## LÊ QUÝ ĐÔN

## PHU BIEN <br> TAP LUC

Quyen 1,2 8,3 रस: ?

# Tâp <br> $$
5
$$ 


-
-

Tim $\int$ ácon

## phỦ biên tạp Lục

## LÊ QUÝ BÔN

# PHU̇ BIEE TẠP LỤC 

## Tập I

Quyền I, 2 và 3

Bàn dich<br>của<br>LÈ XUÂN GIÁO

Nguyén tác là thur bản luru trữ tại Viẹn Khảo Cò durới sơ VĐ. 9

TU̇ SÁCH CÒ VĂN<br>UỶ BAN DỊCH THUẬT

PHỦ QUỚC VỤ KHANH ĐặC TRÁCH VĂN HOÁ XUĂT BẢN
1972

## Vài nét so lược về sách «PHỦ BIÊN TAP LỤC"

## I. Tác-giả

Tảc-giả sách «Phủ bièn tạp lục» là Ông Lê-quẏ-Đón, một nhả bác-học về thơoi Lè mạt.

Họ Lé là người xã Duyên-hà, huyẹ̀n Duyèn-hà, tỉnh Tháibinh, Băc-Viẹ̀t, và là con Ông Lê-phủ-Thứ đậu Tiến-sĩ khoa Giàpthin đời Lè Bảo-thái.

Lè-quý-Đón Tiên-sinh đã nồi tiếng hay chữ từ thử̛ còn nhỏ. Näm 18 tuồi, Ông đậu Giải-nguyèn thi Hương; nüm 27 tuồi, đ̛̣̣u Tiến-sĩ cụ̂p đệ nhứt danh tức Bảng-nhãn vào triều Lé IIiến-tông niên-hiẹu Cảnh-hưng năm thứ 13 (175:2).

Năm 17.j3 nièn-hiệu Lê Cảnh-hưng năm thứ 14, so bồ Hảnlâm Viẹ̣n Thịi-thur.

Niên-hiệu Cảnh-hưng năm thứ 21 (1760), vảng lẹ̀nh vua Lé đi sứ qua Táu.

回

## PHỦ BIÊN TAP LỤC QUYÊN NHỨT

Vảo nhũ̃ng näm 1769, 1770, Ỏng được cà̀m quân đi đánh dẹp bọn phản-lọ̣n Lè-duy-Mạ̀t tại vùng Thanh-hoá, Nghệ-an và Trấn-ninh.

Näm 177.5, tức là nüm Cảnh-hurng thứ 36, Óng được triêuđinh cử giư̆ chi̛rc Tồng-tài Quốc-sử-quán coi viẹc tục biên Quốcsỉ̛ với Nguyè̃n-Hoùn thi độu Tiến-sĩ về đờ Lè Cảnh-hurng nüm thư 7 .

Tič́p đó, Òng vảng lệnh vua Lè vào trấn-nhậm tại vủng Thự̀n-hoà, Quảng-nam, lúc bấy giờ nơi đây là cương-giới Việt-nam.

Sau cùng, họ Lè làm quan tới chức Cỏng-bọ́ Thượng-tho.
Ong müt ngày 14 tháng \{ năm Giáp-thin (1784), hưởng thọ đượ jy tuòi.

## II. Văn-nghiệp của Lê-quý-Đôn.

Lė-quẏ-Bón rüt xừng-đáng với danh-hiẹ́u nhà bác-học của Việt-nam vào thuọ̣ng bán thé-kỷ 18, vi ông đã viêt đề lại cho hạ̣u thé nhië̀u bọ̣ sách rất có giá-trị. Chủng tôi xin lược kê lại một số nhut sau :
a) Bàng Hán-văn.

| 1. I)ịch kinh phu thuyết. | 6 quyền |
| :--- | :--- | ---: |
| 2. Thur kinh diễn nghĩa. | 3 quyền |
| 3. Quàn thu khảo biện. | 8 quyè̀n |
| 4. Thánh hiền mô phạm lục. | 12 quyền |


| 5. Vân đải loại ngữ. | 4 quyè̀n |
| :---: | :---: |
| 6. Toàn Việt thi lục. | 15 quyền |
| 7. Hoàng Viẹtt văn hải. | ? quyền |
| 8. Lė triều thông sử hay |  |
| «Hại Việt thôny suř" | quyền |
| 9. Bằ siru thông lục. | 4 quyèn |
| 10. Kiến vän tiều lục. | 12 quyền |
| 11. Quế dương thi tập. | 4 quyền |
| 12. Lièn chưu thi tạp. | 4 quyền |
| 13. Ouĕ đường văn tập. | 4 quyền |
| 11. İ̀m chất vän chú. | 2 quyền |
| 15. Danh thằn lục. | 2 quyền |
| 16. Phủ biên tạp lục. | 6 quyè̀n |

«Phủ bièn tạp lục» tức là bọ́ sách được dịch nằy.
b) Thi văn bằng quôc-âm.

1. Một bài thơ «Rắn đằu biếng học» làm lủc tảc-giả chưa đằy 10 tuồi đời, đã thành một kiệt-tác được truyền-tụng cho tới báy giờ.
2. Một bải kinh nghìa «Vãng chi nhữ gia, tất kinh tất giới, vó vi phu tử».
3. Bải văn sách «Lấy chồng cho đáng mătt chö̀ng, bõ cóng trang-điềm má hồng răng đenn 》.

Tất cả đèu là những àng vun kiẹ̀t-tảc, được hậu thế truyèn đọc và hiẹ̀n nay đều nä̀m trong văn-học-sủ Viẹt-ngũ.
c) Tác-phàm được dịch.

Tác-phảm được dịch đảy nhan-đề là «Phủ biên tạp lục».


## PHỦ BIÊN TAP LUUC QUYÊN NHỨT

Phủ bièn có nghĩa là phủ-dụ, trắn-an vùng bièn-thuỳ, hay là chinh-sách trấn-an vùng bièn-giới. Tạp lục là ghi chép nhürng sưr-kiện đã xảy ra cùng những phurơng-sách đới xử, giải-qıyết trong thời-gian à́y.

Sách năy được viêt vào thời-kì tác-giả vàng lệnh vua Lé phải đi trấn nhạ̣m hai Đạo Thự̣n-hoá và Quảng-nam. Lúc bấy giờ, cương-giới Viẹt-nam giáp Chièm-thành ở đó.

Bộ sách nằy khỏng những có giá-trị về vän-học, về lịchsử của một văn-hdo vào đău thế-k̉̉̉ 18 của Việt-nam chủng ta, mà cỏn là những biẹ̀n-pháp chinh-trị của tiền-nhàn chủng ta trong sụ-nghiẹ̣p Nam-tiến vì-đại.

Bể cho đọ̣c-giả dẽ̉ phản-biẹ̣t, về phằn chú-thich của tácgiả, tôi xin dùng dắu ( ), vả về phần chú-thich của dịchgiả, tôi xin dùng dầu [ J.

Saigon, ngày 20-5-1971
Dịch-già càn chí.

## Bài tựa sách <br> «PHỦ BIÊN TẠP LỤC"

[1a] Những kẻ sĩ quân-tử [tức kẻ hiền tài] được bồ đi làm quan đề thi-hành việc chính giúp nước, bá chỉ nên ung-dung tự-tại ở chớn lang-miếu triều-đình đề đàm-luận văn-chương nhã-thú, và xưng-tụng đửc-vọng các Tiền-nhân hay các Đe̛vương?

Những kẻ hiền tài ấy cần phải thường đi tuần-hành hay đi du-lịch tới các chỡn biên-cương hẻo-lánh và những nơi quan-ải xạ-xôi nữa.

Bã được nhận-lảnh chức-trách «phương-diện », nghĩa là thay mặt Cbính-phủ Trung-ương cầm quyền cai-trị nhân-dàn mợt địa-phương trong nước, các quan-chức phải hết sức lo-lắng chăm-sóc, an-ủi và thương-xót các quân-nhân cüng như các nông-dân trong địa-hạt của mình.

Các quan-chức ấy cần phải tìm cách mang lại lợi-ích và trừ-khử điều hại cho nhân-dân ở dưới quyền mình. Cần phải

## PHỪ BIÊN TẠP LƯC QUYÈN NHƯTT

tuyên-truyền những huẫn-thị và ban-bơ những giáo-điều của Thượng-câp đề dân-chúng thấm-nhuần hiều-biết.

Các quan lại cần phải làm thế nào đề thay đời các phong-tuc, tạ̀p-quán hủ-lậu xắu-xa, đề trở thành những phong-tuc tập-quán tot-đep.

Nói tóm lại, các quan địa-phương cần phải hết lòng, hết dạ phưc-vư quốc-gia; và phải noi theo chức-trách, bồn-phận của mình như thể nào, đề đáp-ứng mỹ-ý thịnh tâm của đức Hoàngthượng muốn gia-ban ơn-buệ cho nhân-dân trăm họ.

Tuy thời có kbi khó, khi dễ, thê cüng có lúc nên, lúc khơng, các quan phải biết tuỳ thời mà điều-giải, cân-nhắc kÿ-lương, thì mọi việc sẽ được giải-quyết thich-đáng cả.

Òng Ẩu-dương-Tu nhà Tống ${ }^{1}$ đã từng nói :

1. Au-dương-Tu là ngrờì đất Lu-lăng nhà Tống, tự Vĩnh-thủc, thi đạ̀u Tiến-sĩ giáp-khoa.

Dưới triều vua Tơng Nhàn-tông, Âu-dương-Tu làm chức Giàn-quan tưre Ng (̣̂-sử.

Àu-dương-Tu luạ̀n sự raŕt thiế-thực và cương-trực, đurợc phong chức Tham-tri Chạnh-str.

Đên khi dời tới Thanh-châu, $\hat{u} u$-dương-Tu và Vurơng-yên-Thạch (Thủtưởng) không họ̣ ỳ nhau, nên Ảu-dương-Tu đài hàm «Thải-tử Thiéúustr) $n$ tri sir.
$\hat{\Lambda} u$-dương-Tu là tay bác-lọ̣c cực quà̀n-thur, vàn-chương quản thiên-hạ.
Đên sau, Ảu-dương-Tu tự hiệu Tuý-òng. Và đến khi tuò̀i già, lại hiệu «Lucc-nhứt cur-sĩ p.

Đến khi mất, Ong được đặt thuỵ.-hiẹ̀u « Vän-trung ».
Âu-dương-Tu soạn hai quyèn sách raŕt có giá-trị là : «Tân đường thư n và « Tân ngữ đại sử 》.

« Đð̛i với các viên quan-lại cai-trị nhan-dân, người ta khOng cần phải hổ họ có tài-năng hay khong, mà chỉ cần nghe-ngơng người dân đä khen-nggi quan-lại nào giúp ich, làm lợ cho dân, tưre là quan-lại đó tuần-lương, là quan-lại tớt. Trái lại, làm việc chính-trị mà đề đên nỗi dan-chúng phải than-van, kêu-ca là băt-tiện, thi thử hỏi những vien quan-lại ây có xứng-đáng hay khong? ).
[1b] Chúng tôi vốn là kẻ tài-năng tầm-thường, nhưng maymắn thay chúng tôi lại gặp được các đăng Nbân-quân, Thánh chưa!

Mùa thu năm Giáp-ngọ [tức năm 1774 sau Cóng-nguyen], chúng toí được Quân-vương cho tham-dự Chính-phủ.

Vừa lúc a̛ay, lại có chiển-dịch Nam-chinh [đi đánh phương Nam], nên Triều-đình truyền lệnh sai-khiên tướng-quân xuấtphât binh-sĩ.

Tiếp theo đó, xa-giá sáu ngựa [tức xe chưa Trịnh-Sám] cüng được sửa-soạn lên đường.

Mùa đơng tháng 11 năm ấy, Triều-đình bình-định xong trấn Thuận-hoá.

Rời đên mùa hạ năm Ất-vị [tực năm 1775 sau Cơng-nguyên], quan quân ta lại lược-định xong trẫn Quảng-nam.

Chúng toi lại may-mắn được tham-dự vào việc trù-liệu mưu-mô và sắp-đặt kê-hoạch bình-định hai trẫn đä kề ở trên.


Mùa đơng năm nầy, trẵn-phủ nha môn được thiễt-lập tại thành Phá-xuân [tức Huế sau nầy], và Đoan Quận-cong [tưre Bùi-thê-Đạt] lấy tư-cách là Đð̛c-suất quân-vư kiem länh chứe Trẵn-phủ.

Sang năm Bính-thân [tức năm 1776 sau Công-nguyên], chúng tôi vàng mệnh lệnh nhà vua nhận chức Tham-thị quânvu, đồng thời được lănh chức Hiệp-trăn tại cõi đa̛t mới nà̀y [tức Thuận-hoá trẳn].

Khi đe̛nn nhiệm-sở mơ̛i, chúng tôi nhận thấy ở trong trânn Thuận-hoá, từ các viên lại-thuộc cho đênn toàn thề nhân-dân đều được yên-ò̀n vững bền ; ruọng-nương đăt-đai cūng đều được khai-kbằn mỗi ngày mỗi nhiều. Cho đến những người đi cày ruộng làm mùa-màng cüng như người đi đào giếng lấy nước uơng, ai nà̛y đều yên phận làm ăn cả.

Nói tóm lại, tá̛t cả mọi người ở nơi đây đều vọng hượng vê Triều-đỉnh với mọt tá̛m lòng ngưỡng-mộ đức-hoá sâu-đàm. Ấy là nhờ oai-phong, đửc-trạch lớn-lao của Thánh-Chúa đã chinhthảo những kẻ phản nghịch, và phủ-uỷ, thương-mến nhân-dân, nên mới được như vậy.

Ngoài ra, chúng ta cüng cần phải nhở đên cơng-lao của vị Thượng-tướng trước đảy là Việp Quận-công nữa. Với quân-lệnh nghiêm-minh trang-kính, vị Thượng-tương ấy đä lo chiêu-tập nhân-dân khi Ngài tới nhạm chức nơi đây.


## phỨ biên tap lưc QUyèn nhứt

Chưng tơi nhin lại trân-ty nà̀y mớ đươc thie̛t-1ąp, nen trăm viẹc $\begin{gathered}\text { đ đây cüng mơi được khai-sáng qua-loa mà thoi. }\end{gathered}$

Lúc bắy giờ, quân-binh và nhân-dân [2a] đang ở lẫn-lọn vơi nhau. Các tỳ-tướng và quân-hiệu thì ỷ lại thê-lực, họ lầy trộm các vạt-liệu và triẹt-hạ những chơn quân-phòng cü đề làm những đồn mới. Họ lại còn chuyên quyền bắt-bớ, giam-cầm và khám-xét những người khác nữa.

Đồng tiền këm kbông được lưu-hành, giá lúa gạo càng ngày càng nbảy vọt. Những nhà làm mư̌i đều phải bỏ nghề-nghiệp của mình. Các viên quan-chức cü cùng với nhân-dân ở các địa-phương trong hạt tranh-giành nhau ruộng-nương, đăt-đai, rồi do đó mà xảy ra không biết bao nhiêu vu kiện-thưa và bớimóc chuyện riêng của nhau nữa.

Cách ăn mặc của các quan-lại và nhân-dân thi khác biệt nhau bắn. Vi vây mà những kẻ hung-hãn, bạo-tàn càng ngày càng điêu-ngoa đắc-chí; còn như̆ng kẻ yếu-hèn co thế càng ngày càng sinh lòng phẫn-uất oán-hờn.

Đứng trưởc tình cảnh ấy, chúng toi cùng các quan đờng liên trù-liệu bàn-bạc, và khu-xử mọi việc đều được thích-nghi.

Chúng tôi bắt đầu tạm đặt những viên Đề-lại [cüng như Thư-kỳ trưởng tại mỗi quận nha], qui-định thề-lẹ tơ-tụng, và nghiem-câm các đồn-quan không được phép khám-xét những

người thưa-kiện. Còn những vu thuộc phạm-vi các huyện phåi khám-xêt hay thuộc phạm-vi trẵn phải khám-xét thì đều có đặt thề-thức thong-thường cả.

Chúng tôi lại nghiêm-sức các tưởng-hiệu phải cẩm chỉ không cho quân-lính ở dưới quyền mình hiếp-chế và cướp-bóc của-cải nhân-dàn ở các địa-phương trong trẫn.

Mỗi khi sai-phái quân-nhân lên các miền Thượng-lưu cơng-cán, các chiến-sĩ nào có đi hái củi căt cỏ chả̉ng hạn, đều phải nhứt-thiết nghiêm-cấm họ không được tự-do vào nhà nhân-dân.

Chưng tơi hiều-thị cho dân-gian thông dùng tiền kēm, cứ tính ba quan tiền kēm trị giá một quan tiền đồng.

Chúng tôi đä từng cho phép thông-thương các hạng lúa thóc từ trên đầu nguồn sông Cam-lọ [thuộc địa-phận huyện Cam-lọ, tỉnh Quảng-trị ngày nay], và tha hẳn thứ thuế chơ « cựu tuần bến » trong trấn cọng 140 sở lặt-vặt và phiền-toái. Còn bao nhiêu sở nữa, nếu có xã dân nào tình-nguyện ngời tại xã minh mà thâu [2b] thứ thuễ ấy, thl quan trên cấp giấy phép cho họ, hoặc y theo lệ cũ, hoặc giảm bớt đi một đôi phần tùy theo họ xin.

Chúng tôi cüng đã chièu-tạp các thôn hoặc phường có sở làm muối cü, và đã cấp bằng cho họ mở lò nấu muối. Còn thuẽ̛ lò mư̛i thì do họ thuận tình bồ nạp, chứ không bắt-bực..。


## PHỬ BIÊN TAP LỤC QUYÊN NHỨT

Các chức-vu là các viên-chức mà trưởc kia họ Nguyễn đä thiễt-lập và điền-bơ, thì nhứt-thiết đề y như cü, khơng mảy-may thay- $\begin{gathered}\text { © } \\ i\end{gathered}$.

Các quan-lại cüng như các quân-nhân và thường dân đều được chiến theo sơ ruộng và sठ binh từng nơi mà nhận khầuphằn quân-cấp.

Ngoài việc tuyên-truyền, quảng-cáo, hiều-thị các huấn-điều cho dân-chúng được rō, những luật-lệ và thời-bạn về cầm-thế ruọng, chuọc ruộng cüng đều được thân-định lại cho rö-ràng đề chẩm-dứt những vu tranh-tưng từ lâu nay.

Còn cách-thức may y-phục như áo mặc và mũ đọi từ lâu nay người ta theo dị-dạng, thì băt-buộc phải sửa-đôi lại cho hợp thức, khiễn ai nấy đều phải tuân theo chê-độ Quớc-triều.

Tuy nhiên, chúng toi nghĩ sठ tiền sắm-sanh y-phuc tuy khơng đáng bao nhiêu, nhưrng vạt-dụng lại đáng quí, cho nên chưng tôi cüng khoan cho người ta một thời-hạn, trước khi bắtbuộc ai nấy phải thay đồi hắn kiều ăn mặc cü.

Lại nữa, sơ nhân-đinh cüng như sơ điền-địa trong trẫn nầy từ lâu nay chưa từng được kê-khai và phân loại rö-ràng.

Vi vậy, nay chúng tôi đả thơng sức cho các quan Huyện và quan Đồn trong Trắn, chuyền sức xuống các tông-trưởng thuộc các huyện từ nay phải sắp-bày phương-thức và cả́m tiêu-chi tại các nơi biên-giơoi địa-phận tồng mình, đề họ phân

loại và lập bọ. Kỳ-hạn cho họ nọi trong mọt tháng phải hoànthành các thứ bọ và trinh nạp lên Thương-cấp.

Vậy sơ đinh-khầu mỗi nơi nhiều hay it, sơ điền-thồ mỗi nơi đả thành-thưc được bao nhiêu mẫu, và còn hoang-phế bao nhiêu mẫu, người ta cứ y theo các ḅ̂ đinh, điền mà thâu và tiên nạp lên cấp trên.

Về việc tu bọ đinh cüng như bọ điền, các quan không nên bác-khước bay hạch-hỏi, bắt-bẻ một điều gì, là vì nhà-nước muơn làm yên lòng nhân-dân mới được qui-phụ với Triềuđình.

Bọn nguy Miên-đức-hầu làm loạn ở Hải-lăng [thuọ̣c tỉnh Quảng-trị ngày nay], chưng tôi sai-phái quan quân đến tiễutrừ và bắt [3a] được bọn chúng. Nhưng chỉ có vài người tỳtướng bị giết chết mà thôi. Còn vũ dực [tay chân] của nguy đảng ấy hơn trăm người đều được hưởng ơn khoan-hồng và đều được tha tọi cá.

Việc ạ̛y, chúng tôi khồng hề thồi phồng thế-lực của bọn giặc, trình-bày cho lớn chuyện với Triều-đình, đề mong được ghi công-trạng và được dự phần khen thưởng.

Những người trong họ Nguyễn cùng các cựu-thần, có ai tới Trấn-phủ nha, xin yết-kiến bản-chức, bản-chức dùng những lời ngon tiểng ngọt đề an-ủi, vỗ-về họ. Còn những lễ-

vạt được đưa tợ tặng bản-chức, dù trọng-hạu đǎn đâu, bảnchức cüng nhứt-thiết kbong láy mọt món nào.

Thinh-thoảng người trong trân co thêt-dãi những bữa tiệc ăn uơng, bản-chức cũng phải nhạn lời họ mà tham-dự mọt đoi lần. Nhưng khi nào bản-chức cũng ăn ững chung vơi mọi người, đề tỏ rầng bản-chức đới vơi nhan-dân vơn khong phânbiẹt đẩng-câp.

Đới với những người trong họ Nguyễn, bản-chức vẫn chiếu theo lệ cũ mà phân-biẹt câp-phát cong-điền cho bọ, đề họ có nghề-nghiẹp làm ăn sinh sơng.

Những ngườ họ Nguyễn từ các nơi xa tới Kinh-đơ, ngoài việc họ được cấp-phát corm ăn, áo măc, bản-chức còn cho họ thêm những món tiền ăn đường.

Mỗi năm, tơi ngày tê Đinh [tức tê Thánh], bản-chức thânhành tời học-cung xem lễ. Các sinh-viên tới học-cung học-tạp có vài trăm người. Có đôi lúc, bản-chức giảng học và luận văn cùng các sinh-viên, và luôn luoun bản-chức có những lời khuyênlơn và dạy-dỗ ḥ̣ mọt cách ân-cần, chu-đáo.

Chưng toi vơn khong có tài minh-mẫn, nên không dám hyvọng bắt chước người đời xưa đä từng nơi : «Mỉnh là kẻ lơn trung-tín, là bâc thầy từ-huệ $\mathbf{n}$. Nhưng từ ngày tới ly.-sờ nhậm chức đênn nay, bản-chức vẫn lo-lăng làm thế nào đề vô-về trăm họ; tạp-hơp yên-ồn nhân-dân một địa-phương.

Mỗi khi ngầng đầu trơng lên đâng Cửu-trùng [3b] [tức đương niên Hoàng-thương] vào lúc tang-du vạn cảnh [cảnh chiều tơij, bản-chức không khỏi đêm ngày băn-khoăn lo-lăng trong lòng. May nhờ có quan Đại-tương đồng-liêu là người hoà-nhả vui-vè, lại đươc quan Tán-lý và quan Bơc-tbị đôi ba kẻ trươngphu tâm đầu ỳ hơp, nên bản-chức có thề ung-dung bạn chiếc áo cầu mỏng vừa đi vừa ngàm-nga ngạo-nghễ trong khoảng Hàkhê Thiên-mũ. Nhưng đâu dám tự cho đó là «clính thơng nhàn hoà ${ }^{1}$ mà khoe-khoang khoác-lác!

Làm quan-chức cai-trị nhan-dan một địa-phương là làm sao cho địa-phương đó được vô sự. Ấy cho nên quan-chức không được sinh sự, mà cüng không được phê sự, bỏ bê công viẹc, thì tư-nbiên nhân-dân khen-ngqi quan-chức tuần-lương. Nbandân trong địa-phương đā đươc yèn-ờn làm ăn tiện-lqi, thì lea đương-nhiề địa-phương åy được vô sự. Do đó, mỗi kbi nhànrỗi cơng việc quan, bản-chức đi kinh-lịch núi sông trong trănhạt và tìm-tòi hỏi thăm các di-lich. Rồi duyệt xét lại các thêlệ cū.

Bản-chức lại sưu-tî̀m và hỏi-han các vị nhân-tài trong hạt, rò̀i mới mượn hút ghi-chép đơng thành một cuơn sách được mang tên «Phủ biên tạp luic $»^{2}$.

1. ©Chinh thông nhàn hoà» viẹ̀c chinnh-trị hanh-thòng, không bế-tắc một điè̀u gi, thì nhàn-dàn trong hạt ăt được hoà-thuạ̀n yên vui.
2. «Phủ biên tạp lục » là cuơn sách ghi-chép những việc phức-tạp trong lúc làm chức quan Trán-phủ ở chỡn biên-cương, tức là trấn Thuận-hoá.


## PHỦ bIÉN TẠP LỤC QUYÈN NHỨT

«Phi hồng nhứt trảo ${ }^{1}{ }^{1}$ là chim hồng cao bay mà còn lưu lại dá̛u mọt móng chân, cuơn sách nà̀y chỉ đề lưu ghi-nhớ những sự việc lúc bắy giờ mà thoi.

Tuy nhien, những bậc quân-tử ở Triều-dinnh, có người nào mữn tra-khảo, nghièn-cứu những sự-tich ở Nam-thuỳ, mà không ra khői nhà mình, nhưng biết được những sự việc ở ngoài muôn dặm, thl cuơn sách Tạp lưc nầy cũng có thề [4a] cung-ứng một phần nhàn-lăm vậy.

$$
\pm
$$

Ngày Vọng [tức ngày rằm] tháng 8 niên-hiệu Cảnh-hưng nhà Lể năm thứ 37 [tức năm 1776 sau Cơng-nguyèn].

Phung sai Thuận-hoá Quảng-nam đẳng đạo Tham-thị Thamtán quân-cơ, Thuận-hoá trăn Hiệp-trắn-phủ Hữu Thắng-cơ, Nhập-thị Bồi-tung, Họ-bộ Tả Thị-lang, Dĩnh-thành-hầu Duyênhà Quê-đường Lè-quý-Đòn, tự Doản-hạu, viết cuơn sách này tại cửa Triêu-dương thành Phú-xuân.

## Q

1. «Phi hờng nhứt trảo » xuắt từ càu cò thi của Tô-Thức: «Nhàn sinh đáo xứ tri hà tự, ung tự phi hò̀ng đạp tuyết nê n nghĩa là : «Người ta ở đời rốt cuộc giống caí gì ? Giống con hồng bay côn lưu dáu trên tuyết $\mathbf{~}$, nghĩa là những việc đã qua còn lưu lại dấu tich, hay người ta đi đâu, cŭng còn tiếng-tăm lưu lại chỗ đó.

## [7a] Phủ Biên Tạp Lục Quyền Nhứt

Soạn-giả là Lé-qui-Đòn, người vàng mẹnh Hoàng-đe̛ làm chức Tham-thị Tham-tán quân-cơ hai đạo Thuận-hoá, Quảngnam, lãnh chức Hiệp-trấn-phủ trân Thuân-hoá, kiêm quản Hữu Thăng-cơ, đồng thời dao-länh chức Nhạp-thị Bồi-tưng Họ-ḅ̣ Tả Thị-lang, được phong tước Dïnh-thành-Hầu.

$$
\pm
$$

Sau kbi bình-định xong Nam-Viẹt, vua Vö-đé nhà Hán [nhà Tiền Hán] lấy đạ̛t-đai Nam-Việt chia thành chin quạn, tức là tinh Quảng-đông, Quảng-tay hiện nay, và nước ta chi được đá̛t ba quận mà thoi. Nôi như vây, hình như không đúng sự thực.

Nay chúng tôi xin lấy sách Hán-chi mà so-sánh sơ họ-kbầu nhur sau:

Lủc ba̛y giờ, nưởc ta được ba quân là Giao-chỉ, Cửu-chân và Nhựt-nam, tồng c̣̣ng có hơn hai mươi huyện.

Vào thời nhà Hán làm vua Trung-quớc, nước ta có 143.743 h h [nóc nhà ] và 981.828 nhân-khầu [tức nhân-suất]. Mà tỉnh Quảngđông, cüng trong thời-gian nhà Hán ấy, gồm có ba quạn là Namhải, Thương-ngồ và Hơp-phơ. [7b] Trừ hai quận ở ngoài biền là Châu-uhai và Đam-nhĩ, tức Châu Quỳnh và Châu Nhai hiện nay nhưng vào thời nhà Hán đä được bäi-bỏ, nên sách Ban-chi ${ }^{1}$ khơng chép, và nhân-khằu khơng được tinh thil khong nhắc đến.

Nay chỉ lấy ba quận ở trong đắt liền mà nói, thi tỉnh Quảng-đờng - vào thời nhà Hán - không quá $59.390 \mathrm{hơ}$, và 318.511 khầu.

Tỉnh Quảng-tây - cüng vào thời nhà Hán - chi là mọt quận Uã̛t-lâm mà thôi. Lúc bấy giờ, tỉnh nầy không quá $\mathbf{1 2 . 4 1 5}$ hộ, và 71.161 khầu.

Nay thòng tỉnh cả hai tỉnh Quảng-đông và Quảng-tây - vào thời nhà Hán - chi được 71.805 hộ, và 389.673 kbẩu. Như vạy, vào thời nhà Hán, hộ nước ta chiếm hơn phằn nửa tồng-số họ của Nam-Việt trong đó có Lưỡng-Quảng, và khầu nước ta chiếm gằn bằng hai phằn ba tồng-sơ khå̀u Nam-Việt.

Hơn nữa, trưởc khi Tôn-Ngo [tức Ngó Tôn-Quyền] chưa

1. Sách Ban-chi, tức là sách Ban-sử, hay sách Hán-thư. Bởi vì Hánthư do Ban-thị sáng-tác, người đời sau nhàn đó mới gọi Ban-sử hay Banchi.
chia Giao, Quảng làm hai châu [tức Giao-châu và Quảng-châu]. và vào thời-đại Lưởng-Hán [tức Tiền-Hán và Hậu-Hán], chức quan Thừ-sử Giao-chỉ kiêm quản cả Lưỡng-Quảng, trị-sở tại huyện Long-biên. [8a] Nbư the̛, há chẵng phải người ta đã lấy ĐO-thành nước ta hiện nay làm nơi trung chính tám điềm, đề bơn phương tắu-tập tư-hội hay sao?

