0 金 惟 三 品，织 惟 什 成c 銅 錫

油 樀 香 料 饂 蛘 蜜 惟 鉭 ○ 眧 货 能



羅，梅 州 三 品 什 成 金 银 産 慮，一
日准午旷可取，現 他 州 禹 尤，大理 老 搥 国 名 屈 雲 南，古 禺 地 也，

主 地 近 本 圆，常 本 傽 俔，回 鶇 園名，堜 時 宋 制 被 元 人 侵 伐 ，宋 人

有以船三十艘来附，固人諕日回䊩，
得 之始 錫 真 。

予氏日：宣 興 掠 太 高 平上游五 路 ，
阻 险 足 恶 蛇 耴 魅 魅 能 高 人 怪，水
土恶暽，能岛人挭，而男于父道阔
失 藩 臣之秷，良由 山林 之間何物不

有，而民間日用所之者 一 掝 饂，不
岛 中 围 之梗 乎。

附 保 日：清 都 王 伎 伎 如 明 求 封，明人健便封商副国王偏安龍州，使使束求骷化諳州地，王乃 乞 納 ，興 化 十 州 税 例 半 嘢 内地，明乃置䔍建水栎，明人既敗，清 人 䰅 取之，迄 令 不 能 復 业。

## Phiên âm

## THAO LICH DUY HƯNG HÓA

（Thao，giang danh，Lịch，sơn daoh．Thao Hoàng thủy chi mạt，diệc ngũ bách nièn nhất thanh．Hưng Hóa cồ Tàn Hưng Bộ，tại Đán vi Nam Trang，Mạnh Hoạch cự Không Minh ư thử．Tây thông Vân Nam，Bòng tiếp Sơn Tây，bắc，nam tiép Tuyên，Nghẹ̀．Phủ Lộ phàm nhị，huyện phàm tứ，châu phàm thập hữu thất，lý xã phàm tam thâp nhất đợng nhất bách，ngũ thập hữu ngũ，sách phàm nhất bách tam thập thất，Trang phàm bát．Tây phương chi đệ nhị phiên dä．

Cần án ：Quy Hóa phủ，tam buyện，nhị châu，tam thạ̣p nhất xã，ngũ thập tứ động．Trấn An nhị thập thất xã，thất trang nhị động，nhị sách．An Khưu（nhất tác lập），nhị xã， nhất trang，nhẫt đợng thập bát chầu．Văn Chân，nhị xã，bát
thập sảch. Văn Bàn châu, tứ thập đọng. Thỉy Vĩ Châu, thập nhất đọ̀ng (dữ Vân Nam tiếp lộ). Gia Hưng phủ, (Hồ cải vi Thiên Hưng, Lè triều nhân cựu danh), nhất huyện ngũ châu, tứ thập nhị động. Thanh Xuyèn, nhất thôn nhị động, tam thập tứ sách. Phù Hoa châu, tam đọ̀ng. Mọc châu, nihị tbập động, tam sách. Việt châu, tam đọng. Mai châu tam động. Thuận châu, thập đọng. An Tây phủ, thạp châu, tam thập đơng Lai châu, thập nhất động. Luân châu, thập dọng. Quỳnh Nhai châu, ngũ đọng. Thiều Tân châlu, thập nhị động. Cao Lăng chàu, tứ dộng. Khiêm châu, tam đọ̀ng. Tuy Phụ chàu, tam đợng. Hoàng Nham chạıu, tứ động. Hợp Phì châu, tứ động. Lễ Tuyền châu, tứ động. (Nguyễn Thư Hiên viết: An Tây, cồ Ninh Viền châu, hậu cải vi Phục Lễ, kim An Tây).

Quyết thò duy xich thực phần, Quyêt điền duy thượng bạ. Mọ̀c điều duy kiều. Nhung quế, sa nhản, cập thề bơ, duy hy Kım, duy tam phần. Ngàn duy tiạ̀p thảnh. Hồng tích du quất hưog liẹ̉u ky phong mật duy thố. Cuièu Tấn năng ngơn ãoh vũ, duy thời tích cơng. Đại Lý, Lão Qua bi phục. Quyêt cơog Tây Lăng cầm tú. cập Hồi Kê thề la. (Mai cháu, tam phần, thạ̣p thành, kim ngân sản xứ, nhất nhật dny ngọ thời khả thủ. Thị tha châu vi vưu. Đại Lý, Lão Qua, quớc danh, thuộc Vàn Nam, cồ Thục địa dã. Kỳ địa cạ̀n bản quốc, thường lai triều cỡng. Hồi Kê, quốc danh, Trần thời, Tống sác bị Nguyên nhân xâm phạt. Tống nhân hữu dĩ thuyền tam thập sưu lai. Quốc nhân hiẹ̀u viết Hồi Ke. năng ngơn anh vũ phi thường đắc chi vật, hoặc thời châu nhàn dặc nhi đắc chi, thủy lich cớng.

Lý thị viết : Tuỳên, Hưng, Lượng, Thái, Cao Binh, thượng du ngũ lộ, trở hiểm, túc bä̉ng xà hủy ly vị, năng vi, năng vi nhân quáj, thủy thồ áe bạo năng vi nhân ngạnh, nhi
nam tử phụ đạo, võng thất phièn thần chi lễ. Lưong do sơn lâm chi gian, hà vật bắt hữu, nhi dân gị̂n nhật dụng sở phạ̣p giả nhã́t hàm diêm Rắt nhièn, kỳ địa, thủy thồ, Kioh lộ nhạn dân bắt ám khởi bất vi trung quớc chi ngạnh hồ

Phu Lục viêt : Thanh Bò Vương sử sứ nhar Mınh cầu phong. Minh nhân tůy tiẹ̀n, phong vi Pho Quốc Vương. Cập Minh vi Thanh sở bại thièn au Long Châu, sử sứ lai cầu Hựng Hóa thập châu thuê lẹ̀, bản qự nội địa. Minh nãa trí vi Kiến Thủy huyẹ̀n. Minh nkàn ký bại, Thanh nhân phục thủ chi, Hất kịn bất năng phục dəる).

## Dịch nghia

## THAO, LICH LȦ Ô HUNG HÓA.

(Thao là tên sông Lịch là tên mải. Thao là một ngành sông Hoàng, cunog cứ đúng 500 năm lại một lần nước được trong. Hưng Hóa. xưa là bọ̣ Tân Hurng, ở dắt Hán thì tên là Nam Trung, Mạnh Hoạch chơng Không Minh ở đó. Phía tây thông vợi Vân Nam phia đơng giáp Sơn Tây, bắc và nam giáp Tuyèn và Nghẹ̀. Lọ̀ có 2 phủ gồm 4 huyẹ̀n, 17 châu 311 xã, 155 đọng. 137 sách, 8 trang. Phiên thứ hai về phía tây.

Kinh xét : PHỦ QUY HÓA có 3 huyẹ̀n, 2 châu, 31 xä; 54 dộng. Chấn An, 27 xã, 7 trang, 2 đọ̀ng 2 sách. An Khưu (có chỗ viết là lập). '2 xã, 1 trang, 1 động, 18 châu. Văn Chấn, 2 xã 80 sách. Châu Văn 40 đọng. Châu Thủy Vÿ, 11 động (tiếp giáp Vàn Nam). PHỦ GIA HƯNG, (triều đồi ra Thièn Hưng, triều giũ tên cũ). 1 huyện, 5 châu, 42 dọng.

3 đọnng. Châu Mai Châu có 3 động. Chấu Thuận Chẩu có 10 đọng. Châu Quỳnh Nhai có 5 động. Chấu Thiều Tấn có có 12 động. Chàu Cao Lăng có 4 động. Khiệm Châu nó 3 dọ̀ng. Châu Lễ Tuyền cỏ 4 động. (Nguyễn Thư Hiền nói : An Tày xura là châu Ninh Viển, sau đồi làm Phục Lễ. Nay là An Tây).

Đã́t màu mỡ, sẳc đỏ. Ruộng thì co thử tớt, thứ xấu. Cây rừng cao. Sản nhung, quê sa nhân vải hoa, vàng tớt, bạc tơt, dầu, quăt, hurơng liẹ̀u, mật ong đều dều có cả. Châu Chiếu Tấn, biết hiều tiêng chim anh vũ, thường cớng tiến. Người Đại Lý, Lão Qua, mặc áợ da. Cơng tiến thì có gầm nóc xứ Tây Lăng, lượt là xứ Hồi Kê.
(Ở Mai Châu sản vàng tớt, bạc tơt, Trong một ngày cứr buồi trưa là dễ lấy, mà tốt hơn ở các châu khảc. Bại Lý, Lão Qua là tên nước, thuọ̣c xứ Vân Nam, xưa là đất Thục, đắt gần nước ta, thường tới triều cớng. Hồi Kê là tên nưởc, thời Trần, triều Tống bị nhiều lần giống Nguyên xàm lấn, người Tơng có 30 chiếc thuyền chèo tới xin phụ thuộc. Người nước ta đặt tên là người nước Hồi đem cớng tiến.

Lỳ thị nói : Tuyên, Hưng Lượng, Thải, Cao Binh, năım lộ ở miền thượng du, hiềm trở, nhiều giớng hại người như trăn, rắn, quỷ quái. Thủy thổ không tớt, rất chưởng ngại cho nhân dân. Ấy thê mà khơng sai đạo, sai lễ phiên thần, là vi sã̃n $\cdot$ rừng nưi, đủ sảņ vật, chỉ thiếu chắt muỡi. Nếu khỏng được thé, thì cứ theo thủy thồ và xa lạ kinh kỳ, nhân dân đơi với trong nước rất có thể thành ngang ngạnh.

Phu Luc.- Thanh Đô Vương sai sư cầu phong tại triều Minh. Người Minh cüng theo ý phong cho chức Phó Quốc Vương. Khi giơng Minh bị thua giớng Thanh, phải thiên ra ở Long Châu, Minh sai sứ xin các châu Hưng Hóa. Vương cho. Thê là một nửa trông 10 châu đóng thuê cho Minh đạ̣t thành, huyẹ̀n Kiến Thủy. Khi Minh bị thua, người Thanh cứ giữ. Từ đó ta mất.

时，使防宗解班修之，唛排明特加界支 兵於此，㳋河名口共源自三江沈至 靲 路，兵 院 咣 合，宣 光，古 新 典 部，越 煲 地，来北央高掠，西南央山㞹及
二百八十二，西方之第三菜也。

讙 按：安 平 府 一椾，五 州，二百八十二社．福 安 粕 七十三社，收 物 州 五十五社。陸安州四十社 ，大变州三十四社。渭川州六十社 ○ 保製州二十社，李氏日：宣 光 保 然 州 昔－本 我 地。内 局 时 禹中州物，及孛朝宋神宗畏其强或，既以顺州静我，復定电界以险外保奥六鼡子之，宣 路 之俗，大抵恰似北客，屡代以美忽待之。

附錼日：宣光有四傹石：曰周 夫 妒者，日仙䗑舟于•石者，有二倣水日硕象 洪，日走馬洪者，石頭交舟，水道险

㮫 边内 年 王 严 西 聞 命 觡士交 射，四石
如 故，钝士大评 以事放王，王命以年祀 大人。

䉼布惟青译窒惟黄收物沈香花媛油

黄 蛘 最 絮 其 袁 吐 甘 甘（


少 無 虽，卧姆时常八真，後信不通，及

蛙 来 不 推。
(Le Hoa, sơn danh. Kim vị chi Lé Hoa quan. Thái Tô khởi nghĩa thời, sử Phòng Ngũ, Trầa Ban tu chi. Hạu cự Minh tưởng Liễu Thăng ư thư, Lo, hà danh. Kỳ nguyen phét tự Tam Giang, luru chí. Càn Lộ, dũ̃ Đà Thao hợp. Tuyèn Quang cô Tản Hưng bộ. Viẹ̀t tuấn địa, dông bắc giáp Cao Lưỡng, tây nam giáp Sơn Tây cập Hưng. Lọ̀ phủ phàm phàm nhất. Thuợc huyẹ̀n phàm nhất. Châu phàm ngũ lý xã nhị bách bát thập nhị. Tây phương chi dẹ tam Phièn dă.

Cẳn án : AN BINH PHỦ nhất huyệ́n ngũ châu, nhị bách bát thập nhị xã. Phúc An huyẹ̀n, thất thập tạm xã. Thu Vật châu, ngũ thạ̀p ngũ xã. Lục An chàu, tứ thạ́p xả. Bại Man châu, lam thập tứ xã. Vị Xuyên cháu, lục thập xã. Bảo Lac châu, nhị thâp xã.

Ly thị viêt : Tuyên Quang, Bảo Lạc châu, tich bản ngã địa, nọ̀i thuộc thời, vi Trung châu vật. Cập Lý triều, Tơng Thần Ton, úy kỳ cường thịnh, ký dī ! Thuận châu quy ngã, phục định curơng giới dĩ ải ngoại Bảo Lạc lục huyện dũ̃ chi. Tuyè a Lộ chi tục, đại để kháp tự bắc khảch, lịch đại dĩ bhương, hớt đãi chi.

Phụ Lục viết : Tuyèn Quang hữu tử tho thạch. Viết trùng viên phu phụ giả, viết tiẹn thiềm mã̃u tử thạch giả, Hữu nhị hám thủy vie̛t Hý Tượng cảng, viết Tảu Mã cảng giả. Thạch đầu giao sách, thủy đạo hiè̀m thâm, ba đào chi đào düng lưu hám chi thủy thanh, cơ bán lỳ hự. Tào phiẹ̀t quá thử, bất thięn trùc, trạo giả tức sa lan thạch diêu chi nội. Tĩnh Vương bl̀nh 'ày, mệnh nligẹ̣ sĩ giao sạ, tứ thạch câu trụy vu hà. Hậu sồ nhạt, Tiên Thiềm tòng vî trung viên tương phụ như co. Nhuệẹ sĩ dại nhuyě̃n, dĩ sụ khải vương. Virơng mệnh dī lao tur chi).

Quyết thò duy hắc phần. Quyết điền duy hạ hạ. Thảo mộc duy điều. Bảo Lạc, kim ngàn, thiêt tích. Luc An duyèn đồng, thao đằng. Phúc An thè bơ duy thanh. Phong mật duy hoàng. Thu Vat tràm hương, hoa lạp, thao du. tượng xi duy lương. Long Vị hủy phục, quyêt cớng tè, lư.
(Thồ nhân chức bð̌ kim hoàng, dĩ thanh thái chi, kỳ dạng. thậm hảo. Hoàng phong tới khiết, kỳ nhị thô thậm cam, thồ nhân dĩ thử trị phućc trùng chứng. Hoa lạp dĩ hoa tăng chữ, kỳ vị thậm hương. Long Vị, Kim Bịi Man quớc thị, tại Minh Quảng Tây, ngã Bảo Lạc chi gian. Bỳ tục diẹc trường phát, hiếu diếu đầu cớt gian. Y phục dữ Lào vó dị Ngọa Triều thời thường nhập cớng. Hậu Sử tin bất thớng Cap Lê triều khởi nghĩa, hướng nhật hiẹ̀u thuận. Tê dièc trợng chi loại. Kỳ giác lục thập nièn nhất sinh. Lư diẹ̀c mã chi loại. Thiện $u ̛$ dấn trọng, khinh thàn bất hành $)$.

## Dịch nghia

## ẢI LE HOA VȦ SONG LÓ LA Ở TUYEN QUANG.

(Lê Hoa là tén nưi, nay gọi là Lè Hoa quan, ái Le Hoa. Thời Thái Tồ khởi nghĩa, có sai chức Phòng Ngự, la Trần Ban sựa lại. Sau chỡng với tướng giặc Minh ơ đây. Lộ là tên sông. phat uguyèn từ sông Tam Giang, chảy tớ Cam Lo thi họp vói sông Đà, sỏng Thao. Tuyèn Quang xura là bò Tân Hưng, mọ̀t xự đất tớt nước ta đông bắc giáp Cao, Lãng, tây nam giáp Sơn. Tây và Hưng, Lọ có 1 phủ, gồm 1 huyẹ̀n, 5 châu, 282 xã, Tuyên Quang là Phien thứ ba về phuơng tày. Kinh xét: PHừ AN BİNH co 1 huyện, 5 châu, 282 xã. Huyẹ̀n Phúc An có 73 xã, Châú

Thu Vật có 55 xă. Châu Lục An có 40 xã. Châu Đại Man có 34 xã. Châu Vị Xuyèn có 60 xã. Châu Bảo Lạc co 20 xă.