Vào thời nhà Hán, mỗi huyện đăt-đai rầt rộng lơnn. Như hai xứ Thuận-hoá và Quảng-nam là nước Chiêm-thành về đời nhà Tớng. Về thời-đại nhà Tẫn và nhà Đường, thì hai xự ấy là nước Lâm-ấp. Mà vào đời nhà Hán, thì hai xứ ấy chỉ là đắt của huyện Tượng-châu.

Theo sách Bường-thư địa-lý chí, thì chức «An-nam đạo Tỉnh hải quân Tiết-độ» quản-trị 12 châu là :

Giao-châu, Luc-châu, Phong-châu, Ái-châu, Hoan-châu, Trường-châu, Phúc-châu, Lọc-châu, Võ-châu, Diễn-châu và Anchâu.

Nước Chiêm-thành ban đầu được gọi là nước Lâm-ấp, đẽ̛n sau lại được gọi là Hoàn-quð́c, người ta không biết nước âay phân ranh-giới tại nơi nào? Như trong sách Đường-thư địa-lý chí ây lại có nói : Giáp-châu Hoành-sơn quận 5 huyện, hoặc là đắt Thuạn-hoá ngày nay chăng?

Năm thứ 2 nièn-hiẹ̣u Thiên-huớng báu-tượng vua Thánh-

tong nhà Lý (năm Kẏ-dậu) [tức năm 1069 sau Công-nguyen] ${ }^{1}$, nhà vua thân hành đi đánh nước Chiêm-thành, bắt được chúa nước nầy là Chê-Củ ${ }^{2}$ đem về nước. [8b] Chê-Củ xin lây ba châu Bịa-lý, Ma-linh và Bơ-chánh dâng cho nước ta đề chuộc tội. Nhà vua chấp nhận lời thỉnh cầu của Chê-Củ và tha cho Che̛-Củ được trở về nước Chiêm-thành.

Đến năm thứ 4 niên-biệu Thái-ninh vua Lý Nbân-tông (năm Ất-mão) [tực năm 1075 sau Công-nguyên], nhà vua sai $O_{n g}$ Lý Thường-Kiẹt đi tuần-hành biên-cương, và phác-hoạ bản-đồ hìnhthể nưi sông hai châu. Lại đồi châu Địa-lý làm châu Lâm-bình, và châu Ma-linh làm Minh-linh, cùng chiêu-tập nhân-dân đên cư-ngu tại hai châu ấy. Từ đăy, từ đăt Kỳ-hoa [tửc huyện Kỳanh, tỉnh Hà-tĩnh hiện nay, giáp núi Hoành-sơn] trở vào phương Nam, ngoài một giải Hoành-sơn, non nước bao-la mới được trở vê với bản-đơ nước Việt-nam chúng ta vậy.

Sang năm thứ 3 nien-hiệu Long-phù vua Lý Nhân-tơng (năm Quí-vị) [tức năm 1103 sau Công-nguyên], vua nước Chiêm-thành là Chế-ma-Na vào cướp-bóc nước ta và lấy lại ba châu đä kê trên.

1. Năm Kỷ-dạ̀u (1069) là năm đầu niên-hiệu Thằn-Võ vua Lý Thánhtông, chứ không phải năm thứ 2 niên-hiệu Thiên-huơng bảu-tượng vaa L.ỳ Thánh-tông, vì năm Kẙ-dạ̀u (1069), nhà vua đã cải-nguyên, lá́y niênhiệu Thằn-Võ.
2. Chê-Củ là họ Chế, tên Củ. Họ Chế là một trong sớ bớn họ lờn nhứt của nược Chiềm-thành: Ung, Ma, Trà̀, Chế.


Năm thư 4 nien-hiẹu Long-phù (năm Giáp-ty̆) [tức năm 1104 sau Cong-nguyen], Ong Ly Thường-Kiẹt đi đánh phá nước Chiem-thành. Bị đại-bại, Chê-ma-Na lại xin dang nạp đât ba châu ây cho nươc ta, và xin tiêp-tuc dang lễ triêu-cơng vua ta mà mây lau đã gián-đoạn.

Nǎm thừ 5 niên-biệu Thiên-tbuận vua Thằn-tong nhà Ly (năm Nbâm-tý) [tức năm 1132 sau Công-nguyen], ngươi nước Chièm-thành sắm-sanh ghe-thuyền trơn về nưởc họ. Nhưng mờ đên cửa biền Nhựt-lệ thl bị người trại bắt và giải đênn chơn Kinh-sur [ture Kinh- $₫ 0$ ].

Trong năm nầy, người nước Chiem-thành và ngươi nước Cbân-lạp lại liên-h $\neq p$ binh-lực vào cướp [9a] Nghẹ-an. Nươc Chân-lạp tức là nước Cao-mien ngày nay.

Nǎm thứ 14 niên-hiệu Hưng-long vua Trần Anh-tông (năm Binh-ngo) [tức năm 1306 sau Công-nguyên], nhà vua gả HuyềnTran Công-chưa cho vua Cbiêm-thành là Chê-Mân, người Chiemthành lây hai chau 0 và Lỳ làm của nạp-trưng tức lễ cưới.

Nǎm thử 15 nien-hiệu Hưng-long (năm Binh-vị) [tực năm 1307 sau Công-nguyen], nhà vua bắt thơn La-thuỷ làm những tâm buòm sắc hò̀ng, nen người thôn ây không phuc tinh. Nhà vua mới phái quan Hành-khiền là Đoàn-nhữ-Hài đi tuyên-truyền đức-ỳ của triều-đình ta. Nhà vua lại truyền lệnh đôi hai châu 0 , Ly làm hai châu Thuân, Quảng [tực Thuạn-hoá và Quảng-nam], phái quan tới nơi hiều-du dann-chúng, và cho người hẹ làm
quan, cấp ruọng đất cho họ như trước, miễn thuế to cho ho 3 năm.

Năm thứ 20 niên-hiệu Hưng-long (năm Nhâm-tý) [tực năm 1312 san Cóng-nguyên |, vua ta thân-hành đi đánh nước Chiémthành.

Bi đên châu Lâm-bình, nhà vua chia quân làm ba đạo : mọt đạo quân do đường nưi, mọt đạo quàn do đường biền, còn một đạo quân do đường bộ, đều phải đên trại Chiêm. Nhà vua du vua Chiêm-thành là Cbê-Chí đầu hàng, và phong cho em, ChếCbí làm chức Hầu.

Năm thứ 21 niên-hiệu Hưng-long (năm Qui-sửu) [tức năm 1313 sau Công-nguyén], nước Chiêm-thành bị người nước [9b] Tiêm [tức Tiêm-la, tức Thái-lan ngày nay] xâm-phạm và cướpbóc, vua ta sai Đỗ-Thiên-Thứ[tức em Đỗ-khắc-Chung hay Trà̀n-khắc-Chung $\rceil$ làm chức Kinh-lược-sứ Nghẹè-an và Lam-binh.

Năm thứ 13 niên-hiệu Thiệu-phong (năm Qui-tỵ) [tức năm 1353 sau Cóng-nguyen], vua ta truyền lệnh cử đại-binh đi đánh nước Cbiêm-thành, bộ quân của ta đên Cồ-luỵ, còn thuỷ quân của ta tiến không được, nên quay trở về.

Quân Chiêm-thành vào cướp Hoá-châu, nhà vua sai Trương Hán-Siêu länh đạo quân «Thần-sách» coi các trâan Thuận-hoá và Quảng-nam.

Năm thử 4 niên-hiệu Đại-trị vua Trần Dư-tong (năm Tân32
sưur) [tức năm 1361 sau Cong-nguyen], nhà vua bô-nhâm Phạm-A-Song làm chức Tri-phủ phủ Lám-btnh (chau Lam-bình đước đđ̂i làm phủ Làm-binh khong biêt từ đời nào), phái Đỗ-tư-Binh bô-sung đạo quân Lam-binh, Thuạn-hoá, và làm cho xong thành Hoá-châu.

Nǎm thư 9 niên-biệu Đại-trị là năm Binh-ngọ [tức năm 1366 sau Còng-nguyên], người nước Cbiêm-tbành vào cướp phá phủ Lám-bình, Phạm-A-Song đánh phá được quân địch, rò̀i nhà vua phong cho A -Song làm chức « Đại tri-phủ hành quân thủ ngụ sứ ).

Nǎm thứ 10 niên-biệu Đại-trị (năm Binh-vị) [tức năm 1367 sau Cơng-nguyên], vua sai Trần-The̛-Hưng đi đánh Chiêm-thành, Trần-The̛-Hưng bị thua trạn và chết măt tich.

Năm thứ 2 niên-hiệu Thiệu-khánh vua Trần Nghẹ̣-tơng (năm Tan-hqui) [tức năm 1371 sau Cong-nguyeñ], tháng 3 nhuần, ngươi Cbiem-thành vào cướp phá nước ta. Thuyền họ vào cửa biên Đaị-an [thuọ̣c địa-phạn tỉnh Nam-định], [10a] rời thẳng đễn xâm-phạm chơn Kinh-kỳ, đơt-phá, cượp-boc rò̀i trở vê. Vi trước kia, ta thường cho người Chiêm-thành do đường biền vào triền-cơng vua ta, nên họ đä quen thực đ̛ường biền của ta xa gần như thể nào rò̀i.

Năm thứ 3 niên-hiẹu Long-khánh vua Trần Duệ-tong (năm Ất-mão) [tức năm 1375 sau Cóng-nguyen], phủ Lam-binh đươc đời làm phủ Tân-binh, quan quân ta đơc-suăt người ơ Thanh-
hoá, Nghẹ-an và Tân-bình bồi đắp con đường từ Cửu-chân [Thanh-hoâ] vào đé̛n Hà-hoa [thuộc Kỳ-anh, gần Hoành-sơn]. Lúc ấy, sắp có chiên-dịch đi đánh Chiêm-thành, nên nhà vua lại phái Lê-qui-Ly [ngoại thich của Trần Nghệ-tong] đơc-suất công việc chuyên-chở từ Ngbệ-an vào Tân-bình và Thuận-hoá.

Lúc bấy giờ, hai $10 ̣$ [cũng như tỉnh bây giỡ] Tân-binh, Thuạ̀n-hoá cùng với ba lộ Thanh-hoá, Nghệ-an và Diễn-chẩu đều được coi là những trăn quan-trọng.

Người nước Chiêm-thành đä hai lần theo đường biền vào xâm-phạm chð̛n Kinh-kỳ của ta. Chúa Chiêm-thành là Chế-bồngNga lại lén-lút đi đường núi, rò̀i do trẫn Quảng-oai mà ra sách Khồng-mục, huyện Mÿ-lương. Thuỷ-quân của Chiêm-thành thi nương theo cửa biền mà vào sông Hoàng-mai [thuộc bắc Nghệ-an).

Thanh-thê của giặc rất lẫy-lừng, và có nhiều người ở Tânbình, Thuận-hoá đã phản lại triều-đình ta mà theo giặc Chiemthành.

Chê-bồng-Nga bị tươnng [10b] Trần-khắc-Chân đánh phá và bị đại-bại, chết ở sông Hải-triều. Còn bao nhiêu quân-lính đều trở về nước họ.

Những tay thồ-hào ở hai lộ nầy là Phan-Mạnh và PhạmCăng mới đem quân qui-thuận với triều-đình ta.

Phan-Mạnh đón đường đánh quân Chiêm-thành phải bỏ chạy và chết rắt nhiều.


## phỦ bien tap tuc Quyèn nhưt

Vi có công-lao, Phan-Mạnh được quản-lănh đạo quân Thánhdực hai lọ.

Năm thứ 4 niên-hiẹ̣u Quang-thái Trần Thuạn-tơng (năm Tânvi) [tức năm 1391 sau Công-nguyenn], nhà vua sai Lé-qui-Ly länh binh đi tuần Hoá-châu duyệt định quân-ngũ và sửa-sang, xây-đăp các thành trì tại địa-phương ấy.

Nước Chiêm-thành có nhiều người tài trí. Lúc bấy giờ, quân ta bắt được tướng Chiêm là B6-đơng, ta cüng cho BZ-đông làm tương. Đến đời Hậu-Hồ [tực Hồ-Hán-Thương], Bठ-đong được phái coi giữ thành Đa-bang.

Bơ-đong xin tuyền chọn tinh-binh đề đưa tới nơi biên-cảnh đơn đường đánh giặc, và khuyên khơng nên buơng-tuồng, thả lỏng cho bọn giặc phương Bắc có cơ-họi tràn vào vùng đắt bắng của ta, chúng së cậy có quân giỏi và thơng thạo mạch lạc đất nước ta. Nhưng các tường không nghe lời Bơ-đong.

Đến khi tưởng nhà Minh là Trương-Phu cùng Mộc-Thạnh hơp binh tới đánh nước ta, ta chơng-chỏi khong được, bấy giơ người ta mới biết hỡi-tié̛c đä không theo [11a] lời nói của Bơ-đơng.

Năm thứ 2 niên-biệu Thiệu-thành Hồ Hán-Thương (năm Nhâm-ng̣) [tức năm 1402 sau Công-nguyên], tháng ba, con đường từ thành Tay-đo [tức Thanh-hoá] đên Hoá-chau được sửa-sang xây-đăp lại, dọc đường cho đên Phठ-xá có thề truyền thư tín, nên được gọi là đường thiên-ly.

## PHỨ BIÊN TAP LƯC QUYÊN NHƯTT

Tháng 6 năm ấy, nược ta đại cử binh mã đi đánh nước Chiêm-thành, vua nước nầy là Ba-đich-Lai phải dâng đăt Chiemđộng và Cô-luy - đọng cho ta ${ }^{1}$. Lê-Qui-Lý tự chia làm bơn châu Thăng, Hoa, Tư, Nghỉa, rò̀i đặt chức quan «An-phủ-sứ » Thănghoa lọ đề cai-trị dân địa-phương. Băt Nguyên-hiền lại được đặt làm trăan Tân-ninb.

Bǎy giờ, nhà cầm-quyền bắt đầu phát- đọng cơng-cuọc thièn-cur. Những người khơng có ruọng đắt mà có của-cải thl được dời qua ở châu Thăng-hoa, rồi người ta biên sồ những người vào quân-ngũ, và mọ̀ nhân-dân nạp trâu bò thì được thưởng phầm tước, đề có trâu bò cấp cho những người mới thiên-cur.

Năm đầu niên-hiệu Khai-đại Hồ Hán-Thương (năm Qui-vị) [tức năm 1403 sau Công-nguyên], nước ta lại đánh nước Chiêm-thành.

Bây giờ, người ta dư-định chia từ Tư-nghīa trở vào Nam đênn biên-giới Tiêm-la những đất Bản-đạt tức Hắc-bạch và đât Sa-ly làm châu, huyện. Quân ta vây đánh thành Đờ-bàn khong được rò̀i trở vè̀.

[^0]
## PHƯ BIÊN TAPP LỤC QUYÊN NHỨT

[11b] Từ đăy, phủ Thăng-hoa đả trở thành ņ̣i-địa của ta, đä được liệt vào bản-đồ và sô-sách của ta.

Phủ Thăng-hoa cùng với Tân-bình và Thuận-hoá trở thành ba phủ, các đồn binh đều được thiết-lập khắp nơi trong nội-địa ba phủ ăy đề khống-chễ người nước Chiêm-thành.

Năm thứ 2 nièn-hiệu Khai-đại (năm Giáp-tbân) |tức năm 1404 sau Công-nguyên], Hồ Hán-Thương ra lệnh đào kênh Vạ̀nhoa từ Tân-bình đển Thuận-hoá, nhưng cát bùn cứ từ dưới đất đản lên, nên đào kênh khơng thành, phải đình-chỉ công-tác.

Trong khoảng thời-gian ấy, cửa Hải-yêu thuộc Hoá-cháu bị vỡ, quân linh Kinh-đô được huy-đọ̀ng đên liền lấp chỗ vỡ ây.

Năm thứ 4 nièn-hiệu Khai-đại (năm Binh-tuất)|tức năm 1406 sau Cóng-nguyên], quan quân nhà Minh sắp sang đánh nước ta ${ }^{1}$. Hờ Hán-Thương đôi chức An-phủ-sứ Nghĩa-châu Lê-quang-Tồ đi àhạ̀m chức An-phủ-sứ Thăng-hoa, triệu Tuyên-Phủ-sứ Nguyễn-tham-Quang về Kinh, và phái Hoàng-Hới-Khanh la̛y tư-cách chức quan Hành-khiền mà lãnh chức Tbăng-boa Thái-thú kiêm Tân-ninh trẳn Tiết-chê.

Trong năm ẫy, quan quân nhà Minh đánh phá Đòng-đò [tức Hà-nọi] nước ta.

[^1]

## phỬ bièn tạp lùc Quyèn nhứt

Sang năm sau (Đinh-hợi) [tức năm 1407 sau Cong-nguyenn], hai cha con ḥ̣ Hồ bị bắt [ở Kỳ-la và bị giải tới Kim-lăng]. Hoàng-Hơi-Khanh đến quạ̀n Thăng-hoa, lấy hai vị quan tại địa-phương là Đăng-Tất và Phạm-Thế-Căng [12a] làm bạn tâm phuc.

Sau khi hai cha con họ Hồ bị bại trận, người nước Chiêmthành lại đọng binh. Họ muớn thâu-hò̀i đắt cũ của ḥ̣, nên giết chức Thương-hằu huyện Cô-luỵ là Chê-ma-No. Hoàng-HơiKhanh phải chạy về Hoá-châu. Thồ-quan là Thồ-Rõ cùng ĐặngTá̛t cüng đều trở về Hoá-châu. Tbơ-Rõ länh-đạo đám dân thiêncư đi đường bộ có hơi chậm-trễ, còn Đặng-Tá̛t đi đường thuỷ thi tớ được trước. Trấn-phủ-sứ Thuạn-hoá lọ là Nguyễn-Phong chống-cự, khơng nạp Đặng-Tất. Tất ra sức đánh giết được Nguyễn-Phong, rồi Tất vào thành, và chống-cự Thờ-Rõ luôn. Thồ-Rõ khờng thắng được Tất, phải chạy về Chiêm-Thành. Người Chièm-thành trở lại chiếm-cứ đắt Thăng-hoa, và nhân cơ-họi ấy họ vào cướp-bóc Hoá-châu.

Đặng-Tất hàng tướng nhà Minh là Trương-Phụ, Phụu sai quan quàn giúp-đỡ Đặng-Tắt, nên người Chiêm-thành kéo nhau trở về nước ấy.

Quân Phạm-Thě-Căng cüng đầu hàng Trương-Phư, Phư cho Phạm-Thê-Căng làm chức Tri-phủ Tân-bình.

Mùa đơng năm đó [tức năm 1407], Trần Giản-định-đe̛ dáy

binh khởi-nghĩa. Ngài lấy niên-hiệu Hưng-khánh, và đờn-trú binh ở Ngbệ-an.

Đạng-Tất lập-tức suất-länh quàn-đọi tới xin bàng vua Trần Giản-định đề cùng nhà vua mưu toan công việc kbòi-phục đất nước.

Năm thứ 2 niên-hiệu Hưng-khánh (Mậu-tý) [tức năm 1408 sau Cóng-nguyên], tháng 6, [12b] Đặng-Tất đại phá quân Phạm-The̛-Căng ở cửa biền Nhựt-lệ, đuồi theo bắt được Pbạm-ThêCăng ở núi Yên-đại.

Tháng 10 năm ấy [tức năm 1408], quân binh năm lọ là Thuận-hoá, Tân-bình, Nghệ-an, Diễn-châu và Thanh-hoá tiển đánh Đòng-đô phá tan quân của Mộc-Thạnh [tưởng nhà Minb] ở bến Bô-có.

Thanh-thế quân ta lúc nằy rất lẫy-lừng khắp nơi.
: Sarig năm sau (Kỷ-sựu) [tức năm 1409], vua Trà̀n Giảnđịnh nghẹ những lời gièm-pha, giết Đặng-Tất cùng quan Thammưu là Nguyễn-Cảnh-Chân.

Con Đặng-Tất là Đặng-Dung và con Nguyễr-Cảnh-Chân là Nguyễn-Cảnh-Dị lấy quân ở Thuận-hoá kéo trở về Thanh-hoá, tôn lập Trần-Qui-Khoách lên làm vua, và đồi niên-hiệu là Trùngquang.

> Trà̀n Giản-định-đe̛ bị Trương-Phư bắt. Trùng-quang-đế rút
lui về bảo-thủ Nghệ-an, chong-cự với quân Trương-Phu được vài ba năm. Trong thời-gian nà̀y, quân hai 10 Tan-binh vá Thuạn-hoá đều ra sức chiến-đău rất hăng-hái.

Nǎm thứ 4 niên-hiệu Trùng-quang (Nhâm-thìn) [tức năm̆m 1412 sau Công-nguyèn], Trương-Phu xầm-phạm Nghẹ-an và: công-bảm Diễn-châu.

Năm thứ 5 nièn-hiệu Trùng-quang (Qui-tị) [tức năm 1413' sau Công-nguyên], tháng tư, vua Trà̀n Trùng-quang bị quân nhà Minh bức-bách đến gần, phải tuần-hạnh Hoá-châu.

Tbáng 6 năm nầy, Trương-Phụ và Mộc-Thạnh hội-ngbị [13a] bàn kế-hoạch công và thủ.

Mộc-Thạnh nói : «Hoá-châu ở trong mọt địa-the̛ núi cao biền rọng, chúng ta chưa dễ mưu toan viẹ̀c gì được n.

Trương-Phu nói : «Làm cho ta sống vè-vang là Hoá-châu, mà làm cho ta chết thành ma quỉ cüng là Hoá-chauu. Hoá-chá́u chưa bình-định xong, ta có mặt müi nào trông thấy ChưaThương ?... ).

Rồi Trương-Phu ra lệnh xuất-phát ghe-thuyền và binh-đọi đi đến hai mươi mớt ngày thì tới Hoá-châu, và xâm-phạm thành Hoá-châu.

Trương-Phụ đánh phá quân Nguyễn-Cảnh-Dị ở kênh Tháigia và băt được cả Nguyễn-Cảnh-Dị, Đặng-Dung.

## PHƯ BIÊN TAPP LỤC QUYÊN NHỨT

Vua Trùng-quang chạy sang Lão-qua [thuọc về Ai-lao] ròi cüng bị bắt. Người Hoá-châu đều phải hàng giặc. Thẻ̛ là nhà Hạu-Trằn đé̛n đây bị diẹt-vong bẳn.

Trương-Phu mới trở về đến Nghệ-an, lại được Trần bàngthằn là Phan-Liêu cho biết Liêu đã hỏi dò đươc trong hàng tương văn tướng võ của Trùng-quang-đe̛ ai hay, ai dở, quân-só của Ngài hiện còn nhiều it thế nào, và núi sông ở Hoá-châu chỗ nào biềm-trở, chỗ nào dễ đi. Nên lúc bấy giờ Trương-Phụ mởi quyết kế vào lấy Thuận-cbâu.

Mùa xuân năm Giáp-ngọ [tức năm 1414 sau COng-nguyên]. Trương-Phư cùng Mộc-Thạnh chiêu-tập dân ở Tân-bình và Thuận-hoá, rò̀i chia ra từng xứ đặt quan cai-trị, cùng các Thồquan đồng làm việc với nhau.

Trương-Phụ và Mọ̀c-Thạnh củng giúp-đở Thồ-quan về việc


Nhưng lúc bấy giờ, phủ Thăng-hoa hiện còn bị häm trong tây người Chiêm-thành, [13b] nên bọn Trương-Phụ chưa tiẹn hỏi-ban bàn-bạc đến phủ ấy.

Xét sách Minh-chi, vào thời-gian niên-hiẹu Vĩnh-lạc nhà Minh có nói : Nhà Minh thiết-lập phủ Tân-bình thuọ́c Giao-chi có 37 xã; phủ Thuận-hoá có 79 xã. Phủ Tann-bình có 2.132 hộ [nóc nhà ] và 4.138 nhân-khầu. Phủ Thuận-hoá có 1.407 họ và 3.663 nhân-khầu.

Phủ Tân-bình có hai huyện trực-thuộc là huyện Nha-nghi và huyện Phước-khang. Phủ ấy còn kiêm-lãnh hai châu và mọt huyện nữa, ấy là châu Chánh-binh, châu Nam-linh và huyện Tả-bình.

Còn ruọ̀ng đá̛t của dân thuộc phủ Tân-binh có 27 khoảnh cọng 56 mẫu 7 sào.

Hắng năm, kề cả vu hạ và vư thu, phủ Tân-bỉnh phải đóng : về lương-mễ 133 thạch; về tơ-lua 9 cân 13 lương 4 đồng; về của-cải thuê đăt quan-phòng là báu-sa 10 tấm.

Phủ Thuân-hoá lãnh 2 châu và 11 huyện. Trong đó, Thuânchâu gồm 4 huyẹn là : huyện Lọi-điều, huyện Phi-lan, huyện Ba-lan và huyện Yên-nhân.

Hoá-châu gồm 7 huyện là : huyẹ̀n Trà-kệ, huyện Lơi-bŏ̀ng, huyện Sä-lịnh, huyện Tư-dung, huyện Bö-đài, huyẹ̣n Bô-lăng và huyện Sĩ-vinh.

Ruộng của dân thuộc phủ Thuận-hoá được 72 khoảnh. Hằng năm, vư hạ và vư thu, [14a] phủ Thuận-hoá phải đóng lương là 273 thạch, 2 đău, 9 thăng và $9 \mathrm{~h} \not \mathrm{p} \mathrm{p}$.

Còn phủ Thăng-hoa thì không thấy ghi-chép có mãy xã và bao nhiêu hộ-khằu. Chỉ nói : Phủ ấy lãnh 4 châu và 11 huyện. Trong đó, Thăng-cháu gồm 3 huyện là : huyện Lê-giang, huyện Đo-hoà và huyện Yên-bị.

## phỬ biên tap lưc Quyèn nhứt

Hoa-châu gồm 3 huyện là : huyện Vạn-yên, huyện Cu-hy, và huyện Lễ-đề.

Tư-châu gồm 2 huyện là : huyện Tri-bình và huyện Bạch-o.
Nghĩa-châu gồm 3 huyện là : huyện Nghĩa-thuần, huyện Ngaboi và huyện Khê-miên.

Bởi vì phủ Thăng-hoa lúc a̛y đã bị người Chièm-thành chiếmcứ lại, cho nên châu và huyện thuộc phủ á̛y chỉ đặt có tiếng không mà thòi.

Đới với phủ Tân-bình và phủ Thuận-hoá, người nhà Minh đều đặt các ty «Thủ bạc đề-cử ». Cón riêng ở Thuạn-hoá, người nhà Minh lại đặt trường «Trừu phân », vì đường biền có nhiều người buôn bán qua lại tụ-tập, nhân đó người ta đánh thuế.

Vua Thái-tồ Cao hoàng-đe̛ triều ta [tức triều nhà Lê], vào năm Mạu-tuất [tức năm 1418 sau Công-nguyên], khởi binh ở đất Lam-sơn ${ }^{1}$.

Đên năm Nhâm-dần [tức năm 1422 sau Công-nguyên], Ngài chạy vào Nghẹ-an, và lây được châu Trà-long [14b].

Năm Ất-tị [tức năm 1425 sau Công-nguyên], Ngài vây thành Nghệ-an.

1. Năm 1418, Lê-Lợi dấy binh ở đắt Lam-sơn, tự lạ̀p làmè Bình-địnhvương. Bình-định-vương đầu tiên khai chiến với Mä-Kỳ nhà Minh và Ngài thắng Mã-Kỳ.

## PHỦ BIÊN TAP LỤC QUYÈN NHỨT

Tháng 7 mùa thu năm ấy, Ngài phái Trần-Hän đem hơn mọt nghin quân với mọl con voi tấn-công các thành Tan-bình và Thuạ̀n-hoá, thu phục được lòng nhân-dân tại hai nơi.

Khi đênn sông Bơ-chánh, đoàn quân Trà̀n-Hän gặp quân nhà Minh. Trần-Hän và các tướng-hiệu ta dàn quân, rò̀i cho quân vào từ-từ à̀n-phuc ở Hà-khương, cùng với tưởng nhà Minh đánh nhau. Bèn Trần-Hãn giả vờ thua chạy, quân nhà Minh đuò̀i theo, ròi phục-binh ta nồi lên đánh giáp lá-cà với quân nhà Minh, cả phá được quân địch.

Vua Lè Thái-tồ lại phái Le-Ngân đem 70 chiếc chiến-thuyền, vượt biền đên thẳng nơi trận-địa, nhân-dàn các địa-phương đều qui-thuận với vua ta. Bả́y giờ, các ông Le-Ngân, Trần-Hän thâunạp những quân-nhân tinh-nhuệ, chia đặt quân-hiệu rồi kéo quân ra vây Đơng-đơ, đánh luôn má̛y trận, quân vua Lê đều thẳnglợ cả.

Năm Đinh-vị [tức năm 1427 sau Công-nguyèn], vua ta sai các người đả đầu hàng quân ta ${ }^{1}$ phải nhận lảnh 357 con ngựa đưa vào Hoá-chàu chăn nuôi.

Nhà vua lại chia những người Tàu mà ta bắt được và ra lệnh khiến chúng phải vào ở trong phủ-hạt Tân-bình.

1. Năm 1427, Bình-định-vương đánh thành Đòng-quan. Các tưởng nhà Minh giữ thành Nghệ-an và thành Diễn-châu đè̀u ra hàng quan quân ta cả.


Mùa hè năm áy [tức năm Binh-vị], vua Lê xuơng Du cho các tương-hiẹu cüng như quân-nhân ở phủ Tan-binh và phủ Thuạn-hoá, đại-ý nói : [15a]

- Trước kia, người nước Cbiêm-thành đã nghịch mệnh, xâmlăn bờ-cöi nước ta. Ong cha các ngưỡ đã hay dớc lòng trungthành $\operatorname{trơ}$ thuạn, mưu-đồ đền-đáp nước nhà, nên đä giết và đánh bại quân giặc, khoi-phục giang-sơn länh-thò̀. Tiéng thơm nghiệp lớn được lưu-truyền tại sử-sách đ̛̌n muôn ngàn đời sau vẫn còn sáng chói.