Lý thị bàn: Châu Bảo Lạc ở Tuyên Quang, từ xưa vớn của ta. Thời nọ̣i thuộc, Trung Hoa sát nḥ̣̂p vào cỉa họ. Tới triều Lý, Tơng Thân Tôn sọ ta cường thịnh, đã cho Thuân Châu về ta. Lại định lại curơng giơoi, lấy ở ngoài ải sáu huyẹ̀n Bảo Lạc cho ta. Tục đất Tuyên giơng tục khảch xứ bắc. Các triều đại ta đơi đâi như khàch trú man di.

Phu Lunc.- Tuyên Quang có bớn phiớn đá là : Phiến đoi vợ chồng, Phiễn mẹ con Tiên Thiềm. Hai phiến chưc xuông nước là Hý tượng cảng và tầu mã cảng. Hinh đá lởm chởm, Giơng nưởc sâu hiềm. Sóng đành mạnh. Khi có sóng, tiêng nước réo xa nửa dạ́m còn nghe. Bè chở qua đó, khơng vũng tay lái thì bị cuơn vào các tảng đá ngầm. Chúa Tïnh Vương khi đi bình giặc tây, có sai măy tay súng giỏi bản chìm xuỡng sông, Nhưng vài ngày sau, phiến Tiên Thiềm lại theo sau phiển đôi nồi lên như cũ. Mạ̛y tay súng sợ tâu lên. Chủa męnh cho làm lễ te̛).

Đất thì đen má quánh. Ruơng thil xấu. cây cỏ làm củi. Bảo Lạc thì có vàng bạc. sắt, thiêc Lục An thì có thuớc nò, có mây. Phúc Ancó vải dệt nhuộm màu xanh, có mật ong vàng. Thu Vật trầm hương, sáp ong, có thuớc nồ, có ngà voi. Người Long Vị còn mặc áo lả. Sừng tê, lừa là các đồ cớng tiến.
(Người địa phương dẹ̀t vải miền vàng thêm sắc xanh, trông rất đẹp. Ong vàng, mật rẫt trong, nhị hương thơm, lọ̣ dùng trị bệnh đau bụng sán, Sáp dùng về đèn nến, rẩt sáng, mùi lại thơm

Long Vị Tà tến chấư, nay là nướ Bại Man, ở giũ̃a khoả̉ng Bäo Lac nước ta và Quảng Tây hurớc Tàu, Phong tụ̣ thi aè tóc dài, che kín đầu, ăn mặc như người Lào. Thường vào cớng hiến thời Vư Ngọatriều, rôi bẫng di một thờl glan, tot Létriều khởi nghia, thi lai trở lat như xura.

Tê củng là loài ngà voi. Sừng tê cứ 60 năm mợi sinh,
Lựa cũng la loà ngựa, tra chở nặng, nhe thì kliong di).


華 府：東 北 接 山 南 缕 海，西 南 界 山 西 及
里 社 九百 七十九，南 方 之第二藩 也。謨按：紹 天府八夥，三百七十社，瑞 原 影四十四社，十三村，十七庄一所六寨十三坊？八庄。永福孫四十五社一村一坊四庄，雷䧄七十三社，六村二州二庄三十洲，一坊，一所，東山 七十四社，二村一 庄 — 所，安 定，五 十 六 社，五 村，九 寨，九 庄。錦 水 五十社，二村五庄五十册，三渡。庴 平 三十八社二村八洲二庄，石 城一社五十三洲，三庄四十四册，二㧍一行，河 中 府 四 夥二百八 八十一社，弘化七十 二社，二在—所，淳 禄 三 十 九 社，六村，六 庄 二所。 峨山三十九社，宋山三十一社，二洲，九庄，一委，静嘉府三


山五十四社，一庄一客，二姑，一沮。长


二社，二村，一庄。安康三十九社，三

安 化 三十 二程，来 化二十七社一庄，一寒。絭土三十一社，庄 五。 洪 痛（府 胡 改

州 十 明）。

李氏日：清 華 之地水尾山垩狭小洮譄

尤 信。
神 頭 鯀 有 人 形，析 間 素 春 皮 惟 虎 豹 屎


种项昘种待海号是，魚的人形。魚须




## Phiên am

NA，TU̇NG CẬ LƯƠNG，DUY THANH HOA
（Na Tưng nhị sơn danh．Lương thủy danh．Phát nguyên tự Quảng Bình．Thanh Hoa cồ Cửu Chân Bọ，Bường thời vi Ai Châu，Ly triều dī vi Thanh Hoa phủ．Bong bắc tiép Sơn Nam ky hải．Tay Nam giới Sơn Tây cạp Hoan．Lệ phủ phàm luc．Thuộc huyẹ̀n nhị thập hữu nhị．Clâuu phàm tự．Lỵ xă cữu bách thất thâp cửu．Nam phương chi dẹ nhị Pbiên dä．

Cần án ：THIỆU THIÊN PHỦ，bát huyện，tam bách thất thập xã．Thuy Nguyên huyẹ̀n，tứ thập tự xã，thập tam thôn， thạp thất trang，nhá̛t sở，lục trại，thạp tam phương，bát trang． Vīnh Phưc huyẹn，tứ tbạp ngũ xã，nhât thon，nhất phường，tứ trang．Lồ Dương，thất thạp tam xã，luc̣ thơn，nhị châu，nhị trang，thạp lam châu，nhất phường，nhất sở．Đơng Sơn thất thạp tứ xã，nḥ̣ thơn，nhất trang，nhắt sở．An Định，ngũ thạ̀p luc xä，ngủ thỏn，cửu trại，cửu trang．Cầm Thủy，ngũ thập xạ̃， nhị thòn，ngũ trang，ngü thập sách，tam vạn．Quảng Binh，tam thạp bát xä，nhị̣ thơn，bát chảu，nhị trang．Thạch Thành nhất xä，ngü thập tam châu，tam trang，tứ thạp tứ sách，nhị phường， nhả́t nhai．HȦ TRUNG PHỦ，tứ huyện，nhị bảch bát lhập nhăt
xã. Hoàng Hóa thất thập nhị xã, uhị trang. nhất sở. Thuần Lợc, tam thạ̀p cửu xã, lục thơn, luc trang, nhị sở. Nga Sơn, tam thập cửu xã. Tống Sơn, tañ thập nhất xã, nhị châu, cửu trang; nhất trại. TỉNH GIA PHỦ tam huyện. nhất bách cửu thập tam xã. Nông Cơng bát thập xã, nhất thôn, tam thập nhất sách. Quảng Xương ngũ thạ̀p ngũ xả, nhất sở, Ngọc Sơn, ngũ thạ́p tứ xã, nhá̛t tranǵ, nhất trại, nhị phường, nhăt tuần. TRƯỜNG AN PHỦ (cồ Bại Hoàng thị), nhị huyẹ̀n, nhị bách lực thập xã. Gia Viễn, thất thập tan xã̃, tứ trang. An Mo (cơ Mò Đô thị), ngũ thập nhị xã, nhị thôn, nhắt trang. An Khang, tam thạp cựu xã, tam thôn, tam trang, tam trại. THIEN QUAN PHỦ. tam huyẹ̀n, thất thập xã. An Hóa, nhị thập nhị xâ Phụng Hóa, nhị thập thá̛t xấ. nhất trang. nhât trại. Lac Thỏ, tam thập nhãt xã, ngũ trang. THANH BƠ PHỦ (Hồ cải Thanh Hoa vi Tnánh Đố Trấn), nhất huyẹ̀n,, tứ chấu, ngũ thập cửu đọng. Thọ Xuân thập tư động. Na Quan Clâau, thập nhị động, Lương Chinh Chảu, Tâm Chảu, thập đọng.

Lý thi viết : Thanh Hoa chi địa, thủy vĩ sơn đầu, hiệp tiễu tưu ải, đẳc kỳ loan, bất bắc kỳ trị. Binh Lê chi ư Đại Hoàng, nh ị Hồ chi ur Tây Nhai, phưc xa khả giám, Tắc ư Thải Tồ Nhữ thuyết chi ngôn, vi vưu tin.)

Quyẻ̛t thồ duy hắc phần. Quyêt điều duy thượng trung. Tân mọ̉c duy ty. Thần đầu ngư hửu nhân hình. Na Quan Thọ Xuân, bì duy hồ bảo tê tượng. Tàm, Sàm, Man, Liều, quyết cớng nha, giác,
( Thần Bầu, kin Thằn Phù hải khầu thị. Ngư tự nhân hình. Ngư đầu hữu vĩ vơ lân. Thanh Hóa lọ, sơn đa áe thú. Tinh lưu hóa vi thử).
(Nguyên Thur Hièn viết: Thanh chị thẽ̛. Ngtiẹ chi thần, Hưng Thải chi thủy, Cao, Lãng chi ma, thạ̀m wi khả úyy.

DİCH NGHIIA.-- Nủi Na, núi Tưng và sớng Lương là ở Thanh Hóa, (Na, Tüng là hai tèn núi. Luong là tền sông, phát nguyên từ Quảng Binh. Thanh Hoa xura lạ Bọ Cữu Chạn. Thời Đường la Āi Châu. Triều Lý đặt thànḥ phụ Thanh Hoa. Hông bắc giáp Sơn Nam đi ra tới bể. Tày namgiáp Sơn Tây và Hoan Lê có 6 phủ, gồm 22 huỵèn, 4 châu, cộng là 979 xã, Thăhh Hóa la xứ phièn thứ nhì ở phương nam.
(Kinh xét : PHỦ THIẸU THLÊN có 8 huyẹ̀n, 370 xă, Huy̌ẹn Thụy Nguyèn, 44 xã, 13 thôn, 17 trang; 1 sở, 6 traí, 13 phường, 8 trang (theo ýy ngừ̛̛i dịch, thì chữ trang này nhầm). Huyẹ̀n Vĩnh Phúc, 45 xã, 1 thon, phtrờng, 4 trang. Loi Dương, $73 \times a ̃$, 6 thôn, 2 châu, 2 trang, 30 chàu (bãi), 1 phường, 1 sở. Bông Sơn, 74 xã, 2 thơn; 1 trang, 1 sở. An Định, 56 xã, 5 thôn, 9 trại, 9 trang, Cî̀m Thủy 50 xã, 2 thôn, 5 trang, 50 sách, 3 vạñ. Quáng Binh, 38 xã, 2 thôn, 8 châu (bãi), 2 trang. Thạch Thành, 1 xã, 53 châu (bãi), 3 trang, 44 sách, 2 phường, 1 nhai. PHỦ HȦ TRUNG, có 4 huyẹ̀n, gồm 381 xã. Hoàng Hóa 72 xã, 2 trang, 1 sở. Thuần Lộc, 39 xã, 6 thôn, 6 trang, 2 sở. Nga Sơn, $39 \times$ ã. Tống Sơn, 31 xã, 2 chàu (bãi). 9 trang, 1 trại. PHỦ TĨNH GıA có 3 huyẹ̀n, gồm 193. Nơng Cớng, 88 xã, 1 thôn, 31 sách. Quảng Xurơng 55 xã, 1 sở. Ngọc Sơn, 54 xì, 1 trang, 1 trại, 2 phường, 1 tuân, Phủ Trườug An (xưa là Đại Hoàng) có 3 huyẹ̀n, gồm 263 xã. Giia Viễn, 73 xã, 4 trang. An Mè (xura là Mê Bộ), có 52 xã, 2 thôn 1 trang. An Khang, 39 xã, 3 thôn, 3 trang, 3 trại. ṔHỦ THIEN QUAN có 3 huyện gồm 70 xã. An Hóa 22 xã. Phụng Hóa 27 xã, 1 trang, 1 trại. Lạc Thồ, 31 xã, 5 trang. PHỦ THANH $Đ 0$ (Hồ đôi Thanh Hóa làm Thanh Đô Truín), 1 huyẹ̀n, 4 châu, 59 đỏng

Thọ Xuân, 14 đọng. Chấu Na Quan, 12 dọng. Chấu Lurơng Chính, Tàm Châu, 10 đợng).

Lý thị ṇói : đất Thanb Hóa, đầu nưi, đuơi nước, chật hẹp hiè̀m trở, thời loạn dùng dược, thời bihh khong dìng dược. Đinh, Lè, xưa ở Dại Hoàng, cha con Hờ xura ở Tay Nhai chinh la theo vất xe đờ dó. Mới biêt Thải Tờ xử sự rất phải).

Bât đen quánh. Ruọ̀ng thì có hạng thượng và hạng trung, Sản Phầm có tơ. Ở Thần Đầu, có cá hình ngı̛ới. Ở Na Quan, Thọ Xuân, có da hồ báo, sừng tê, ngà voi. Các xứ Tàm, Sám. Man Liếu, tiên sừng và ngà. (Thạ̀n Đầu nay là cựa bề Thằn Phừ. Cá hinh người là thứ cá có đầu, có đuơi, kbông có vẫy. Lọ Thanh Hóa có nhiều vật quái lạ, do các tinh vật tụ lại biến thành.

Nguyễn Thư Hiên nỏi : Thanh có thê, Nghẹ̀ có thằn, Hưng Thái có nước, Cao Lạng có ina. Thật Đáng sợ.

## (1)

蟥 䋨及巣惟又安。


安。承 北 克 海 南 清 化。㞹 南 接：順 化 雲 南。路 府 九九，局 琇 二十五有 五州 凡三，里社 凡 四百 大十九，南 方 之 第 三 落 世。 。

一 庄 0 宜 春 二 $\boldsymbol{H}$ 六 社，真 福（古 新 福）三 +七社八村一所，香山三十四 秲，音 漳 三十 曰 社 八村三十三庄九册三三所一寒
東 城 七十六 社 四 朴二十七九庄 四 册二洲，璣 㯰 三十六社九壮四十三洲三十七册。 英 都 府 二䏡八十六 社，興 元 四十二社三村三所二甲，南 㙈 四十四社六
甾 夏 左 媦，祈＂山 二十焗九洲，变陽 七妇





得国始未朝面十三明十六册，西穿府七照一州九十二嶃口球巩九炏。光荣六岄。明卷九岄。景蒔十四岄，金山十二岄，清渭十岄。筑患十二即，布政十二明。
海肠㢳佳。南或䟿有石河棈地。王麻曹
少被，被直我流姃全。

羽草羽也口毛山骨子毛也边筑乎䧹全山




其 皮 衔 閲，不 昌 頭 两：若 黄 食 模 子 胸 臆者，即 氺 死，音 存 之以示或，如度変之



䑾人皆刻基身以象非文。漠光武時始。通中國口明帝以其地置哀牢，博南二


布，金 钲 尤 好。要 文 字；以步记事。年自
不 間，国 初 常 如 順。及路文律拃䛂牢，
日 草 于，後 改 島 陀 云 昆 孙 基 喷 内 附。砶南 嵝 通。

夷。

## Phien âm

## KỲ LẦN, CẬP LAM DUY NGHEEE-AN

Kỳ Lân, sơn danh, tại Vĩnh Giang chi hửu. Lam thủy danh Kỳ nguyèn xuất tự Linh Giang. Nghẹ̀ An, cồ Hoài Hoan Bọ, Hạ̀u cài vi Nhật Nam quận. Hựu viěl Hoan Châu. Binh. Le dĩ vi trại. Lý cải viết Nghẹ̀ An. Đông bắc giáp Hải Nam, Thanh Hoa. Tây Nam tiếp Thuận Hóa, Vân Nam. Lọ phũ phàm cửu, Thuộc huyẹ̀n nhị thạ̉p hữu ngũ. Châu phàm tam. Lý xã phàm tứ bách thất thập cữu. Nam phương chi đẹ̀ tam Phiên đã. Cần án: Bức Quang phủ lục huyẹ̀n, nhị bách ngũ thập ngũ xã, La Sơn, tam thập thát xã, nhất thơn, nhị trại. Thiền Lợc, tam thập thất xã, nhất trang. Nghi Xuân, nhi thập lục xã. Chân Phúc (cồ Tàn Phúc) tam thập thất xã, bà thôn, nhất sở. Hương Sơn tam thập tứ xã, Thanh Chương tam thập tứ xã, bát thơn, tam thàp tam trang, cữu sách, lam sở, nhất trại nhất vạn, nhất tuần, tam nguỳ èn. Diền Chàu phú, unị huỳ̀n, nhất bách cửu xã. Đông Thành, thăt thạ̀p lục xã, tứ thơn, nhị thập cửu trang, tứ sách. nhị châu. Quỳnh Lưu, tam thắp lục xã, cửu thôn, tứ thạ̀p nhị châu, tam thập thất sách. Anh Đò phủ, nhị huyẹ̀n, bát thập lục xã. Hưng Nguyên, tứ thạ̣p nhị xã, tam thôn, tam sở, nhị giáp. Nam Đườug, tứ thâp tứ xã, lự thôn, nhất sảch, nhất vạn. Trà Lân phủ, tứ huyẹ̀n, nhát bách thập nbị động. Hội Ninh, ngũ động. Kỳ Sơn, nhị thập đọ̀ng, cửu châu, Tương Dươong, thát động nhất phường. Vĩnh Khang, bát thập động. Hà Hoa phủ, nhị huyẹ̀n, thất thập cửu xã. Thạch Hà, tứ thập nbị xã, nhất sở nhất nhất trạ̣i. Kỳ Hoa, tam thạ̀p thất xã. thập nhị thơn. Quỳ Chấu phỉ, nhị huyện, tứ thập động. Trung Sơn, thập lục động. Thúy Vân, nhị thạ̀p tứ động. Ngọc Ma phủ, nhất châu nhị thập thất động. Trinh Cao, nhị thập thất động. Lâm An phủ, nhắt châu, thập tam
động. Quy Hợp châu (cồ Bồn Man thị bỉn thuộc Ai Lao. Thái Tô đắc quỡc thủy lai triè̀u công). thập lam động, thập luc sách. Thuận Ninh phủ, thất huyẹ̀n, nhất chau, cửu thạ̣p nhị đọng. Châul Lang cửu đông. Quang Vinhi, lục dọng. Minh Quảng, cửu đọng. Cảnh Thuuần thập tứ dọng. Kim Sơn thập nhị độag. Thanh Vị, thàp dộng. Trấn Trung, thạ̀p nhị động. Bơ Chính, thập nhị động).