Ngày nay, bọn người nhà Minh thạt là vo đạo, trên đä trái bẳn với lòng trời. Chúng chụ̣̆g vō-lực binh -đao đến cùng-cực, cơt đề mớ-mang đât-đai cho nhiều. Nhân-dân nước ta đä lầmthan cực-khồ hơn hai mươi năm nay.

Khắp trong đăt nước, tại chơn kinh-đơ cüng như tại các lọ (tinh), Trẫm chưa thấy mộ ai tỏ lọ̣ tấm lòng trung-thành,cùng nhau gắng-göi, đua sức đề tạo-lạp công-danh huân-nghiẹp.

Thế mà các ngươi chỉ là hàng bầy-tôi ở chốn phiên-bỉnh, mà đả bay tưởng-nhớ đênn công sức của ông cha ngày trước, đả hết lòng trung-thành đới vợi vua, và đä lâm trạn xung-phong đánh giặc rất có cong-trạng.

Ta̛m lòng trung-thành của các ngưỡ như thê, thạt đáng khen-nggi vô cùng !

Nay Trẫm đặc-cách thăng cho các ngươi lên tước «Á đạiliêu ban n. Các ngươi hãy cơ-găng lên ! »

## phỦ biên tạp lục Quyèn nhưt

Lúc bấy giờ, có người ở châu Bơ-chánh là Nguyễn-tư-Hoan hiến kê sách rất vừa ý nhà vua, nên Ngài trao cho quân sư thi-hành.

Năm Mậu-thân [tức năm 1428 sau Cóng-nguyên], quân nhà Minh phải rút về nước, nên khắp nơi trong đăt nước ta đều được bình-định. Nuà vua lấy Hoá-châu [15b] làm trọng-trân, cho nên Ngài từng pbái những vị trọng-thần về đó làm trăn-thủ. Ngài lại đặt những chức «Lọ Tồng-quản» và «Lọ Tri-phủ» tại trọng-trấn nà̀y.

Năm đầu nièn-hiệu Thiệu-binh vua Lê Thái-tông (năm (iiáp-dần) [tức năm 1434 sau Công-nguyên], người nước Chiemthành vào cưởp-bóc Hoá-châu. Nbà vua phái quan Tur-mã [cüng như Binh-bộ Thượng-thư sau nầy ] là Lee-Liệt tồng-đớc các đạo quân ở Ngbệ-an, Tân-bình và Thuận-hoá tới địa-phận Tân-bình và Thuận-hoá tuần-hành quan-sát tình-hình. Nhà vua lại sai quan Thiếu-uý Lê-Khôi cùng quan Tồng-quản Lê-Chính đơcsuất các đạo quân khác ở Tân-bình và Thuận-hoá đi theo sau Lê-Liẹ̀t nữa. Nhưng khi quan quân ta đên nơơ, thì người Chiêmthành đã rút lui từ lâu.

Lúc ấy, người Man ở Hoá-chầu là tên Bạo-Thành bị tên Đạo-Luân tấn-công.

Tèn Đạo-Thành xin quan quân ta viện-trợ, nên các ơng LéLiệt dẫn binh đến giúp Đạo-Thành đánh lại Đạo-Luận. Tại trận

này, quan quân ta bắt đươc hơn mọt nghin nhan-đinh và vài chuc con voi đem về Kinh-đo.

Năm thứ 2 niên-hiẹu Thái-hoà vua Lê Nhan-tong [năm Giáptỳ] [tức nǎm 1441 sau Cong-nguyên], người Chiêm-thành lại vào cướp-bóc Hoá-châu.

Năm thứ 3 niên-hiẹu Thái-hoà vua Lê Nhân-tông (năm Ấtsửu) [tức năm 1445 sau Cóng-nguyên], quân Chiêm-thành lại vào cướp thành Yên-xá [ngoài Huê 5 cây sơ] thuọc Hoá-châu, [16a] nhưng chúng bị đại-bại rồi rút lui về nước.

Năm thử 4 niên-hiệu Thái-hoà (năm Binh-dần) [tức năm 1446 sau Công-nguyên |, quan quân ta đại-cư binh mä đi đánh nược Chiêm-thành.

Tháng hai năm ây, các đạo quân ông của Lê-Thụ kéo đến mấy xứ Ly-giang, Linh-lang và Cồ-luỹ, rồi mở thông đường thuỷ, xây-đắp thành luỹ đề cùng quân Chiêm-thành khai-chiến. Lần nầy, quân ta cüng đại phá quân địch. Thừa thắng, quan quân ta kéo thẳng đên cửa biền Thị-nại [tức cửa biền Binnh-định].

Tháng tư năm âyy, quân ta lại đánh phá thành Đồ-bàn [Quinhơn ngày nay], bắt được chúa Chiêm-thành là Bi-Cai đưa về Kinh-đo ta, và lập Bí-Lai làm vua Chiêm-thành.

Xét bài văn khắc ở bia kỷ-niẹm Lê-Chích thần-đạo do Nguyễn-mọng-Tuân soạn, có nói :

«Lé-Chich làm chức Tồng-trẫn Tân-bình và Thuận-hoá vào khoảng niên-hiệu Thiệu-bình [Lê Thái-tông].

Đăt Tân-bình và đắt Thuận-hoá liên-tiếp với đá̛t nước Chiêmthành, thể mà ở nơi đây, việc phòng-thủ cüng như việc phòngbị, người ta đều bỏ bê cả. Còn các đồn luỹ tại hai nơi ấy củng đều bị sup-đồ ngửa-nghiềng.

Khi mới xưong xe đến nhiẹ̀m-sở, Let-Chich đã lo sưa-sang, trau-dồi các hạng khi-giới, đắp thành cao, đào hào sâu, luyện tạp binh-sĩ, chẫt-chứa lương-thực. Le-Chich còn bठ-tri gián-điệp khắp nơi và sắp-đặt mọi viẹ̀c đều được thích-nghi chu-đáo

Năm đầu niên-hiẹu Thái-hoà [tức năm 1443 sau Cơngnguyên], Lè-Cbích được triều-đỉnh phái [16b] làm chức quan «Tri nhị phủ quân dân sự» là chức quan coi cả quân dân sự hai phủ [Tàn-bình và Thuận-hoá].

Mưa hè năm Giáp-tý [tức năm 1444 sau Công-nguyên], chúa Chièm-thành thân-hành đớc-suất binh-sĩ và voi cùng với hảithuyền đến vây Hoá-châu. Le-Chích ngày đèm gắng sức gin-giữ cửa thành, rò̀i ơng lắy dày dòng từ trên thành xuống đề ra ngoài thành đánh giặc, Lê-Chích bao giờ cüng đitrước các binhsĩ mỗi khi lâm trận.

Quân giặc tan-vỡ, bỏ chạy tán loạn, Lee-Chích tung quân đuồi theo giặc, và cho thuỷ-quân tiềm-phục đề bắt cho được đại-tưởng của giặc.

Giặc lại đem thuỷ-quân đẽn đánh lén quan quân ta, Lê-Chích cûng đä biết trươc, và cho thuỷ-quân ta ần-nấp bắt được tưởng giặc cùng tất cả các thuyền của giặc.

Vua xững Chiêu-thư khen-ngoi Lé-Chich, và cho Lê-Chich là « vạn lý trường thành 》, nghĩa là bức thành dài muơn dặm vững-bền.

Mùa hè năm Ất-sửu [tức năm 1445 sau Công-nguyên], chúa Chiêm-thành lại vào cướp-bóc Hoá-châu. Nbân đêm ấy, mưa to gió lởn, nước sông lên cao, Lê-Chích lấy thuỷ-quân giao-chiến kịch-liệt với thuỷ-quân giặc, và bắt được hơn hai nghìn chiếc chiễn-thuyền của địch quân. Bí-Cai [chúa Chiêm-thành] nhân đêm tơi tìm cách chạy trơn. Lê-Chích chia quân, và giao cho Tuyenn-phủ-sự là Nguyễn-Liêu giữ thành, rồi tự mình đuồi theo ḅ̣n giặc, bắt được thuyền buồm lởn của chúa Chiêm-thành và chiến-thuyền khơng biết bao nhiêu mà kề.

Thê là người Chiêm-thành đại-bại, tan vỡ, bỏ chạy lungtung. Lê-Chích xua quân đuồ theo đên đá̛t Cơ-duy, thil Bi-Cai [17a] vọi vàng vịn cây trèo núi, chỉ cầu cho được thoát thân mà thoi.

Lê-Chích lại chia quân vượt biền cơng-kich bọn giặc, bắt giết được quân giặc vô kê.

Mùa xuân năm Binh-dần [tức năm 1446 sau Công-nguyên], trong chiên-dịch hỏi tội Chiêm-thành, Lê-Chich länh đạo quân
tiền-phong đi đánh giặc ở các xứ Thăng-hoa và Tư-nghĩa. Trong khi Lê-Chich cùng các tướng họi-nghị thảo-luận kếhoạch, thl được chức «Vương-tôn-tả » Chiêm-thành là Bi-Lai đi đường tắt vào thành Đồ-bàn, bắt Bí-Cai nạp cho quan quân ta.

Lại xét bài văn khắc ở bia đặt tại miến thờ ơng Lé-Khôi do Nguyễn-như-Đỗ soạn có nói :
«Năm thứ 3 niên-hiệu Thuận-thiên vua Lê Thái-tồ [tức năm 1430 sau Công-nguyên], nhà vua nghĩ Hoá-châu là đắt cü của nước ta, lại giáp-giới với nược Chiêm-thành, nên cần phải có một vị trọng-thần chễ-khòn ${ }^{1}$ làm Trắn-thủ. Vi vậy, nhà vua phái ông [tức Lè-Khôi] lá̛y tư-cách một vị Tồng-quản hành-quân mà trấn giữ đăt ạ̛y.

Sau khi đã tới Hoá-châu, ông Lê-Khôi chiêu-tập những dân phiêu-lưu di-tán, khuyên-lơn những người làm ruộng cùng những nhà trồng dàu nuôi tẩn, luyện-tạ̀p binh-sĩ, và gắng sức giữ-gin bờ-cõi.

Ong thi-hành việc chính rất ngbiêm-trang, mà lại on-hoà,

1. Chê có nghĩa đen là cầm, là cai-quản. Khồn có nghĩa đen là cải then cửa, là cờng thành ngoài. Chế khôn xuất từ câu cựu sử : «Khồn dĩ nội, quả-nhàn chế chi. Khôn dĩ ngoại, turởng-quàn chê chi » nghĩa là: Từ công thành ngoài trở vào, thì Quả-nhàn trông coi. Từ cồng thành ngoài trở ra, thi Tướng-quân trông coi.
nên nhan-dan trong hạt đã kính-trọng, mà còn $\mathbf{s} q$-hăi ong nữa.

Người nước Chiem-thành đä $\mathrm{s} q$ oai-phong của ong lại còn ngưỡng-ṃ̂ ong là người có đạo nghỉa, nên bọ trả lại cho ta những ngườ đä bị họ cướp băt.

Năm thứ 4 niên-hiệu Thuăn-thiên [tức năm Tan-hơi, là năm 1431 sau Công-nguyên], ong được Triều-đình triẹu-tập vé Kinh-đo.

Năm đầu nien-hiệu Thái-hoà vua Le Nban-tong [tức năm 1443 sau CÖng-nguyen]. ông lại được phái làm chức « Tri Nghệan » [tức chức quan Trân-thủ Nghẹe-an].

Năm thứ 3 niên-hiệu Thái-hoà [tức năm 1445 sau Cơngnguyen], người Chiem-thành vào cươp-bóc Hoá-châu [17b], ong Le-Khoi được suăt lãnh binh-sĩ đi cưru-viện châu ây. Chỉ trong mọt trơng canh mà ong đã đại-phá được quân giặc.

Sang năm sau, nhà vua truyền lệnh mệnh-tương xuất-sur, ong Lê-Khôi đem quân Nghệ-an ra đi tien-phong mở đường.

Khi Let-Cong vự̛̣t qua biền tới phần đất của địch-qưc ròi, thủ-tương [tường giữ đất, giữ thành] của địch quân thãy quân ta kỷ-luăt nghiêm-minh, hàng-ngũ chình-đð̃n, địch biết là đạo quân của ong, nên truyền keu lơn tiếng rằng:
«Tương-quân có phải là quan Tur-mä hay khơng? "

## phÚ biên tap lự Quyèn nhứt

Ong Le-Kboi cât mü tỏ da̛u-hiẹu đáp lời lại. Thê là quan giặc lạy la-lieṭ. Giặc còn chạy tời dâng tặng quân ta những sànphầm hay vât-dung địa-phương. Bên địch kbong cón dám tranh nhau xung-phong nữa.

Từ đây về sau, hễ ong Lê-Khoi đi đân đâu, giặc nghe tiêng đều bỏ chạy tán-loạn. Chưa từng có mọt tên địch nào dám kientrì chơng lại ong. Cbo nên rớt cực ơng Lee-Khoi có thê dùng một sq̧i dây dài trói tay hàng-vương giặc dễ như chơi đè làm cho quân đội ta thêm hăng-hái, ròi ong kéo quân về.

Sách biẹt-luc chép: «Ngày mùng bảy tháng tám năm Giáptý niên-hiẹu Thái-hoà [tức năm 1444 sau Cong-nguyen], vua Lé Nhân-tông xuơng Chiêun-thur sắc du các tương-sĩ̃ và quân-dân Hoá-châu nhur sau :
«Này các ngươi, đăt các ngurơi tiêp-giáp vơi nươc Chiêmthành, từng bị quẫ giặc cưỡp-bớc. Ong cha các ngươi đã hay hêt sức đánh giặc giữ đất, giữ vững côi-bờ nước ta [18a].

Vào đời đức Thái-tô Cao hoàng-đe̛ chúng ta, khi Ngài mới dựng nước, Ngài nghĩ các ngươi đả hết sức phòng-bị ngăn chỡng quân giặc, trưởc sau một lòng, đời đời giữ lòng trung nghĩa, nên Ngài đã hậu gia ban ân tước cho các ngươi.

Trước đây, chúa Chiêm-thành suât-lãnh quân lính và voi tới đánh, vầy häm Hoà-châu.

Lúc bấy giờ, viện-binh ta chưa tợi kịp, sự thế rất là nguynan và cập-bách !


Thế mà các ngưỡ đã hay hăng-hái đửng lèn, say-sưa phã̛nđău khơng kề đến thân minh. Các ngươo chiễn-đấu trong một tinh-thế vạn tử nhứt sinh, lấy mọt người mà địch với muơn người. Rớt cuộc các ngươi đã giễt chết bọn cường-lỗ, mà gingiữ được cô-thành, khiến oai-phong của Hoàng-gia được phôcập đến các chớn xa-xời. $̂$ ̂́y là nhờ sức của các ngươi vạy.

Nay Trẫm phái «Chính-sự viện mật tham-mưu » là Nghiêm-tử-Kiẹt cùng «Hàn-làm viện đại-chễ» là Hoàng-bút-Phu mang Sắc-dư tới nơi đề uỷ-lạo nhân-dân trong hạt.

Những ấp nào xét có chiến-công cùng những nhà nào có người bị trạ̀n vong, thì các vièn thủ-quan phải kê khai rõ-ràng đề tâu lên Trẫm sắc ban tinh thưởng.

Còn những nơi bị giặc đớt nhà cướp của, thi Trẫm tha cho ba năm tô thuê.

Chiếu dụ nà̀y, khiến mọi người [18b] đều được nghe biết ».

```
世
```

Tháng hai năm thứ 7 niên-hiệu Quang-thuận vua Lè Thánhtơng (năm Bính-tuát) [tức năm 1466 sau Công-nguyên], nhà vua đặt ty «Tuyên-chánh-sứ» tại các đạo, và lựa chọn Nguyễn đặcĐạt làm «Tuyên-chánh-sứ »Hoá-châu.

Tháng sáu năm ây, nhà vua thiết-lập chức Thừa-tuyên tại 13 đạo, ây là :

## PHỬ BIÊN TAPP LƯC QUYÊN NHỨT

1. Đạo Thanh-hoa,
2. Đạo Nghẹ-an,
3. Đạo Thuân-hoá,
4. Đạo Thiên-trường,
5. Đạo Nam-sách,
6. Đạo Quóc-oai,
7. Đạo Bắc-giang,
8. Đạo Yên-bang,
9. Đạo Hưng-hoá,
10. Đạo Tuyên-quang,
11. Đạo Thái-nguyên,
12. Đạo Lạng-sơn,
13. Đạo Ninh-sóc.

Vào khoảng giữa niên-hiệu Quang-thuạ̀n vua Lè Thánhtông, Ngài lại đồi lộ làm phủ, và đồi trấn làm châu.

Tháng sảu năm thứ 8 niên-hiệu Quang-thuận (năm Đinhhơi) [tức năm 1467 sau Công-nguyên], nhà vua truyền lệnh cho 12 Thừa-tuyen phải đi khám-xét và coi-sóc núi sông trong hạt mình, có chỗ nào hiềm-trở, chỗ nào không, cùng những sựtich xưa nay trong bạt, các quan Thừa-tuyên phải hoạ-đồ và chú-thích rö-ràng, rò̀i đẹ trình lèn bọ̀ Hộ.

Tiếp sau đó, chức Tham-nghị ở Hoá-cháu là Đặng-Chiêm dång bản sớ lên vua xin «Cbấn hưng tiện-lợi» 5 điều như sau:

1. Bảo-thủ cửa biền Tư-dung,
2. Lắp cửa Nại-hải,
3. Mở rộng Lièn-cừ,
4. Bải bỏ thứ thuê đầu nguò̀n,
5. Chiêu-tập [19a] dàn lưu-vong [tức những kẻ phiêu-lưu, vong gia thất thồ 〕đưa họ đến cày cấy, khai-khàn các hạng ruộng đât bỏ hoang ở châu Bơ-chánh.

Sớ được dâng lên, nhà vua đĕ̀u chắp-thuận cho thi-hành.
Năm thử 10 niên-hiệu Quang-thuạ̀n (năm Kỷ-sửu) [tức năm 1469 sau Còng-nguyên], nhà vua địıh lại bản-đờ trong nước như sau :

> Xứ Thuận-hoá gŏ̀m 2 phủ 7 huyẹ̀n 4 châu,
> Xứ Thanh-hoá gò̀m 4 phủ 16 huyện 4 châu,
> Xử Nghệ-an gò̀m 9 phủ 27 huyện 2 châu,
> Xứ Hải-dương gồm 4 phủ 18 huyện,
> Xứ Sơn-nam gồm 11 phủ 42 huyện 5 châu,
> Xứ Hưng-hoá gò̀m 3 phủ 4 huyện 17 châu,
> Xứ Lạng-sơn gò̀m 1 huyện 7 châu,
> Xứ Ninh-sóc gòm 1 phủ 7 buyện.

Trong toàn quốc cọng có 12 Thừa-luyèn.

Năm đầu niên-hiệu Hồng-đức (năm Canh-dằn) [tức năm 1470 sau Công-nguyên], tháng 8 , chúa Chiêm-thành là Trà -Tuyền vào cướp phá ở Hoá-châu, thủ-tương [tướng giữ thành] là Phạm-văn-Hiền không địch nòi quân giặc, bèn đưa nhân-dân vào trong thành, rò̀i cấp-tơc gởi thư báo-cáo lên Triều-đình.

Tháng 9 năm ạ̛y, nhà vua xuớng chiếu thân-hành đi đánh Chiêm-thành.

Tháng 12 năm ây, nhà vua trú-tăt ở thành Thuận-hoá.
[19b] Tháng giêng năm thứ 2 niên-hiệu Hồng-đức (năm Tân-mão) [tức năm 1471 sau Cơng-nguyên], vua truyền lệnh cho quân ở trẫn Thuận-hoá phải ra biền thử tập thuỷ-quân tham chiern.

Ngài lại bạ lệnh cho thò-tù Nguyễn-Võ hoạ bản-đờ về núi sông nước Chiêm-thànb, nơi nào hiềm-trở, nơi nào bình-thường, rồi dâng lên Ngài duyẹ̀t läm.

Lúc bấy giờ, thồ-tù đất Sa-bòi là Cầm-Tưc, và thờ-tù đăt Thuận-binh là Đạo-Nbị đều tới dâng lễ triễu-cơng lên vua ở nhà Hành-tại [tức hành-cung] Thuận-hoá.

Ngài lại cho phát-xuất lúa và gạo từ kho Thuận-thành đề chuyên-chở đên các chỗ đơng quân.

Tháng 2 năm nằy, Ngài ra lệnh đánh phá thành Đồ-bàn của Chièm-thành.


Quân Thuận-hoá bắt sơng được Trà-Tuyền. Còn tương Chiêm-thành là Bō-Trì thì chạy tới đăt Phien-lung, chiêm-cứ đăt ary xưng vurơng.

Bô-Trì chỉ chiếm được mọt phằn năm đăt-đai so vờ đất nước Chiem-thành, nhưng hắn lại sai người vào dâng lễ cơng hiến vua ta, nên Ngài phong cho hắn làm vua Cbiêm-thành.

Nhà vua lại phong cho Thuý-Anh vương và Nam-Bàn vương, hơp với Chiêm-thành vương cọng là ba nước |Chiêm-thành chia ra ba nược]. Ta chi lấy đắt Thái-chiêm [tức Cồ-chiêm] và đất Cồ-luỹ.

Vua ta cho người Chiêm-thành đầu-hàng là Ba-Thái làm chức «Bồng tri-phủ» Thái-chiêm, và cho Ba -Thuỷ [cüng người Chiêm-thành đầu-hàng] làm chức «Thiêm tri-phủ» [cüng như phó tri-phủ].

Vua Lé Thánh-tông xuơng Dư nói rằng:
« Băt Thải-chièm và đất Cồ-luỹ nguyên trước đều là cảnhthồ của ta. Gần đây, hai nơi ấy lại phải chìm-đắm vào đá̛t Chiêm-quớc. Ngày nay, ta lại thâu-phục hết cả hai đất ấy.

Nay Trẫm ban mệnh-lệnh đặc-biệt cho viên trăn-thủ : [20a] hễ có người nào dám không phưc-tùng mệnh-lệnh Triêu-đình, thì trấn-thủ được quyền chém đầu ngay rồi sẻ tâu lên $T r a ̉ ̃ m ~ s a u ~ » . ~$

Nhà vua lại phái Đỗ-tữ-Quy làm chức « Bồng-tri-châu » coi

## phƯ bièn tap lùc Quyèn nhút

các việc quân dân sự ở Thái-chiêm, và phái Lè-ỷ-Đá làm chức tri-châu Cồ-luỹ, coi mọi việc quân dân sự châu ấy.

Nếu có người Chièm nào dám bội-nghịch làm phản loạn, thì tri-châu Đỗ-tử-Quy cũng như tri-châu Lê-ỷ-Đà đều được đặc-quyền giết ngay kẻ bội-nghịch phản loạn ây rồi mới tâu lên vua sau.

Tháng 6 năm ây, Triều-đình lấy đắt Chiêm-thành cũ thiếtlập ty thừa-tuyên-sứ Quảng-nam cùng với vệ Thăng-hoa. Ròi lại đặt thêm ty tông-binh và ty Án-sát nữa thành ra ba ty.

Hai xứ Thuận-hoá và Quảng-nam đều được thiết-lập ba ty, thật bắt đằu từ đây vạ̀y.

Tháng 4 năm thứ 12 niên-hiệu Hồng-đức (năm Tân-sửu) [tức năm 1481 sau Cong-nguyên], nhà vua xét vi tại Quảng-nam khơng có thuyền, nên hằng năm giang thuế quân-dân thường bị tồn-thất. Vi vậy Ngài ban Sắc từ nay trở đi, hễ mỗi khi tới kỳ nạp thuế, Ngài cho phép ty thừa-tuyên Quảng-nam đưa vănthư tới tam ty Thuận-hoá, đờng thời giao-phó các vạt-hạng thuêe cho tam ty Thuận-hoá ây, đề nơi đầy sai-phái người chuyền đẹ̣ lên cấp trên đăng nạp.

Tháng 10 năm thứ 19 niên-hiệu Hồng-đức (năm Mạ̀u-thân) [tức năm 1488 sau Công-nguyên], nhà vua hạ lệnh cho viên thamchánh Quảng-nam là Phạm-bá-Tơn rằng: hễ quân-sĩ hay nhândân [20b] sinh con trai từ 15 tuòi trở lên mà có vẻ thông-minh

hiếu học, thl đe̛n ngày thi Hương, hội-đồng phải lụa chọn lăy sinh-viên sung vào danh-sách sinh-đò trong phủ.

Tháng 4 năm thứ 21 niên-hiệu Hŏ̀ng-đức (năm Canh-tuất) [tức năm 1490 sau Công-nguyên], nhà vua định lại bản-đờ trong toàn quớc gồm :

> 13 xứ thửa-tuyên, 52 phủ, 178 huyện, 50 châu, 20 hương, 36 phường, (i.851 xã, 322 thôn, 637 trang, 40 sách, 40 đọ̀ng,
> 30 nguyên [nguyên ở thượng-du cüng như tồng ở trung-châu],
> 30 trường.

Từ đây trở về sau, đời đời phải noi theo và gìn-giữ như vây.

Các xứ cùng với $x a \bar{a}$, thon, trang, sách tuy có lúc chia ra hoặc hợp lại, nhưng trấn, phủ, huyện và châu thì đến nay vẫn không thay đồi. Chỉ có hai xứ Thuạn-hoá và Quảng-nam thì họ Nguyễn nời đời nhau làm chức trắn-thủ, và trong thời-gian ấy, họ có khai-thác thêm nhiều, häy xem chép rö ở sau nầy :

## PhỦ biênltap lưc Quyên nhưt

Xét sách «Tbiên nam dư-hạ tập» triều ta [tức triều Lé] có chép :
«Trong niên-hiẹu Hồng-đức, bản-đồ nưởc ta được định lại nhur sau:

Thuận-hoá thừa-tuyên-sứ ty quản-trị 2 phủ, [2la] 8 huyện, 4 châu như sau :

| Phủ Tân-bình gồm | có 2 huyện, 2 châu là |
| :---: | :---: |
| Huyện Khang-lọc | có 4 tồng, $80 \times$ ä, 7 thôn, 4 trang. |
| Huyện Lẹ-thuỷ | có 6 tông, 28 xä, 2 châu. |
| Châu Nam Bô-chánh | có 12 tồng, $60 \times$ xa, 2 trang. |
| Châu Minh-linh | có 8 tồng, 63 xã. |
| Phủ Triẹuu-phong gồm | có 6 huyện, 3 châu là : |
| Huyện Kim-trà | có 8 tồng, $72 \times$ ã. |
| Huyện Đan-điền | có 8 tồng, 65 xã. |
| Huyện Hải-lăng | có 7 tồng, 55 xã. |
| Châu Sa-bôi | có 10 tồng, 68 xä. |
| Huyện Thuạn-binb | có 6 tồng, 26 xä. |

## 4

Quảng-nam thừa-tuyên-sứ ty quản-trị 3 phủ, 9 huyện nhur sau:

Phủ Thăng-hoa [nay là Thăng-bình] gồm 3 huyện là :
Huyện Lê-giang có 9 tông, 73 xä.

Huyẹn Hy-giang
Huyẹn Hà-đong
co 8 tông, 58 xä.
có 8 tòng, 46 xä.

Phủ Tu-nghĩa gồm co 3 huyện là :
Huyện Nghiaa-giang co 12 tòng, 93 xä. [21b]
Huyẹn Binh-sơn có 6 tông, $70 \times$ xä.
Huyẹn Mọ-hoa [nay là Mọ-dức] có 6 tồng, 53 xã.
Phủ Hoài-nhân gò̀m 3 huyện là :
Huyện Bò̀ng-sơn có 7 tông, 32 xã.
Huyẹn Phùly [nay là Phù-mỹ] co $\quad 60$ xã.
Huyện Tuy-viễn [nay là Tuy-phước] có 6 tồng, 20 xā.
(Vào đời Lé Trung-hưng, khoảng đầu niên-hiệu Hoằngđịnh ${ }^{1}$, phủ Tân-binh được đồi tên là phủ Tiên-binh, rời họ Nguyễn lại đồi phủ Tiên-bình làm phủ Quảng-binh.

Họ Nguyễr lại lấy huyện Điện-bàn nguyèn thuọc phủ Triẹuphong đề kiên-thiết thành phủ quản-länh 5 huyện và lệ-thuộc vào Quảng-nam.

1. Niên-hiệu Hoằng-định là niên-hiệu thứ 2 của vua Lê Kinh-tông.

Lê Kinh-tông là con vua Lê Thếtông, huý Tân, ở ngôi được 20 năm thì bị Trịnh-Tùng giết. Năm Canh-tý (1600), Lê Kinh-tông lên ngôi, láy niên-hiệu là Thuạ̀n-đức.

Sang năm sau, năm Tân-sửu (1601), Lê Kinh-tông cải-nguyên Hoằngđịnh.

## PHỦ BIÊN TAP LỤC QUYÊN NHỨT

Họ Nguyễn lại đôi huyện Lè-giang thuộc phủ Thăng-hoa làm huyện Lệ-dương, huyện Hy-giang làm huyện Duy-xuyen; lại đồi phủ Tư-nghĩa làm phủ Quảng-nghĩa, phủ Hoài-nhân làm phủ Qui-nhân.

Họ Nguyễn lại đánh lá̛y đá̛t của nước Chiém-thành và đăt của nước Cao-miên đề kiên-thiết thêm 5 phủ là Phư-yên, Blnhkbang, Binh-thuận, Dien-khánh và Gia định, cùng với trẩn Hàtiên, rò̀i người ta thiêt-lập mấy xứ Phiên-trăn, Trăn-biên, Longhồ. Đăt-đai nước ta được mờ-mang rắt rọng.

Khoảng giữa niên-biệu Cảnh-thơng vua Lê Hiễn-tong ${ }^{1}$, triều-đinh thiêt-lạp sở «Thủ-ngữ» Thuận-hoá đđề gin-giừ Thuạnhoá và ngăn-chð̛ng ngoại-xâm ].