Quyêt thồ duy nhuỡng, nghi tàn lang. Quyết điền duy thượng trung. Hồ tiêu, hái hàm duy giai. Nam Nhung, so bǒ. Thạch hà hy thi. Ngọc Ma xỉ cách. Quỳ châu vũ mao. Trán Ninh, quế, sà m. Kỳ Hoa, thốc tử Ai Lao thái bị. Quyết cơng tượng, lạp, chinh kim.
(Vũ, thúy vũ dã. Mao, Sơn cớt tử mao dã. Trấn Ninh phủ, Kim Sơn sản quê. Châu Lang sẩn sâm. Mỗi nièn thượng cung nhị thập cân. Kỳ Hoa. hải khầu danh, Thốc từ, ngư danl, kỳ hinh tự biết. Thân viên như âu. Hung ực hữu đôc. Thồ nhàn ngır đ̛̆́c, dĩ chuởng m8n chi. Kỳ bì sung vièn, bất kiên đầu diện. Nhược chử thục, thớc tử hung ức giả, tưc bạo tử. Thur tồn chi dī thị giỡi, như Đưòng Hào chi đơi nhẫa, Chi Lăng chi biè̀ı qua, Vị Tuyè̀n chi ngũ liêm dã. Ai Lao, quớc danh. Kỳ tiên hữu phụ nhân, danh Sa Đài giả, cư u Lào Sơn, Bò ngur thủy trung. Xưc trầm mộc, hữu dựng. Thập nguyệt sản nam tử. Hậu trầm mộc bóa vi long, xuất thủy nhân thỉ kỳ nam chi bơi, cơ chủng nhân giai khắc bọa kỳ thấn, dĩ tượng long văn. Hán Quang Vũ thời, thủy thòng trung quốc. Minh Đế dī kỳ địa trí Ai lao, Bác Nam. nhị huyện. Kim bộ lạc thậm phồn. Sở tại hị̛u chi, giai hiẹ̀u viêt Lào. Nhiên văn bố triền đăng, hô ngur xướng điều, xà canh tượng phạn, tị cừu nhập tự, phong tục đại lược vô dị. Bịa sản tè tượng, bạch lạp, kê bơ. kim chinh vuru hảo. Vò văn
tự, dĩ diệp ký sự, Lào tự Ly. Trần, lụ̃ kinh đại sáng. Nãi dĩ địa cận ngă quớc, triều cơng bát khuyêt. Quớc so thường hiẹu thuạ̀n Cạp lệ Văn Luật, trá du Lào, tín hiéu toại tuyệt, Câp thién hạ đại định. Lào Bàn Già (do Hung No viết Đan Vu, hạu cải Vi Đài Vân) Con Cơ mọ̀ dức, nọi phư, tây nam phục thông.

Lỳ thị viết : Nghẹ̀ An nhần tâm hiễm hăn, quá ư Ải Châu. Đạo lọ du trường, thủy thồ thường tạp, Lịch đại dï chi ngụ tây nam di.

## Dich nghia

NÚI KẎ LÃN VẢ SONG LAM LẢ Ở NGHE AN.
(Kỳ Lân là tèn nưi, ở phia hữu sơng Vïnh giang. Lam là tên sơng, phát nguyên từ Linh Giang. Nglệ An xưa là Bọ Hoài Hoan, sau đồi làm quận Nhật Nam. Rồi lại gọi là Hoan Châu. Các triều Đinh, Lè, dặt thành trại. Triều Ly gọi là Nghệ An. Bông bắc giáp Hải Nam, Thanh Hoa. Tây nam tiếp tời Thuặn Hóa, tờ Vân Nam. Lọ có 9 phủ. gồm 25 huyện, 3 châu, cơng 479 . xã. Phien thứ ba phương nam. Kinh xét : PHỬ ĐỨC QUANG. có 6 huyẹn, 255 xã. La Sơn, 37 xă, 1 thon, 2 trại, Tbiên Lợ, 37 xă 1 trang. Nghi Xuân, 26 xã. Chân Phưc (xưa là Tân Phúc) 37 , xã 8 thôn. 1 sở. Hương Son, 34 xă. Thanh Churơng 34 xä, 8 thôn 33 trang, 9 sách, 3 sở, 1 trại, 1 vạn, 1 tuăn, 3 nguyễn. PHỬ DIỂN CHÂU có 2 huyẹn, 109 xā. Bong Thành, 76 xã. 4 thón, 29 trang 4 sách, 2 châu (bäi). Quỳnh Luru. 36 xã, 9 tbơn, 42 cbau (bäi), 37 sách. PHỦ ANH $Đ$ ©́ có 2 huyẹn, $86 \times$ ä. Hưng Nguyên, $42 \times$ ã, 3 thơn 3 sả̛, 2 giáp. Nam Bường, 44 xã. 6 thôn, 1 sách. 1 vạn. PHỦ TRÀ LÂM, có 4 buyẹn, 112 đọng. Hội Ninh, 5 đậng. Kओ

Sơn, 20 dộng. 9 châu (bãi). Turơng Dirong, 7 dọng, 1 phường. Vïnh Khang, 80 dong. PHỦ HÁ HOA có 2 huyẹn, 79 xä. Thanh Hà $42 \times a ̈ .1$ sở, 1 trại. Kỳ Hoa. 16 dộng. Thúy Vân, 24 dọng. PHỦ NGOC MA có 1 chau. $2 t$ aông. Trinh Cao. 27 dọng PHỨ LÂM an có 1 chàu, 13 đọng. Châu Quy Hợp (xura là Bồn Man vơn thuọc Ai Lao khi Thái Tô đượ nước rời, Bồn Man mơi triều công), 13 dọng 16 sách, PHỦ THUẦN NINH có 6 huyẹ̀n, 1 châu, 92 đọng. Châu Lang 9 động. Quang Vinh 6 đọng. Minh Quảng, 9 dọng. Cảnh Thuà̀n, 14 động. Kim Sơn, 12 động. Thanh Vị 10 đơng. Trấn Trung, 12 động. B $\begin{gathered}\text { Chính, } 12 \text { đọng). }\end{gathered}$

Bã́t vơn đắt màu, sản giỡng cau. Ruộng thì có hạng tỡt và hạng trung. Có hồ tiêu, có muđí. ở Nam Nhung có vải thường dùng. Ở Thạch Hà có vài thơ Ngọc Ma có da, có ngà, Quy̆ Châu có vü, mao. ở Ky Hoa có thơc tữ. Ai lao có mền hoa, ngà voi, sáp ongrchiêng đồng.
(Vü đây là lông chim trà. Mao là lông loại sơn cớt tử (người dịch chıra hiều là luại gij). Kim Sơn ở phủ Trắn Ninh sản quê. Châu Lương sản sâm, mỗi năm cung tới 20 cân. Kỳ hoa là tên cửa bề. Thớc tử là tên cá, hình tựa con ba ba, minh trơn như con à a dưới bung ngụ̣c có độc, người bản xự bắt được phải lấy tay bóp nặn vứt đi. Da đằy đặn. khờng nhạn rõ đầu mặt. Nếu như, náu cả ngực bung mà ăn, thi chế ngay, cho nên cà̀n báo cho dân gian biêt mà càn thạ̀n, y nhur cá dơi ợ Đương Hào, bằu ở Chi Lăng, và ngũ liêm ở Vị Tuyên. Ai Lao là tèn nượć, Xưa có người đàn bà tên là Sa Đài ở Lao Sơn, bắt cá, vơ ý đụug vào cây gõ chìm dưới nước rồi có thai, 10 tháng sinh ra con giai. Sau cây gỗ hó́ thành rồng, ra khỏi nước, liếm vào lưng dứa con. Từ đó, giòng giông đều vê, khắc vào minh hình rồng. Thời vua Quang Vū triểu Hảan, Lào mớri thờng vớ Trung Quớ. Vua Minh Đêchia đát ra lăm 2 huyện : Ai Lao và Bác Nam. Nay
các lợ lạc phức tạp. Người ở nơi nào thì cung đều gọi là giơng Lào. Tuy nhiên, y phục, ngôn ngữ, cữ chỉ, phong tục, về đụi çương, khơng khác nhau. Thồ sản có ngà voi, sừng tê, sáp ong , vải lơng dẹ̀t, chiêng đờng thật là khéo. Không có chữ viêt, dùng la cây đề ghi viẹ̀c.

Lào từ thời Lý Trần, thường bị lây họa chiến tranh, vì cở ở giáp nước ta, thành ra chuyèn triều cớng, khòng bỏ sót, nhất là lúc ban đầu, Bến khi Lô Văn Luật, đôi ngượi Lào, có viẹ̀c gian dơi, từ đó mởi tuyệt thòng hiéu. Mải đên khi trong nước đã yên, thiên hạ đại định, Lào Bàn Gia (tức là quốc chỉ) tên là Côn Có, có lòng ái mộ, xin phụ thuộc, xứ tûy nam lại thông hiéu.u.

Lý thị bàn : Người Nghẹ̀ An mạnh dữ, hung tợn hợ người chấu Ái. Bả́t đai dài rọ̀ng, tạ̀p quen gian hiểm, các triều' đại đùng đêe chơng giữ rợ tày nam.

海及雲雷性顺化。

内体，束北通人安，西南連牢音，



源，暑 水二十九社，市政 州 六十 三社，一 村，二十四庄，二册，三源。明 䨌 古 麻 霖 李 常 保 征 占 取 半 地 六 十四 社，二源，草 㫫 府 六 彞，二州，四百四十四社，海伎五十四社，心村，二十八峒。 0 武昌九十五 社 三 村五 册，丹田六十 三社，九村，六册，金 茶 ，七十三社二村二州十三册三源－思 荣 四十四社十 人 村一 庄 ，莫盘 九十五社。顺 平 州 八㟘 二十，一册，沙盃州分㟘

十五庄•六十八册。䈆土推黑埧

毛。
明人来優金我卅耘納胡极，一人十

及本朝，制捄一，极猪存思。

苦氏日：顺化我北景州也，内属後故


置 为 順 州 化 顺，淒合禹化化，民 民染古俗 ，性伴胹咅先朝以之来占。 Phiên âm ：

## HẢI CẬP VÂN，LINH DUY，THUẬN HÓA

（Hải，Nam Hải dã．Ải，sơn dä．Linh，thủy danh．Thuàn Hóa，cò Viẹt Thường thị Bộ．Triẹuu Viẹt cải vi Băc Cảnh Châu
nội bạn Đông bắc thông Nghệ, An, tây nam liên Lao, Quảng, Lộ phủ phàm nhị. Thuộc huyẹ̀n phàm bát. Châu phàm tứ, Lý xã, phàm lục bách, ngũ thâp bât. Nam phương chi đẹ tứ phiên dã.

Cấn án : Tân Binh pbủ nhị huyện, nhị châu, nhị bách nhị thập tứ xã. Khang Lọ̣c thất thạ̣p bàt xã, thất sáclo, tứ nguyên. Lẹ̀ Thủy nhị thập cửu xã, Bộ Cainh Châu, lục thập tam xã, nhất thôn, nbị thạ̣p tứ trang, nhị sách, tam nguyèn. Minh Linh (cồ Ma Linh, Lý Thường Kiẹ̀t chinh Chiêm thü kỳ địa), lục thẩp tứ xã, nhị nguyên. Trıệu Paong phủ, tục huyẹn, nhị châu, tứ bách tứ thạ̀p tứ xã. Hải Lăng. ngũ thạp tứ xã, bát thơn, nhị thập bảt dợng, Vũ Xương, cửu thạp ngũ xã. Thuận Binh Châu, bát động, nhị thập nhất sách. Sa Bơi châu, lục động, thạp ngũ trang, lục thậ̣ bảt sách.)

Quyễt thồ dưy hắc phầu, Noghi hỏa dưọc cíp tièu nhung. Quyết điền duy trung trung. Biện Bàn hoàng trĩ, Sa Bôi trà duy turớc thiệt. Hải Lăng thỏ duy bạch mao.
(Chỉ dược dĩ diệp chỉ bao chi, Dĩ hỏa nhiến nhi thực chi dã. Minh nhàn lai xâm, linh ngã̃ châu huyẹ̀n nạp hồ tiêu, nhắt nhân thập miêu. Hạ̀u tiếu quỵ̛. Nhất miêu rị̣ ngũ quyển mân. Nô Giang dĩ bắc tiêu thụ tận tỷ ur Ngó. Duy Ngẹ̀ Hoa cánh lịch Hạu Trần cập Bản Triều cát cứ, tiêu do tồn yèn,
(Lý thị viết: Thuân Hra ngã Bắc Cảnh Chấu dả. Nội thuộc hậu, Chièm, Hoàn thường nhiễu nam cảnh, tận hựu kỳ địa Lý Trà̀n chi thời, thân chinh Chièm Thành, đa cầm Chiêm chủ, Chiêm nhân thỉnh hiến Tư Ma, Minh Linh, Bo Chinh tam châu thục tờ. Thièn Tử trí vi Thuận chàu, Hóa chấu, hậu hợp vi Thuận Hơa. Kỳ dân nhiếm Cbiêm cựu tục, tinh hãn nại khố, Tiên Iriểu dĩ chi ngự Chiêm.

## Dich nghia

## BÊ CU̇NG NÚI VÂN, SÓNG LINH LA Ở THUẠN HÓA.

(Bể là bề Nam Hải. Vân là Ải Sơn. Linh là tên sõng, Thuất Hóa xưa là $B \not \subset$ Viẹ̀t Thường thị, thời Triẹ̀u Việt, dòi làm phụ vào châu Bäc Cảnh. Phia đỏng bắc thỏng với Nghẹ An, phía tây nam liền Lao, Quảng. LÓcó 2 , gồm 8 huyẹ̀n, 4 châu, $658 \times a ̈$. Ở phương nam là Phiên thứ tur.)

Kinh xèt : PHỦ TÂN BÌNH có 2 huyện, 2 châu, 224 xã. Khang Lơc, 78 xä. 7 sach, 4 nguyen. Lè Thủy, 29 xã. Châu Bơ Cbính 63 xã, 1 thon, 24 trang, 2 sách; 3 nguyen, Minh Linh (xura Ià Ma Linh Ly ${ }^{\text {Y Thường Kiẹ̀t binh Chièm, }}$ nhân chiểm đất) 64 xã, 2 nguyên. PHỦ TRIẸU PHONG có

6 huyện, 2 châu, 444 xã. Hải Lăng, $54 \times$ xă, 8 thơn, 28 động. Vü Xương. 95 xä, 3 thơn, 5 sách. Đan Điền 63 xä, 9 thôn, 6 sách. Kim Trà, 73 xä 2 thơn, 2 châu, 13 sách. 5 nguyên. Tư Vinh, 44 xä, 18 thờn, 1 trang. Biện Bàn, 95 xä, Châu Thuận Bình có 8 động, 21 sách. Châu Sa Bôi có 6 dộng, 15 trang, 68 . sách).

Đẩt màu, sắc đen, sản thươ đạn, hồ tiểu. Ruộng thi hạng rung. Điệ Bàn có giơng chim trĩ vàng. Sa Bôi có chè nhỏ lá. Hải Lăng có thỏ lờng trắng.
(Giấy thuớc đạn, là lấy lá tầm thươc vào, dễ đốt dễ chảy, dễ đun nấu. Khi giặc Minh tợi xâm lẫn, có bắt châu huyẹ̀n ta mỡi người phải nộp hồ tiêu 10 miêu (mợt thử đồ dong). Hồ tiêu thành quý, mỡi miêu giá tới năm quan tiền. Từ Nô Giang trở lên, đểu giồng hồ tièu đề chuyên tải sang Tảu. Bến khỉ các vùng

Nghẹ, Hóa, được nhà Hạu Trần, rồi đên triều ta giành lại quyè̀n cát cứ, hồ tiêu mớj còn giớng).
(Họ Lẏ nói : Thuạn Hóa là châu Bắc Cảnh của tá. Sau thời nội thuộc, tên Hoàn Ngọc, nước Chiêm Thành thường quấy nhiễu chiểm hết phia nam ${ }^{-}$Triều Lý, triều Trần, vua thân chinh đánh Chiêm, thường bắı đự̛̣c vua. Ngưởi Chiêm phải đem ba chàn Tur Ma, Minh Linh, Bớ Cbính chuộc tội. Vua ta đặt làm châu Thuận và Châu Hóa, sau hợp làm một Thuạn Hóa. Dân nhiễm phong tue giơng Chiêm, tính cūng hung dữ, lại quen chịu khó nhọc. Các triều trước dùng đề chơng với Chiêm.

像女需河惟南界，
像女山名，古 捚 骨 是，山上有 给十 二厘，



七，南 方 之第五落 也。

鋩 挍：升 草 府 三 票，二十三社，古 地 哩是 酰 陽 九社，河東 八社，熙江六社，思義 府 古 占 晋 是 三 検 四 十 一社。平山 十

社，续 速 十 八社。李氏日：胡氏征占，占 人 献 占 顾 之地，
府。因 文 所 南 至 地 哩 者 也。







征 占 坂地地，臬 我 平 康 延 度 平 顺三府；又，征 高 綿 㖩 车 地，1 禹 事 定 府，福 郢，
诗占主我顺城王：占 人由此不能鳥我意 呮

見 孤 山特相，延 津 浮 格，名 山石 借。




顺三神。伯宣初日静于浮江出础，由是

属 莫

## Phiên âm

TIEN NỮ，PHÚ HÀ，DUY NAM GIỚI．

Tiên Nữ，sơn danti，cò Long，Cót tbị，Sơn thượng hửu tháp thập nhị tò̉a hiẹ̀u viết Tiên Nư tháp，Phủ Hà，tứ hải mọn danh， Nam Giáft，cò Viẹt Thường，Bắe Cảnh Châu．nội bạn dă，Nội thuộc gian．mờt ur Chiêm．Chièm phân vi Chiém Chiêm，Chièm Lüy．Đơng bắc tiép Thuạ̣n Hỏa．tây nam thông Chiêm Thành． Lọ phủ phàm tam，Thự̣̂ Huyẹ̀n phàm cữu．Lý xã cửu thâp thất， nam phương chi đẹ ngũ Phièn dă，（Cán án ！Thăng Hoa phủ tam huyẹ̀n，nbị thập tam xả（cô Địa Ly thị），Lể Dương cửu xä．Hà Độg bât xã．Hy Giang lục xã．Tư Nghỉa phủ（cồ Chiềm Lüy thị） tam huyẹ̀n，tứ thập nhất xã，Binh Sơn．thập thât xã．Mọ Hoa， thạ̀p tam xä，Hoải Nhàn phủ，tam huyẹ̣n，tam thập tam xä，Bòng Sơn thăt xã．Phù Ly bát xä，Tuy Viền，thập bát xă）．
（Lý thị viết ：Hồ thị chinh Chièm．Chiêm nhân hie̛n Chièm Chièm chi địa，Quý Ly kiêp sử tạn hiên Chiềm chi Cbiêm Lüy． Hồ trỉ vị Thăng Hoa phủ．Quớc sử sở vī nam chi Địa Lýgiả dã．
(Nguyễn Thư Hiền viét: Hồ thị kiếp Chièn, tận hiến Chièm Lüy chi địa. Nhàn phân vi Thăng Hoa, Tur Nahia Chấu. Trí An Phủ Sứ dĩ quản chi. Dĩ kỳ nguyên đầu vi Tản Ninh Trán. Cliến Thành thu kỳ cận tiẹ̀n nhàn dản, hoàn quơc. Hồng Đức gian, Chiêm Trà Hòa, nhập khấu Hóa Chàu. Thánh Tỏn, thân chinh phá Đồ Bản thành. thu phuc cựu cương, hựu tịclt địa chi Thạch Bi sơn. Tri Hoải Nhân phü. Tnuộc huyẹ̀n tam. Kỳ phiền định tứ phí, nam vi Chiêm gióri).
(Phụ Luc viět: Lý thời dĩ đắc Quảng Nam, thạ̀p kim chi nhi. Chí Hồ thời hựu đắc Quảng Nam, thập phần chi bán. Hồng Hức gian, Thȧnh Tỏn, xích địa tự Chiêm Lũy Lịch Mòn Hoan, Tiễn Tây, Sa Hoảng, Luật Quan, Thời Phú, Hà ba, Lãnh Thúc, Thi Nại, Xuàn Đài, Đà Nãng, Trà Nòng, Tiêu Mơn, Bẹ Du, Cầu Huàn, chí Phan Dương, phàm thập tứ hải môn, tri vi Quảng Nam. Thừa Tuyên vân. Cập Cbiêu Huản, tử tơn, kế trấn Thuản. Quảng, phục chinh Chièm, thù kỳ dịa, trí vi Binh Khang, Dien Khanh Binh Thuận, lam phü. Hưu chinh Cao Miên, thủ kỳ dịa, trí vi Gia Định phủ, Phúc Long, Tàn Binh, nhị huyẹ̀n. Tụ cồ Chiêm nhân tị cư Binh Thuận chi tả. Nãi phong Chiến chủ vi Thuạ̀n Thành Vương. Chièn nhàn do thự bất năng vi ngã hoạn hÿ).

Quyết thể duy bẳc phần. quyểt điền duy hạ hạ, Phiên định thủy sur. Tu minh, ty tỷ, hoàng trúc, xich yếr. Miên Sơn, huyên cảo. Xich Dã. hạ địch, Cô Sơn, đặc đồng. Dièn Tân, phư khánh, Danh Sơn, thạch thác.

Phan Bịnh giang, dũ̃ Hoài Nhân phủ liếp. Sư tử uy phục bảch thú, tê tượng kiên chi giai kinh. Phan Định hữu sứ tam quần, cư thủy trung, phièn vĩ dĩ đả nlıàn thuyên. Ba đào dũng tich như đơi. Lỳ thường Kiệt chinh Chiêm thờị đại quân cbí thử bất tiện
thiẹ̀p. Nãi phong sứ vi Hiẹ̀u Thuận tam thằn, bá Tuyèn sắc nhạ́t sư tử phù giang xuất thinh. Do thị, quấn thuyè̀n tiến vơ sờngại. Tư Nınh, Cầm Sơn, giai thuọ̀c Tuy Viễ. Xich Dã huộ̣c Nghĩa Sơn. Cô Sơn thuọ̣c Hà Đông. Dièn, hà. Danh Sơn, thuọ̣ M Mọ Hoa.

## Dich nghia

## TIÊN NỮ, PHÚ HȦ LȦ Ỡ NAM GIỚI.

(Tiên Nữ là tên nủi, xura là Long cớt. Trèn nưi có hảp cao 12 từng, gọi là tháp Tiên Nữ. Phú Hà là tên bơn cửa bê. Nam Giới, xưa là Viẹ̀t Thường, tức là Bắc Cảnh châu nợi bạn. Thời nọi thuộc thì đât đơ sát nhạ̀p vào nước Chiêm. Chiêm chia đất đó làm hai : Cbiêm Chièm và Chiêm Lŭy. Đóng bắc tiếp với Thuận Hóa, tây nam thơng với Chiêm Thành. Lọ co 3 phủ, gồm 9 huyện, cọng 97 xã. Ở phương nam là Phièn thứ năm.
(Kinh xét : PHỦ THĂNG HOA, có 3 huyện, gồm 23 xã. (xura gọi là Địa Lý). Lê Dương, 9 xã. Hà Giang. 9 xã, PHỰ TƯ NGHĬA (xưa là Chiêm Līy) có 3 huyẹ̀n gôm $41^{\circ}$ xä. Binh Sơn, 17 xā. Nghĩa Sơn. 11 xã. Mộ Hoa, 13 xã. PHỦ HOAI NHÃN có 3 huyẹ̀n gồm 33 xã. Bồng Sơn, 7 xã. Phù Ly, 8 xã. Tuy Viên, 18 xã.)
(Lý thị nói : Họ Hồ đánh Cbiêm. Người Chiêm hiến đất Chiến Chiêm Quy ly bắt phải hiến cả đất Chièm Lũy. Họ Hồ đặt làm phủ Thăng Hoa. Quốc sữ chép là : nam lới đất Địa Lý là tại the̛ ).
(Nguyễn Thur Hiên nói : Họ Hồ biêp Cbiêm, lấy hết đắt Chiêm Lũy. Nhan chia làm Tbăng Hoa, Tur Nghia. Ặt chức An Phủ Sư đề cai quản, lấy mốt phần lậm trấn Tân Ninb. Người

Chiêm cho dân ở gần dược thuận tiẹ̀n trở về nưởc. Trong thời Hồng Đức, người Chiêm là Trà Hòa vào cướp ở Hóa. Thạnh Ton thân chinh phá thàoh Đồ Bàn, thu phục biên giớri cü, lại mở rộng đắt đaí cho tới Thạch Bi Sơn, đặt ra phủ Hoài Nhân, kiêm 3 huyẹ̀n. Phiên Bịnh ở phia nam bơn phủ. là biên giơoi nước Chiêm.

Phụ Lue - Thời nhà Lýy, Quảng Nam nay 10 phần, thì Lý có 2 phần. Đến thời Hồ thì được nửa. Thời Hồng Đức, Thảnh Tôn mở đã́t, từ Chiêm Lũy qua Môn Hoàn, Tiễn Tây, Sa Hoàng, Luật Quan, Thời Phư. Hà La, Lănh Thúc. Thị Nại, Xuán Bàj, Hà Nång, Trà Nông, Tiều Mòn, Độ Du, Câu Huân, cho tới Phiên Dương, gồm 14 cửa bề, đặt chửc Quảng Nam Thừa Tuyên. Khi Chiếu Huân có con cháu nới đời trấn thủ Thuận Qnảng, thì lại di đảnh Chièm, chiếm thêm đất, đặt làm 3 phủ, Bình Khang, Dièn Khảnh, Binh Thuận. lîôi lại đi đảnh Cao Miên, chiểm đất đặt làm phủ Gia Định và hai huyẹ̀n Phúc Long, Tân Bình, Từ xưa, người Chiêm vẫn tụ hợp về phía nam Binh Thuận, Nhân thê. vua mới phong cho chủ Chiêm làm Thuận Thành Vương. Vi thể, người Chiêm không còn mới lo ngại cho ta nữa.)

Đất thì đen, ruộng thî xấu. Söng Phan Định có giơng sư iử nước. Tư Minh có tơ gai, có trúc vàng, có yến đỏ. Miến Sơn sản vải tră̆ng. Xích Dã sản chim trĩ. Cô Sơn sản gỗ đồng. Bến Diên có khánh dá. Danh Sơn có đá mài.
(Sỏng Phan Bịnh giáp phủ Hoài Nhân. Sư tử có óai, các thư rừng dều sợ. te, voi cũng phải kinh. Sông Phan Định có 3 con sư lử nước. Ở dưới nước, quặt đuôi lên, là đánh úp được thuyên,
làm cho nước cao, sóng dồn. Lý Thường Kiẹ̀t biṇh Chiêm. khi quân độ tời do, chura có phương tiện qua sông mới phong cho su tử làm Hiẹ́u Thuận tam Thần. Ngày tuyên sắc sur tử nồi lên mặt nước nghe sác. Thể là từ đó, thuyền quân qua lại khơng trở ngại. Tư Minh, Cầm Sơn thoộc về Tuy Viển. Xich Dả thuọc Nghīa Sơn. Cô Sơn thuộc Hà Đông. Dién là tên sơng. Danh Sơn thuộc vè̀ Mộ Hoa.)
及九十聝 ，占 城 古 象 林 照 属 我 趣 䝴部，日南郡，後改林色真境南通真䍀日弛備，四際爪姓 日上，源，北 接我 駐 州 据 日鳥里，惟 水 際于海 ••䋁州大小凡三十有八，繏廣可六百里， H 地 少 田，全 我 日南肥 沃－次 畧 有

之，故 常 侵 摄 ，其 俗 事 乾 泥 道（猫 花



遈 䍜 ，并俗好釉掠，真 胍 在 占 城 之南，去日南都舟行六十日 日 至 ，其
尚，右手鳥潦。自唐後分高二，其
成）半 南 際 海 日 水 真 械 ，地八百里（尒諪 定）白 象 亦 中 ※脂 花 石 之脂 也。 九十聝，媃 之得 士

# 也。三者不常有，惟我掠山及迺古真 蜢 有 之，，展 朝 以禹部祀。 0 

## Phiên âm

CHIEM，SIEM，CHẦN LAP，NHUNG PHỤC，QUYÉT CÓNG Đait máo，bach tưỡng，hoa Chi，Cấp CứU thón NGHI．
（Chiêm Thành cồ Tượng Lâm huyện，thuộc ngã Việt Thường Bộ，Nhật Nam quận，bậu cải Lâm Ấp．Kỳ cảnh，nam thông Chân Lạp，viết Thỉ Bị．Tây tê Qua Oa，viêt Thượng Nguyên．Bắc tiếp ngã Hoan Châu nhưởng．viết 0 Lý．Duy đông té vu hải． Thớng châu đại tiều phàm tám thận hữu bảt．Tung quảng khả lục bách ly．Kỳ địa thiêu điền，tham ngã Nhật Nam phi óc，duc lược hữn chi，cố thường xâm nhiễu，Kỳ tục sự Can Ni đọo（do，Hoa Larg Đạo）．Chú kim nhấn，ngân nhân．đại thập vi dĩ tự chi．Siêm La quơc tại nam hải trung．Kỳ địa，thiên dư lý，cồ Siêm Hồi Sièm Giải，nhị quớc thị．La thồ phì，bách cớc thành thục，sản kim Lạp Sièm，thồ tích．Hậu Siêm hàng Siêm，hợp vi Siêm La．Kỳ tục hiếu phiêúưược．Chân Lạp tại Chièm Thành chi nam，khử Nhạt Nam quạn，chu hành．lục thập nhật nãi chí．Kỳ huyện，trẫn，phong tục dưr Chiêm vô dị．Kỳ dân dĩ đông hương vi thượng，bữu thủ vi khiểt．Tự Đường hâu phân vi nhị．Kỳ bán bắc，da sơn phụ， viết Lục Chân Lạp，tâm hiẹu Khuất Hạ（kim Cao Lạp），Bán nam tế hải，viêt Thu̇y Chân Lạp，Hịa bát bách lý（kim Gia Bịoh）．Bạch turợng diẹc thứ trung chi linh，thái bình thủy kiên．Hoa chi，hoa thạch chi chi dã．Cửu thơn nghị，nghị chi thần chủ dã．Tam giả bất thurờng hửu，duy ngả Lạng Sơn cạ̀p Siêm，Cliêm，Chân Lạp hửu chi．Lịch triều dĩ vi Giao tụ．

## Dịch nghia

NƯỚC SIÊM. NƯỚC CHIEM, NƯỚC CHÂN LAP, HAY dúng binh, Cóng hiến có Đồi mồ, voi trắng, ĐẢ hoa vÂ KIẾN CANG 9 TẤC.
'(Chiêm Thành, xưa là huyện Tượng Làm thuộc bọ Việt Thường ta, quận Nhật Nam, sau đồi là Làm Ấp. Xét về vị trí, phia nam thông nước Chân Lạp, gọi là Thĩ Bị. Phia táy giáp xứ Qua Oa, gọi là Thượng Ngtừền. Phía bắc giáp đất thuộc châu Hoán nước ta là Ó Lý. Duy có phía đông là bề. Lớn nhỏ có 38 châu. Đất rợng đến 600 dặm. Ít ruộng. Tbấy đất Nhật Nam nườc ta pbì nhiêu, thì sinh tham muớn cướp lấy, cho nên thường hay quảy nhiễn. Phong tục thì tnời đạo Can Ni (cüng như đạo Hoa Lang). Đuic người vàng, người bạc, to bằng mười người òm đẻ làm tượng thờ.