Đễn năm thứ 4 nièn-hiệu Đoan-khánh Uy-muc đẽ̛ ${ }^{2}$; người nược Hắc-la xâm-phạm Chu-thôn thuộc Thuận-hoá, Triêu-đinh

1. Lê IIiến-tông, huỵ́ Tăng, là con trượng của vua Lê Thánh-tông.

Ở ngòi Đông-cung ngoài 30 năm, đến năm Mậu-ngọ (1498), Lê Hiếnlông mởi lèn ngôi vua, lá́y nièn-hiệu Cảnh-thống, và ở ngôi được 7 näm.

Mấy nảm đầu, Ngài đã tỏ cho quốc-dàn đè̀u biết Ngài là một nhân. quân có nhiè̀u đức tảnh tốt, nhứt là đức khoan-hoà. Nhưng mấy năm sau, vì đàn-bà, con gái vào yết-kiến nhà vua nhiều quá, nên Ngài mang tạ̀t bệnh rời băng-hà.

Trich Việt-sử tồng vịnh.
2. Uy-mục đé, huỵ́ Huyên, là con vua Lê Hiến-tông, ở ngôi được 5 năm.

Năm Ất-sỉ̛u (1505), Uy-mục đế lên ngôi, lấy niên-hiệu Đoan-khánh.
Tháng chạp năm Mạ̀u-thìn (1508), Uy-mục đế bị Giản-tu công tên là Oanh giết. Rồi Giản-tu công lên ngôi, lấy niên-hiệu Hồng-thuận, tức Tươngdực đế. Làm vua được 7 năm, Tương-dực đế lại bị Trịnh-duy-Sản giết.

phái «Chinh-man tướng-quân » là ông Le-Quýnh đem quân đi đánh. Le-Quýnh đến Chu-thôn, chia giới-hạn và trồng hòn đá «Thạch-kiẹt» làm mớc. Lê-Quýnh lại đi kinh-lý đất Thuỷ-vĩ và cửa Chu-quan, rò̀i cho sửa-sang, chỉnh-đð́n những nơi bienải hiềm-yếu.

Sang năm sau, Lé-Quýnh kéo quân trở về.
Lúc bấy giờ, những người Chiêm-thành bị quan quân ta bắt, phần nhiều đã trớn về nước cũ của họ.

Nhà vua lại phái các ông Lê-tử-Vàn đi kinh-lý Quảng-nam, và giết hết những người Chiêm-thành hiện còn ở Kinh-đó.

Năm thứ 2 niên-hiệu Quang-thiệu vua Lè Cbiêu-tông (năm Đinh-sửu) ' ${ }^{\prime}$, nhà vua định lệnh như sau:
«Phàm những người đã chuyên-chở lúa cấp-phát cho quânnhân ở Thuạn-hoá đên hai lần đều được ký thăng quan một câp và được thưởng «tam-tư $n^{2}$.

1. Vua Chiêu-tơng, huý Kỳ, là tầng-tôn vua Lê Thánh-tông, ở ngoi được 11 năm.

Sau khi Tương-dực-dé bị giết, Lê-nghĩa-Chiêu và Trịnh-duy-Sản đi rưởc Lê-Kỳ và lạ̀p lên làm vua tại năm Bính-tý (1516), lấy niên-hiệu Quangthiệu.
về sau, Mac--iăng-Dung truắt Đê xuống làm Đà-dương-vương rời cũng bị Đăng-Dung giết.
2. Tam-tư, theo Trung-văn đại tự-điên, là ba giai-cắp, nghĩa là ba cấp bạ̀c về phàm hàm. Tam-tư còn có nghĩa khác là địa-quảng (đất rộng), dân phú (dàn giàu) và đức bác (đức rộng lởn).

Những người từ trưởc đä xuất-thân từ võ-sĩ thì được [22a] phong chức a Trung-uý n.

Những người tân-tiến xuẫt-thấn nghĩa là mới đậu võ-sĩ sau nầy thì được phong chức «Võ-uý ».

Còn hàng văn quan thuộc các binh vệ thì được chia ra như san :

Người nào đã xuẵt-thân văn-học nghĩa là thi đậu có bẳng-cấp thì được bồ chức «Tri-huyện thừa ».

Những người khơng xuất-thân văn-học, nghĩa là khơng thi đậu, cùng các sắc quân-nhân với nhàn-dân thì được bồ chức «Phó Vệ-uỳ ».

Lúc bấy giờ ở trong nước ta, kỷ luật cương-thường hỗn-loạn, trọ̀m cướp, giặc-giả đều nòi lèn khắp nơi, triều-đinh không thè nào chế-ngự được.

Năm thứ 5 niên-hiệu Thiẹ̀u-quang (năm Canh-thìn) [tức năm 1520 sau Công-nguyên $]$, con em của thồ-tù Thuận-hoá là Hồ-báQuang giạ̀n Tồng-binh [cüng như chức Länh-binh sau nầy] là Phạm-văn-IIuấn giết-hại Hồ-bá-Quang, nèn họ đơc-suất hơn bớn nghin người bản-xứ đến vày chặt thành Thuận-hoá đề đuôi Phạm-văn-Huấn.

Phạm-văn-Huấn vội-vàng bỏ vợ con chạy đe̛n Tann-bỉnh.
Thừa-tuyên-sứ [cüng như chức Tồng-đớc hay Tuần-phủ sau

## PHỬ BIÊN TẠP LỤC QUYỀN NHỨT

nầy] là Phạm-khiêm-Binh và Hiên-sát [cüng như chức Án-sát sau nầy] là Ngô-quang-Tồ đều cởi thuyền đi trơn cả.

Dân Thuận-hoá vào lục-soát, cướp-bóc của-cải, đồ vậl-dụng của $v o ̛$ con Phạm-văn-Huấn, và cơ sức yêu-cầu quan Thừa-tuyên-sứ, quan Hiên-sát trở về nhiệm-sở cü, nhưng triều-đình đang phải đơi-phó với nbiều chuyện rỡi-ren, nên không hề hỏi-han đến việc ây.

Lúc nầy, nhà Nguy-Mạc đã cướp ngôi vua Lê, họ Mạc phái em là Nguy Tin-vương Mạc-Quyết lãnh chức quan trắn-thủ đạo Thuận-hoá.

Băy giờ, địa-phương Thuận-hoá đang trải qua một thờikỳ nhiễu-nhương hỗn-loạn, các tay hào-trưởng các nơi đều nắm [22b] giữ binh-lính đề đánh lẫn nhau. Đên khi họ nghe Mạc-đăng-Dung đã cướp được ngòi vua Lê và sai quan đến vỗ-về thăm-hỏi họ, nên họ cũng tạm dẹp yên việc đánh nhau.

Phó-tướng là Hoàng-công-Châu đem nhau đi làm lễ triềubái, mừng họ Mạc, và chịu nhận tước Đông-bá do Nguy Mạc triều-đình phong cho.

Đến đây Nguỵ Tín-vương [Mạc-Quyết] sắp-sửa đi kinh-lược trong đạo Thuận-hoá, nhưng Hoàng-cong-Châu lại chơng mệnhlệnh của Tín-vương.

Hoàng-cơng-Châu làm một chiếc thuyền buồm thật lơnn, thuyền được che bằng mọt tấm mui cuốn từ đầu đên đuôi.

Và ơ trên mui thuyền, người ta đặt mọt đường thang đê đi thơng từ dưới thuyền lên trên mui thuyền.

Hoàng-cong-Châu lấy năm sáu thuyền lởn lấp ngang cửa biền Nhựt-lệ. Nhưng về sau, Hoàng-cong-Châu cüng bị đánh thua rồi bị băt, giải về Kinh-đơ chém đầu.

Năm thứ $\overline{5}$ niên-hiẹ̀u Bại-chính nguỵ Mạc-đăng-Dinh (năm (iiáp-ngọ) [tức năm 1534 sau Công-nguyenn], tên Dương-Liễn lại ám-mưu làm phản, chơng lại nguỵ Mạc triều-đình.

Tên Dương-Liễn cùng với tên đầu-mục người Thô gây thùhiềm và mưu hại nhau, nhưng cả đôi bên đều thá̛t-bại và đều bị chết cả, Thuận-hoá được tạm-thời yên-òn.

Năm thứ 20 nhà nguy Mạc, có loạn bởi nguỵ Hoằng-vương là Mạc-chính-Trung cùng với con của Mạc-phúc-Hải là Mạc-phúc-Nguyên tranh-giành nhau làm vua. Mạc-kinh-Eiền và Nguyễn-Kinh mới triệu-lập các tướng ở Thuận-hoá về Kinh-đo, và sai-phái các tướng theo các dinh tiến đánh phá 〔23a] Mạc-chinh-Trung phải chạy về Sơn-nam.

Bấy giờ luận công, nguy-triều lấy người ở Điện-bàn là Nguyễn-Lễ làm Đồng-xuân hầu, người ở Kim-trà là Hoàng-đinnhHiền làm Quế-lâm-bá, người ở Hải-lăng là Hoàng-Bôi làm Viên-đàm-bá, Hờ-Bièn làm Diên-trường-bá, người ở Bठ-chánh là 66

Phạm-khắc-Khoan làm Kỳ-giang-bá, người ở Minh-linh là Hờ-cơng-Khanh làm Liễu-chử-bá.

Còn những người thi đậu Cơng-sĩ [tức Cử-nhân sau nây] mà giữ-gin được lòng trung-nghĩa bền-vững cung đều được cân-nhắc và theo thứ-tự bô-dưng, đề làm đẹp lòng mọi người.

Lúc bấy-giờ, triều ta [tức triều Lè] đả Trung-hưng, đức Thế-tô Thái-vương [tức Nguyễn-Kim] đã tơn-phù Trang-tơng ${ }^{1}$ Du hoàng-đẻ̛ ở Táy-đo [tức Thanh-hoá] nhà vua chỉ có đăt-đai là châu Ái [Thanh-hoá] và châu Hoan [Nghệ-an] mà thòi.

Năm cư̛i niên-hiệu Nguyên-hoà [tực năm Mậu-thân, là năm 1548 sau Công-nguyên], nhà vua phái Tây quận-cơng Lê-phi-Thừa tận thâu binh-sĩ đi đánh-phá Thuận-hoá, các tay thân-hào địa-phương trong các huyện cùng với những người làm quan với Nguy-triều điều nới gót nhau qui-thuận Triều-đinh.

1. Lê Trang-tông, huy̆́ Ninh, là con vua Lê Chiêu-tông, ở ngôi đurợc 16 năm.

Sau khi nhà Mạc cướp ngôi nhà Lê (giết Lê Chiêu-tông và Lê Cungvương đề cướp ngôi), vua Trang-tông phải tịinạn ờ nưởc Ai-lao, Ong Nguyễn-Kim mởi đững ra cì̀m đâu xưỡng lên việc đại-nghĩa, đi rước Đê về đê lên ngôi báu. Đe tấn-phong Nguyễn-Kim làm «Thượng-phủ Thaí-sur hưng quớc công n nắm giữ mọi việc trong và ngoài nư̛̛̛c.

Lúc bá́y giờ, quàn Triè̀u-đình đi đến đâu kéo cờ báo tiệp đên đắy. Những bạ̀c thân-hào trong các châu Hoan, Diễn, 0 , Quảng đè̀u một lòng về với triều-đînh. Thanh-thế nhà vua càng ngày càng to-lởn, lẫy-lừng. vè̀ đời Trang-tông, tuy đất nước chưa quét sạch bọn đại-gian đại-ác, non sông chưa thu-hời hêt bò-cõi ngày xura, nhưng sự-nghiệp Lê Trunghưng thạ̀t đã xày nè̀n đấp móng từ đây.


Năm thử 4 niên-hiệu Thuạ̀n-bình ${ }^{1}$ vua Lê Trung-tông (năm Nhâm-tý) [tức năm 155) sau Cong-nguyèn], là năm thứ 5 niênhiẹu Cảnh-lịch nhà nguy Mạc [23b], quân vua ta đi đánh dẹp yên 'Thuận-hoá.

Thừa thắng, quân ta bỉnh-định luôn Quảng-nam, rồi triềuđình đặt quan-chức và chia quân-sĩ đề trấn-phủ hai xứ ây.

Nbà nguy Mạc cũng phái Phạm-khắc-Khoan làm Thamtưởng dinh Thuạ̀n-hoá.

Phạm-khắc-Khoan mới tử Kinh-đô trở về chiêu-tập đồ-đảng binh-lính, thì bị Liễu-làm-hằu đánh phá và giết chết.

Còn Tịnh-xuyèn-bá là Hoàng-Hiền cüng bị Lế-phi-Thừa [Tây Quạ̀n-cơng| giết chết.

Chỉ có Hoàng-Bòi [nguy quan] chơng giữ đầu nguồn Hảilăng đên 5 năm không chịu đầu-hàng, tướng Hương-dương-bá là Phạm-đức-Trung mới mật đưa lễ-vật du hắn và bắt giết đi. Thế là hai xứ Quảng-nam và Thuận-hoá điều được triền-đình bình-định cả.

1. Niên-hiệu Thuạ̀n-bình là niên-hiệu duy-nhứt vua L.ê Trung-tông.

Lê Trung-tòng, huý Huyên, là con trirởng vua Lê Trang-lòng, ở ngòi drợc 8 năm.

Năm đà̀u niên-hiệu Thuạ̀n-bình, Mạc-phúc-Nguyên thiên-cư ở ngoài thành Thăng-long.

Năm thứ 2 niên-hiệu Thuạ̀n-bình, bọn tướng nhà Mạc là Lê-bá-Ly và Nguyễn-Thuyến đî̀u-hàng triều-đình nhà Lê..

## PHỦ BIÊN TAP LỤC QUYỀN NHỨT

Nhưng phần nhiều các vièn cống-sĩ đã vượt biền theo về họ Mạc, nèn triều-đình phải lưu-ýy phủ-dụ họ.

Triều-đinh đặt ra Tam-ty [tức Thừa-tuyên sứ, Hiến-sát ty và Tồng-linnh ty] và các quan phủ, huyện cai-trị nhân-dân hai xứ đó, nhưng lòng người ta vẫn còn phản-trắc khó lường.

Năm dầu nièn-hiẹ̀u Chính-trị ${ }^{1}$ vua Lè Anh-tòng (năm Mạu-ngọ) |tức năm 1558 sau Còng-nguyên|, đức Thế-tồ Tháivương [Nguyễn-Kim] sai Đoan Quặn-công Nguyễn-Hoàng dem đuuân lính tại bản-dinh vào trắn-thủ |24a] Thuận-hóa, dề đêphòng bọn giặc cướp phương đơng. Nguyễn-Hoàng cùng với trắn-thủ Quảng-nam là Trần Quận-còng |tức Buii-lá-Hán] cứutế viện-trơ cho nhau mồi khi cần đén. Mọi viẹ̀c ở hai địiaphương ấy, không kề việc lởn hay nhỏ, đều dược uỹ̉-thác cho hai quan trấn-thủ.

Năm thứ 11 nièn-hiệu Chính-trị (năm Mạ̀u-thin) |tức năm 1568 sau Cơng-nguyên], Trần Quạ̉n-công mất, triều-đinh lấy Nguyên Quận-công là Nguyễn-bá-Quýnh thay chức trấn-thủ Quảng-nam.

[^2]

## PHỦ BIÊN TẠP LỤC QUYÊN NHỨT

Năm thử 13 nièn-hiệu Cbinh-trị (năm Canh-ngo) [năm 1570 sau Còng-nguyên], đức Thế-tò triẹ̀u-tập Nguyễn-bá-Quýnh về Kinh- đOO, rồi sai Nguyễn-Hoàng kiêm-hành trấn-thủ hai xứ Thuận-hoá, Quảng-nam, thống-suất binh-linh, voi, ghe thuyền cȧ hai xử, trấn-phủ nhân-dân hai địa-phương ấy. Họ Nguyễn gồm có đắ-đai hai xứ Thuận-hoá và Quảng-nam từ đấy.

Sau khi đửc Thế-tồ tạ thế, các hạng linh ở chốn tiêutường ${ }^{1}$ nôi lên lung-tung, hai xứ Thanh-hoá và Nghẹ-an cüng đều bị giao-động, chỉ có Thuận-hoá và Quảng-nam được yênồn vưng-vàng.

Năm thử 14 nièn-hiẹ̀u Cbính-trị (năm Tân-vị) [tức năm 1571 sau Công-nguyên], người làng Hành-phồ thuộc huyện Khang-lộc là Viêm Quận-cong mưu-toan xui-giuc Nguyễn-Hoàng đầu-hàng nhà Mạc, nên Nguyễn-Hoàng giết đi.

Mấy tay thò-tưởng ở Quảng-nam sát-hại, cưởp-bóc lẫn nhau, Nguyễn-Hoàng đều giết chết tất cả, rời uỷ-thác cho tưởng thân-tín là Dũng Quạ̀n-công lưu lại làm trẩn-thủ Quảng-nam [24b] phủ-uỷ dàn-chúng.

1. Tiêu-ttròng: ở trong chỗ kin- dáo, trong turờng kin.

Tiêu-tường chi uu: mơi lo vè̀ nội loạn.
Tiêu-tường binh khi: linh ở trong tường kin nời lên, là linh ở trong thành nồi lên lung-tung.


Năm đầu niên-hiẹ̀u Hồng-phúc vua Lê Anh-tông (năm Nhámthân) [tức năm 1572 sau Còng-nguyên], ngưy Tiên Quận-công nguyèn là người ở B б-chánh, do họ Mạc dẫn đường, mới dẫn nguy Lập Quận-còng từ Hải-dương đốc-suất 60 chiếc thuyền thuỷ-quân vào cướp-bóc Thuận-hoá và Quảng-nam, phần nhiều người ở địa-phương phải đầu-hàng ngụy quân.

Nguyễn-Hoàng chia cảc đạo binh chống nguy quân và giữ đá̛t, rồi dụ bắt đươơc nguy tưởng là Lập đem chém đầu tại đắt Qua-qua (Qua-qua là tên đắt ở vực Qua-qua thuộc huyện Hảilăng). Lính của nguy tưởng là Tiên Quận-cơng tan-vỡ, bỏ chạy tán-loạn và đều bị chết đuối. Còn Lạ̀p Quận-công chạy tới Bơchánh may được thoát thân.

Từ đấy về sau, bọn nguy-quyền họ Mạc khơng dám dòmngó Thuận-hoá và Quảng-nam nữa.

Nguyễn-Hoàng là người có oai-phong và mưu-lược, mạ̀t xét người rất nghiêm-minh. nên người ta khòng thề lừa-dơi được.

Hơn nữa, Nguyễn-Hoàng thi-hành chánh-sự mọ̀t cách khoan-dung hoà-nhä, tiết-chế quân-đọi rắt nghiêm-minh và kinh-cìn, cho nên quân-đọ̀i cüng như nhân-dân hai xứ đều thânyêu tin-phục òng.

Hằng năm, Nguyễn-Hoàng cho chuyền-vận thuẽ̛-khoá ra giúp cho quân-nhân và nhà nước, triều-đình được nhờ rất nhiều.

## PHU̇ BIÊN TAP LỤC QUYÊN NHỨT

Năm thứ 15 niên-hiệu Quang-hưng ${ }^{1}$ vua Lê Thế-tông (năm Nbâm-thìn) |tức năm 1592 sau Công-nguyên], Thành-tồ Triết-vương [tức Trịnh-Tu̇ng] đại-cử binh mã đánh phương Đông, bắt Mạc-mậu-Hạp ${ }^{2}$, khoi-phuc [25a| Kinh-thành.

Năm thứ 16 niên-hiệu Quang-hưng (năm Qui-tị)|tức năm 1593 sau Còng-nguyèn|, xa-giá chúa Trịnh trở về Kinh-thành.

Thánḡ̄năm ǎy, Nguyễn-Hoàng vào làm lề triều-yêt vua Lė.
Lúc nằy, Nguyễn-Hoàng đã đến bảy mươi tuôi. Òng được lıru lại làm chức quan Tbái-uý hữu-tưởng [tướng vǎn], rồi được tiến phong tước Quốc-công [tức Đoan Quốc-công], nhưng cứ lãnh đạo Thuận-hoá, Quảng-nam như cũ.

Trong thời-gian lưu lại Kinh-đò, Nguyè̀n-Hoàng hộ xa-giá clưa Trịnh đi Lạng-sơn, tiến-công Hải-dương, đi chinh-thảo Tuyèr-quang rất có còng-lao.

1. Nièn-hiẹ̀u Quang-hurnğ là nièn-hiẹ̣u thứ hai của vua Lè Thế-tông, huŷ̉ Duy-Đàm. Năm Qui-dạ̀u (1573), Trịnh-Tüng giết Lê Anh-tông ở dắt Lòi-durơng, röi rươoc con Lê Anh-tông là Lê Thê-tông lên làm vua, líy niêņhic̣̣u (iia-thaii.

Đến năm Mặu-dì̀n (15 8), I.ê Thuếtông cải-nguyên Quang-hưng. Ngài ờ ngòi được 27 năm rồi băng-hà.
2. Näm Nhàm-thin (1592), Trịnh-Tùng đại-cử binh mã đi đảnh Mạc chủa là Mac-mạ̀u-Hạp. Mạuu-Itạp chạy đến Gia làm, ròi chạy đến Kim-thành thuộc Kinh-baic (lưre Bác ninh). Trịnh-Tùng sai cảc ông Phạm-văn-Khoái tiến đainh Kinh-baic, bát dược Mạc-mậu-Itạp ròi giếl đit.


Năm đầu niên-hiẹ̀u Thạ̀n-đức vua Lè Kinh-tông (năm Canhtý) [tức năm 1600 sau Còng-nguyên], Đoan Quốc-còng NguyễnHoàng âm-mưu xui khiến thuỷ-quân Phan-Ngạn và Ngo-đinhNghĩa làm phản ở cửa biền Đại-an, ròi Nguyễn-Hoàng xin tụ minh đi đánh giặc. Nhưng đên nơi, Nguyễn-Hoàng giả vờ đánh giặc khòng thắng, rồi do đường biền trở về Thuặn-hoá [vi Nguyễn-Hoàng đã thấy rõ Trịnh-Tùng quá kiêu-hoạnh và xảotrá, nên nhứt đuyết khồng hợp-tác với họ Trịnh, và tìm cách trở về Thuận-hoá đề rò̀i chống lại họ Trịnh].

Thành-tồ [tức Trịnh-Tüng] nghĩ tinh chi-thân giữa ho Nguyễn và họ Trịnh, nên gởi thơ phủ-uỷ Nguyễn-Hoàng, và trách lấy đại nghĩa.

Nguyễn-Hoàng xin lưu lại trẫn Thuạ̀n-Hoá, Trịnh-Tùng cũng chấp-thuạ̀n. Thê là họ Nguyễn có đắt-đai dụng võ rièng bắt đầu từ đày.

Nguyễn-Hoàng khi mới bắt đầu vào miền trong, đã xày dựng dinh-thự tại bãi phù-sa thuộc xã Ȧi-tử về địa-phận buyện Võ-xương|tức phủ Vĩnh-linh hiẹ̀n nay|.

Đên nay Nguyễn-Hoàng lại trở về trấn cü.
Nguyễn-Hoàng có 18 người con. Òng chỉ đem theo người con thứ sáu là Thuỵ Quận-công Phúc-Nguyên mà thơi.

Nguyễn-Hoàng lại sai ba người con [25b] là Cầm Quạ̀ncông và hai người nữa đứng bèn đường đón xe Vương-sur [tức


Triết-vương Trịnh-Tùng] đi qua mà tạ tội-lỡi, nhân lưu lại Kinh-thành đề làm con tin.

Tháng 10 năm ăy [tức năm 1600 sau Cóng-nguyèn], NguyễnHoàng tiến con gái làm phu-nhà̀n chinh Thanh Quận-công là Thê-từ của Triêt-vương.

Năm thứ 3 niên-hiẹ̀u Hoâng-định ${ }^{1}$ vua Lè Kinh-tơng (nǎm Nbâm-dần) [tức năm 1602 sau Cóng-nguyen], Nguyễn-Hoàng sai con là Phưc-Nguyên làm trấn-thủ Quảng-nam.

Năm thứ 14 nièn-hiệu Hoằng-định (năm Quý-sửu) |tức năm 1613 sau Công-nguyên], Nguyễn-Hoàng tạ thê.

Nguyễn-Hoàng trước sau phủ-trị Thuận-hoá, Quảng-nam được 56 năm, hưởng thọ được 89 tuồi.

Lúc lâm-chung, Nguyễn-Hoàng được truy sách tặng Cần-nghĩa-còng, tên thuỵ biệu là Cung-ý.

Trưởc khi mẹ̀nh mọ̀t, Nguyễn-Hoàng khiến Phúc-Nguyên ${ }^{2}$

1. Niên-hiẹ̀u Hoaing-lḷ̣nh là nièn-hiẹ̀u thứ hai vua Lê Kinh-tông, huý Tän, con vua I.è Thếtòng.

Naim Canh-lỳ (1600), Lê Kính-tông lèn ngòi, láy niên-hiẹ̣u Thạn-dưrc.
Năm Tân-sừu (1601), Ngài đời niên-hiệu Ioàng-dịnh.
Ở ngôi được $^{20}$ näm, Lê Kinh-tông bị Trịnh-Tùng giết.
2. Phúc-Nguyên, hiệu Phạ̀t-chúa, đồi quốc-tánh là họ Nguyễn-Phúc. Phúc-Nguyên tại vị được 22 năm, thọ 73 tuôi, yên-táng tại lăng Trưởngdiễn. Phúc-Nguyên được truy-tặng Hy-tông Hiếu-văn hoàng-đé.
nơi gót làm kiêm trăn-thủ Thuận-hoá và Quảng-nam, PhúcNguyên được gia-phong hàm Thái-bảo.

Lúc bấy giờ, Phúc-Nguyên đả 51 tuòi.
Vê sau, Phúc-Nguyên thiêt-lập dinh trăn-thủ tại địa-pbạ̉n các xã Phước-yên, Bác-vọng thuộc địa-phạin huyện Quảng-điền.

Năm thứ 2 nièn-hiệu Vĩnh-tọ ${ }^{1}$ vua Lé Thằn-tong (năm Canh-thân) [tức năm 1620 sau Cong-nguyên], em Phúc-Nguyên là Văn Quận-công và Hữu Quạ̀n-công mật gởi tờ khải lên triềuđình đại-ý nói : «Phúc-Nguyên phản-bội triều-đinh, xin cho quan quân đễn đánh, hai người ấy xin làm nội-ứng. Sau khi mọi việc yên-ôn, hai người ây xin chia nhau làm trấn-thủ hai xử (Thuặn-hoá và Quảng-nam) v.v..."

Chủa-thương sai Đăng Quận-công là Nguyễn-Khải đi đón [26a] Văn Quận-cơng và Hữu Quận-công [họ Trịnh lăy Đăng Quận-công là Nguyển-Khải làm «Chinh-nam đại tưởng-qnân » đề tiên đánh Thuận-hóa).

1. Niên-hiẹ̀u Vĩnh-tọ̉ là niên-hiẹ̣u dầu tiên của vua Lè Thàn-tông, huý Duy-Kỳ.

Sau khi Trịnh-Tùng giếl vua Lê Kinh-lông, rời lạ̀p con trưởng của Kinh-tông là Duy-Kỵ lên ngòi, tức L.ê Thà̀n-lông, láy niên-hiẹ̀u Vĩnh-tộ, rồi đời niên-hiẹ̀u Đức-long, rò̀i lại đồi niên-hiệu Dương-hoà.

Là̀n sau làm vua, Lê Thà̀n-tông lá́y niên-hiẹ̀u Khánh-dức, rồi đời niênhiệu Thịnh-đức, rồi lại đôi niên-hiệu Vĭnh-thọ, và cuơi cùng lại đôi niênhiệu Vạn-khánh.

Lê Thằn-tông, kề cả hai lần làm vua, tồng-cọng được 25 năm.

Phúc-Nguyên biễt rõ âm-mưu ấy, lùng bắt Văn và Hữu, rò̀i giễt hêtt cả đảng-phái.

Nguyễn-Khải đến biền Nhựt-lẹ̀ nghe rõ câu chuyện, kéo quân trở vè̀.

Phúc-Nguyên oán-giạn và khinh-nhờn triều-dình từ đó.

Năm thứ 3 niên-hiệu Vĩnh-tọ̀ (năm Tân-dạ̀u) |tức năm 1621 sau Công-nguyèn|, Phúc-Nguyên sai hộ-tướng Hoà Quận-cơng đảnh-phá đắt Lạc-hòn thuộc nưởc Ai-lao.

Năm thư 5 niên-hiẹ̀u Vĩnh-tộ [tức năm 1623 sau Côngnguyèn |, Thành-tồ |tức Trịnh-Tủng] hoăng, Văn-tồ Nghị-vương [tửc Trịnh-Tráng| binh-định xong nội-nạn |con thứ Trịnh-Tùng tà Trịnh-Xuân làm loạn, bị giễt $\dagger$, Phúc-Nguyèn dâng tờ khải tiễn lễ phúng-điễu cùng với những lời chúc mừng họ Trịnh.

Chẳng bao lâu, Bào-duy-Từ trốn vào Nam, khuyèn PhúcNguyèn đừng vạ̀n-chuyè̀n, đăng-nạp lễ cớng-hiễn và thuể-khoá cho triều-đinh cùng họ Trịnh nữa, bấy giờ mưu-phản của họ Nguyễn mới được quyêt-định.

Đào-duy-Từ là người quê ở làng Hoa-trai, huyện Ngọc-sơn [nay là phủ Tĩnh-gia thuộc tỉnh Thanh-hoá].

Khoa Ất-sửu niên-hiệu Vĩnh-tộ [tức năm 1625 sau Côngnguyên], triều-đỉnh mở khoa thi chọn các sĩ-nhân [tức khoa
thi Sĩ-vọng], nhưng quan Hữu-ty ngbĩ Đào-duy-Từ là con nhà hát-xường, nên theo lệ cũ phải thẳng tay đuồi Duy-Từ, khơng cho vào trường thi.

Quá giận, Đào-duy-Từ vào Quảng-nam, Thuận-hoá, rồi nhân gặp Khám-lý Cơng Quận-công [tức Trần-đức-Hoà] tiếncử lên chúa Phúc-Nguyên.

Đào.duy-Từ tự ví minh với Gia-cát-Lượng Khồng-Minh; và khi Phúc-Nguyên và Đào-duy-Từ gặp-gỡ nhau, cả hai bên đễu lả́y làm tâm đầu ý hợp.