Nước Siêm La, ở vào giửa Nam hải, đất rông hơn nghia dạm, trurởc là hai nước Siêm Hồi và Siêm Giải. La thì đất tớt, cây trồng đủ thứ, sản xuấa ra vàng, sạp. Siêm thì đẩt xấn. Sau Siêm hàng La, hợp làm Siêm La. Tục ưa cướp phá.

Chân lạp ở phia nam Chiêm Thành, cách xa quận Nhạt Nam đến 60 ngày đi thuyên bè̀. ở các buyẹ̀n, các trẫn, phong tục không khác gì Chiêm Thành. Đới tứ phía thì dân cho phia đông là quan trọng. tay phải tượng trưng sự trong sạch. Từ sau đời Đường (một triều đại nượ Tàu) nước chia làm hai xứ. Một nửa
phia bắc, nhiều gò núi, thì gọi là Lưc Chấn Lạp, sau lấy tên là Khuất Hạ (nay là Cao Lạp). Môt nửa phía nam, giáp bề, thì gọi là Thủy Chân Lạp, đất rợng 800 dạm, (nay là Gia Bịnh).

Voi trắng cho là linh vật, đời thái bình mới xuất hiẹ̀n. Hoa chi là đá hoa co vân đẹp. Cửu thớn nghị, là kiến càng to, kiến thằn càng to, kiến thần dài chin lấc. Ba vật đó không thường có được. Các triều đại đều liệt vào đồ tế Giao).

良江及研推太原。
（良江，富 良 江 也！研山名，太原古武定部 内 地。 来 北 夷 高 掠，西 南 真 京 北，路
十六。北 方 之 第 二薄 当。

詯 按 ：富 平 府 八 粸 二 州，二百三十六社，司 在 五十七社，一庄五寨。平原草改 平 泉 二十七七社，普 安二十三社，一庄，洞 亳 二十九社 二村，二十庄一寒，一㤃，一市。大 旉 二 十 二社，七庄，富良三十社，十庄，文 朗 五 社 九庄。武店三十社，六 村，二十五 庄 一 源—州，定化 古 宣 化 州 四十 社，十二庄埇。化 府一腬一州，七十三社，気 化 二十二社，二村，十二庄。白通州五十一一社一村，十二 庄 0

柰。氏日：太 原 自 李 陳 風 州，至 明人 八
 （阮 伃 竍 日 ：李 辣 令 開 平 虏 江，自 冷 更

至 平 宬，通 于 平 㴰，以便 太源准来，又 士



俵，同 喜 魚 玬 惟 错。

## Phiên âm

## LƯONG GIANG CẬP NGUYÊN DUY THȦI NGUYÊN

（Lương Giang，PhúLương Giang dã．Nghiên，sơn danb． Thải Nguyèn，cồ Vü Định Bộ nơi địa．Bông bắc giáp Cao，Lang． Tây nam giap Kinh Băc．Lô phủ phàm nhị．Huyện phàm cửu． Châu phàm nhị．Lý xã tam bách，tam thập lục．Bắc phương chi đẹ nhị Phiên dã．

Cần án ：Pbú Bình phủ．bát huyẹ̀n，nhất châu，nhị bảch tam thập lụ̣c xã．Tư Nông，ngũ thập thất xã．nhất trang，ngũ trặi． Binh Nguyèn，（Mạc cải Bịnh Tuyèn）nhị thập thất xã．Phồ An，nhị thập trang，nhất trại，nhăt phường，nhất thị，Bại Từ，nhị thập nhị xã，thất trang．Pnủ Lương，tam thập xã，thập trang．Văn Lãng ngủ xä，cửu trang．Vü Nhai，tam thập xã，lục thơn，nhị thập ngū trang，nhất nguyèn，nhất châu．Định Hóa，（cồ Tuyên Hóa）châu， tứ thập xã，thập nhị trang．Thơng Hóa phủ，nhất ḥyyện，nhất châu，thất thập lam xä．Cảm Hóa，nhị thạ̣p nhị xã，nhị thôn，thập nhị trang．Bạch Thông châu，ngũ thập nhất xã，nhất thôn，thập nhị trang．

Lỳ thị viêt : Thái Nguyên tự Lý, Trần vi châu. Chí Minh nhân nhập quớc, thăng vi phủ. Lé triều nhất thơng, thủy thăng vi đạo.
(Nguyễn Thư Hiến viết : Ly triều lịnh khai Binh Lơ giang tư Lãnh Canh chí Bình Lồ, thông vu Binh Than, dĩ tiẹ̀n Thái Nguyện vãng lai. Hựu trí Bạch Thơng, Cảm Hóa, cư dân, phàm thất dịch, vi man di tưc yêt chi sở. Nhiên hậu Thái Nguyên, nhất điều sơn cước tiệm khả thông hành,)

Quyễt thồ duy xích điền phần. Quyễt điền duy hạ hạ. Bách Thông chú sàm, nhung xác. Định Hóa, ngân, đồng, duyên. Đại Từ nhiễm xả. Phồ An, bạch viên. Đồng Hỷ ngư châu duy thố.

## Dich nghia ;

## SÔNG LƯƠNG VȦ NÚI NGHIÊN LÀ Ố THȦI NGUYÊN.

(Lương Giang là sông Phú Lương. Nghiên là tên nưi. Thái Nguyên, xưa là thuộc về dất Bộ Vũ Bịnh, Phía đông bắc giáp Cao, Lạng. Phia tây nam, giap Kinh Bắc. Lọ̀ có 2 phủ, gồm 9 huyện, 2 châu, 336 xã. Lộ la Phiên thứ hai về phương bắc.

Kinh xét : PHỦ PHÚ BİNH có 8 huyện, 1 châu. 236 xã. Tư Nông, 57. 4 trang, 5 trại. Bình Nguyên (triều Mạc đôi là Bình Tuyên), 27 xã. Phồ An. 23 xã. 1 trang. Đòng Hỷ, 29 xã, 2 thơn, 20 trang, 1 trại, 1 phường, 1 chợ. Đại Từ, 22 xã, 7 trang. Phú, Lương, 30 xã, 10 trang, Văn Lãng, $5 \times$ ã, 9 trang. Vũ Nhai. 30 xã, 6 thôn, 25 trang, 1 nguyên. 1 châu. Châu Định Hóa (xưa là Tuyền Hóa), 40 xã, 12 trang. PHỦ THONG HÓA, có 1 huyẹ̣n, 1 châu, 73 xä. Cảm Hóa, 32 xä, 2 thôn, 12 trang. Châu Bạch Thóng 51 xã, 1 th 0 n, 12 trang.

Lý thị nói : Thái Nguyên từ các triều Lý, Trần, vần là châu. Đên khi người Minh cướp nước, đưa lên thành phú, Nhà Le nhất thơng mới đặ! thành đạo.
(Nguyèn Thư Hiến nói: Trều Ly sai mở sông Binh Lý sai mỡ sông Binh Lò, từ Lãnh cho tơi Binh Lơ. thóng vào Binh Than đề cho tiện sự đi lại ở vùng Thái Nguyên. Lại đặ ra bảy trạm cur dân, ở Bạch Thơng, Cảm Hóa, đề làm trụ sở cho man di. Có thê đường đi Thái Nguyên mới dễ dàng.).

Đất thi rẻo, loại đăt bồi. Ruợng thì xấu. Bạch Thòng có nhung, xâm gạc. Định Hóa có bạc, đờng, chi, vàng. Bại Từ có giơng trăn. Phố An có vượn trắng. Bồng Hỷ có ngựa tốt.

TẬP HẠ

种 駺 壁 大 惟 蒋 山 。
夫 山 名 。 在 䒬 城 之。西，山 上 集 出 一石 ，缝望如人形，背南面北。俗傅


山，砈山望夹不見乃投展而化，因以岛 名 馬－撞山古 陵 海 部 ，西 南 表 太原，東北规雨度，路府凡一，州 亿七，里 社 二百二十七十北方 之第三薄 也

誰 按：長 虔 府 七 州 ，一百九十三社。三 州。平 数 十 九 社 ，二十一 村 舆 庴 酌

州 古 文 東 是 四十一社，安 间 州三 十五 社，一村一 庄 ，七原 州 真 改 七 泉三十四社，安博州三十七八社 0 胕䤢：

胡基泍秨，明人来就山，裸，平之地，’乃使黄倿耶高制地使以程平古模三十人社 五十九村益明，所 央 之拫



及 沉 春 。


极以如享，可見裂人不玩暴物如此。

## Phiên âm

KỲ LU＇，VONG PHU，DUY LANG SƠN．
（Khưu Lư tại Quế Thành bắc，cổ On Khưu，Thông Linnh Giang thi．Vọng Phu，sơnn danh，tại Lạng thành chi tây．Sơn thượng tủng xnất nhất thạch，dao vọng nhự nhận hình，bối nam，diện bắc．Tưc truyền，cồ truyền．Nam Sách nhân，Đậu Thao，vi Tiên Ngô Vương tướng．Tòng quân ngụ bắc biên．Kỳ thê，Tô thị，danh Huệ，thụ̉ fiểt thập niên，chức hồi văn cẫm ký chi，Hậu nãi dữ gia
nô đăng Lạng Sơn, cô sơn vọng pha bá̛t kiến. Nãi đầu thi nhi hóa. Nhản dĩ vi danh yên. Lạng Sơn, cổ Lục Hải Bọ̀, tây nam giáp Thải Ngayên, đơng băc giàp Lưỡng Quảng. Lọ phủ, phàm nhất, châu phàm thất, lý xã, nhị bách nhị thập thã́t. Bắc phương chi đẹ̀ tam Phièn dã.

Cấn án : Trường Khảnh phủ, thất châu, nhấl bách cửu thập tam xã. Lợ Bìnu chầu, tam thập cửu xã, nhị thập nhất thôn (dữ Quảng Tây Tư Minh tiếp nhưỡng). Thoát Lãng châu (cồ Thoat Lạc thị), nhị thập xã. An chân tam thập xã, nhất bách doanh, thạ̀p châu. Văn Uyên châu (cờ Văn Châu thị) tứ thập nhất xã. An Lan châu, tam thập ngũ xã, nhất thốn, nhất trang. Thất Nguyèn châu (Mạc cải Thất Tuyên) tam thập tứ xã. An Bác châu, tam thập bát xã).

Phụ Luc - Hồ thoán Trần lộ, Minh nlıân lai Lạng Sơn, Lộc Bình chi địa. Nãi sử Hoàng Hới Khanh vi cát địa Sứ. Dĩ Lộc Binh, Cd Lâu, tam thập bát xã, ngũ thập cửu thôn, dữ Minh. Sở thất chi nhưỡng, phàm ngũ nbật trình).

Quyết thồ duy hắc phần. Quyểl điền duy hạ hạ. An Bác, cầm tú, lăng la, di hương. An Châu, sơn dược. Thất Nguyèn, kim duyên. Văn uyên, đồng’ngân. Thoát Lãng, bạch tượng, duy thời i sắc hiẽ̛. Tu Minh thờ liệu quyêt cống tây cầm, cập trầm hương.
(Tụ Minh, Quảng Tây châu danli. Bịa cận bản quốc. Thồ quan thường suất thồ nhân triè̀u hiên).
(Lý thị viết: Bạch tượng diẹ̀c thú trung chi linh. Ly Trân gian lưỡng kiến chi. Lạng châu hữu hiến, triếp dĩ Giao hưởng. Khả kiễn thánh nhân bất ngoạn dị vật như thử).

## Dịch nghia

## KỲ LỪA, VQNG PHU, LȦ ở LANG SƠN.

Khuru lưa, tức Kỳ lừa ở phia bắc Quê Thành, xưa là Ón Khưu Thông Lĩnh Giang. Vọng Phu là tèn núi ở phia tây thành Lạng. Trên nưi đứng sừng sững một tấm đá, trờng xa như hìnb người, lưng tựa phia nam, mặt ngảnh phia bắc. Tục truyền nghĩa là xưa có truyền, có kẻ̉ truyện lại. Người đất Nam Sách là Đậu Thao, làm tưởng cho vua Tiền Ngơ Vương, theo quân chỡng giử mặt bắc. Vợ là họ Tô. lên Ià Huẹ thủ tiết 10 năm, dẹt gâm hồi văn gửi đi. Về sau, cùng người nhà lên nái Lạng Sơn, nhìn ngóng chống khơng thấy. Chết, thá̛y hóa đá. Nhân đó, đặt tên. Lạng Sơn, xưa là Bọ Lục Hải, tây nam giáp Thái Nguyên, đỏng bắc giáp Lưỡng Quảng, L仑 có 1 có phủ, gồm 7 châu, 227, xã• Lơ Lạag Sơn là Phiên thứ Ba về phia bắc).
(Kinh xét : PHỦ TRƯỜNG KHȦNH có 7 châu, 193 xã. 211 thôn (giáp với đắt Tàu, Quảng Tây, Tur Minh). Châu Thoát Lãng (xưa tèn là Thoát Lạc), 21 xã. An Châu, 30 xã, 100 doanh, 10 châu. Châu Văn Uyèn (xưa tên là Văn Châu), 41 xã Châu An Lan, 35 xã, 1 thôn, trang. Châu Thất Nguyèn, (Mạc đồi làm Thất Tuyên), 34 xã, Châu An Bác, 38 xã.)

Phụ Lưc.- Họ Hồ cướp ngôi nhà Trần, người Minh tới Lợ Binh, Lạng Sơn. Hờ mới saị Hoàng Hới Khanh, làm cát địa Sứ, lấy Lộc Binh, Cổ Lâu, 30 xã, cho giặc Minh. Đất bị mã̉t rộng đển 5 ngày đường.)

Đất đen, mềm. Ruộng thi xấu. An Bác có gấm, vóc, là lăng (một hàng tơ), cùng các hương vị. An Châu có các vị thuớc sơn dược. Thất Nguyên có vàng, chì. Văn Uyên có đồng, có bạc. Thoát Lãng có voi trắng, khi có thi được mẹ̀nh cung iiên. Tư Minh có son được, cùng là gấm tây cầm, và trằm hương.
(Tư Minh là tên Quảng Tàv nước Tàu thởi Minh. Bất gần nước ta. Quan bản xứ cùng người bản xứ thường tới cống hiến).

Lý thị nói : Voi trắng là loại linh vật. Khoảng Lý, Trần có hai lần dược thấy. Mỗi khi Lạng Sơn cung tiến, là có làm lê Giao. Đủ biết thánh nhân khòng có ham chuộng vật lậ, cia lạ).

满 及 華 安 惟 高 平。
渻 水 名。 華 安 水 名，高 平 古 武 定 外 地，
录 北 接 雨 彦，酉 南 夹 太 原 翞 山，路 府 凡一，州 凡四，里 社 二百 七十三，北 方 之第 四 藩 业。

媌 按：安平府四州，二百七十三社，上
琅 州 二十九社，个琅二十八社。石 林—百 t 十 四 秲，二 村，一甲，黃 源 四十 四社，四 村

李氏日：高 平 土 宜 多 珍 具，然 越 任 官権 於 久 住 先 代 乃笴治於太 原 云。忢 水 記 云：太 之 大 整，武 崔，高 平之石
水 尾 符 萃 枚 州，高 陵 黄 岩，酲 泉，竬 之湿 州，脱 朗 安 涚，七 源，安 博，安 龵 之永安，人之珠 琅，景 淳，龇 合，清 之 素 春，苓 州，京 北 之右 隴，海 陽 之東潮，水㭉，其 至 水 凡二十九處云。厥土 惟 赤 填 填 $\circ$厇 田 惟 下下，廣 源 黄 金 丹 砂，石 林 特 尾

良馬，速山琨璠竹山预相，意州串里，座 真 珍 珠。



银 全，仁 山橄银金兰银㵵银有㫟左 有
铅，俗 法 福 星 倣，客 跪 福 生。武 振 鹿 全。


椹 同 泥 迅 卵 支，北山支 有 銁。 波 油 巡 来内 地 椄 上有 银 全 年 银 子三芴。北汼市上有金，那苗市間有铜，沼隴市研支鉰庴 白 市 右 有 金？野 市 間有织？界 市 間 有金 新 福 二十六捵铅。

## Phiên âm

BỒ CẬP HOA AN，DƯY CAQ BINH．
（Bồ，thủy danh．Hoa An，thủy danh．Cao Binh，cồ Vü Định ngoại địa．Đơng bắc tiếp Lưỡng Quảng，tây nam giàp

Thái Nguyên, Lạng Sơn. Lộ phủ phàm nhất, châu phàm tứ, lý xã, nhị bách thất thập tam. Bẳc phương chi đẹ Tử Phiên dã.

Cần án : AN BİNH PHỦ, tử châu, nhị bách thất thập tam xã. Thượng Lang Chàu, nhị thập cửu xã. Hạ Lang, nhị thập bát xẫ. Thạch Làm, nhất bách thất thập tứ xã, nhị thơn, nhât giáp, Quảng Nguyèn, tứ thập tứ xã, tứ thôn.

Lý thị viết: Cao Bình thồ nghi da trân dị Nhiên phó nhiệm quan nan ư cửu trư. Tiên đại nãi ky trị u Thái Nguyên vân. Ảc Thủy ký vân : Thải chi Đại Từ, Vũ Nhai, Cao Bình chi Thạch Làm, Quảng Nguyèn, thượng hạ Lang Chà̉u, Tuyèn chi Bủo Lạc, Hưng chi Văn Chấn, Thủy Vĩ, Phù Hoa, Mai Châu, Mộc Châu, Cao Lăng, Hoàng Nham, Lễ Tuyên, Lạng chi Ôn Châu, Thoảt l_ãng, An Lan, Thất Nguyên, An Bác, An Bang chi Vĩuh An, Nghẹ̀ chi Châu Lang, Cảnh Thuân, Qui Hợp, Thanh chi Thọ Xuàn, Sầm Châu, Kinh Bắc chi Hữu Lúng, Hải Dương chı Đong Triều, Thủy Bường, Kỳ ác thỉy phàm nhị thập cửu xứ vàn).

Quyêt thồ duy xich điền phû̀n. Quyêt điền duy hạ hạ. Quảng Nguyèn hoàng kim, đan sa, Thạch Lâm, đạ̣c te, lương mã Lièn Sơn, côn dao. Trúc Sơn, trực đồng. Ung Châu Man Lý, quyêt cỡng trân châu.
(Liên Sơn thuợc Thượng Lang. Trúc Sơn thuộc Ha Lang. Ung bắc. Quảng Đông châu danh (Bản quoốc sản xứ ký). Như cá kim Vũ Kiến kim Lợng thạch, ngân Định Biên (kim duyên). Tống Tinh (môi thượng ngàn tả hữu kim). Phúc Sơn sưởng (ngán kim) Nhân Sơn Sưởng ( $n_{k}$ ân kim). Bông $\mathrm{Ng}_{\mathrm{g} \text { ân } \mathrm{sưởng} \mathrm{(ngân} \mathrm{hữu} \mathrm{duyên}}$ tả hữu kim). Cảm Lạc sưởng, (ngân hữu duyên, thượng hữu
kim). Đồng Lạc sưởng (ngân hữu duyên, tuc hiệu Phúc Tinh sưởng, khảch hiẹ̀u Phúc Sinh). Vũ Chân sưởng, (kim, sưởng bắc kim ngân duyên). Bạch duyèn sưởng, Tbièn Bảo sưởng (kim tich). Quảng Có sưởng (kim hữu thiêt đuyèn, ác thủy đẹ̀ nhất). Hạch Thị môi (tưc hiẹ̀u Ba La, thiêt xứ dĩ hạ). Bảo Nhương moi (thiết đại hảo, hữu đồng). Ba Du Tuần (giáp nội địa môi thượng hữu ngân. Đồng nièn ngân tử tam hết). Bắc Lao thị (thượng hữu kim). Na Miêu Thị (gián hữn đồng). Bằng Lũng Thị (tây chi đồng). Quảng Bạch Thị (hữu, hữu kim). Giả Thị (gián hữu kim). Tân Phúc, (nhị thập lục môi duyén).

## Dịch nghia :

## BỒ CU̇NG HOA AN LA Ỏ CAO BİNH.

(Bồ là tèn sòng. Hoa Au là tên sông. Cao Bình xưa là đất ngoài thanh Vũ Định. Đơng bắc giáp Lưỡng Quảng, tày nam giáp Thải Nguyen, Lạng Sơn. LỌ có 1 phủ, gờm 4 châu, 273 xã. Lộ Cao Binh là Phiên thứ Tư về phia bắc).
(Kinh xét : PHỬ AN BİNH có 4 chàu, 273 xã. Châu Thương Lang 29 xã. Hạ Lang 28 xã. Thạch Lâm 174 xã, 2 thôn, 1 giáp. Quảng Nguyền 44 xã, 4 thòn.

Lỷ thị nói : Về thô nghi thì Cao Binh nhiều sản vạt. Ňưng làm quan không ở được lâu. Tôi có một ơng Cu thời trước trị hạt Thải Nguyên có nơi thế.

Sách Ác Thủy Kỳ có chép: Thái Nguyên có Bại Từ, Vũ Nhai. Cao Bình co Thạch Lâm, Quảng Nguyên, thượng hạ Lang Châu. Tuyên Quang có Bảo Lạc. Hưng Hòa có Văn

Chẩn, Thủy Vỉ, Phư Hoa, Mai Châu, Mộc Châu, Cao Lăng, Hoàng Nbam, Lễ Tuyên. Lạng Sơn có Ón Chạ́u, thoát Lãng, An Lan, Thắt Nguyen, An Bác. An Bang có Vïnh An, Nghẹ̀, An có Chấu Lang, Cảnh Thuần, Qui Hợp. Thanh có Thọ Xuân, Sầm Châu, Kinh Bắc có Hừu Lũng. Hải Dương có Đòng Triều, Thủy Đường. Tất cả nước độc tính đên 29 xứ).

Đất thil, mầu đỏ. Ruộng thi xấu. Quảng Nguyên có vàng, có đan sa. Thạch Lâm có té giác, có ngựa tỡi. Liên Sơn có loại ngọc gọi là côn dao. Trúc Sơn co gơ đồng. Ung Châu, Mam Lý tiến Trẫn châu. Liên Sơn thuộc Thượng Lang. Trúc Sơn thuộc Hạ Lang. Ung là tên phia bắc châu Quáng Đông (theo sách nước ta).

Về các kim khoáng vàng bạc, thì có các nơi khai thác. Tổng Tinh (quặng than, co vàng, bạc). Xưởng Phưc Sơn, xưởng Nhấn Sơn, (bạc có lẫn chi, vàng). Xưởng Cảm Lac (bạc, vàng, chi). Xưởng Bồng Lạc (cüng gọi là xưởng Phúc Tinh, Phúc Sinh). Xưởng Vũ Chấn (có cả chì). Xưởng Bạch Duyén, xưởng Thiên Bảo, (vàng và thiêc). Xưởng Quảng C 8 (vàng, sắt chì) (nơi nưởc đọ̀c nhất). ở Hạch Thị Mói (tục gọi là Ba La) có quặng sắt. Ở Bảo Nhượng Môi, sắt tớt nhất (co lẫn đồng), Đồng Ne Tuần, có lẫn đồng. Ba Du Tuần (có lấn bạc), mỡi năm được ba hớt bạc. Bắc Lao Thị (co lẫn vàng). Na Miêu Thị (cỏ lẫn đồng). Bằng Lŭng Thị (cỏ lẫn đồng). Quảng Bạch Thị (có lẫn vàng̀). Dã Thị (có lẫn bạc), Tân Phúc (có chi 26 nơi).

上田而供来六十升，线六百，中田两果四十升（线四阳，「田西来二十升，线三阳，不满面者，全免，（面武也，泍 －武我西，因初因之）。

## Phiên âm

Thượng điền diẹ̀n，cung túc，lục thập thăng，tiền lục mạch． Trung diền diện，túc tứ thập thăng，tiền tứ mạch．Hạ điền diẹn tưc nhị thập thăng，tiền tam mạch．Bất mãn diẹ̀n giả toàn miễn．
（Diẹ̀n chi dã．Trần hô chi vi diẹ̀n．Quớc sỡ nhân chi）．

## Dịch nghia

Hạng ruộng thượng đẳng，nọ̀p thuế，lủa 60 thăng，liền 6 tiền．Trung đẳng，lúa 40 thăng，tiền 4 tiền．Hạ đẳng lủa 20 thăng，tiền 3 tiễn．Không đủ cày cấy thì miễn cả．
（Diẹn nghĩa là chi，là ruộng cày．Triền Trằn gọi chi là diện．Đằu triều ta，cứ theo tiếng chi）．

京 所 有 提 领，内京缜四道，及清化，
殿－

以行遣参知任京路，是内三百里敃文 数 也，以緦管宣剧任藩路，是外二百 里 查 武 衛 也。

李 比 日：京 路 非 無 栒 管 宣 尉，而 所 溨者，行 暹 秀 知，薄 路 非 無 行 逪 秀 知，然四 京 镇 各 筧 之，如 来 道 行 遣，集 领 海 陽安 度，西 道 行 透 亲 领 山 西 宣 興，南 道 行造，兼 领 山南清化，而閉治 于雲床。缡使 策 順 度，而 開 治 于 武 昌。北 道 行 遣 兼领京北太原，而閉治抢安面，㓮使領高平 獜 山，而 開 治 於 温 州。至抡参知亦皆如 此。 故 外 举 總 管 宣 肘 言 之 忙。

## Phiên âm

Kinh Sư Jữu Đề Linhh，Nọi Kinh Trấn tử Đạo，hữu Hành Khiền Tham Tri，Ngoại Phièn Trấn cửu Đạo，hữu Tồnğ Qnản Tuyèn Ú́y．
(Dī Hành Khièn Tham Tri, nhiệm Kinh Lọ, thị nội tam bách ly̆ qũy văn giáo dả. Dỉ Tởng Quăn Tuyen Ứy nhiẹ̀m Phien Lê, thị ngoại nhi bách lỵ phấn vũ dễ bă.

Lỷ thị viết : Kinh Lọ phi vô Tồng Quản, Tuyén Ứv, nhi sở chức giả Hành Khiền, Tham Tri. Phiên Lọ̣ phi vò Hảnh Khièn, Tham Tri Nhiến tứ Kınh Trấn, các kiêm chi. Như Đông Đạo Hành Khiên. kièm lĩnh Hải Dương, An Qnảng. Tây Đạo Hành Khiền, kiêm lĭnh Sơn Tây, Tuyên. Hưng. Nam Đạo Hânh Khièn kièM lïnh Sơn Nam, Thanh Hóa, nhi khai trị vu Vân Sàng. Phó Sứ kiêm Thuận Quảng, nhi khai trị vu Vü Xương. Băc Đạo Hành Khiền, kiém lĩnh Kinh Bắc, Thái Nguyên, nhi khai trị ur An Düng, Pbó Sứ lînh Cao Binh, Lang Sơn, nhi khai trị u On Châu. Ćhi ư Tham Tri, điệc giai như thử. Cô ngoại cử Tồng Quảng Tuyên Úy ngoon chi dă).

## Dịch nghĩa

Ö̉ Kinh Đò thi có quau Bề Lïnh. ở trong 4 dạo Kinh Trấn thì dạt quan Hành Khiền, quan Tham Tri. ở ngoài 9 dạo phiên Trấn thì đặt quan Hành Kbiền, quan Tuyên Úy.
( $Đ$ ăt Hành Khiền, Tham Tri có trách nhiẹm ở cac Kinh Lơ, thé là trong vòng 300 dặm tuyên đương văn hóa. Đặt Tồng Quản, Tuyên Úy có trách nhiẹ̀m ở các Phiên Lẹ̣ thế là ngoài xa trong kboảng 200 dậm, phấn khời vũ bị.

Lý thị nói : Ở các Kinh Lọ không phải là khòng có Tồng Quản, Tuyen Úy, mà chỉ có chức Hành Khiên, Tham Tri. ở các Phièn Lọ, khơng phải Îà khòng có Hành Khiền, Tham Tri, nhưng
dã có $\mathbf{4}$ Kinh Trấn kiêm. Nhur Hành Khiền Bồng Đạo, Kièm lĩinh Hải Dương, An Quảag. Hành Khiên Tây Đạo, kiêm lïnh Sơn Tay, Tuyèn, Hurng. Hành Khiền Nam Đạo kiem lĩah Sơn Nam, Thann Hóa, mà đặt trị sở, tại Vân Sàng. Phó Sử thì kiên Thuận, Quảng, mà đặt trị sở, Vũ Xương. Hành Khiền Bắc Đạo, kiêm lĩnh Kinh Băc, Thả̀ Nguyên, trị An Düng, Phó Sứ thi lĭnh Cao Binh, Lạng Sơn, trị sở tại Ốn Châu.