Phúc-Nguyên cho Đào-duy-Từ làm chức quan «Nọi-tán đạilý tự khanh » với tước «Lộc-khê-hầu ».

Từ đây, Bào-duy-Từ đèm ngày mưu bàn với Phúc-Nguyên [26b] nhứt-định chơng lại mệnh-lệnh triều-đình cùng họ Trịnh.

Đào-duy-Từ còn dẫn người rề quê làng Ván-trai, huyện Ngọc-sơn là Tbuạ̀n-nghĩa-hầu Nguyễn-hữu-Tiến làm tưởng, cùng với kẻ đồ-đẹ̀ ở Gia-miêu ngoại trại, huyện Tơng-sơn là Chiêuluõ-hầu Nguyễn-hữu-Dật làm đớc-chiễn.

Năm thứ 2 niên-hiệu Bức-long vua Lè Thần-tơng (năm Canh-ngo) [tức năm 1630 sau Cong-nguyên], mùa xuân, Bào-duyTừ xây-đắp một luỹ dài từ núi Trường-duc xuông đên vùng đờng nọi, tiếp-giáp với bải cát biền cạn [tức luỹ Thầy].

癸錄

## PHỦ BIÊN TẠ LỤC QUYỀN NHƯTT

Tháng 9 năm ấy, quân Phưc-Nguyền cưởp-phá, chiếm-cứ châu Nam Bơ-chánh, giết quan cai trị châu ây và lấy hêt tiền của trong kho, cùng băt hết dân nội-tịch trong châu làm lính.

Năm thứ 3 nièn-hiẹ̀u Đức-long (năm Tân-vị) [tức năm 1631 sau Công-nguyên], mùa đông, Đào-duy-Từ xây-đắp luỹ Đồnghải. Luỹ nầy dựa theo núi, ở bên khe, trèn từ nủi Đâu-mâu xưong đên cửa biền Nhựt-lệ.

Năm thứ 4 niên-hiệu Đức-long (năm Nhâm-tuất) [tức năm 1632 sau Công-nguyên], hai luỹ trên đã được xây-đắp hoànthành, Phuic-Nguyên bèn kbông dâng lễ cống-hiến và thuế-khoá lèn triều-đinh cùng bọ Trịnh như trước nữa.

Phúc-Nguyên lại còn không đợi khâm-mệnh của triều-đình, tự mình thiêt-lập hai nơi tuyền-trường, duyệt định hạng trángđinh, hạng quân-nhân và hạng dân thường, đề tăng sơ quân, ngạch quân, và thêm số thuế binh đinh.

Bảay giờ quân-nhân và của-cải hai xứ Thuận-hoá và Quảngnam có phần thừa-thãi.

Năm thứ 5 niên-hiệu Đức-long (năm Quí-dậu) [tức năm 1633 sau Còng-nguyên], con Phúc-nguyên [27a | hiện làm trănthủ Quảng-nam là Dương-nghĩa-hầu Phúc-Anh mạt gởi tờ trình bày tỏ nỗi lòng, đại-đề nói : «Thân-phụ [tức Phúc-nguyên] biện nay tuồi già sức yếu, sq ngày sau không khỏi mang tiếng mọt

## 78

## PHƯ BIÊN TAP LỤC QUYÊN NHỨT

kẻ tặc-thần. Vậy xin quan quân triều-đ̛lnh tie̛n vào, chúng toti sẽ đem quân tới đầu-hàng... 》.

Văn-tô [tức Trịnh-Tráng] tin theo lời khải kề trên, nên rưởc vua Lê Thằn-Tơng đi Nam-tuằn, và trú đóng tại cửa biền Nhựt-lẹ.

Phúc-Nguyên sai các tướng là Mÿ-thắng-hằu, Chiêu-võ-bầu cùng với Quảng-lâm-bầu chơng giữ, và cho xây-đắp mọt luỹ cát cách sông, rò̀i trồng cây khắp cửa biền Nhựt-lẹ.

Quân của Nghị-vương [tức Trịnh-Tráng] trú đóng lâu một nơi, mãi khong thấy Phúc-Anh tới xin đầu-hàng, Trịnh-Tráng bèn ra lệnh rút quân về Bắc, và sai Hiền-tuấn-hầu là Nguyễn-khắc-Loát trấn-thủ Bắc Bô-chánh [nay là vùng Quảng-trạch] đè phòng-bị quân địch.

Mùa đơng, năm thứ 6 niên-hiệu Đức-long (năm Giáp-tuất) [tức năm 1634 sau COng-nguyenn], Đào-duy-Từ từ trần.

Tháng 10 năm đầu niên-hiệu Dương-hoà vua Lê Thần-tơng (năm Ất-hg̛̣) [tức năm 1635 sau Cong-nguyên], Nguyễn PhúcNguyen tạ thê.

Phúc-Nguyên tại ly.-sở được 22 năm, hưởng thọ được 73 tuò̀i, tự đặt tên thuy hiệu là «Đại-đठ-thơng länh Nam-phương tông quớc chính Thuy dương-vương ${ }^{\text {. }}$.


Phúc-Nguyên qua đời rồi, con thứ hai của Phúc-Nguyên là Nhân-lọc-hầu Nguyễn Phúc-Lan ${ }^{1}$ lèn nð̛i nghiệp, và tự [27b] xưng «Tiêt-chể thuỵ̉ bọ̀ chư dinh kièm tồng nội ngoại binhchươong quân quôc sự Thái-bảo Nhân Quạ̀n-công n.

Băy giờ Nguỵ̂̃n Phúc-Inh |nguyèn trấn-thủ Quảng-nam) làm loạn.

Phúc-Anh xây-đắp mọt cái luỹ tại cửa biền Câu-đê và dàn bày thuỷ-quàn tại cửa biền Đà-nã̃ng.

Phúc-Lan sai tướng đánh Phúc-Anh. Bọ̀ binh của Phúc-Lan đe̛nn luỹ Câu-đé, còn thuỵ̂-quân thì lặn ngằm dưới nưởc ra khỏi vũng Sơn-trà giao-chiến với thuŷ̉-quân Phúc-Anh. Còn Tuyên-lọ̀c-hầu coi đội thuỵ-quân ấy thi đã chạy trước, qua khỏi cưa ài, thả̉ng đe̛n Quảng-nam đớt dinh trại, và bắt được Phúc-Anh đem về giết đi. Phúc-lan låy người chưởng-dinh là Hùng-Lương thay Phúc-Anh làm trắn-thủ.

Phúc-Lan cho dời phủ dinh, và làm phủ dinh mới tại địaphận xã Kim-luông [cách Kinh-thành Huẻ̛ 3 cây sơ| thuộc huyện Hương-trà.

1. Phuic-Lan là con thứ hai của Phúc-Nguyèn (Ily-tông Itiêu viăn hoàng-lế).

Phúc-Lan tại vị được 13 năm, hưởng thọ được 48 tuòi, an-tảng tại lăng Trường-diễn.

Phúc-Lan được người đương thời tôn-xưng là Chúa Thurợng. Và vè sau, được truy-tặng Thà̀n-tòng Hiếu-chiêu hoàng đế.

## PHỦ BIÊN TAP LƯC QUYÈN NHỨT

Năm thứ 2 niên-hiệu Dương-hoà (năm Binh-tý) [tức năm 1636 sau Cơng-nguyên], Phúc-Lan cáo-phó về triềı-đinh [về viẹc Phưc-Nguyên từ trần], triều-đình phái quan vào kinh điêúu Phúc-Nguyên và phủ-uỷ Phúc-Lan.

Năm thứ 6 niên-hiệu Dương-hoà [tức năm Canh-thìn, là năm 1640 sau Công-nguyên], triều-đình sai người giết viên trắn-thủ châu Bắc Bơ-chánh là Hiền Quận-cơng ,Nguyễn-khắc-Loát, Nguyễn-phúc-Lan lấy làm mừng-rỡ, vì đã trừ-khử được một người mà minh vốn không ưa.

Nguyễn-Phúc-Lan lại cùng với chị dâu họ Tơng thông-đồng hoang-dâm, rồi chém giết làm càn. Ở trong cảnh-địa thì xảy ra đại-hạn, [28a] mất mùa, nhân-dân trôi-giạt và ché̛t đói rất nhiều.

Năm thứ 8 niên-hiệu Dương-hoà (năm Nhâm-ngọ) [tức năm 1642 sau Công-nguyên], Phúc-Lan khiến quân và dân ba huyện Hương-trà, Quảng-điền, Phú-vang xây-dựng một toà nhà làm trường luyện-tập thuỷ-binh tại địa-phận xä Hồng-phúc. PhúcLan lại cho xây-đắp một hòn núi đăt cao hơn 30 trượng, và lây kỳ tháng bảy thao-luyện thuỷ-quân, tập bắn đạn bay cùng bắn súng đại-bác.

Năm đầu niên-hiệu Phúc-thái ${ }^{1}$ vua Lê Chân-tơng [năm

1. Lè Chàn-tông, huý Duy-hựu, con vua Lê Thằn-tông, ở ngôi được 7 năm rồi băng. Năm Qui-vị (1643), Lê Thằn-tông. truyè̀n ngòi cho con là Lê Chàn-tông.


Qui-vị, chứ khơng phải năm Mạ̀u-tý như trên đây đã chép] [tức năm 1643 sau Cong-nguyên], tháng giêng, Chúa-Thượng phái quan trăn-thủ Nghệ-an là Tiến Quạn-cơng Trịnh-Đào đơc-suất các đạo quân đi đánh phương Nam, và sai Gia Quận-công đơcsuất thuỷ-quân vươt bề vào cửa biền Nhưt-lệ đánh phá dinh Quảng-bình. Quân phương Bắc đóng đồn ở làng Vö-xá [một trong bơn làng to và có tiêng trong phủ Quảng-ninh hiẹn nay). Phúc-Tần chống-cự lại quân của triều-đình.

Lúc bã̛y giờ, Phưc-Lan trú đóng ở trại Tuyền-thắng thuọ̣c huyện Vö-xương. Phưc-Lan khiến Phúc-Tần chọn hơn một trăm con voi đực gập-rút lên đường đánh lén phá dinh Gia Quận-công.

Phúc-Tần bắt sông được tất cả quân linh theo Gia Quậncơng. Trịnh-Bào bỏ chạy. Bảy giở Phúc-Tần lưu quân đóng tại đồn Võ-xá. Bồn nầy được goi là dinh «Lưu-đồn » đề phòng-ngự quan quân của triều-đinh vào đánh nữa.

Phúc-Lan trở về phủ rồi mệnh-một sau đo $\lceil\mathbf{2 8 b}$ ].
Chưa Phúc-Lan tại vị được 13 năm, hưởng thọ được 48

[^3]
## phỦ biÊN TAP LỤC QUYÊN NHỨT

tuôi, tự đặt tên thưy hiệu là « Đại nguyên-suý Thuạ̀n Quảng đẳng xứ Nhân Chiêu-vương n.

Thế-tử Dũng-lễ-hầu là Phúc-Tần nới nghiệp. Phúc-Tần tự
 quớc chánh Thái-bảo Düng Quận-công 》.

Chúa Phúc-Tần là người rất cương-nghị, mãnh-tỉnh và có tri phán-đoán.

Nguyên Phúc-Tần thường yêu vì một kỹ-nữ người tỉnh Nghệ-an là Đào-Thừa. Ròi nhân đọc sách xưa, Phúc-Tần thấy việc Ngo-vương yêu-mên nàng Tây-thi mà tự tỉnh-ngộ. PhưcTần sai Đào-Thừa đưa cái áo cho tướng Nghĩa-sơn, trong giải áo ạ̛y, Phúc-Tần có viết mật-chỉ khiễn tướng Nghĩa-sơn ám hại Đào-Thừa.

Năm đầu niên-hiẹuu Thịnh-đức vua Lê Thần-tơng (năm Quítị) [tức năm 1653 sau Công-nguyên], Phúc-Tần truyền lệnh cho các tướng-hiệu phải sửa-sang khi-giới, đạn-dược, quân-nhu, chiến-cu ; và hạn cho họ cuới tháng ba phải đem tới xã An-cựu đề chúa kiềm-điềm duyệt xét, đặng biết rō-ràng mọi sự đủ, thie̛u, bền, hư như thể nào mà định việc thưởng phạt các tương-hiệu.

Cüng trong năm ấy, người nước Chiêm-thành xâm-phạm [29a] và quấy-nhiễu tỉnh Phú-yên, chưa Phúc-Tần sai Hùng-lọchầu làm chức Tồng-binh, Xá-nhân là Chiêu-võ làm chức Thammưu đem ba nghìn quân đi đánh Chiêm-thành.

Khi quân chưa Nguyễn đã đên Phư-yen, lạ̀p tực ngưởi ta lăy ngà̀y mùng 3 tháng 4 , nhân lưc ban đèm, cho quân trèo qua nưi Thạch-bi và đèo Bठ-dương, rời găp-rút đem quân đên trại vua Bà-Chiêng phơng lửa đớt, tânn-cơng. Trong mọt thời gian ngăn, quân chưa Nguyễn cả phá được quân Chiém-thành.

Quân chúa Nguyễn đuời quân Cbièm-thành chạy dài đên sông Yên-triều, thì vua Bà-Chiêng sai con là Xác-bà-Ân dâng nạp lễ-vạt và xin đầu-hàng. Chúa Phúc-Tần chăp-tbuạn, khiên chia curơng-giói.

Cbưa Nguyễn lăy phần đá̛t từ phia đòng sông Yên-triều đên Phú-yên, thiếl-lạp hai phủ Thái-khang và Dien-ninh, rò̀i đặt dinh trẫn-thủ tại Thái-khang. Về phia tây song ây là nước Chiém-thành.

Thảng 6 năm ây, các người dưới quyền chúa Phúc-Tần đều suy-tôn Cbúa làm chức a Tiêt-chế các xứ thuỷ bộ chư dinh kièm tò̀ng nội ngoại binh-chương quân quơc trọng sự Thái-phó Düng Quận-cong .

Năm thứ 2 niên-hiẹu Thịnh-đức (năm (iiáp-ngọ) [tức năm 1651 sau Công-nguyên]. [ 29 b | thúc-phụ chưa Phuc-Tần là Trung-tin-hằu bị ngườ đàn-bà dâm-dưc họ Tơng duı-dỗ, xưi-gíuc âmmưu làm loạn. Sau khi sự việc được phát-giác, các bị-can đêu bị bắt. Trung-tín-hằu không được trờ về phủ-đẹ cū.

Chúa Phúc-Tần lại khiến quân dân phá nhà Tơng-tbị, và lây hết của-cải của Tơng-tbị, rò̀i giết người đàn-bà ây đi.


Phúc-Tần giạ̀n quân linh biên-phòng Nghệ-an từng vượt qua sông vào xâm-phạm, cướp-bóc Thuạ̀n-hoá, nên chúa mươ lập mưu kê đánh phương Bắc, nhân mộng thấy Thầnnhân phát cho mợt miếng giấy có mấy câu thi như sau :
"Tièn kiě̌t nhân tàm thuạ̃n,
Hạu thi đirć hoá chièu.
Chi diẹ̣p tuy tồ lạc,
Căn bản dä nan diéu».

Xin tạm dịch như sau :
«Trưởc hết lòng người thuạ̀n,
Sau thi đức hoá bay.
Cành lá tuy rời rung,
CỌi gơc thật khó lay n.
Chúa Phúc-Tần biêt chung-cuộc không thề nào địch nôi quân của Vương [tửc Nghị-vương Trịnh-Tráng]. Nhưng vè̀ phương-diện quân-sự, Chúa Nguyễn vẫn lấy Thuạ̀n-nghĩa [tức Thuận-nghĩa-hầu Nguyễn-hữu-Tiễn] và Chiếu-võ [tức Cbiêu-võhầu Nguyễn-hữu-Dạ̀t] làm tưởng.

Năm thứ 3 niên-hiẹ̀u Thịnh-đửc (năm Ất-vị) |tửc năm 1655) sau Cơng-nguyên |, tháng 2 , Chúa Phúc-Tần cho phát-xuất thuỷ lục quân đi đảnh châu Bắc Bơ-chánh.

Ban đèm, quân chúa Nguyễn đánh lén, phá trắn dinh Kỳhoa [nay là Kỳ-anh], trấn-phủ Nghệ-an là Trịnh-Đào bị thua trạ̀n.

Ninh Quận-cong Trịnh-Tuyền đặt phưc-binh ở đắt Lạcxuyèn [nay là Cầm-xuyên], xâm-lấn và chiếm-cứ được bai huyện Kỳ-hoa, Tbạch-hà [nay đều thuộc tỉnh Hà-lĩnh], thanhthẽ̛ Ninh Quạ̀n-công rắt lừng-lẫy [30a].

Năm thứ 4 niên-hiệu Thịnh-đức (năm Binhh-thân) [tức năm 1656 sau Công-nguyèn], tháng 5 , quân chúa Nguyễn bị Ninh Quận-công Trịnh-Tuyền đánh phá, và thua lớn ở núi Đại-nại [tuc gọi núi Đại-nài ở phia nam Hà-tĩnh 3 cây-sð], Phúc-Tần mới ngăn-cản quàn-sĩ dừng bước lại.

Vi trưởc đã từng nghe tưởng Thuận-nghĩa thắng trận nhiều lần, nên chúa Phúc-Tần tự làm tương đớc-suất hai phân-chi linh ở Bర-chánh, Phù-lọ và mươn đi tiếp-ứng cho tướng Thuạ̀n-nghĩa.

Quàn Phúc-Tần đã qua khỏi đăt Lũng-bông đến xứ Lữukhư, thì thấy người Xá tên là Phú sửng-sốt, sq-hải chạy vào, cấp-báo : «Quân của chưởng-cơ Triều-khang và trăn-thủ Phùdương đều đũ thua trạ̀n chạy dài. Ninh Quận-cơng đang đuồi theo đến đất Lung-nam, và quân miền Bắc đã tiến tới gần nơi đây rồi. Vậy xin chúa gấp-rút lui quân... ).

Nghe nói như trèn, Phúc-Tần sơ-hãi vô cùng, lập-tức rút lui quaìn khỏi châu Nam Bố-chánh.

Đến khi nghe nói quân của hai tưởng Thuận-ngbĩa và Chiêu-võ đều đã trở về đóng ở Cầu-dinh rò̀i, còn Ninh Quận-
cơng thì khơng hề đuồi theo, Phúc-Tần phần thẹn-thuồng, phần giận-dữ, bèn chém đầu Xá-Phú.

Bây giờ, Phúc-Tần quay về trú tại dinh Yên-trạch thuọc huyẹ̀n Quảng-binh.

Năm thử 5 niên-hiệu Thịnh-đức (năm Đinh-dậu) [tức năm 1657 sau Công-nguyên ], Phúc-Tần lại trở ra buyện Thạch-hà, và khiễn người xây-đắp mọt cái luỹ tại phia nam huyện á̛y. Luỹ được xây-đắp ven sông cbạy dài từ trên đầu nguồn xuống đên cửa biền đề ngăn chặn quan quản $[30 b]$ triều-đinh khỏi vào tấn-cơng. Rồi Phúc-Tần tự trở về Quảng-binh.

Lúc bấy giờ, Hoằng-tô Dương-vương [tức Trịnh-Tạc] dã chinh-thức lèn nð̛i nghiệp chúa, và Chiêu-tồ Khang-vương [tức Trịnh-Căn] nắm giữ tá̛t cả linh quyền. Hai chủa Trịnh đóng ở Cầu-Dinh đề bàn định viẹ̀c khơi-phục đắt nước.

Quân-luật chúa Trịnh rất trang-nghièm. Còn thuộc-tưởng của họ Trịnh thì có Lê-thời-Hiến và Hoàng-nghĩa-Giao đều là tay düng-cảm, nên Phúc-Tần khồng dám dòm-ngó phương Bắc, mà chỉ lo đóng quân giữ phần đất củ mấy năm liền.

Phúc-Tần còn bắt-buộc dân quán hảy quận về phia nam Nghệ-an thấu nạp đỉnh dung ${ }^{1}$ và khai-thác thuế tò ruộng đắt rắt phiền-nhiễu dân.

1. Đinh dung là láy tiền bạc mà mọ̉ dàn, khiến dàn phục-vụ binh dịch, có tính chất làm thuê, làm mưởn.


Năm đầu niên-hiệu Vĩnh-thọ vua Lè Thần-tong (năm Mậutuắt) [tửc năm 1658 sau Còng-nguyèn], tháng 9 , vì vua nước* Cao-miên là Nặc-Chân xâm-phạm biên-cảnh của ta, nên chúa Phúc-Tần sai Trẫn-biên dinh phó-tưởng Yến-võ-hầu, Cai-đội Xuân-thắng-hằu, Minh-lộc-hằu làm tham-mưu, và Câu-kê Văn-lĩnh-bá đem ba nghìn quân đi đánh phương Nam [tức Caomiên $\mid$.

Chúa Nguyễn ra lịnh lấy ngày mùng 9 xuất-phát binh-sĩ, và đern ngày 29 thì phải tới thành Cao-miên.

Quân ta cả phá được quân Cao-miên vài trận, bắt sống vua Nặc-Chân cùng với các thồ-tù các bộ-lạc, :[31a] và bắt được voi, ngựa, quân-cu đưa về dinh Quảng-bình.

Phúc-Tần tha cho Nặc-Chân trở về nưởc Cao-miên.
Lúc nầy, các quân-nhân đồn-trú làu ngày ở Thuận-hoả đều nhở nhà muốn về. Còn số linh mới bắt lấy ở Nghệ-an cũng đều oún-hờn, giạ̀n-dữ, không chịu làm việc, và cứ nhóm nhau nói chuyện muốn trớn đi nơi khác.

Năm thứ 3 nièn-hiệu Vĩnh-thọ (năm Canh-tý) [tức năm 1660 sau Công-nguyên], tướng Thuận-nghĩa xàm-phạm vùng Tamchế [nay thuộc huyện Can-lộc, tỉnh Hà-tĩnh], Hoàng-nghĩa-Giao [tưởng họ Trịnh] đánh phá được quaân Thuận-nghĩa.

Số linh quê ở Nghệ-an, hoặc có kẻ bắn súng mà không có đạn, hoặc có kẻ múa gươm mà không chém, họ rời bỏ hàng-


## PHỦ BIÊN TẠP LỤC QUYÈN NHỨT

ngũ mà đi gần đên phân nửa. Cüng có những kẻ trơn về dinh Việt, nhân đó, họ rút lui về châu Nam Bơ-chánh. Giữa đường, họ thá̛y đám ong vàng vỡ tồ không biết bao nhiêu mà kè̀, bay loạn đến đơt họ. Quân-linnh dân-chúng đều che đầu, bưng mắt mà chạy, không dám quay nhin về phia sau.

Những hàng binh quê ở Nghệ-an bỏ trớn chạy về tán-loạn, phần nhiềı bị giết, người ta khóc than đầy đường.

Tưởng Chiêu-vō|tửc Nguyễn-hữu-Dạ̀t] cüng bỏ đờn ở Đọ̀cgiang mà chạy về Hoành-sơn, đại-quuân tướng Hoàng-nghĩaGiao [tưởng họ Trịnh] thửa thắng đuồi quân tưởng Chièu-võ chạy dài, và đuôi theo gần kịp địch quân.
[31b] Tưởng Thuận-nghĩa [tửc Nguyễn-hữu-Tiên] chạy về gìn-giữ luỹ Nhựt-lệ. Tướng Chiêu-võ củng chạy về bảo-thủ xã Gia-thiêt.

Năm thứ 4 niên-hiệu Vỉnh-thọ (năm Tân-sửu) [tức năm 1661 sau Cơng-nguyên], Phúc-Tần phái tưởng Chiêu-võ làm chức trấn-thủ châu Nam Bơ-chánh, đóng tại xã Phúc-lọc. Chiêuvõ xây-đắp một cái luỹ dài trên từ núi Đèo-heo xuống đên Yènnẻo. Luỹ dựa theo con sông đề được thêm phằn kiên-co.

Tháng 11 năm áy, Chiêu-tồ Khang-vương [tức Trịnh-Căn] thơng-lảnh đại-binh đi đánh phương Nam.

Năm đầu niên-hiệu Vạn-khánh vua Lê Thần-tông (năm

Nhâm-dần) [tức năm 1662 sau Công-nguyên], họ Trịnh khiên Bào-quang-Nhiêu vượt qua sông, đóng đồn tại thôn PhúcIợi. Phúc-Tần khiến con là Hiẹ̀p-đức-hầu ngăn chặn Đào-quangNbiêu, và sai tướng Chiêtu-võ rút lui về luỹ lởn Động-hồi đè cઠ-thủ.

Thừa lúc quan quân triều-đình có hơi mỏi-mệt, uề-oải, tướng Chièu-võ ban đêm sai người ra cướp-bóc trại quân chúa Trịnh, và đánh phá quân của tưởng Lè-thời-Hiến nên quan quân rút về Bắc.

Mùa đòng năm nầy, chúa Phúc-Tần lại sai xây-đắp một cái luỹ đơi-đờng với luỹ Cát đề làm thế chân vạc.

Năm thứ 3 nièn-hiẹ̀u Cảnh-trị ${ }^{1}$ vua Lè Huyền-tong (năm Ấttị) [tửc năm 1665 sau Công-nguyên], chúa Pbúc-Tần ra lẹnh cho các quan văn võ ba ty thuộc Chinh-dinh, dinh Binh-khang cũ cùng với hương-quan [quan trong làng] trong các huyện thuộc phủ Triệu-phong, [32a] lấy ngày tháng tư đề kiềm-điềm và duyệt xét cảc thứ quân-khi, chiễn-cu tại chớn Ao-phù thuọc Phủ.

Còn các quan văn võ dinh Quảng-bình lưu đồn [tức dinh lưu đồn ở làng Vö-xá] và dinh Bố-chánh cùng với các hương-quan

[^4]

## PHỦ BIÊN TẠP LỤC QUYÈN NHỨT

các huyện thuộc Bช-Chánh phủ Quảng-bình, thì häy chờ-đ̛̣i đề xem khám nghiệm đúng hay sai.

Chúa Phúc-Tằn lại sai-khiến các quan phải tập phép cỡi ngựa bắn súng nữa.

Mùa thu năm nầy, chúa Phúc-Tần cho sưa-sang chủa Thiên-mỗ.

Năm thứ 4 niên-hiệu Cảnh-trị (năm Binh-ngọ) [tức năm 1666 sau Công-nguyèn], chúa Nguyễn-Phúc-Tần đi chơi cửa biền Tư-dung, và cho xây-cất chủa Hoà-vang tại núi Qui-sơn. Chùa nầy rã̛t rợng lơnn và tráng-lẹ.

Năm thứ 6 niên-hiẹ̀u Cảnh-trị (năm Mạ̀u-thân) [tức năm 1668 sau Công-nguyèn], chúa Nguyễn cho mở kênh Lệ-thụ̣̉ đề tiện việc vạ̀n-chuyền. Bấy giờ đường thuỷ mới lưu-thông, không còn bị nạn đăt cát lấp nghẽn kênh như trưởc nữa.

Năm thứ 7 nièn-hiệu Cảnh-trị (năm Kỷ-dậu) [tửc năm 1669 sau Công-nguyên] chúa Phúc-Tần cho phân hạng và sai đạc ruộng ba xứ định làm ruộng tam đẳng [ruộng hạng ba] cùng với các hạng đất bãi làm hoa màu, đất khô đều phải trưng thâu lúa thuê.

Còn ruọng công thil dược giao cho xä sở-tại chia cho các người nhận cày và nạp thuê.

Đên như ruộng tư các họ thì được giao-phó cho họ đứng tên nghiệp-chủ cày chung và trưng-thâu thuế theo lệ đặc-biẹt.

## PHƯ BIÊN TAPP LƯC QUYÊN NHỨT

[32b] Năm đầu niên-hiẹ̀u Dương-đức ${ }^{1}$ vua Lê Gia-tông (năm Nbâm-tý) |tức năm 1672 sau Công-nguyèn], Hoẳng-tò Dương-vương Trịnh-Tạc trưng-dung binh mười tám vạn, và phung-nghinh Loan-giá vua Lé Gia-tơng đi đánh phương Nam.

Chúa Trịnh-Tạc lại trưng-dung tá̛t cả các tay xạ-thủ Tâydương, Hoà-lan, rồi thuỷ-quân và lục-quân đều lên đường vào Nam, hai xứ Thuận-hoá, Quảng-nam đều chấn-động và kinh-hãi.

Chúa Phúc-Tần trước tien sai con là Hiệp-đức-hằu PhúcThuà̀n bð-tri phòng-thủ, phái tướng Cbièu-võ-hằu giữ luỹ Cát cùng bờ biền Sa-trường, tưởng Mỹ-thắng-hầu giữ luỹ Chinh, tưởng Thuần-đức giữ Đồn-Gang, tưởng Đức-kiêm giữ thành Trăn-ninh, tưởng Thuạ̀n-trung giữ cầu Hải-nại. Còn các ông Tú-ái-Tài, Phương-Lề thì suất thuyền chiến, trồng cọc cây tại cửa biền Nhựt-lệ đề giữ cửa biền. Triều-Tin giữ luỹ Đọ̀ng-hải.

Cbúa Phúc-Tấn còn e-sơ quân của Dương-vương [tức TrịnhTạc] có thề vượt vào các cửa biền khác, nên chúa lại phái chiến thuyền đội Hữu-binh, cơ Tam-thuỷ đóng tại cửa biền Tư-dung,

1. Lê Gia-tỏng, huy̌ Duy-Ilội, là em vua Lê Ifuyè̀n-tòng, ở ngôi dược 4 năm.

Năm 1672, Lê Gia-tòng lèn ngòi, niên-hiệu Dtrơng-đức, sau lại đồi nièn-hiệu Đức-nguyèn. Năm ấy, Trịnh-Tạc đưa nhà vua đi vào chàu Bắc Bơ-chảnh, rồi ra lẹ̀nh tiến quân lên Trấn-ninh, nhurng bị quân chúa Nguyễn đánh đuòi. Từ đày, Nam Bắc đình chiến.
chiễn-thuyền đọi Tam dinh Trung-thuỹ [33a] đóng tại cửa biền Minh-linh.