Ngay đến Tham Tri cũng như thế. Cho nên, ở ngoài chỉ nơi đặt các chức Tồng Quản. Tuyên Úy lá vi thé.
服 装，以触園俗。

母 者 䒩 止 之解，言 虽 语 從 舌 必 露 而 後知，军 捂 從 咽？遈 占，真 娍 国 抾 從 喉，如
久 掄 元 俗，被 势 白 齿，短 衣 長 袖，兄書

如佛家之水田，占人以中散肭而路析
莫，㠿不當因来，以和風也。

李氏日：自元人入中国之俥天下電而
之朱氏，金山之趈氏而已。 刀明 大 祖
臣 䏽 于明，明帝劳間图使，青服俗住
䖝俗不无人：衣 毛 周 制 度，推楽宋君臣。因 鹃 文 献 之那 四 字，又進我使位蚏

鲜三级之上。及使四，及使半掠妾扎章 金 印 皆 来 苯 就 馬。

## Phiên âm

QUỚC NHÂN VÓ BẮC HIẸU NGO，CHIEM，LȦO，SIEM， CHÂN LÅP，CHƯ QUỚC，NGỮ CẬP PHỤC TRANG，DĨ LOẠN QuÓc TỤC．
（Vơ giả，cấm chỉ chi từ．Ngó ：Ngó ngữ tòng thiẹ̀t，tá̛t dich nhi hậu tri．Lão ngử tòng yết．Sièm，Chiêm，Chân Lap quớc ngữ tơng hầu，như quyếl thanh nhiên．Giai bắt khả hiệu dĩ loạn quộc âm giả．Ngơ nhân cửu luân Nguyẹ̀n tưc，bị phát，bạch xi，doản y， trường tụ quan thường，xán lạn，như diẹp chì trùng giả．Minh nhân tuy phụ Hán，Bường y quan chi cựu，nhi kỳ tục vị biên． Lào nhân dĩ kể bố triều thân，như Phật gia chi thủy điền．Chiêm nhân dĩ cân tế thơi nhi lộ kỳ hình．Siêm La，Chân Lạp dĩ bơ liên bac thủ tất，như thi chi khỏa，giai bất đương nhân tập dĩ loạn phong dä．Lý thị viết ：Tự Nguyên nhân nhập Trung quốc chi hậu．thiên hạ biển，nhi hồ ngữ，hồ phưc hy̆．Đợc bất biến giả，duy ngã bang，dữ Kim Lăng chi Chu thị，Kim Sơn chi Triẹu thị nhi dĩ．Cập Minh Thái Tồ tức vị，sử Dịch Tê Dân lai thong hiếu．Dụ Tôn sử Doãn Thuấn Thần sinh vu Minh．Minh Đê lạo vấn guớc sứ，gia kỳ phưc tưc y nhiên trung hoa văn minh．Tư ngự thi viết ： An Nam tế hửu Trần．Phong tục bất Nguyên nhân．Y quan Chu chế đợ．Lễ nhạc Tớng quân thần．Nhân tứ Văn Hiến Chi Bang tứ tự．Hựu tiến ngã sử vi Triều Tiên tam cấp chi thượng．Câp sự hồi，nãi sữ Ngưu Lượng lại long chương kim ấn giai lai bao sủng yên）．

## Dich nghia

NGƯỚI TRONG NL̛ỚC KHÓNG ĐƯỢC BȦT CHƯỚC TIE̛NG NÓI VÀ LÓ́ ÅN MặC CỦA NGƯỜI GÁC NƯỚC NGO. LÀO, CHIÈM, SIÈM, CHÂN LẠP, SINH LOAN PHONG TỤC.
(Không dược, là tiễng cấm chỉ. Nghĩa là : Người Ngo nói theo giọng lưỡi tất có thơng dịch mới hiều. Người Lào nói theo hơi cương lưởi. Người, Siêm Chièm, Chân Lạ̣, nơi theo yết hầu, cuống họng. Tất cả đều không dược bắt chước. Người Tàu đã lâu ngày, nhiễm phải tục giống Nguyên, bơi tooc. răng trắng, áo ngắn ngoài, áo trong vạt đải, mũ quân, mầu sắc y như đải hoa. Người Minh tuy trở lại mũ áo các triều Hán, Bường, nhurng mọi tục còn chưa đồi. Người Lào thì lấy vải dệt bẳng lông súc vât, cuơn quanh minh, y như áo cà sa nhà sur. Người Chiêm thi quấn hơng bằng khăn, mà $10 ̣$ thân hình. Người Sièm La, Chân Lạp, thì bao tay, bao đầu gởi bẳng vải, như bọc thầy người chết. Tát cả không nên bắt chước, sinh loạn phong tục,

Lý Thị nói: Từ khi người Nguyên vào Trung quốc trở về sau, trong nước thành biến đôi, mặ lới Hồ, nói giọng Hồ. Không biến đồi là chi có nưởc ta, và họ Chu ở Kim Lăng, cùng họ Triẹu ử Kim Sơn. Bến khi Thái Tô triếu Minh lên ngôi, có sai Dịch Té Dàn tơi thông hiếu Vua Du Tôn ta sai Doãn Thuấn Thần, tời Minh bang giao. Minh Đé hỏi thăm quớc sứ, khen là phong tục y nguyen nhur Trung Hoa khi văn minh. Có tặng tho : An Nam co họ Trần. Phong tục khảc người Nguyèn. Mũááo thco Chu lễ. Lễ nhạc Tơng quấn thần. Và tặng 4 chữ : Văn Hiến Chi Bang. Thăng cho địa vị sự ta hơn sứ Triều Tien ba cẩp. Khi sứ về, vua Minh sai Ngưu Lượng theo sang, dem huy chương, ấn vàng, phong

线 違 州 官 郎 父 道 無 辞 不 㥂 赵 京，有 朝
会 许 次 惊 违。

鳥 輔 吇

奇，什 華 馬。


雨 章 稂 内盐之防於此可見奔。

Phién am

CHUP BIÊN CHÅU，QUAN LANG，PHƯ ĐAO，VO CỚ BÃT ĐẮC PHÓ KINH．HŨU TRIỀU HỢ HỨA THO HOAL VIỄN
（Hoài Viễn，guân danh，tại Gia Lâm chi Cự Linh．Lý triều tri thử dĩ vi biên tủ，ngoại quớc sứ，tức yết chi sợ．Phụ đạo， kim cải vi phụ dạo）．

Ngoại quớc chư nhản，bất đắc thiện nhập nội trân．Tất xử chi Vân Đồn，Vạn Ninh，Càn Hải，Hội Thớng，Họ̀i Triều，
tam hải khầu danh, câu thuộc Nghệ An. Thông Lĩnh thuộc Lạng Sơn. Tam Kỳ thuộc Tuyen Quang. Trúc Hoa thuộc Sơn Tày, Hưng Hóa. Ký trị chi Trấn, sở liên kêt lưỡng chươong, nghièm nội ngoại chi phòng, ư thử khả hiến hy̆).

## Dich nghia :

CÁC QUAN LANG, QUAN PHỤ BẠO, Ỏ CȦC CHÂU NƠI BIÈN GIỚI, VÔ CỚ KHÔNG ĐƯỢC VỀ KINH. KHI CÓ TRIỀU HOI THİ BƯỢC NGHĨ LẠI Ở HOÀI VIỄN
(Hoài Viễn là tên quán xá, ở đăt Cự Linh huyện Gia Làm, Triều Lỷ đặt ra là đề các Tủ Trưởng, các sứ thần ngoại quớc lấy làm nơi nghỉ. Phụ đạo nay đôi thành chữ phụ đạo (cùng âm nhưng nghĩa khác).

Các người ngoại quốc không được tự ý mình đi vào các nội trẫn. Bều phải dừng lại ở các nơi Vân Bồn, Vạn Ninh, Cần ,Hải, Họ̀i Thớng, Hội Triều, Thơng Lĩnh, Phủ Lương, Tam Kỳ Trúc Hoa.
(Nội Trẫn là 4 Kinh Lộ. Cần Hải, Hội Thống, Hội Triều, là tên ba cựa bề, đều thuộc về Nghệ An. Thớng Līnh thuộc về Lạng Sơn. Tam Kỳ thuộ Tuyèn Quang. Trúc Hoa thuộc Sơn Tây, Hurng Hóa. Các Trấn kièm trị, đêu liên lạc rất nghiêm cần về viẹ̀c canh phòng. Cứ coi tồ chức đó thi biêt.

帝日：日祖間間十•夆，天下大定俥之

良匡救以围終始，使予鲶光于四海，则阮 程 之治，何•足 云 多。
后 諢，改 陳 戠 程。

乃命阮天継作集程，阮天锡作摸李李于酉作通掄以明 之。
北 道 行 遭入高水㫖，典 作 詔 语 丈 解 典推 有 足 㴗 者
䌁 营 四 方 足 迹 偏 约 天下，扇 風 欲 雨 卧戴 杜 戈 年 亦 欮 裁 收 拾 山河，以付於我，卉 亦 大 哉 先 生 佐 我 神 考 代 天行化，克
素的吾於党舞具亦偉戴
食不及佺，卧不及廑，扰不及裀，如此


先生措渟文也，神考太祖也，帝君日



勿以于幼 中 禹 不才，而急之也 的 造
引之也，帝 言 先 生 既 佐 太祖，抁以
又 欲 数 唐 虞 之治如此，勿以于不放而
功昭垂 千古唃不偉戴

庸 曰：上言 及此国家之平也。

Phiên âm

Đế viết ：Thải Tồ gian quan thập niên，thiên hạ đạ̣ định truyền chi tử tôn，kỳ dĩ vạn thé．Trẩm phủ đức thiềm vị， lại chư trung lương khuông cứu，dĩ đồ chung thủy．Sử dư đức quang vu tứ hải，tắc Nguễn，Trinh chi trị，hà đa．
（Trần tị nguyên tồ húy，cải Lý vi Nguyễn．Le tị Cung Từ Thải Hậu húy，cải Trần vi Trình．）

Nãi mẹ̀nh Nguyễn Thiẹ̀n Túng tác Tập Chú，Nguyễn Thiên Tich tác Cần Ân，Lý Tử Tán tác Thông Luận dĩ minh chi．
(Thiên Túng, Thièn Tich, thời cur Gián Viện, đa hữu trực ngôn. Tử Tấn tự Bắc Bạo Hành Khiễn, nhập vi Thừa Chi Điền Tác Chiếu Cáo Văn từ áo nhã hửu tưc xứng giå.)

Nhất tuần thư thành, thượng tiến ngự lãm. Đe̛ viêt : O hô Thánh Tồ kinh doanh tứ phương. túc tich biễn ư thièn hạ Phiến phong. dục vü, ngọa cồ chầm qua, kỳ diẹ̀c gian tai. Thu thạ̀p sơn hà, dĩ phó ur agã. Kỳ diẹ̀c đại tai. Tiên sinh tá ngã thần khảo đại thièn hành hôa, khắc phới Thượng Đê. Chi thử, Thur hựu dục nghĩ phỏng Ngu, Hạ Miễn vật dư khi. Cù ngó ư Nghicu, Thuấn. Kỳ diẹ̀c vĩ tai.
(Ngòn Thái Tỏ kinh doanh, trì khu, biến lịch thiên hạ. Thử bắt cập phiên, thực bất cập phạn, ngọa bất cập tịch, chầm bất cập nhân. Như thử kỳ gian khồ dã. Cố thièn địa, thân nhân diệc khắc dư tưởng, đại định Minh khấu, phục ngã phong cương, truyền chi tữ tôn, dĩ cập ngã dã. Tiên sinlı chỉ Tế Văn dã. Thần khảo, Thái Tỗ dã. Đê quân viết : chính trực giả đại thiên hành hóa. Thái Tỗ khởi nghĩa, quần thần thỉnh tôn thượng vi Đại thiên hành hơa, Thị hậu cáo dụ, đa dĩ xưng chi. Phỏng nghĩ Ngu Hạ, dục suất Ngu, Hạ chi sở hành. Miễn vật dư khi, vật dĩ dư ẩu sung vi bất tài, nhi hớt chi dã. Cù, tiến dẫn chi dã. Đé ngôn: Tiên sinh ký tả Thải Tồ, năng dĩ kỳ quàn phơi Đế chi hiền giả, kim thử Thu, lịch duyệt cồ kim chỉ ký. Hạ̀u dục hiệu Đường, Ngu chi trị như thử. Vật dĩ dư bất mẫn nhi khí chi. Kỳ dương dẫn ngã dĩ Nghièu, Thuấn chi cực đẳng. Tắc kỳ công chiêu thùy thiên cồ. Cồ bắt vī tai).

Trãi viêt : Thượng ngơn cập thử, quớc gia chi hạnh dã.

## Dich nghre

Vua nói : Thái Tồ khó nhọc trong 10 năm, thien hạ mới đurợc yên, truyền nước cho con cháu, mong đến muoon đời. Trẩın kém đức, lạm ở ngòi, cần nhờ các vị trung lương giúp, đề cbo được thủy chung, mà đức ta mởi được sáng ra bớn bề. Thế thì triều Nguyễn, triều Tịinh đã lấy gì làm hay lắm.
(Triều Trần kiêng huiy vị tô, đồi chữ Lý ra chữ Nguyễn, Triều Lé tránh húy Cung Từ Thải Hậu, đời Trần ra Trính).

Vua mới mệnh cho Nguyẽn Thiên Túng làm (Tập Chư), Nguyễn Thiên Tích làm (Cẩn án), Lỷ Tự Tấn làm (Thớng Luận), đê cho sách được rõ.
(Thiên Túng, Thiên Tích, khi đó, làm quan ở Gián Viẹ̀n. nhiều lần nói thẳng. Tứ Tấn do chức Hành Khiền Hạo, về Kinh làm Thừa Chỉ điển tác, chiếu cáo. Văn từ thanh nhã, rất xứng chức). Bược một tuần, thil cơng việc xong. Sách tiến lên vua coi. Vua nói: Cho hay, Thánh Tò kinh doanh bờn phương, trong nước đâu đảu cũng đã bưởc chân tới. Nóng quạt gió, khát uởng nước mưa, gới trèn dáo nằm trên trớng, thật cũng đã gian nan, Thu thập non sông, giao lại cho ta, thật là viẹ̀c lờn. Tiên sinh giúp Thần Khảo ta, thay trời hành đạo, đề được phới với Thượng Đê. Đến nay sách lại có ý phỏng theo Ngu, Hạ. Cơ đi, đừng quên ta. Cố cho ta bẳng Nghiêu, Thuấn. Công viẹ̀c vĩ đại thay.
(Thich nghĩa, Thải Tồ kinh doanh, tri khu, di khắp trong nước. Nỏng khòng kịp quạt, ăn không kịp uống, nằm kbông gitương, ngủ không chiếu. Như thể là giang khồ thật. Cho nên, giời đát. thằn và người, đều giúp, binh được giặc Minh, lấy lại được bờ cỏi, tuyên cho con cháu, tức là ta. Chũ Tiên sinh là chỉ

Tế Văn. Chữ Thằn Khảo là chĩ Thái Tô. Đế quân là ý nói : Có chinh trực thi mờ thay giời hành đạo. Thái Tồ khởi nghīa, quằn thần tòn lên làm (thay trời hành đạo). Rồi về sau trong các cáo dụ thường dùng mấy chữ đó. Phỏng theo Ngu Hạ. là muớn nơi, đem hành vi của Ngu Hạ, khuyên chớ bỏ ta, chớ thấy ta cơn bé nhỏ, cho là vo tài mà khơng cần tới. Đông là lời khich thích. Vua nơv: Tièn sinh đã giúp Thái Tô, đã làm cbo Thái Tờ dược danh giá phối với Thượng $Đ$ Đé. Nay quyền sách này ghi chép các viẹ̀ từng trải cồ và kim, tức là ý muốn có được đời thịnh trị nhur Đường Ngu. Vậy đừng nên thãy ta it tài mà bỏ. Nên cố cho ta thành Nhiéu Thuấn Như thể thì công huàn dủ xuống nghin năm. Thạt là vĩ đại.)

Trãi nơi : Vua mà nghĩ như thê, thật là may cho quớc gia.

祝里只氏日：志䍗日，本国四至，部起東 抵 于海㱜抵老撔 0 南亦抵于海，北抵湮样，四百七十里，票南抵海，東北
四百里。西北到庵西顺定府二十五百

里 。 到 南 京，江 南由庰四去七十七百二十里。由䧹東古六千六百二十里。到
東 走 一 荡 六 十五 里。
之，日 在 来 北，九寸一令，交 影 在 来 南，三十三分，交 州 专 洛 凡比千除里。落
六十里，唐 開 元 测 交，州，而 至 日，影在来 南三寸三分 帚 元 高 所 测 思 问。王克
至 長 安 七千二百五十里。盖刢日：以四方揆之，安南通㖹中团末地 $\Pi$ 。令自 䍝 城 至 企 䧑，一百十五明。計七千十百 䋡 里。

李氏日：抑 岢 上進此言。太宗蓡嗼。伸
夫人 阮 氏路械羊，罪 及三族。大司徒敉列公令工人毁本。倓 仁宗長能風政，黎 列 有 罪，因 次 土 牢，帝幸秘書间塋
誠，佐 太祖以武損帠（佐 太宗以丈致平，文 章 德 業 本 朝 各 将 無 兵 为 比，不
於 御 察 以我正本。

## Phiên âm

Chúc Lý Ngó thị viết Chi Lược viết：Bản quổc tứ chí， kể đông đê vu hải，tây để Lảo Qua，nam diẹ̀c đề vu hải，băc để Bằng Tường tứ bách thất thập lý．Đơng nam đê bải．Đông bá̛c đề Quảng Đông，Khâm Châu，nhất thiên lý．Tây nam đáo Chièm Thành，nhị thiên tử bách lý．Tây bắc đáo Quảng Tây，Thuận An Phủ，nhị thiên ngũ bách lý．Đáo Nam Kinh，Giang Nam，do Quảng Tây khứ．thất thiên thất bách，nhị thạ̣p lý；do Quảng Đông khứ，lục thiên lục bách nhị thập lý．Đáo Yên Kinh，do Quảng Tày khứ，nhất vạn，lục thiên，lụ thập lý；do Quảng Đong khứ，nhất vạn lục thập ngũ lý．

Tống Văn Đế，Nguyền Gia trung．nam kính Lấm Ấp．ur nhật biểu vọng chi，Nhật tại biễu bắc，cửu thớn，nhất phần．Giao
cảnh tại biểu nam, tam thốn tam phân, Giao Châu khử Lạc hoàn thắt thièn dư Lý. Cái sơn xuyên khúc chiết sử chi nhièn dã. Dĩ biểu thủ kỳ tôn trục đương lục thâp lý. Đường Khai Nguyèn, trắc Giao Châu, hạ chí nhật, ảnh tại biểu nam tam thơn, tam phân, dữ Nguyên Gia sở trắc lược đồng. Vương Khấc luận hành viết : Nhật Nam khứ Lạc vạn lý, Lý Giám viết : An Nam chí Trường An, thất thiên nhị bách ngủ thập lý. Mạnh Quản viết: Dĩ tứ phương đ ¢uỷ chi, An Nam thich đáng Trung quớc mạt dịa nhĩ. Kim, tụ̣ La Thành chí Kim Lăng, nhất bách thạ̀p ngũ dịch, Ké thất thiên thất bach dư ly̆.

Ly thị viết : Ức Trai thượng tiến thử Thu, Thái tòn gia thán, tỵ công ấn hành. Cạ̀p đông hành bạo băng, triều ughị dĩ vi Úc Trai phu nhán, Nguyễn thị Lộ thínghịch, tọi cập tam tộc. Đại Tư Hồ Lè Liẹ̀t Công, linh công nhân hủy bản. Hậu Nhàn Tỏn trưỡng năng thích chính, Lê Liẹ̀t hữu tội, tù ư thồ lao. Đẽ́ hạuh Bi thư Các lâm Kinh Tịch, đắc Ức Trai di bản, Vị quân thần viết: Nguyên Trãi trung thành, tá Thái Tồ dĩ vũ kham loạn, tá Thái Tòn dĩ văn tri binh. Văn chương, dức nghiệp, bản triều danh tướng vô dữ vi tỉ. Bát hạnh, phụ nhân cấu biến, thiện loại mông cỏ, tối vi khả mẫn. Nãi tıi ư ngụ tầm dĩ vi chính bản.

## Dich nghia

Chúc Lý, Ngô thị có nói : Sách Chí Lược chép : Nước ta, xét bốn phia, đông tới bể, tây tới nước Lão Qua, nam tới bê, bắc cảch 470 dậm tới huyện Bàng Tường ở tinh Quảng Tay nước Tàu, đơng nam tới bể, đông bắc qua 1000 dâm tới châu Khâm ở tinh Quảng Đỏng nước Tàu, tây nam qua 2.400 dậm tới nước Chièm Thành, lây bắc cách 2,500 dạ̀m tới phủ Thuận

An tỉnh Quäng Tay. Do durờng Quảng Tây mà tới Nam Kinh, Giang Nam thì xa 7.720 dâm. Do đường Quảng Gòng thì co 60620 dậm. Do dường Quảng Tày mà tới Yên Kinh, thì xa 16.060 dậm, do đường Quảng $\supsetneqq$ Đòng tini xa 16.065 dậm.

Niên hiẹ̀u Nguyêu Gia vua Tớng Văn Đě xét về nước Lam Ấp phường nam, nhìn vào máy do ánh nắng thi thấy, mặt trời vè̀ phia bắc máy 9 tấc, 1 phân, ngả bóng về phia nam máy mất 3 tấc 3 phìn. Mà Giao Chàu cách xa Lạc Dương tói hoon 7.000 dạ̀m Hó là vì sông núi đi quanh co mới thành như théc. Nếu lấy đúng giữa kinh vĩ, thì thẳng lại 60 dạ̀m, Niĉn hię̣u Khai Nguyén triều Đường, do về Giao Chỉ, vào ngày hạ chi, bóng mặt fiời tại phía nam máy cách ba tâc, ba phân, giống như đời Nguyèn Gia. Vương Khắc có nỏi : Từ An Nam tởi Trường An, có 7.250 dạ̀m. Mạnh Quán có : Xét do cả 4 phương thì thấy An Nam là đất xa nhất của Trung Hoa.

Nay to tù La Thành tởi Kim Lăng có 115 trạm, tính ra hơn 7.700 dậm.

Lý thị nói : Úc Trai dàng sách này. Thái Tôn khen, mẹ̀nh cho ấa hánh. Bën khi vua đi tuần bị nạn, triều đinh nghị tội, Ức Trai phu nhàn Nguyễn thị Lọ̀ (cứ theo nguời dịch thì chũ phu nhain đày dùng sai) giết vua, bi tọi đén tam tọc. Đại Tur Đồ là Lẹ Liẹ̀t sai thợ hủy bản sách. Về sau, Nhân Tỏn nhớn tự coi chính trị dược, thi Le Liệt gàp lúc có tội bị ở tù, vua có tởi Bí Thư Các, coi sách, thấy sót lại bản Ức Trai, vua bảo quần thần :

Nguyễn Trãi vớn trung thành, giúp Thái Tờ lấy vũ trị loạn, giùp Thái Tơn lấy văn trị binh. Về văn chương, về đức nghiẹpp, các danh tướng triều tạ không ai lăung. Khong may, mợt người đàn bà gây biến. Người hay mà bị tội thạt là đáng thương. Vua mới dặt sách vào nơi ngư tà̀m, coi làm chinh bản,

附錄 編定全越詩集 序
桂 堂 黎 目 䛨

登 第，胡亡，隐 居 不 任，太 租 綮 義 兵，至

知内密院事侍俱草草棪，開因功臣工力第一，顺天加光様大夫入入内行迷，右
颀 大 都 守，冠 服 侯。太 宗 即 位，受 硕 命，



集，軍中词命，或作又有皇朝表草行世行于世势文志云：大背手間公来定
安 部 变 正 使。

## Dich nghīa

## PHỤ LUC,

BIÊN OINH TOȦN VIẸT THI TẬP TU

## QUẾ BƯƠ'NG, LÊ QUÝ BÓN

Lè Trăi, hiẹ̀u Úc Trai, tinh Nguyền thị, tứ quðc tivh, Trầu Iriều, Nguyển Phi Khaoh chi tử, Trần Nguyèn Đán chi ngoại tón. Nhuận Hồ, canh nlìn, khoa, đăng đẹ̀. Hồ vong. ần cur bấl sĩ. Thái Tồ cử nghĩa binh. Chi Lỗi Giang. Trượng sách, thượng yết. Hiến Binh Ngó tam sách. Toại thụ tri ngọ̀. Bái Tuyên Phung đại phu, Hàn Làm viện Thừa Chỉ. Kièm Lại Bo Thượg Thur, Tri Nộ Mậl viẹ̀n sự. Thi mıru hoạch. thảo thư hịch. Khai quốc công thằn, công dẹ̀ nhất.

Thaẹ̀n Thiên, gia Quang Lọ̀c dại phu, Nhập Nội Hànhi Khiên, Hửu Gián Nghị dại phu, gia Trung Thư Giam Quớc Sử viẹ̀n, 'Tam Quán sụ, A Đại Trì Tự, Quan Phục Hầu.

Thái Tòn tức vị, thụ cò mệnh Phụ chinb. Đại Bả̉o mạt, tọa thế thị cung, kiên hại. Thánh Tôn tri kỳ oan, phục quan tước, gia tặng Tán Trù Bả. Tương Dực Hế gia phong Tế Văn Hî̀u. Kim thurợng gia phong Hại Vương. Vi văn churơng hữu khi cách, thi da tinh trí. Sở hữu Ngọc Bường Di Phạm, Úc Trai Thi Tạ̀p, Quân 'llyung Từ Mẹ̀nh, hành vu thêe. (hoặc tác, hựu hữu Hoảng Triều lBiều Chtương hành thé). (Nghẹ̀ Văn Chi vân : Bại Bảo niên gian, công phụng Định Lậ̣t Thư lục quyênn).

Tử, Anh Vũ, cống siuh đồug Tri Châu. Tôn Tồ Giám, An Bang Thừa Chinh Sứ.

## Dịch nghia

## PHỤ IUC

## BẢl TỰA QUYỀN ：BIÊN ĐİNH TOÀN VIẸC THI TẬP

## LE QUí $⿴ 囗 十 ⺝ 刂 N$

Lê Trãi，hiệu Úc Trai，họ Nguyễn，đưọcc ban họ vua，lì con Nguyễn Phi Khanh，triều nhà Trần，cháu ngoại Trần Nguyên Đán，đổ［iên Sĩ khoa canh tý triều Nhuận Hồo．Nhà Hồ mât，ởần không lium quan．Thái Tồ khởi nghĩa．Ong tợi Lỗi Giang yết kiến，dâug sách Bình Ngô，ba sách，Được tri ngộ．Được pbong làm Tuyèn Phụng đọi phu，Hàn Lâm viện，Thừa Chỉ，kiêm Lại Bọ̀ Thurợng Thư，Tri Nội Mật viên sự，giúp mưu kế，thảo thư hịch，trong công thần khai quốc，đửng vào hàng nhất．

Niên hiẹ̀n Thuận Thiên，gia phong Quang Lợc đai phu， Nhập Nội Hành Khiền，hửu Gián Nghị đại phu，gia Trung Thur Giám Quốc Sử viện，Tam Quán sự，Á Đại Tri Tự，Quan Phục Hầu•

Thái Tôn lên ngôi．Ông được cồ mẹ̀nh phụ chinh．
Cuối niên hiêu Đại Bảo，bị hại vì tội người vọ̣ hầu ngụ （theo người dịch，chữ vợ e là in nhầm）．

Thánh Tơn biết là oon，phục cho quan tước，gia tăng là Tán Trù Bá．Tương Dực Đế gia phong Tê Văn Hầu．Kim thượng （vua bây giờ）gia phong Đại Vurơng，

Văn chương có khí cách，tho có tinh ý．Truyền lại có pho Ngọc Pường Di Phạm，pho Úc Trai Thi Tập，tập Quàn Trung Từ Mẹ̀nh，（hoặc lại có tập Hoàng Triều Biễu Chương truyè̀n lại） （Quyền Nghẹ̀ Văn Chí có chép ：trong khoảng niên hiẹ̀u Đại Bảo ông phụng mẹ̀nh định lại sáu quyền Luật Thư），

Con là Anh Vü，đồ cống sinh，đurợc bồ Bồng Tri Châu． Cháu là Tồ Giám giữ chức Hành Khiền Tộ An Bang，


| - Zunw |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  <br>  |  |
|  |  |
|  |  |
|  <br>  |  |
| $\dot{\tau}$ |  |








玉 $4 a$





E 7a





E 11a



|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
| 1.1 | \% |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |





z 16a






|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
| ＋ 3 （．）． | 3104． |
| － | 防头如 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Critwint mand |  |





|  |
| :---: |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |


|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | 运 |



|  |
| :---: |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |








|  |
| :---: |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |


|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | $\vec{A} \Rightarrow$ 为 |




|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |







|  |
| :---: |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| - |
|  |





E 34a





|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  <br>  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |














|  <br>  |
| :---: |
|  |  |
|  |  |




E41a


E 41b

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



約




E 44n


CCLXXXXIV
促


4

为


F $3 a$




为









F 10a


|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| - |  |








 Sxand
(int







$$
4-\infty
$$


is

$$
\neq 1
$$

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| $+2$ |  |
|  |  |




|  |
| :---: |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |














|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | 等 |



F $24 a$


|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
| Jandor |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

菇

| 㥐 |
| :--- |
| 維 |
| 明 |

$\geqslant$
高
官
好
． 3
势
-

男可相

偮
济
－
．
估件 －初
在
推

流
！
）
＊${ }^{1}$
土虎


旨
星离最行新 －

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |












F 29b





|  |
| :---: |
|  |  |



[^18]F31a

|  |
| :---: |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |












$$
\begin{aligned}
& \text { 射本 } \\
& \rightarrow 1 \\
& \text { 标 } \\
& \begin{array}{l}
2+1 \\
\times+4
\end{array}
\end{aligned}
$$



－




536





$$
0:
$$





G 3a

G $4 a$





|  | 考 |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

or


| 7* ${ }^{3} 34$ |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | 忍い |
|  |  |



|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |








|  |
| :---: |
|  |
|  |


0




C $13 a$
$\operatorname{cccxcV}$








G. 16b








|  |
| :---: |
|  |
|  |


a 20


| W2arposod $1+71$ |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |






G 248

(



|  | Wher |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



| Lexmrder -711 |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | 妵产会 |
|  |  |



0 31a





$$
1-\infty=
$$

| + |  |
| :---: | :---: |

新
gin
foran K


# Chịu trách nhiệm xuất bản VŨ AN CHƯONG 

Biên tập: HOÀNG THỊ THIẸU<br>Bia: NGƠC HIỂN<br>Trình bày: QUỐC ĐẠI

In 600 bản khổ $16 \times 24$. Tại xí nghiệp In Sơn La.
Giấy phép xuất bản số: $260 / 14$ CXB - QLXB ký ngày $04 / 1 / 2001$ In xong và nộp lưu chiểu Qúy-II năm 2001

整素


















[^0]:    CHÓ THíCFI. (1) Chno-An danh nho đợi $\mathrm{T}_{1}$ à̀n, hiệu Tiều Ần, mât năm 1370 được vua ban tên thưy là Văn.Trinh
    (2) Trương Hán Siêu, tự Thăng Phủ, làm quan đời Trà̀n mất năm 1354.

[^1]:    CHÚ THíCH: (1) Thái Thạch là quãng sông xưa Trích Tiên nhảy xữg ôm giăng.

[^2]:    CHỨ THích
    (1) Trằn Nhân Tôn

[^3]:    CHỚ̛ THiCH.- (1) La Phù là tên mờt quả núi mièn nam nưởc Tîu. Ngươi đời Bông Tấn là Cát Hờng tu tiên ờ đó.

[^4]:    （1）Tăn Dã̃u Lượng trung thu thừa nguyệt du Nam Lâu，vị liêu thuộc viết：Lão Tử ư thử，hứng phục bất thiên．

    2）Dữu Lượng đời Tânn，đèm trung thu lên Nam Lâu có bảo các liêu thuộc：Xưa．Lão Tữ tợi đây chắc cảm hưng không it．

[^5]:    （1）Thơ trong Kinh Thi，ý nói đưong loạn．

[^6]:    CHÚ THíCH: (1) Lai Phung, là khi trong nước chính trị hay thi có điềm lành là chim phượng tới.
    (2) Trằm chu là làm chìm thuyền, là ý nói đánh giặc mà quyết chién. Qua sông thi dim thuyền, không thắng thì kbông vè.
    (3) Hoàng Nghiệt là tên một người sư ngày xura.
    (4) Xích Tùng là tên một người tiên ngày xura.

[^7]:    CHỨ THích ：Bộ cầu：Bộ là ăn．Cầu là mặc．Băi bộ cầu nghĩa là đợi được cho ăn，cho mặc．

[^8]:    Cbú Thích : Quỳ, Long là tên hai ngırời danh thần đời Ngu Thuấn nược Tàu- Tư Mã Turơng Nhur là thi nhân đời Hán. Thiếu Lănğ, tên hiệu đõ̃ Phư, thi sĩ đời Đưỡng.

[^9]:    Chú Thich : (1) Người xưa bình phầm cho văn chương Lý Bạch và Đỗ Phủ đời Đường nược Tàu là sàng soi muôn trự̛ng. Cho Văn nhân đời Tớng Trinh Hạo là có phầm cách ôn hóa nhä nhị̆n.

[^10]:    Phụng chờ sắc chi.

[^11]:    Chư thich : Bài này đã dịch trong Việt Nam Sử Lự̛̣c Tıằn Trọng Kim và đăng trong nhiều sách giáo khoa.

[^12]:    Chú thich : (1) Vua đằu trièu Tống có hai con, đật lệ truyền ngôi cho con lờn, con lớn khi chết truyền ngôi cho con thứ hai. Con thứ hai chế, ngôi vè con người con lon. Về sau, tướng quốc Triệu Phờ cho thế là nhàm rồi khuyên con thứ hai truyè̀n cho con minh.

[^13]:    (1) Quản Trọng, đời Xuân Thu, Gia Cát Lượng đời Hản nước Tau, là tương giơi.

[^14]:    (1) Thơ trong Kinh Thi, nól về lòng người con có hiẹ̛u.

[^15]:    (1) Co lè nguyen binn Phúc Khe sót

[^16]:    
    

[^17]:    CHÚ THiCH .-(1) Cà̀n xél lại tuôi Thị lô.

[^18]:    