Ngoài ra, chúa Nguyễn còn huy-động tã̛t cả hương-binh [tức lính tuần-đinh] trong năm huyện dàn-bày và đóng đồn ở bên Trường-sa, lại còn tiến lên đóng ở trại Tuyền-thắng thuọc huyện Vö-xương nữa.

Tự đánh tiếng có nhiều viện-binh, chúa Nguyễn còn đưa thèm lính đề bảo-thủ thành Trân-ninh.

Tháng 10 năm ấy, xa-giá chúa Trịnh tiên đóng ở xã Cbínhthuỷ, còn tưởng khác thì đánh bạt đồn núi Mạt-kie̛t. Quân Trịnh đánh phá rất hăng, làm cho tưởng Vân-trường [tương chưa Nguyễn] chạy dài.

Tháng 11 năm ấy, chúa Trịnh đánh thành Trắn-ninh.
Quân Trịnh lá̛p hào, xuyên luỹ, thành Trẳn-ninh xuy่̌t bị vây-hảm, và tướng giữ thành toan bỏ thành chạy trơn.

Tưởng Chièu-võ phải dẫn binh đe̛n tăng-viện, giúp bảothủ thành. Quan quân triều-đình hết sức tấn-công mà khơng làm sao hạ nôi thành, hai bên Nam Bắc đều bị tồn-hại và tử-thương răt nhiều.

Thánh cbạp năm ây, xa-giá chúa Trịnh trở về châu Bắc B $ð$ chánh, trú tại điện Phù-lộ thuộc xã Vĩnh-yên.

Lúc nầy, Hào Quận-công Lê-thời-Hiễn được phái đễn lưu đồn tại xä Chính-thuỷ đề đánh thành Trắn-ninh.

Lè-thời-Hiến cho phát hoả phá trận, một phát đạn mẹ bắn ra thành nghìn phát đạn con, tiêng vang như sấm lớn. Hễ bẳn vào đàu là sup đồ, bè̀ gãy [33b] tan nát chỗ đó. Trong thành Tră̛n-ninh, nhân-dân nguy cấp khốn đớn vơ cùng.

Tướng Chiêu-vö-hầu ra sức đánh, č-gắng giữ thành. Lê-thời-Hiến đánh không được, bèn triẹt-thoái quân trở về.

Chủa Trịnh cüng đem quân về, đồng thời phái quan trẫnthủ xứ Nghẹ̀-an kiêm-lãnh chức đôc-suất châu Bơ-chánh, trú ở Cầu-Dinh. Lê-thời-Hiến chia lính đóng đồn tại trang Thuỷ-vực và tại xã Tô-hợp thuọ̣c Bắc Bờ-chánh, nghiêm-mạt bảo-thủ và phòng-bị địch-quân.

Lúc bấy giờ, hai bên đồng ý la̛y sông Đại-linh (tức sông (iianh) làm ranh-giới. Hai bên Nam Bắc khơng đảnh nhau nữa.

Năm đằu niên-hiệu Đức-nguyên vua Lè Gia-tông (năm Giápdần) [tức năm 1674 sau Còng-nguyên], tháng 2, tên Nặc-Bài người nước Cao-miên đuôii chúa nước ấy là Nặc-Non. Chúa Phúc-Tần sai tướng coi dinh Nha-trang là Dương-lâm-hầu đi đánh Nặc-Đài, và lấy Thủ-hơp Diên-phái-tử làm tham-mưu.

Tháng 1 nămây, tướng Dương-làm-hầu cbia quân thành hai đạo, nbân ban đèm đánh lén, phá được luỹ Khu-bích, ròi cbặt Khoá sắt chiểc bè nôi đề tiến thẳng lên thành Nam-vang. [34a] Nặc-Đài bỏ chạy rò̀i chết, Nặc-Thu ra xin đầu-hàng quan quân chúa Nguyễn.


## phÚ biÊN tap lục QUYÊN NHƯTT

Tháng 6, tường Dương-lâm-hầu kéo quân về.

Nặc-Thu được lập lên làm chính qư̌c-vương, cai-trị nưởc Cao-miên, còn Nặc-Non làm phó quơc-vương, trú ở Sài-gòn. Hằng năm, vua nước Cao-miên phải giữ triều-cơng chúa Nguyễn. Tướng Dương-lâm-hầu được cử giữ trăn-thủ trăn Thái-khang.

Năm thứ 2 niên-hiệu Đức-nguyên (năm Ất-mão) [tức năm 1675 sau Công-nguyên], con chúa Phúc-Tần là Hiệp-đức-hầu Phúc-Thuần mệnh-chung.

Năm thứ 4 niên-hiệu Vĩnh-trị ${ }^{1}$ vua Lê Hy-tông (năm Kỷvị) [tức năm 1679 sau Cóng-nguyên], tháng 5 , kẻ bo-thần ${ }^{2}$ nhà Đại-Minh là Long-môn tướng-quân Dương-ngạn-Địch đem hơn năm mươi chiếc chiến-thuyền và linh hơn ba nghìn người đậu ở ngoài khơi của biền Tư-dung [sau đồi Tư-hiền] Bà-nẵng. Họ sqo quân Thuận-hoá, nên không dám vào đất nưởc ta.

Viên tướng gĩ̛̛ cửa biền Tư-dung khiến người ra hỏi bọn người nhà Minh ấy.

1. Lê Hy-tông, huỵ́ Duy-Hợp, con út vua I.ê Thà̀n-tông, ở ngòi aurợc 30 năm.

Năm Bính-thìn (1676), Lê Hy-tông lên ngôi, láy niên-hiẹ̀u Vĩnh-trị.
Tháng 10 năm Canh-thân (1680), nhà vua lại đời niên-hiệu Chính-hoà.
Trong thời-gian vua Lê Hy-tông tại vị, tất cả các việc trong nước đều xuất phát từ tay họ Trịnh, Trịnh-Căn.
2. Bô-thần là kẻ bày-tôi trốn qua nưởc ngoài đề xin tị-nạn ở đấy.


## PHÚ BIÊN TAP LỤC QUYÊN NHƯTT

Dương-ngạn-Bịch treo cờ trắng và xin ra đầu-hàng quan quân ta.

Chúa Phúc-Tần lạ̀p-tức truyền lịnh cho họ qua ở địa-phận nước Cao-miên, và khiến vua nước Cao-miên chia đắt cho bọn Dương-ngạn- Bịch trú-ngu gần cửa biền Mÿ-tho [34b] đề kết ngbĩa làm anh em , hằng năm họ xin dâng lễ cơng-hiến chúa Nguyễn.

Tháng 3 năm thứ 6 Lê Hy-tông [tức năm Tân-dậu 1681 sau C.ông-nguyên |, vièn lưu đồn đạo tương là Chièu-võ-hầu Nguyễn-hữu-Dật từ-trần.

Tưởng Nguyễn-hữu-Dật hưởng thọ được 78 tuòi, và lúc Ong tạ the̛, chúa Phúc-Tần rẩt lấy làm thương tiếc, nên truy tặng ong tước Quận-công.

Tháng 5 năm ây, đường quan từ Vạn-xuân đe̛nn trường bắn tại quán Thanh-kệ được xây-đắp, và người ta kiến-trúc hai xứ «hý mã đài» đề làm nơi xem đua ngựa.

Năm thứ 5 niên-hiẹ̀u Chinh-boà (năm Giáp-tý) |tức năm 1684 sau Cơng-nguyên |, mùa đông, thế-tử con chúa Phúc-Tần là Phúc-Nghĩa-hầu Phúc-Diễn từ trằn.

V $̛$ chưa Phúc-Tần họ Tơng cũng mệnh-mọt trong thời-gian ấy và được truy-tặng «Tán qức đại phu-nhân ».

Mủa thu năm thứ 6 niên-hiệu Chính-hòa (năm Ất-sửu) [tức
nǎm 1685 sau Công-nguyên], con chưa Phúc-Tần là Cương-lïnh, bầu Nguyễn Phúc-Trân cũng tạ thê.

Năm thứ 8 niên-hiệu Chính-hoà (năm Đinh-mão) [tức năm 1687 sau Cơng-nguyên], chúa Nguyễn Phúc-Tần [tức chúa Hiền] cüng lâm chung.

Chúa Phúc-Tần tại lỵ được 39 năm [1648-1687], hưởng thọ được 68 tuôi, tư-thưy là "Bại-nguyen-soái tồng quơc chính Däng-triết-vương ${ }^{\text {. }}$.

Con thứ ba của chúa Phúc-Tần là Hoằng-ân-hầu Phúc- [35a] Trân [tức chúa Nghĩa] lên nði nghiệp ${ }^{1}$.

Chủa Phúc-Trân tự xưng "Tiêt-chể thuỷ bộ chư dinh kiêm tòng nội ngoại bình-chương quân quốc trọng sự Thái-phó Hoằng-quớc-công ".

Chúa Phúc-Trân là người có đức khoan-hoà, và hay chuộng kẻ sĩ.

Tháng 7 năm ây, Ngài ra lệnh lưu nơi phủ cũ làm ngôi đền thờ cô Dung-quơc-cong [tức cô chúa Phúc-Tần], và làm phủ mới tại mọt nơi cách phủ cũ hơn một trăm dặm. Người ta lấy hòn núi tròn Mạc-sơn cao chính làm tiền-án [bình-phong ở phia trưởc] ngôi phủ mới.

1. Chúa Phúc-Tràn là Hoằng Quạ̀n-công Phúc-Trân, tửc chúa Nghĩa, và sau được truy-tặng «Anh-tông Hiếu-nghĩa Hoàng-đẽ., n

## PhỦ biÊN TAP LỤC QUYỀN NHỨT

Tại toà phủ mới nằy, chúa Phúc-Trân cho trồng cây đấp nền, xây tường làm đường đẹp-đẽ. Nhà được lợp bầng ngói, thành được xây bằng gạch, dinh vàng các báu, thật xa-hoa lộng-lẫy, ây là dinh Phư-xuân ngày nay vậy.

Năm Mạ̀u-thìn [tức là năm 1688 sau Công-nguyên] ngoi chùa Thuận-an [gần cửa Thuận-an] được sưa-sang lại.

Cing trong năm nầy, thuọ̣c tướng của Long-môn tưởngquân [tức Dương-ngạn-Bịch] là Hoàng-Tiến giết Dương-ngạnĐịch ở cưa biền Mÿ-tho, rồi dời đồn đên Lạch-Than là nơi hiềm-hóc đề đi cướp-bóc.

Vua nước Cao-miên là Nặc-Thu cüng cho xây-đắp mọ̀t cái luỹ ở về phia nam cằu Ngã-ba Khu-bich thuộc thành-phð Namvang, và làm [35b] một cái bè nồi có khoá sắt đề ngăn cbặn ngang cửa biền.

Nặc-Thu còn tạo chiễn-thuyền đúc đại-bác, và ngăn cấm những khách buôn bán qua lại nơi đây.

Nặc-Non tới báo-cáo tình-hình Cao-miên với Nam-triều.
Tháng 11 năm ấy, chúa Phúc-Trân phái phơ-tưởng trấnbiên dinh Nha-trang là Vạn-long-hầu làm chức thơng-binh, Thắng-long-hầu và Tân-lễ-hầu làm chức Tả và Hữu vệ tưởngquân, Chính-dinh Thủ-hơp Văn-phái-hầu làm chức Tham-mưu, Hoàng-Tiến làm tiên-phong đồng đi đánh Cao-miên.

Vào đên cửa Mÿ-tho, các tưởng sĩ chúa Phúc-Trân đóng ở


## PHỦ BIÊN TAP LỤC QUYỀN NHỨT

Lạch-Sầm, khiến người du-dỗ Hoàng-Tiên hội họp với bên địch ở giữa sông, rò̀i phát phưc-binh hợp vây tấn-cơng và phá được luỹ ở phía nam cầu Ngã-ba.

Hoàng-Tiến bỏ chạy rồi chết.

Các tưởng sĩ thừa thắng đên phá luỹ Khu-bích, và vây-häm thành Nam-vang.

Nặc-Thu khiến sứ-thần ra xin đầu-hàng. Về sau chúa Nguyễn cho Nặc-Thu dâng lễ cớng-hiênn hằng năm.

Phó-tướng Vạn-Long tự rút lui binh đề đ̛̣i báo-cáo, hơn một năm mà không chịu tiến quân, nên quần-sĩ bị mang tậtbệnh hao-tồn rất nhiều. Các thuộc-tươnng đồng ký tên vào mọt bản [36a] mật-trinh lên chúa Nguyễn nói về tình-trạng lưu quân quá lâu ngày gây nhiều tồn-hại...

Năm thứ 10 nièn-hiệu Chính-hoà (năm Kỷ-tị) [tức năm 1689 sau Công-nguyên], chúa Phúc-Trân dùng Chiêu-võ-tử và Hào-lương-hầu thay Vạn-Long làm tướng, văn-chức Hoà-nghĩahầu làm tham-mưu, Thắng-sơn-hầu làm tiền-phong. Ngoài ra, lại lựa-chọn những người cường-tráng từ phủ Phú-yên đđ̂́n xứ Phan-lý làm linh. Tất cả các tưởng-sĩ và lính kề trên đều được phái đi bắt phó-tướng Vạn-Long đem về, giao cbo các tưởng hội-nghị tại toà các Triều-dương [trong thành Phúxuân] hỏi tội Vạn-Long. Băy giờ chúa Nguyễn bãi chức tướng Vạn-Long xuơng làm dân thường.

黍錄

Thủ-hợp Văn-phái-hầu cũng bị giáng xuỡng làm chức thưlại tương-thần.

Năm thứ 11 niên-hiệu Chính-hoà (năm Canh-ng̣) [tức năm 1690 sau Công-nguyên], Nam-triều phái tướng-sĩ đi đánh được nước Cao-miên, nhân phong cho Tû-trưởng lên làm vua nưởc a̛y.

Dinh Thái-khang ${ }^{1}$ được đôi làm phủ Bình-khang.
Năm thứ 12 niên-hiệu Chinh-hoà (năm Tân-vị) [tức năm 1691 sau Cóng-nguyên], tháng giêng, chúa Phúc-Trân tạ thê.

Chưa Phúc-Trân tại ly 4 năm, hưởng thọ được 43 tuòi, tên thuỵ hiệu riêng là " Bại-nguyên-soái, tồng qưc-chính Hoẳngnghĩa vương ".

1. Dinh Thải-khang ngày xura tức địa-phạ̀n tỉnh Khảnh-hoà ngày nay. Nguyên lúc bá́y giờ, chúa Nguyễn chia đất nurởc miền Nam làm 12 dinh nhur sau:
2. Chinh-dinh (Phú-xuàn).
3. Cựu-dinh (Åi-tỉr - Quảng-trị ngày nay).
4. Quảng-bình dinh.
5. Võ-xá dinh.
6. Bơ-chánh dinh.
7. Quảng-nam dinh.
8. Phú-yèn dinh.
9. Thái-khang dinh.
10. Binh-thuạ̀n dinh.
11. Trấn-biên dinh.
12. Phiên-trấn dinh.
13. Long-hŏ̀ dinh. nguyên là đất Chân tạp.

Con trưởng của chúa Phúc-Trân là Phúc-Tộ-hằu Phúc-Chu ${ }^{1}$ lên nối nghiẹ̣p, tự xưng "Tiêt-chế thuỷ bộ chư dinh Thái-phó Ṭ̂ quôc-công ".

Chúa Phúc-Chu có tánh ham học [36b] và chữ viết rất tớt, lại có văn võ tài lưrơc, tự hiệu là "Thiên túng đạo nhân ".

Năm thử 15 niên-hiẹ̀u Chinh-hoà (năm Giáp-tuất) [tức năm 1694 sau Công-nguyên], hai cơng-tôn là tên Huệ và tên Thơng âm-mưu làm phản loạn, chúa Phúc-Chu bắt được và giết đi.

Năm thứ 18 niên-hiệu Chính-hoà (năm Binh-sửu)|tức năm 1697 sau Công-nguyên], chúa Phúc-Chu khiễn tướng đi đánh Chiêm-thành, vua nước ấy xin đầu-hàng và phưc-tùng mọi mệnh-lệnh của chúa Nguyễn, hằng năm xin dâng lễ cống hiễn.

Chúa Nguyễn lại lấy đất của Cliềm-thành ở về phia tây Phan-lý, Phan-rang đặt phủ Binh-thuận, và thiết-lập hai huyện Yên-phước, Hoà-đa. Bễn đây, chúa Nguyễn hạ lệnh đồi nước Chiêm-thành làm trấn Thuận-thành.

1. Chúa Phúc-Chu (1691-1725) là Tọ̀ Quốc-công (nguyèn trưởc là Tộ-phúc-hằu) tự-hiệu là «Thiên túng đạo-nhân », vè̀ sau được truy-tặng «Hiên-tông IIiếu-minh Hoàng-đế».

Chúa Phúc-Chu tại vị được 34 năm, hương thọ 51 tuòi, an-tảng tại lăng Trường-thanh.

## PHỬ BIĖN TẠP LỤC QUYÈN NHỨT

Ngài phong cho năm người con làm Cai-cơ hầu tước.
Năm thứ 19 niên-hiẹ̀u Chinh-hoà (năm Mạ̀u-dần) |tức năm 1698 sau Còng-nguyên], chúa Phủc-Chu sai Chưởng-cơ Thành-lễ-hầu mang quân đi đánh nưởc Cao-mièn, lấy được đá̛t Đò̀ngnai rất phi-nhièu, đặt là phủ Gia-định. Còn hai huyẹ̀n Phướclong và Tân-binh thi được thiết-lập làm dinh Trẵn-biên và dinh Phiên-trấn.

Chúa Nguyễn mở-mang thêm đẳt-đai được ngbìn dặm và tăng thèm nhân-sớ hơn bốn vạn họ.

Năm thứ 20 niên-hiẹ̀u Chinh-hoà (năm Kỷ-mão) [tức năm 1699 sau Cơng-nguyên], chúa Nguyễn ra lệnh tra xét và lùng bắt tất cả người Hoà-lan theo đạo Thien-Chúa tại hai xứ ấy [37a] qui-tu lại một nơi.

Năm thứ 23 niên-hiẹ̀u Chính-hoà (năm Nbàm-ngọ) [tức năm 1702 sau Công-nguyèn] là năm thứ 41 nièn-hiệu Kbang-hy nhà Đại-Thanh [ở ngôi được 61 năm], Chúa Pbúc-Chu khiến sứ-thằn theo thuyền nước Tièm-la đi cống-hiến đề mang lễ-vạ̀t tới tỉnh Quảng-đơng cầu xin dàng lễ cơng lên vua Thanh.

Quan Tò̀ng-đớc Quảng-đòng bằng lòng xin dùm cho, nhưng vua Thánh-tờ nhà Thanh không chấp-thuạ̀n lời thỉnh-cầu ây ${ }^{1}$.

1. Nam 1702, chúa Phúc-Chu sai người mang lễ-vạit qua nhờ Tö̀ngđốc Quảng- đông xin vởi vua Thanh phong cho chúa Nguyễn làm Viẹ̀t-nam Quốc-vương. Nhưng vua Thanh truyè̀n rằng: Tại Việt-nam đang còn nhà Lê, thi khòng thề nào phong vương cho nhà Nguyễn được.

Năm thứ 9 niên-hiẹ̀u Vĩnh-thạnh ${ }^{1}$ vua Lè Dư-tòng (nám Quý-tị) |tức năm 1713 sau Còng-nguyèn|, chúa Phúc-Chu thân hành đớc-suất binh-sĩ ra phương Bắc thị-sát các dinh luỹ Quảngbình, Lưu-đồn, Bơ-chánh rò̀i trở về.

Năm thứ 10 niền-hiệu Vĩnh-thạnh (năm (iiáp-ngọ) | tức năm 1714 sau Công-nguyên], chúa Phúc-Chu cho sửa-sang lại ngòi chùa Thiên-mõ̃ răt rộng lởn, tráng-lẹ̀, nguy-nga. Chùa ấy được trùng-tu chẵn một năm mới hoàn-thành.

Chúa Nguyễn lại tự làm một cái chuông có khảc mấy chữ : " Bại-Việt qưc-vương ".

Ỏ trong vườn "Còn-gia" tại ngòi chùa nà̀y mộl tháng, chúa Nguyễn mới khiến người mang vàng qua phủ Triết-giang Bắcquớc mua kinh "Bại-tạng" cùng với luạ̀t-lệnh hơn nghìn bộ [37b] đưa về lưu trí tại thư-viẹ̀n chiua Thiên-mõ.

Lúc bấy giờ, chúa Phúc-Chu tuồi đương cường-tráng, tự cạy phú-cường, nên có chi dòm-ngó triều-đỉnh Trung-ương.

1. Vua Lè Dut-tòng, huý Duy- ©rường con trưởng vua Lè lly-tông, tại vị 25 näm.

Näm Ǎt-dạ̀u (1705), Lê $\mathrm{D} u$-tòng lèn ngỏi, láy nièn-hic̣ịu Vĩnh-thạnlı. Đến năm Canh-tý (1720), Lè Dul-tòng lại dồi niên-hiệu Bảo-thaii.
Dưới trièu vua Lê Dul-tông, trong nưởc thường bị hạn-hain, dianchúng đói-khờ, lại thêm bờ đê sông Hò̀ng bị vờ.

Ngoài ra, lại còn nhiè̀u sự việc gay-cán đều do bọn Nguyè̉n-còngHăng và Trịnh-Cương lạ̀p mưu sắp-dặt.

## PHỦ BIÈN TAP LỤC QUYÈN NHƯTT

Nhưng lại gặp lúc Hy-tồ Nbân-vương |tức An-đọ-vương TrịnhCương| đươong làm-ngự, Trung Quận-công là Lè-thời-Liêu vơn mọ̀t tay lão-tưởng làm trẳn-thủ Nghệ-an. Với phương-pháp phòng-thủ, phòng-bị của lão-tưởng Lê-thời-Liêu rắt tinh-tường và nghièm-mật, chúa Phúc-Chu khơng làm thế nào đề biết rõ tinh-hình hư thực của triều-đình Trung-ương. Chúa Phúc-Chu bèn mạ̀t sai bọn người lái buôn Phúc-kiến là tên khách Bình và tên khách Quý từ tỉnh Quảng-tây qua cửa Nam-quan ở Lạngsơn, hỏi dò tinh-hình ở Kinh-đờ với các trǻn thuộc quyền họ Trịnh kièm-soát.

Bọn khách Binh đến Kinh-đó Thăng-long vào tháng 3 nhuần niên-hiệu Vĩnh-thạnh năm thứ 12 (năm Binh-thân) |tức năm 1716 sau Cơng-nguyên).

Đěn Kinh-đờ, bọn khách Bình trú ở chơ "Kiều-đơng", nhần có Thông-sự Bàng mời đến nhà Dièn-khánh Quạn-còng; và nhờ thạo nghề làm thuơc, khách Bình được mời lưu lại nhà Dièn-khánh Quạ̀n-còng một cách vui-vẻ, nồng-nàn.

Khách Bỉnh lại cùng với người Bắc-quốc chuyèn nghề địa-lý-học là Trần-Tánh chơi thân nhau, rò̀i khách Binh hỏi thăm và hay biết một cách đại-lược hiện-linh quân quốc quan dân của triều-đinh Trung-ương.

Khách Bình ở nhà Diên-khánh (Quận-công được hai tháng, rời do đường Sơn-nam [tức vùng Nam-định và Hà-nam bây giờ] đi vào Nghệ-an.

## PHÚ BIÊN TẠP LỤC QUYÈN NHỨT

Lúc bấy giờ, Lê-thời-Liêu [Trẫn-thủ Nghệ-an] thi-hành biệnpháp nghiêm-cấm [38a] rất tinh-mật. Hễ người nào kbơng tới trăn ty xin cấp gia̛ay chiêu-khán tùy-thann, thì không thề nào vào châu Bô-chánh được.

Đên tháng 9 năm ây, bọn khách Bình từ Nghệ-an trở về Kinh-đô, rồi do đường cũ lại trở về Bắc đên tỉnh Quảng-đơng.

Từ tỉnh Quảng-đơng, bọn khách Binh lại do đường biền trở vào Phú-xuân. Bên tháng hai năm Binh-dạ̀u |tức năm 1717 sau Cong-nguyen| thì khách Bình tới thành Phú-xuân.

Tởi đây, khách Binh trình đầy-đủ với chúa Nguyễn rầng: Tại triều-đình Trung-ương, vua và chúa đều xét-đoán rất sángsuớt, lại biết trọng-dưng những bậc nho-tbần. Như Đặng-đình-Tương vớn là người chinh-trực thì được làm chức quan Thiếu-phó. Như Nguyễn-Mại chính là kẻ anh-hùng thì được làm chức quan Trắn-tbủ.

Vua và chúa lại thường thân-hành thị-duyẹ̣t những vu tập đánh trạ̀n trên bọ. Hai ngành pháo-binh và thuỷ-binh đều được luyện-tập có phương-pháp.

Tại Kinh-đó, Ninh Quận-còng đê-đốc các vièn Thị-mã và Thị-vệ có quân-sớ dưới cờ rất nhiều.

Tại Đông, Tây, Nam, Bắc bốn đại-trấn |tực Hải-dương, Sơn-tây, Nam-định và Bắc-ninh] cùng với Thanh-hoá đều có kho-tàng nhà nước.

Nghệe-an đờn dinh có mười tám Quận-cơng và måy viên Đề-đớc có linh đe̛n bảy, tám nghìn người, cùng với ba dinh lởn ở Bơ-chánh có linh đến ba nghìn người.

Cho đên con sớ chiến-thuyền và linhh-sĩ, lương-thực, khách Binh đều trinh-bày đầy-đủ và rành-mạch.

Chúa Phúc-Chu phần sq-hãi, [38b] phần phuuc tinh, nên âmmưu dòm-ngó triều-đình Trung-ương bị dạ̀p tắt hẳn.

Năm thứ 15 niên-hiệu Vīnh-thịnh (năm Kỷ-hợ) [tức năm 1719 sau COng-nguyên|, tháng 3 , chưa Phủc-Chu thân-hành đớcsuăt binh-sĩ đi về phương nam thị-sát dinh trấn Quảng-nam, chỉnh-đớn hàng-ngũ binh-sĩ và ngựa ở da̛y.

Năm đầu nièn-hiẹ̀u Bảo-thái vua Lẻ Dư-tòng (năm Canh-tẏ) |tức năm 1720 sau Công-nguyên|, chúa Phúc-Chu khiễn vièn quan văn là Diên-tường-Nam đi vào Quảng-nam, Quảngnghỉa, Phú-yên phân chia và thiết-lạ̀p các đồn ải tại các nơ ây.

Năm thứ 2 niên-biẹ̀u Bảo-thái (nám Tân-sửu) [tửc năm 1721 sau Cồng-nguyên ], tháng 4 , trường thi được mở đề tuyền các sĩnhân, lắy đậu hạng trúng-cách đến bảy mươi bảy người, nên nghị-luạ̀n trong giới sĩ-phu rất bồng-bọt, phấn-chấn.

Chúa Phúc-Chu lại đich-thàn ra ba đề-mục thi là thơ, phú, tử-lục tại Chinh-dinh [tửc dinh Phú-xuân], bấy giờ các sĩ-tử đều khơng chịu ứng-thí và đều hỏ trường thi, chúa Nguyễn bèn
truất tẩt cả các thi-sinh, khồng lấy đậu một người nhiêu học.
Năm thứ 3 nièn-hiệu Bảo-thái (năm Nhâm-dằn)|tức năm 1722 sau Công-nguyèn], chúa Phúc-Chu phong cho Diên-tườngnam làm chức Nợi-tán coi tất cả mọi việc về quân-sự, minhđịnh các điều-lệ đề thi-hành.

Năm thứ 6 niên-hiệu Bảo-thái (năm Kỷ-tị) [tức năm 1725 sau Công-nguyên], tháng 4 , chúa Phúc-Chu từ trà̀n.

Ngài tại ly được 34 năm, hưởng thọ 51 tuồi, và tự đặt thưyhiệu là « Đại-nguyên-soái tồng quớc chính Tĩnh-uyên vương».

Chúa Phúc-Chu có bơn mươi [39a] sáu người con, con trưởng là Phúc-Chú lên nới nghiệp.

Phúc-Chư ${ }^{1}$ tự xưng "Tiết-chế thuỷ bọ chư dinh Thái-phó Đỉnh Quốc-công", và có biệt-hiệu là "Vân tuyền đạo-nbàn".

Năm thứ 7 niên-hiẹ̀u Bảo-thái (năm Binh-ngo) [tức năm 1726 sau Công-nguyên], chúa Phúc-Chú phái chức Kỳ-luc ở Chinh-dinh [tức Phú-xuân] là Hoà-đức-bầu Nguyễn-đăng-Bẹ̀ đi tuần-phủ các phủ trong trắn Quảng-nam.

1. Chúa Phúc-Chú tức Đỉnh Quốc-còng Nguyễn Phúc-Chú (1725-1738), biệt-hiệu là «Vàn-tuyè̀n đạo-nhân », miếu-hiệu là Túc-tông Hiếu-ninh Hoàng-đé, con trưởng chúa Phúc-Chu. Phúc-Chú ở lỵ được 13 năm, hưởng thọ được 43 tuôi, an-táng tại lăng Trường-phong.

## PHU̇ BIĖN TẠP LỤC QUYÈN NHÚT

Năm đầu niên-biẹ̀u Long-đửc ${ }^{1}$ vua Lê Thuần-tông (năm Nhâm-tý) [tửc năm 1732 sau Công-nguyèn], chủa Phúc-Chú sai tưởng đi đánh nưởc Cao-miên lấy được đăt Sài-gòn ròi thiêtlà̀p châu Định-viễn, dinh Long-hò̀.

Năm thứ 4 nièn-hiẹ̀u Vĩnh-hữu ${ }^{2}$ vua Lè̉ Ý-tông (năm Mạungọ) [tức năm 1738 sau Công-nguyèn], chúa Phúc-Chú tạ thé.

Chúa Phúc-Chú tại ļ̣ được 13 năm, hưởng thọ đượ 43 tuồi, tự đặc thuy-biệu là " Bại-nguyên-soái tồng quớc chinh Tuyèn-đạt vương ".

Sau khi chúa Phúc-Chú tạ-thê rời, con trưởng của Ngài là Phúc-Khoát lên nối nghiệp.

1. Lè Thuàn-tòng, huỵ Duy-Tường, con trường vua Lè Dut-tòng, ờ ngòi được 4 năm.

Sau khi Lè phế-đế là Duy-Phường bị Trịnh-Giang truắt-giảng xuống làm Hơn-đức công, vua Lê Thuà̀n-tông lên ngôi naim Nhàm-tẏ (1732), la̛y niên-hiẹ̀u Long-đức.

Thảng 4 năm Ât-mão (1735), Lê Thuà̀n-tông bang.
 6 năm.

Näm Ất-mão (1735), J.ê ľ-tông dược Trịnh-Giang lạ̣p lên làm vua, láy niên-hiẹ̀u Vĩnh-hữu.

Tháng 5 naim Canh-thàn (1740), Lé Ý-tông truyè̀n ngòi cho Hoàng-Điệt Duy-Diêu, con Lê Thuà̀n-tông, tức Lê Hiền-tông.

## 108

Cbúa Phúc－Khoát ${ }^{1}$ tự xưng＂Tiết－chế thuỷ bọ chư dinh Thái－phó Hiêu Quốc－cơng＂，lại có biệt－hiệu «Từ－hàng［39b］đạo－ nhân＂．

Lưc nầy，trai gái trong đắt nưởc đều theo thề－che̛ y－phục của $B a \not a c-q u \not ̌ c . ~$

Năm nầy là năm thứ 5 Hoàng－thương Cảnh－hưng（năm （iiáp－lý）［tức năm 1744 sau Công－nguyên］，chúa Phúc－Khoát nghe nói tại triều－đình Trung－ương，hoạ binh－đao đã kéo dài luôn mǎy năm，nên chúa bỗng nảy sinh lòng tự tôn tự đại．

Lúc bấy giờ có điềm＂ưu－đàm khai hoa＂là cây sung nở hoa，chúa mới ngỏ lời khẻo－léo với kẻ nhân－thần là Hương－ danh－hầu Nguyễn－đăng－Thịnh，đề người nầy suất các bầy tôi dâng sách xin chúa mạnh－dạn tiến bưởc lên tiếm hiệu xưng vương．

Trong bản sách dâng lên chúa Phúc－Khoát，khuyền－lơn chúa tiến lên，có nơi măy câu như sau：

1．Chúa Nguyễn Phúc－Khoát tức Vör－virơng Nguyî̃n Phúc－Khoát（1738－ 1765），con trưởng chúa Nguyẽ̃n Phúc Chú，miêu－hiệu là Thế－tông Hiếu－ võ Hoàng－đé．

Năı Mạ̀u－ngọ（1738），chúa Phúc－Khoảt lên nối nghiẹ̀p，tại lỵ được 27 năm，hirởng thọ dược 52 tuò̀i，an－táng tại liang Trường－thải．

Trên đîy chép：biẹ̀t－hiệu chủa Phuic－Khoát là a T̛̛̛－hàng đạo－nhân »． Nhưng sách Hoàng－việt giàp－tỵ niên－bièu lại chép：© Tư－té đạo－nhân 》． Vạ̀y không biết sảch nào chép đúng？

# ＂正名分于一固維新之始 <br> 县 福 楽 于百年皘㯖之稌＂ 

＂Chính danh－phạn vu nhứt quóc duy－tàn chi thuỷ；
Hưng lễ－nhạc vu bách niên tích đực chi dưn．

Xin tạm dịch ：
－Bât đằu mọt nưởc duy－tân，danh－phạ̀n đên hò̀i chinh thuận．
Đã ngoài trăm năm tich đức，lễ－nhạc đên lúc chắn－hưng n．
Trong bản sách ạ̛y lại nói ：
＂Dĩ thắt thạ̀p lỵ chi cương－vin，tự khai huyền－điền chi cơ ； Thå̀n tam thiên lý chi dư－đờ，thương tiễn hoàn－khuê chi vị＂． Xin tam dich ：
＂Láy bảy mướ dặm cōi－bờ，còn tự mở nền huyền－điều ${ }^{1}$ ； Huông ba nghìn dặm đăt nước，há lại dạ̀m vị hoàn－khuê＂${ }^{2}$ ．

1．Tich vara：Bà Giän－lị̣ch di ciau tur ir dè̀n Can－moi：tháy trưng chim huyè̀n điểu，bà nuốt trị̛ng áy röi có thai sinh ra òng Tiét là ông Tò nhả àn tức nhà Thirong．

2．Hoàn－khuề ：theo sich＂Khản－cóng kẏ v là ngọe mẹ̀nh－khuê chin tác．Những ngırời được phong turờc cỏng mời dược giữ ngọc hoàn－khuê． Vạ̀y vị Hoàn－khuê là vị tườc còng，chứ khòng phải vị quốc－vương，vị hoàng dê．

Qua máy càu kè trèn，ngurời ta có ỳ nşi ：Chúa Nguyẽ̛n Phúc－Khoát nên xưng Vurong－hiệu，dì̛ng do－dự nữa．

Nơi như trên là người ta đã tôn-xưng, tưởng-lệ chúa PlứcKhoát đên hết lời, cực-điềm.

Nguyên trước kia, họ Nguyễn nð̛i đời làm cơng-thần nhà Lê ; lại đã qua bao thê-đại $\mid 40 \mathrm{a}]$ làm lịnh-thần |quan tơt, gio̊i| được nhân-dân tôn-xưng làm chúa.

Nhưng lúc mới lên nơi nghiệp, các chúa Nguyễn chi tự xırng chức "Thái-bảo Quạ̀n-cơng" mà thòi. R R̛i sau vài năm, các bầy tơi mời suỵ-tôn các chúa lên tước - Thái-phó Quơccong m .

Về việc phong sắc ban-tưởng cho trăm vị thần-linl, thi chúa Nguyễn chỉ dùng chức "Tiêt-chê các xứ thuỷ bọ dinh" Thái-phó. Dưới những chữ « tả hữu Thái-phó mộ vị chuà̀n thử ", người ta đóng ấn "Tờng-trấn tướng-quân".

Các bầy tôi và nhân-dàn có trinh-bày điều gì với các chúa, thi dùng chữ "thân" |thay vì chữ tá́u đð̛i với vua], rồi được chúa châu-phê | phê bầng son | giao-phó thi-hành.

Toà nhà chúa ở thì gọi là phủ.
Nhà thờ các Tõ-tiên của chúa thì gọi là Từ-đường.
Các chúa, sau khi đă tạ thě, mới được truy-tặng vương-hiệu.

V $̛$ các chúa được gọi là "Chính phu-nhân ", và sau khi đã mệnh-một, vơ chúa mới được truy-tặng © Thái phu-nhân .

Con các chưa được gọi là "Còng-tử". Và "Bại Cong-tử" cüng chỉ được phong tước hầu mà thôi.

Còn các quan-viên, lại-thuộc trong họ của chúa, mặc dằu được chúa rất tin dùng, lúc sinh-thời, cũng chỉ được làm chức Chưởng-dinh hay Chưởng-cơ, và cũng chỉ được phong đên tước hầu mà thoi. Rồi sau khi đã từ-trần, các vị ây mới được truytặng võ-chức "Quạ̀n-công" [40b].

Bên đảy, chúa Phúc-Khoát mởi tiếm vị xưng vương, và đưc ấn quôc-vương.

Chúa Phúc-Khoát lại truy-tôn :
Tồ là Nguyền-Kim lên Vương-hiẹuu;
Tồ là Nguyễn-Hoàng làm Gia-du đại-vương;
Chúa Phúc-Nguyên làm Hiexu-văn-vương ;
Chúa Phúc-Lan làm Hiếu-chiêu-vương;
Chúa Phúc-Tần làm Hiếu-triết-vương,
Chúa Phúc-Trân làm Hiếu-nghĩà-vương ;
Chúa Phúc-Chu làm Hiếu-minh-vurơng ;
Chúa Phúc-Chú làm Iliếu-ninh-vương...
Chúa Phúc-Khoát lại đồi :
Chữ "Tbân»" làm chữ «Tấu";
Phủ chúa ở làm "Biện";
và phong cho thàn-tộc làm Quận-cơng;
Đồng thời chúa Pbúc-Khoát cüng đồi :
Chức Ký-lục làm Laii-bộ;

## PHỦ BIÊN TAP LUCC QUYÊN NHÚT

Chức Vệ-úy làm Lễ-bọ ;
Chức Đó-tri làm Hình-bọ;
Chức Cai-hộ phó đoán sự làm Họ-bọ.
Chúa lại đặt thêm Binh-bộ và Cong-bộ ;
và cải văn-chức làm Hàn-lâm-viẹn.
Nhưng chúa Phúc-Khoát vẫn còn dùng chữ "thị phó" hoặc cbữ «lịnh truyền" [thay vì chữ Sắc-tứ là chữ vua dùng], cũng khOng sách-lập "phi" và «thê-tử" như các bậc đê-vương.
[41a] Thiếp lớn của chúa chi được xưng "tả hành-lang", còn các thiếp khác đều được gọi "hữu hành-lang".

Con trưởng của chúa vî̃n được xưng "đai công-tử", ngoài ra thì cứ xưng "công-tỉ̛n thứr hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu...

Tuy sáu Bọ được thiết-lập đầy-đủ, nhưrigg chúa Nguyễn Phúc-Khoát vẫn khiên các vị nhân-thần chia nhau quản-lãnh các Bộ. Và sau khi đã tạ thế, các vị ấy chỉ được truy-tặng chức "Thiêm-sự" cùng chức "Tham-chánh, mà thôi. Như vậy là chúa Phúc-Khoát vẫn còn noi theo lệ cũ.

Năm thứ 14 niên-hiệu Cảnh-hưng ${ }^{1}$ vua Lê Hiền-tông (năm

1. Lê Hiền-tông, huỷ Duy-Diêu, con trưởng vua Lè Thuàn-tông, ở ngôi được 47 năm, tại vị làu nằm nhứt trong hàng Đê-vương nưởc ta.

Năm Canh-thàn (1740), vua Lê Hièn-tông lên ngôi, lấy niên-hiệu Cảnhhurng và đến năm Binh-ngọ (1786), Ngài mới băng-hà.

Trong 47 năm trị vì, vua Lê Hièn-tông không hè̀ cải nguyên.


Quý-dạu) [tức năm 1753 sau Cong-nguyèn], mùa đông, chủa Phưc-Khoát khiến chức Cai-đọi Thiẹn-chánh-hầu làm chức Thơng-suất [cüng như Nguyên-soaii] và Kỳ-luc Nghi-biêu-hầu Nguyễn-cur-Trinh làm chức Tham-mưu, đồng thời xuât binh đi đánh nươoc Cao-mién.

Năm thứ 15 nien-hiẹuu Lè Cảnh-hưng (năm Giáp-tuắt), |tức năm 1754 sau Công-nguyên], mùa đông, quân chúa Nguyễn được chia ra làm hai đạo, Nguyễn-cur-Trinh đơc-suart đạo coc-binh do con sông phia đơng tiên vàà nước Cao-miên. Đạo quân nằy đi đe̛n đâu cüng đượ nhan-dan lướt theo nhur ngọn cỏ bị lướt theo cơn gió. Bôn phủ thực nước C.ao-miên là Xuy-lạp, Tàm-đôn, Ba-cầu và Nam-vang đêu đầu-hàng quan quan chưa Nguyễn cả.

Bạo quân nầy lại do đường Tần-lê đi về phia Bắc đến con song Đại-giang, bỏ về phía Nam thi gặp đạo quân Thiẹn-chánhhầu, rò̀i hai đạo quân hội đóng ở xứ Lê-Yem [41b] thuọc nưởc Cao-miên. Tương-quân khác là Chấn-long-hầu được phái đên phủ Trà̀m-trị-Tiém chieu-hð̀i và du-dỗ bọn Con-Man ở Thuạn-thành làm nọi-ứng cho quan quân. Vua nước Caomien là Ong-Nguyèn phải chạy trơn vào phủ Tầm-trị-thu.

Lúc băy giờ, tại triều-đinh Trung-ương, Nghị-tồ Ân-vương Trịnh-Doanh đương làm nğư. Ân-vương vừa dẹp yèn bọn NguyCầu [tức Nguyễn-hữu-Cầu] cùng các đảng cượp và làm phản khác, nen đăt nước được binh-định, oai-phong, tieng-lǐm họ Trịnh lừng-lẫy đên tận côi đăt xa-xoi.


Chúa Nguyễn Phúc-Khoát nghe nói người Cao-miên đễn Nghệ-an xin cầu-viện, nên chúa sơ triều-đính Trung-ương nhân đó mà đọ̀ng binh. Chúa mới sai người báo với các viên tratrưởng |kẻ coi thuyền bè ] hai xứ Võ-xương và Tầm-sî̀m, do đường núi thông với Cao-miên sai bọn người Man thám-thính tình-hình nước ấy.

Nếu tại Kinh-đó có cuộc phát binh đi cứu-trợ nưởc Caomiên, cùng với nước Ai-lao có cuộc viện-binh như thế nào, thi bọn người Côn-Man phải gấp-rút báo-cáo thật tình cho chủa biết.

Năm thứ 16 niên-hiẹu Lê Cảnh-hưng (năm Ất-họi) |tức năm 1755 sau Còng-nguyên]. Thiện-chánh-hầu rút quân về đóng ở Mÿ-tho, rò̀i sai bọn linh Con-Man ở Thuạ̀n-thành $|42 \mathrm{a}|$ đem xe cộ từ xứ Kha-tông xuông đóng đồn ở xứ Binh-thanh. Đinh-tráng Còn-Man hơn một vạn người đên xứ Vò-tả-An, rời cả vạn người Cao-miên đe̛n đuòi.

Bọn Côn-Man đi đường mỏi-mệt, bèn kết xe-cộ làm luỹ đề chơng cự lại người Cao-mièn.

Nguyễn-cur-Trinh tự đơc-suất năm đọ̀i quân đi găpp-rút đến tăng-viện cho bọn Côn-man. Người nước Cao-miên khòng dám đánh, bèn đón rược hơn ba vạn trai gái người Côn-Man đên trú-ngụ dưới chân núi Chiêng-bà-đinh.

Nguyễn-cur-Trinh làm tờ khải trình lên chúa Nguyễn đại ý nói Thơng-suất Thiện-chánh-hầu không chịu đưa quân đên cứuviện... Nhưng Thiẹn-chánh-hầu trưởc đó đả gởi tờ trình lên

chưa Nguyễn nơi Nguyễn-cư-Trinh tự y xuất quân, không cho Thiện-chánh-hằu biết...

Chưa Phưc-Khoát cȧ giận, sai người triẹu cả Thiẹn-chánhhầu và Nguyễn-cur-Trinh về tra hỏi, rồi phái Du-chinh-hầu thay làm tưởng-quân, truăt Thiẹn-chánh-hầu xuơng làm chức Cai-đọi.

Bọn người Con-man đã qui-phu nước ta, chúa Nguyễn sai tướng-sĩ đi đánh lây phủ Ba-cầu và phủ Nam-vang, rồi giêt tên Ớc-nha-Sơ người Cao-miên, nên vua Cao-miên [Ong-Nguyên] răt đỗi $\mathbf{s} \alpha$-bãi.

Lúc bấy giờ, Tồng-binh ở trẫn Hà-tiên |42b| là Maç-thiênTứ ${ }^{1}$ xin tạ tội với chúa Nguyễn Phúc-Khoát.

Năm thứ 17 niên-hiệu Lé Cảnh-hưng (năm Binh-tý) [tức năm 1756 sau Công-nguyên], Ong-Nguyên đem đăt hai phủ Tầm-đôn, Xuy-lạp cơng-hiên cho nước ta, và xin chưa Nguyễn phong cho Ong-Nguyên làm vua nước Cao-miên. Đồng thời Ong-Nguyên cüng xin bòi-hoàn lễ cơng-hiến mà ba năm trước còn thiêu, đề tạ tọi.

Chúa Phúc-Khoát không chấp-nhạ̀n lời thỉnh-cầu của OngNguyên, và trách-cứ Ong-Nguyên phải bắt cho được hai tên loạn-thần là Chiêu-truy-êch, Triền-tớt dâng lên Chưa.

1. Mạc-thiên-Tứ, trong lúc làm Tồng-binh, giao-du thàn-mạ̀t với Nguyễn-cur-Trinh. Hai bên gởi giáy tờ văn thư qua lại với nhau rất nhièu.

## PHỬ BIĖN TẠP LƯC QUYỀN NHỨT

Vua Cao－miên phúc－trinh đä phưc pháp báo cho bọn ăy ròi，nhưng chủng nó khơng chịu nghe theo．Chúa Nguyễn lại sai bắt giải nạp vơ con hai tên ấy．Nhưng vua Cao－miên lại lây cơ chủng nơ đạă trơn đi tới mơt nơi khác xa－xỏi rò̀i．

Nǎm thử 18 nièn－biẹ̀u Lè Cảnh－hưng（năm Đinh－sửu）［tức năm 1857 sau Công－nguyên］，vua Cao－mièn là Ong－Nguyèn từ trần．

Chú họ Ong－Nguyên là Ong－Giong quyè̀n－nhiếp việc nước．
Các tưởng xin nhân cơ－hội nầy sách－lập Ong－Giòng lên làm vua nước Cao－miên cho tiện．Nhưng chúa Phúc－Kiboát khòng cho．

Chủa Nguyễn còn có ý muôn lấy cho được đăt Trà－vinh và đắt Ba－thắc，nèn phải bạo－đọng düng binh－lực luôn mấy năm liền．

Bỗng có rề Ong－Giòng là Ong－Hinh tranh lạ̣p làm vua Cao－ miên．Ong－Hinh mới xin thư－phong với chúa Nguyễn．Ong－ Tơn bèn chạy tới vùng Hà－tiên．

Các tướng như Du－chinh－hầu mới chia thành bảy đạo quân tiên đánh Cao－miên．
［43a］Ong－Hinh chạy đên đắt Tầm－trị，thi bị tên Ốc－nha－ Chú giết chêt．

Du－chinh－hầu tiến quân vào đăt Nghi－lầm－trị－long đề khiến Ong－Tơn quyền－thự viẹ̀c nước Cao－miên．

## PHỦ BIÊN TAP LUC QUYÊN NHƯTT

Ba̛y giờ, bọn Ớc-nha-Chú hiênn đât Nam-vang cho ta đêt tạ tội đã giêt Ong-Hinh.

Du-chinh-hầu đem quân trở về, đóng đồn tại dinh Longhò trẳn giữ.

## Năm thứ 25 nièn-hiẹ̣u Lê Cảnh-hưng (năm Giáp-tbân) [tức năm 1764 sau Cơng-nguyên], nguy Mạt tửc Lê-duy-Mật ${ }^{1}$ chiếm

1. Lè-duy-Mạt, con vua Lè Dư-tông, là người chớng họ Trịnh kịch-liệt.

Näm Mạ̀u-ngọ (1738) Lê Duy-Mạ̀t cùng vời triè̀u-sĩ là Phạm-công-Thé, Vì-Thưởc àm-mưu phóng-hoả đốt kinh-thành, giết họ Trịnh và đảngphải họ Trịnh.

Åm-mưu bị tiết-lộ, Lê Duy-Mạ̀t chạy vào Thanh-hoá, khởi binh ở đấy.
Năm 1749, Lê Duy-Mạ̀t dẫn binh tấn-co̊ng vùng Sơn-nam (tức Hà-nam, Nam-định), rò̀i trở vè̀ tỉnh Nghẹ̀-an chiếm-cứ thành Trấn-ninh, và đông binh dọc theo dãy núi Trinh-quang. Bên ngoài, Lê Duy-Mạ̀t thiét-lạ̀p 16 đờn binh canh-phòng.

Tắt cả cảc miè̀n Thượng-du thuọ̣c các tỉnh Thanh-hoá, Hưng-hoá cho đến một giải Thượng-du thuộc vè̀ Ai-lao và các Man đè̀u ở dưới quyè̀n kièm-soát của Lê Duy Mạ̀t. Trịnh-Sum khiên Bùi-the̛-Đạt trấn-phủ Nghẹ̀-an và Nguyễn-Phan tiến binh tấn-co̊ng Lê Duy-Mạ̀t ở miền Thượngdu Hương-sơn, Lê Duy-Mạ̀t bị thua chạy vè̀ Trấn-ninh.

Năm Kỷ-sửu (1769), Bùi-thế-Đạt và Nguyẽ̃n-Phan tiên binh tấn-công Duy-Mạ̀t tại Trấn-ninh.

Sang näm sau (năm Canh-dàn - 1770), Bùi-thê-Đạt và Nguyễn-Phan đảnh thẳng vào đờn Lê Duy-Mạ̀t ở, Lê Duy-Mạ̀t tự thiêu chết.

Lê. Duy-Mạ̀t khởi binh chớng triều-đinh và họ Trịnh trước sau cọng 35 năm.

## 118

cứ thành Trẵn-dinh, rò̀i khiên người đên dinh Ai-lao cà̀u thônghiếu với triểu-đinh miền Nam. Nhưng chúa Phúc-Khoát cự tuyẹ̀t khơng chịu nghe lời Duy-Mạ̀t. Chúa có đưa tiền ăn đường cho sứ-thằn là hai mướ lương bạc đề trao cho Duy-Mạ̀t.

Nǎm thứ 26 niên-hiệu Lee Cảnh-hưng (năm Ãt-dạ̀u) [tức năm 1765 sau Cơng-nguyen), chúa Phúc-Khoát tạ thě.

Chúa Phúc-Khoát tại lỵ được 27 nǎm, hưởng thọ được 51 tuồi, tự đặt thưy-hiệu là "Càn cương uy đoán thần nghị thánh du nhân từ duệ tri hiếu võ-vương ".

Con trưởng của Pbúc-Khoát là Phúc Thăng đã mất sởm. Hoàng-tôn là Phúc-Dương đương còn thơ-ấu. Còn con thứ của chúa Phúc-Khoát tên là Chưởng-Vu đã ngoài hai mươi tuòi.

Chưởng-Vu, do lời di-chúc của thân-sinh, đã được quan *Nọi-tả" [43b] là Ý-đức-hầu bảo-dưỡng. Ý-đức-hằu lại khiến Chưởng-Vu thường cùng các tướng họi-họp, bàn-bạc mọi viẹ̀c quan.

Băy giơ, Chưởng-Vu muơn được sách-lạ̀p lên nơi nghiệp chúa. Nhưng sau khi chúa Phúc-Khoát từ trần, Thái-giảm Trừ-đực-hầu cùng với Quốc-phó Ngoại-tả Đạt Quạn-công Trương-phúc-Loan lại âm-mưu giả-tạo tờ di-chúc lạ̀p con út là PhúcThuằn.


Trủ̉-đức-hằu và Đạt Quạ̀n-cong Trương-phúc-Loon băt Chưởng-Yu bỏ tủ, và giết Yं-đức-hằu.

Mẹ Phúc-Thuần là Ňguyễn-thị-Ngọc-Chan, bà là con gái cuia Dà̀n Quạ̀n-còng chủ Trương-phúc-I,oan.

Mị̛i mười hai tuơi đầu, Phúc-Thuần dã được lạ̀p lèn nối nghiẹ̀p chừ.

Phuic-Thuằn tự hiẹ̣u là a Khánh-phủ đạo-nhân ", lại còn có tèn khác là Phúc-Ilàn.

Chủa Phúc-Thuần, trong lứa tuòi nhi-dồng, còn ham chơi, cợ-diều, hát, múa, nên mọi việc trong nước, chủa đều chuyên tin-nhiẹ̀m Trương-phúc-Loan.

Báy giờ Trương-phúc-Loan tha-hồ bán quan tước, bán nguc tù, xử-đoán viẹ̀c binh-luật rườm-rà, bắt dân-chúng đóng-góp sưu thuể rắt nặng.

Trương-phúc-Loan có người chủ mà Loan khòng ưa nên vu-cáo cho tội «tư tạo binh khin là tội tự chế-tạo đồ binh-khi, rồi leat chú giam-cầm.

Lúc bấy giờ, Nguyễn-văn-Nhạc $\langle 44 \mathrm{a}|$ nhả Tây-sơn xưởng loạn.

Nhạc lùa dân-chúng làm linh ròi chiếm cứ hai xứ Quinhân và Quảng-nghĩa.

Tại hai xứ nằy, nhaín-dân thừa hưởng bình-yên dã lâu

## PHỦ BIÉN TẠP LỤC QUYÊN NHỨT

ngày. Tương-sĩ chỉ ngòi ăn khơng, chưa hề trải qua chiến-trận bao giờ. Nay nghe nói nhà nước sai đi đánh giặc, phần nhiều đều run-rày sơ-hāi, chỉ cầu saoo cho khỏi phải đi lính đánh trận là đưquc.

Trương-phúc-Loan mồi lằn nhạ̀n của hối-lọ rò̀i cho người cải sai |đồi công-tác sai-dịch|. Đến sau, có những người bị bắt làm sai-dịch họ yêu-cầu cho người khác thay-the̛ họ khơng được, lại sinh lòng oán-hờn, giận-dữ Trương-phúc-Loan. Rồi mỗi khi lâm chiến-trận, họ đều bỏ chạy.

Trương-phúc-Loan không thề nào lấy pháp-luật mà ràngbực người ta mãi-mãi, nên cứ bị thua trận nhiều lần.

Nguyễn-văn-Nhạc đánh phá dinh Quảng-nam. Những khách buôn vơ-lại cüng đềı nồi lên hưởng-ửng tiếp tay Nguyễn-văn-Nhạc, nèn khắp trong đắt nước, đâu đâu cũng bị tao-loạn và náo-động.

Trương-phúc-Loan lai vu-cáo cho người anh chúa PhúcThuần là Văı-đức-hầu àm-mưu làm phản chơng-đơi triều-đình.

Sau đó vài tháng, Văn-đức-hầu bỏ trơn đến châu Nam Borchánh. Trương-phúc-Loan bắt được Văn-đức-hầu điệu về, rò̀i dim Văn-đức-bầu xuớng sông Tam-giang. Người đời bấy giờ, ai ai cũng đều cho Văn-đức-hầu bị chết một cách oan-uồng.

Lúc bắy giờ, ở Thuận-hoá, luôn mǎy năm măt mùa đói

kém ; nhà nước phải xuất-phát lủa kho chàn-cấp cho dân đói khơng ngừng, còn quân-sĩ và nhán-dàn thi ly-tán và sinh lòng boang-mang, lưng-chừng.

Niên-biẹ̀u Cảnh-hưng năm thứ $35|44 b|$ (nám (iiáp-ngọ) [tức năm 1774 sau Cơng-nguyèn |, Trăn-thủ Nghệ-an là Đoan Quạ̀ncông Bùi-thê-Đạt chuyền đẹ̣ tờ trinh của tưởng giữ đồn Bðchánh là Trà-võ-bá, đại lược nói : "Hiện thời tình-hình Quảngnam rơi loạn. Triều-đinh đã bình-định xong Hưng-hoá, khăccphuc được Trấn-ninh, quốc-đò chúng ta rất phò̀n-thịnh. Nay V'ương-thượng đã soi tô, biêt họ Nguyễn đến hò̀i suy-vi hèn-yêu. Cơ-hội hiếm-hoi nà̀y không nên bỏ qua. Vậy xin triều-đinh quyềt-định sách-lược đề chinh-thảo quân-dịcb... ".

Triều-đinh lạ̀p-tức phái Bại-tư-đồ quốc-lão là Viẹ̀p Quậncong Hoàng-ngü-Phúc làm chức quan "kièm Thช̛̃g-suất binh Nam thượng tưởng quân"; còn Boan Quạ̀n-còng làm chức quan "kièm đớc-suất bình Nam đai tưởng quân" thì đi kinhlược trước. Viẹ̀p Quạ̀n-cỏng đem ba vạn quân trủ đóng ở xứ Cằu-Dinh.

Việp Quận-co̊ng đưa thư chiéu-du địch-quaan đại-đề nói: "Triều-đinh vơn có thạnh-ý cấp-cứu và viện-trơ nhân-dân ở miền nằy ${ }^{\text {"... }}$

Pbúc-Thuần chưa chịu quil-thuận triều-đinh, nhưng cũng khòng lo phòng-bị lâm-chiên.

Tháng 11 năm nầy, Vương-thượng [tức chủa Trịnh-Sum]
tâu-tri đức Hoàng-thượng [45a| làm lễ kinh-cáo tại Giao-đàn và nhà thờ Tờn-miếu đề thân-ngự dẫn sáu sư ${ }^{1}$ đi đánh phương Nam.

Hoàng-thượng xuơng Chi-du khắp nước, đại ý nói : Hai xứ Thuặn-hoá, Quảng-nam giáp-giới với chơn hải-tằn. Năm trước, tưởng Trấn-thủ là Phúc-Nguyèn cạy minh được đóng ở mọt nơi hiềm-hóc, xa-xôi, dám giữ lấy quân-nhân và dân-chúng riêng, không cbịu triều-yêt.

Rồi đe̛n giòng-dõi Phúc-Nguyên là Phúc-Tần đóng kin cửa quan-ải, chớng lại mẹ̀nh-lệnh của triều-đình.

Trải qua mấy triều trước, về việc tiễu phủ, triều-dình đều dùng sách-lược ràng-buộc đới với họ Nguyễn, ngỏ hầu triềuđình có thê đóng quân ở Kỳ-hoa, và bày đồn ở Bơ-chánh.

Trẫm'nghĩ treo cao cờ mao ở cửa Ải Hải-vàn, và cho ngựa uơng nước ở con sơng Binh-giang, thể chưa nên lợi-dung, thời còn có thề đq̣i-chờ.

Nay Trầm nơi noi công-nghiẹp lởn, lo mở mưu đồ xưa; nhưng Trẫm chỉ nghĩ bốn phương mới được tạm yên, trăm h $¢$ chưa được giàu-có, nên Trẫm chỉ muơn hưu-dưỡng, không muơn đọng binh.

1. Theo phép nhà binh ngày xưa thì mổi sư có 2.500 người. 6 sư có 15.000 người.

Nhưng mà tèn nguy trẻ con là Nguyền Phúc-Thuần đã ươnhèn dơt-nát, còn nguy qức-phó là Trương-phúc-Loan thi mặc sức chuyèn-quyền thao-tüng. Chinh-trị $|45 \mathrm{~b}|$ đã hà-khắc, sưu thuế lại nặng-nč. Man-khá̛u tửng mấy bạ̀n xâm-lăng, nhân-dan chịu trăm phần khồ-nhiều.

Nay dây chinh là cơ-hội phải đánh đứa ương-hèn, ngumựi, và trừng-trị bọn phản-loạn khinh-nhờn đến nỗi diẹtvong vạ̀y.

Trẫm đặc-mẹ̀nh cho Việp Quận-còng dớc-suất các tưởng-sĩ đi tuằn-hành bièn-giới. Trẫm lại còn cho phồ-biễn rọng-räi bài văn bá-cáo đề toàn-thề quốc-dân đều hay.

Sở-dĩ Trẫm ân-cần mở lời chièu-dụ như vạ̀y là Trẫm mong cho chúng nó biết cải-quá, tỉnh-ngô, thi Trầm liễn mở lòng thương-xôt khoan-dung, cốt làm cho tấm lòng nhu-viễn ${ }^{1}$ của triều-đỉnh được sáng tỏ, và đức hiếu-sinh của Tạo-hoá được thấm nhuằn khắp nơi vạ̀y.

Kia chúng nó quá đỗi chấp-mê, khơng chịu giác-ngọ, là vi chúng č bưng-bit, che-đạ̀y tội-lỗi quá sâu. Biễn-đồi, ď̛i-trá trăm khoanh, tội chúng không thề nào dung-thứ được nữa.

1. Nhu-viễn là làm cho những người ở chốn xa-xôi qui-phục.

Ấy cho nên Trẫm phải thân-hành chỉnh-đơn sư-đồ, đẻ thi-hành công việc trừng-phạt chúng nó.

Trẫm phân mệnh các tướng đễn thẳng 0 -châu, rò̀i tùy theo thời-thế, ứng-dụng cơ-mưu, tuyên-bð tbịnh-đức của triều-đinh đơi với nhân-dân trăm họ.

Các ngươi hãy giết tên nhỏ bé cường-lương bọi nghịch kia [ám-chỉ Nguyễn Phúc-Thuần] và cứu sơng những lưu-dân đang nghiêm-nghị trơng chờ thượng-câp.

Trẫm chuần cho các phủ huyện trong hai xứ nầy nguyen thuọ̣c bản-đồ đất nước ta, |46a| lâu ngày đã bị trầm-luân ở cõi khác hơn mọt trăm năm nay :

Nay Iloàng-thiên mở thời-kẏ sum-hợp cho dân ta, và Tồtiên ban hạnh-phúc an-ninh cho dân-tộc ta đó!

Vậy nên khiến tiếng-tăm quần-nhân đi đến nơi đâu, là hang cùng ngõ hẹp cüng đều được vui-vẻ như cảnh ngày xuân tươi tot!

Giáp đường đều có mo cơm bầu nước của quân-nhân, thì kim-thành thang-tri hẽ̛t hiềm; khắp núi đều có lưới bủa bẫy giǎng của liệp thủ, thì chim kiêu muông cảnh sẽ cùng đường. Lẫy-lừng võ-liệt đe̛nn trời cao; tbåm-tbia nhân-thanh cùng biền rộng. Đó là dòng-dõi sót của họ Nguyễn bị bắt vậy.

Nhưng Trẫm cūng vẫn thương họ Nguyễn từng có những vị thể-thần có nhiều huân-nghiệp, nên khơng nỡ truy-cứu
những lầm-lỗi đả qua, mà còn thèm phần bảo-tờn và phủ-uỷ giòng hộ ây, đê cho họ được sinh-sơng an-toàn... ".

Vương-thượng lưu-trú ở Cầu-Dinh đề chỉ-dẫn và giao-phó các phươong-pháp sách-lược.

Vương-thượng ra lệnh cho Viẹ̀p Quận-còng [tức Hoàng. ngũ-Phúc|phải tiến quân qua đò sông (iianh đến đất Cao-lao.

Đồn-tướng là Xu-chinh-hầu đón-rưởc mệnh-lẹnh triều-đình. Còn trăn-thủ Bớ-chánh Tiệp-tài-hầu thỉ bỏ thành chạy trớn mât dạng.

Tướng giữ luỹ Trẩn-ninh tự ra đầu-hàng. Còn các tướngsĩ, lại-thuộc, quàn-nhân và nhân-dân $|46 \mathrm{~b}|$ ở đắy đều đem nhau qui-thuận triều-đình cả.

Trẩn-thủ đạo Lưu-đồn Trường-lọ̣c-hầu cuีng như Trănthủ Quảng-bình Kiêm-minh-hầu đều những người tuồi già sức yếu. Bao nhiêu binh-linh thuợc quyền hai người ấy trước kia đã được chuyền đẽ̛n Quảng-nam. S co còn lại không thề thành quân-ngü cüng đều đầu-hàng và qui-phụ triều-đình trungương cả.

Việp Quận-công noi theo luỹ Trường-dục đi về hướng TâyNam đên Trạm-cung bắt được một kho chứa-đựng một trăm bốn mươi vạn bát lưa.

Còn các tưởng-sĩ ở Cát-dinh cung đếu ra qui-thuận quan quân cả.

Từ Khang-lọc đẽ̛n Hải-lăng có năm, sáu huyện, từ quan đên dân, từ lớn đên nhỏ đều tới bái-yết trưởc cửa quân đông người như chợ họp, không mọt ai dám chơng lại mệnh-lệnh Việp tướng-cong cả.

Việp Quạ̀n-cơng tuỳ phương trấn-phủ nhân-dân, nghiêmcá̛m bọn cướp-bóc. Quân-lệnh trang-nghiêm, nên người người đều boan-ho, chúc-mừng, ai na̛y đều an-cư sinh-nghiệp.

Đại:-quân của Việp Quạ̀n-công trú đơng tại bến sông xã Hờxá thuộc huyện Minh-linh [nay là phủ Vĩnh-linh thuộc tỉnh Quảng-trị].

Tại đây Việp Quận-công sai người vào dư-dỗ Nguyễn PhúcThuần. [47a] Thành Quận-công họ Nguyễn là Nguyễn-Huơng cùng tay chân bè-lü đều lập mưu bắt Trương-phúc-Loan hiến cho Việp Quận-công đề thư tai-nạn phần nào. Còn quân-nhân và nhân-dân Thuận-hóa đều vui mừng, đem nhau đên pháphách và cướp-bóc nhà Trương-phúc-Loan. Họ giết chết người anh của Trương-phúc-Loan là Sinh-đức-hằu.

Phúc-Thuần khiến Tham-muru là Lé-công-Binnh giải Trương-phúc-Loan do đường thuỷ đến đinh Việp Quận-công, đồng thời dâng bản tá̛u-văn khần-khoản xin tiên 800 lương vàng lên triều-đình, và đưa tặng Việp Quận-công 200 lương.

Phúc-Thuần lại xin kính nạp bản-đờ cùng sồ-sách và xin dâng lễ cơng-hiễn lên Lê-hoàng.


## PHỦ BIÊN TAP LỤC QUYÊN NHƯTT

Các điểu mà Phúc-Thuần khần-thiết yêu-cầu chưa được Việp Quạ̀n-cong phúc-đáp, thì viên Cai-đọi của Phúc-Thuần là To-Nhuạn đã nơi: "Lần nà̀y quan quân triều-đình đên đây không đơng-đúc cho lắm. Thơng-tưởng thi hạ̀n áo bào vải xanh, còn quân-sĩ thì áo quần tệ-lạ̀u. Như the̛, tá̛t nhiên khơng phải là đại-quân ".

Bởi vì tuc quen ura-chuọ̀ng phù-mĩ, xa-xí, do đó mà sinh lòng khinh địch, Phúc-Thuần bèn cho xuât binh cự chiển với quan quân.

Ngày mùng 7 tháng 12 năm ấy, sau khi đã qua khỏi sông Bọc-giang, đên các xã Lương-phúc và Diên-sinh, |47b] Việp Quậncông sai Trìn-lĩnh-hầu Nguyễn-đình-Khoan đốc-suất đạo hậuquàn, Thạc-vö-hầu Hoàng-phùng-Cơ làm tiên-phong đón đánh địch quàn. Quan quân triều-đình chém đầu và bắt sơng quân địch khơng biêt bao nhiêu mà kè.

Ngoài ra, quan quân còn bắt của địch hơn ba mươi con voi và hơn một trăm con ngựa.

Thự̉-quân địch ra dự-chiến ở sông Đọc-giang cüng bị đại bại.

Việp Quạn-công tiến quân noi theo đường núi cơt đánh cượp lấy đắt Thác-ma và Thác-trầm, đề làm cî̀u nò̀i qua miền thượng-lưu sông Bái-đáp.

Phúc-Thuần không còn xuất-phát quân-sĩ nữa.


Sau 28 ngày cầm－cự，Phúc－Thuần vọi－vàng bỏ cung phủ， chở vàng bạc，của－cải，châu－báu xuơng thuỵ̂̀n．

Phúc－Thuần cùng với hơn một trăm thân－binh chạy vào cửa biền Tur－dung［nay là cửa biền Tư－hiền］．

Việp Quân－công bơ－trí，phàn－công－tác cho các tương，khiên Tiên－phong Hoàng－đình－Thề đi trưởc án giữ bơn cửa thành Pbú－ xuân，và niêm－phong tá̛t các kho－tàng của chúa Nguyễn．

Niên－hiệu Cảnh－hưng Lê̂ Hiền－tơng năm thứ 36 ［48a］（năm N̂́t－vị）［tức năm 1775 sau Công－nguyên］，ngày mùng 3 tháng giêng，đại－quân Việp Quạn－cơng ồ－ạt tiến vào thành Phú－xuân．

Người họ Nguyễn như Triêm Quạ̀n－công và Thăng Quận－ cơng cùng với hơn một trăm người nữa đều qui－thuận triềı－ đình cả．

Các quan văn võ cùng các tưởng－hiệu，các lại－thuộc ở thành Phú－xuân đều đón rước đại－quân và xin đầu hàng．

Việp Quận－công tuyên－bð ý chỉ của triều－đình đề phủ－dụ uỷ－lạo những người đã qui－hàng，yết bảng chiêu－an kêu gọi địch quân hò̀i－chánh．

Các qụan－lại，các thân－sĩ và toàn－thề nhân－dân ở Phú－xuân đều được yên－ồn vững－hền như ngày trước．

Các chơ búa ở thành Phứ－xuân đều khơng phải thay－đồi cửa hàng．Nhân－dân cả địa－phương［tức Pbú－xuân］đều cảm－ phục，hân－hoan ：＂Khong ngờ đã hơn hai trăm năm lại đây，
hây giờ chúng ta lại được thấy nghi-vẹ̀ áo mão của triều-đỉnh !,

Việp Quân-công khiến Hoàng-đỉnh-Thề đuời theo cho kịp Nguyễn Phúc-Thuần. Phưc-Thuần liều bỏ thuyền chạy, trèo găp qua nưi Hải-vân, rồi vào ần trong một ngơi chùa trên núi đên ba ngày. Các người tùy-tùng Phúc-Thuần đều phân-tán mắt dạng. Quan quân tranh nhau lây vàng ngọc của Phưc-Thuần, nen khong đuòi theo Phúc-Thuần cho đe̛n cùng đường.

Phúc-Thuần chạy vào cửa biền Cau-đè Quảng-nam, rò̀i vào ở nhà Tả tướng-quân là Nguyễn-hữu-Du.

V'ương-thương [chúa Trịnh-Sum] sai Viẹ̣p Quận-cơng kiềm lãnh chực Trå̆n-thủ xứ Thuận-hoá.

Việp Quận-cơng cho khai-thông các đường-sá và các dịchtrạm, san bằng các luỹ cű Bő-chánh và Khang-lộc, [48b] chuyênchở gạo thóc do đường biền hay đường kênh đến carp-phát cho quần-nhân.

Viẹ̀p Quận-cơng còn nghiềm-cấm các vu cưởp-bóc, cượ giựt, khoan hạn đăng nạp hay tha hẳn thue̛ tô, ân-cần hỏi-han thăm-viếng những người tật-nguyền khò̀-sở. Việp Quận-cơng còn thâu-dưng những kẻ có tài-năng đức-vọng, và tạm thời la̛y người Thuận-boá lànn chức quan Huyện-lịnh [tức Tri-huyện].

Còn những người họ Nguyễn cùng với những hàng-tưỡng, hàng-thần đều được Việp Quạn-cơng vỗ-về an-ủi, khiến họ được yên-cur lạc-nghiệp.

## PHÚ BIÊN TAP LƯC QUYÊN NHỨT

Tháng 2 năm nà̀y [tức năm Ất-vị là năm 1775 sau Congnguyên], Ngự-giá đem quân trở về Kinh-đơ. Chúa Trịnh còn ra lệnh cho Việp Quạn-cơng tiến quân lấy Quảng-nam cho kỳ đưquc.

Tháng 3 năm nầy, Việp Quận-công xin lưu Boan Quận công [tức Bùi-thê-Đat] đề án giữ kinh-thành Phú-xuân. Rồi Viẹ̀p Quậncông chia quân làm hai đạo trèo qua đèo Hải-vân đánh phá đồn Câu-đẻ, hắt được mẹ và vợ Nguyễn Phúc-Thuần. Còn Nguyễn Phúc-Thuần thì đã đáp thuyền vượt biền đi vào vùng Gia-định từ ngày tháng hai trước, và chỉ mới đên được dinh Long-hồ.

Còn bọn bầy-toi đi then Nguyễn Phúc-Thuần là Nguyễn-hữu-Du [nguyên Tả tướng-quân - quể̉ Quảng-nam] cùng với 16 chiếc thuyền và đoàn thuỷ-thủ đều bị chêt đuới cả.

Quan quân đánh phá đờn Trung-sơn, và đánh bại đại-tưởng họ Nguyễn là Quý cùng Nguyễn Phúc-Dương là cháu Nguyễn Phúc-Thuần.
[49a] Tháng 4 năm nầy, quan quân triều-đỉnh cùng Nguyễn-văn-Nhạc nhà Tây-sơn giao-chiến ở sòng Cầm-lệ, ngụy Tập-đỉnh-hầu và quàn-nhân đền_liều chêt.

Quan quân đột-kích vào sâu trong trận-địa, rồi ra sức giaochiễn, cả phá được, đuồi quân địch chạy đên xã Thanh-hà, [thuộc địa-phận quận Biện-bàn hiện nay].

Thê là quan quấn lại thâu－phuc được dinh trấn Quảng－nam．

Nguyễn－văn－Nhạc xin tiến cho quan quân tất cả voi，ngựa， vàng，bạc và hiến ba phủ Quảng－nghĩa，Qui－nhân，Phú－yên mà Nhạc mới chiếm được．

Nguyễn－văn－Nhạc xin làm chức Tiền－khu［tức Tiền－phong］ cho đại－quân triềı－đính．Việp Quàn－công chạ̛p－nhạ̀n lời thỉnh－ cầu của Nguyễn－văn－Nhạc và nhân－tiện cho Nhạc làm chức Tráng－tiêt tường－quân kiêm Tây－sơn trại－trưởng．

Tháng 7 năm ây，quan quân tiên－công vào đồn Chaut－ơ thuọc địa－phận Bình－sơn 「Quảng－nghĩa｜．

Nguyễn－văn－Nhạc lại còn nỵ̇－thaic người thân－tín đến cảm－ tạ Việp Quận－cơng đồng thời dâng tá̛u－văn lên triều－đình bày tỏ tấm lơng của minhb．Viẹ̀p Quạ̀n－công cho Nguyễn－văn－Nhạc ưong rượu và tặng áo chiến－bào．

Việp Quận－còng còn cho em Nguyễn－văn－Nhạc là Nguyễn－ văn－Binh［về sau là vua Quang－trung］làm chức Tướng－quaàn Tiền－phong．

Tháng 10 năm ây［tức năm Ất－vị－năm 1775 sau Công－ nguyên］，triều－đình ra lệnh rút quân trở về，và tuỳ－nghi sai Nguyển－lịnh－Tan cùng với Dĩnh－vō－hầu Nguyễn－đình－Đơng lưu lại đóng đồn ở Chauu－（）．

132

Nhưng Iliệp-tán |49b| đại-tư-đồ Xuân Quận-còng Nguyè̀nNghiễm |thân-sinh Cu Nguyễn-Du| lại muơn lưu quân dề trắn giữ dinh Quảng-nam.

Vi triều-đinh khòng chuà̀n-y lời tràn-thỉnh của minh, nèn Xuân Quận-cơng loỏ hai phủ Thăng-hoa và Biện-bàn, trở về lưu-trú tại thành Phú-xuân, rồi Nguyễn Quận-công chả̉ng may mệnh-mọ̀t trong lúc đi đường.

Triéu-đỉnh liền phái Boan Quạn n-còng thay-thế Xuân Quạncơng kièm lãnh chức Trăn-phủ Quảng-nam.

Năm thứ 37 nièn-hiẹ̀u Lè Cảnh-hưng (năm Binh-thàn) [tức năm 1776 sau Còng-nguyèn |, tháng gièng, Boan Quạ̀n-công bảt đầu kiên-thiết nha-môn và sửa-sang các thành luỹ. Boan Quâncông lại xin với triều-đinh ca̛p thêm trọng-binh đề chê-ngự vùng biên-giới.

Còn Nguyễn Phúc-Thuần thì chiếm-cứ ba phủ Gia-định, Binh-khang và Binh-thuạ̀n.

Tháng 2 năm ấy, Nguyễn-văn-Nhạc sai em [Nguyễn-Lữ] düng binh-thuyền đi lã̛n-cơng Bình-thuận, nhưng anh em nhà Tây-sơn bị thắt trạ̀n.

Tháng 3 năm đ̛̃y, anh em Nguyễn-văn-Lữ đánh phá CửaLạp, rồi do thuyền vận-tải vào cửa biền Cần-giờ, anh em nhà Tây-sơn tản-công lấy được ba dinh Phiên-trẫn, Trấn-biên và Long-hò̀.

## PHỦ BIÊN TAP LỤC QUYÈN NHỨT

Tháng 4 năm ấy, Quảng-nhứt-cơ do Đoan Quận-cơng phái đến đóng đồn ở núi Hải-vân là Trấn-vō-hầu Trương-công-Phụng vượt đèo Hải-vân vào Quảng-nam $\mid 50 \mathrm{a}]$ tạ̀n thâu binh-sơ và lấy hêt lúa tè rò̀i đên Bên-bản.

Nguyền-văn-Nhạc mượn lắy cớ đó làm lời đè xuất-phát binh-sĩ đi đánh Trẫn-võ. Nguyễn-văn-Nhạc lấy riêng một sర quân đi chặn đường đánh Trấn-võ. Trắn-võ bị thua chạy trở về đċo Hải-vân.

Nguyễn-văn-Nhạc phái nguy Trán-thủ tèn là Tuyền chiếmcứ dinh Quảng-nam, rồi bày đồn canh-gác tại các cửa biền Đại-chiêm, Đà-nẵng và Câu-đê.

Lúc nà̀y NguyễnPhúc-Thuần đä thua chạy đến xứ Bà-rịa.
Phúc-Thuằn cho triẹ̀u-tập các tưởng là Kính-thạ̀n-hầu và Tơng-phước-Hơp từ dinh Bình-khang về đề đi đánh quân Nguyễn-văn-Nhạc, lấy lại được thành luỵ̃ thuộc dinh Trắn-biên. Các tưởng Phuic-Thuà̀n cüng vừa đem binh ở Đòng-sơn đi đánh lấy lại được dinh Phiên-trấn.

Binh-linh Nguyễn-văn-Nhạc ba lần giao-chiern với lính Phúc-Thuần đều bị thua cả. Bọn linh Nguyẽ̃n-văn-Nhạc lủa đuôi nhân-dàn địa-phương và cướp-bóc lấy ba trăm thuyền lúa chuyèn-chở về thành-phớ Qui-nhân.

Nhân-dàn xứ Quảng-nam lúc bã́y-giờ quá đỗi đói khô cùngkhốn. Họ đều ngóng trông quân nhà vua đe̛n giải-cứu cho họ.

## PHÚ BIĖN TẠP LUUC QUYÈN NHỨT

Nhưng Thuận-hoá mới được qui-phu với triều-đỉnh, nèn triều-đinh dương cần tuy-phủ, vỗ-về nhân-dân địa-phương a̛y, và làm thễ nào dè đem lại an-ninh cho bọ, nèn triều-đinhı clưai rỗi đề nghĩ đến viẹ̣c binh-dịnh những nơi xa hơn Thuạ̣n-hoá.
[50b] Nay chúng toi xin chiếu theo họ Nguyển dã chiếm-cứ và phân-thiết hai xứ [tức Thuận-hoá và Quảng-nam] như the̛ nào, và đặt danh-hiệu các phủ, huyện, tòng, xä, thôn, phường, giáp, âp, châu thuộc hai xứ ấy như thế nào, chúng toi xin ghichép đầy-đủ ra sau nầy./.

PHỦ-BIEN TAP-LỤC<br>QUSĖN NIITT HE゙T

## PHỦ BIÊN TẠP LỤC

QUYỄ HAI

## Phủ Biên Tạp Lục Quyển Hai

Soạn-giả là Lê-qui-Đôn, người vâng mệnh Hoàng-để làm chức Tham-thị Tham-tán quân-cơ hai đạo Thuận-hoá, Quảngnam, lãnh chức Hiệp-trăn-phủ trân Thuạn-hoá, kiêm quản Hữu Thẳng-cơ, đồng thời dao-länh chức Nhập-thị Bồi-tung Hộ-bọ Tả Thị-lang, được phong tước Dỉnh-thành-hầu.

## +

Người đời xưa có nói : «Từ khi có trời đăt, tức đä có núi sồng ". Thành-quách và cung-khuyêt tuy đời nà̀y có khác đời kia, nhưng nưi song vôn khong thay-đôi.

Chúng ta hảy xem về đời Nguy-Mạc, chức Đò-cấp-sự-trung là Dương-Văn có soạn cuôn «O-châu cận lục», trong đó, tác-giả có ghi-chép các nưi sông và các cửa biền của xứ Thuận-hoá lưc á̛y thể nào, thì ngày nay vẫn còn y nguyên như the̛ ấy. Chỉ có thành, hào, trạm, bến đò, chùa và tháp thì ngày nay có phằn đôi khác so với buồi trước mà thoi.

Nay chưng toi xin ghi-chép so-lưquc như sau:

## 1. Núi Hoành-sonn.

Núi nà̀y ở về châu 13 ơ-chánl, gằn địa-phận xä Sơn-tiéu, tiêt-giáp với địa-giới tỉnh Nghẹ̀-an [ngày nay là địa-giới tinh Hà-tīnh |.

Nủi ǎy hắt đằu từ một nơi xa-xăm [51b] đò vê, có nhiều cửa ải và chưởng-ngại-vạt trùng-trùng điẹp-điệp ngăn chặn ngang suớt xuơng tận bờ biền. Hình núi trơng thoáng giơng như mọ̀t bức trường-thành.
2. Nưi Đàu-máu.

Ở về huyện Khang-lọc [ $n g$ ày nay về phủ Quảng-trạch], gà̀n địa-phận xä Viễn-quán, núi rắt nhọn và cao chôt-vót, núi còn có một tên nữa là núi Hıèn-niên.

Chân núi Đâu-máu hay núi Hiền-niên nà̀y giáp liền với con sông Đaị-giang. Sông nầy thường sản-xuất các bạng cua đá.
3. Núi Thằn-đinh.

Nui Thần-đinh ở về xứ Thạch-giang thuộc địa-phận huyện Khang-lọc.

Tại nơi đây, bao nhiêu bòn núi khác đều hưởng phục về với nhau, chỉ có núi Thà̀n-đinh tự-nhiên quay trở lưng về phia các hòn núi kia, nên người ta lại đặt cho nó mọt tên nữa là núi Bât-nghĩa.

## phÚ biên tap lưc quyèn hai

## 4. Nưi O-loi.

Núi O-loi ở vè̀ địa-phận châu Bơ-chánh, gần cưa biền Diluân. Mọt dảy dài nưi Hoành-sonn, có chỡ trơng như hình con c̣p đương ngời, có chỡ lại trông như hình con phương-hoàng mưa, tầng-tầng lợp-lớp chạy dài mãi, đ̛̂n núi nà̀y mới dừng hắn.

Có hòn núi O-ton gői đầu về phia tây núi O-loi nà̀y, về phía bắc lại có nưi Sơn-đọng cao sừng-sững. Nưi Sơn-đọng đưng mọt bên núi $0-1 \delta i$, trông như hình hai hòn nưi tương- $\begin{gathered}\text { ơi }\end{gathered}$ với nhau. Tại nơi đây, có mọt cái kbe, mặt nước khá yênlặng và hương-vị nước hơi nhạt-nhẽo, nên các hạng ghe thuyền phần nhiều hay đậu lại ở đăy.

## 5. Bộng núi Chann-linh.

Đọng Chân-linh ở về mản nguò̀n Chân-linh thuọc địa-phạn châu Bơ-chánh.

Đọng quay lưng về nưi, và hướng mặt tiền về phía nước. Cửa đọng hẹp chỉ có thề dùng đự̛̣ mọt chiếc thuyền nhỏ dài đi vào mà thoi. Nhưng vào trong đọng, thi đọng lại rộng [52a] lơn dần-dần. Những người đi xem động thường cầm đức, và đi men theo những chỗ cạn, vào sâu mãi trong đọng, ước chừng mọt trăm dặm, thil thá̛y miệng đọng rất rọng. Bước vào nơi đây, người ta thăy mênh-mông trời đắt, mặt trời, mặt trăng, và ráng máy hoa cỏ, in như mọt thé-giới biẹt-lạp vây. Trong đó, lại có mọt hòn đả lơnn, bề mặt bằng-phẩng như mọt


## phú bien tap luc Quyèn hal

bàn cờ tướng, có các quân cờ rải-rác bớn phía, có nhà đá như ngọc khắc thành. Cảnh-vạt nơi đây thạt là đẹp-đẽ lạ-lụ̀ng! Nhiều người xưa có đề vịnh thơ vào đá trong đọng.

## 6. Núi Mä-yên.

Nủi Mä-yên ở trên đầu nguồn thuộc địa-phận huyện Lệthuỷ. Núi cao chót-vót và to-lớn, tự-nhiên uyền-chuyè̀n đọt-khởi lên, trông giơng như cái yên con ngựa.

## 7. Núi Bồng-son.

Núi Bồng-sơn ở về địa-phận huyện Lệ-thuỷ. Gần núi nà̀y có mọt con kênh. Dọc theo con kênh ấy, có con đường đại-lọ, cây-cơi hai bên đường tớt-tươi um-tùm đâu lại với nhau, cảnhtri thạt đẹp-đë tuyệt vời.
8. Nüi Linh-son.

Núi Linh-sơn ở về địa-phận châu Minh-linh, gần xă Sa-lung.
Ở nơi đây, bơn mặt đều là đờng-bằng menh-mơng bát ngát, chỉ có môt hòn núi ấy mọc lên, tròn và rất đẹp.
9. Núi Thurong-son.

Núi Thương-sơn ở về đầu nguồn thuọ̣c địa-phận huyẹn Kim-trà. Núi nầy rất cao, ở trên đỉnh nưi, có mọt cái giêng nước trong leo-lëo.

## phỨ bien tap lưc quyen hai

10. Núi Hương-bdn.

Nưi Hương-bàn ở về xự Mai-cát [52b] thuọc địa-phạn huyẹ̣n Kim-trà.

Ở nơi đay, có những hòn nưi trùng-trùng điẹp-điẹp về phia tây-bắc, trơng có chỡ như con rồng đi, có chỗ lại như hilnh con ĉ̣p năp. Dãy nưi chạy thăng đên con sông Đai-giang có vực sâu mới thoi. Tại con song Đại-giang này, tự-nhiên nời len mọt hòn nưi tròn-trỉnh và thắng-thắn in như cái mâm cao [tực là nưi Hương-bàn].

## 11. Núi Hải-ván.

Núi Hải-vân ở về địa-phận huyện Tur-vinh [ngày nay thuọc quạn Hoà-vang, tinh Quảng-nam].

Ở dưới Hải-vân quan, chân nưi chạ̣y xuơng tận bải biên, trên đinh nưi đưng tới áng mây, là nơi giới-hạn giữa hai xứ Thuạn-hoá và Quảng-nam.

Nui Hải-vân có cửa ải, nhà-nước đặt quân lính đóng đờn ở đăy để phòng-thủ và phòng-bị.

Từ cửa quan ải Hải-vân, người ta noi theo con đường dọc song mà đi đên hơn mọt ngày đến địa-phận tỉnh Quảng-nam.
12. Núi Qui-son.

Nưi Qui-sonn ở về địa-phạn huỵ̣̂n Tư-vinh, gần xả Hoài-vinh.

Đại-hải bao-bọc phia đơng núi Qui-sơn, thiền-hải. [biềncạn] om lấy phía tây nưi ây, và phía nam núi là cửa biền Tưkhách [nay là cửa biền Tư-hiền]. Trễn đỉnh nưi nầy có mọt cái tháp đá.

## 13. Sườn núi Nhựt-lẹ (Nhưt-lẹ pha).

Sườn nủi Nhựt-lệ ở về địa-phận huyện Khang-lọc chạy tới cưa biền Nhựt-lệ.

Nghin khoảng sóng đào nhấp-nho, đại-hải ở về phia đơngbắc sườn núi Nhựt-lệ, còn rẩt nhiểu hòn núi khác chầu về phía tây-nam sườn nưi nầy. Về phía tây-bắc nưi, nước rât sâu và hiềm-trở, thường có những con giao-long [tữc con thuồngluờng] ần náṇ ở nơi đăy.
[53a] 1. Thiền-hải [biền-cạn] (tưc gọi là phá Tam-giang) ơ về địa-phận huyện Lệ-thuỷ.

Nước từ trên hai ngọn nguŏ̀n là nguồn Yên-sinh và nguồn Cầm-lý đồ xuơng, rồi trăm ngọn song tư-hơp lại nơi đây, nên người ta gọi là Hác-hải là Biền-cạn.

Ở về phía Bông-bắc Biền-cạn ấy, có những đời cát trùngtrùng điệp-điệp nồi lên. Còn về hươnng Tay-nam Biền-cạn, lại có những dãy núi non chạy dài và vòng ngang ra đến tạn đạihải.

## phỨ biên tap lưc QUYÈN hai

Ở nơi nằy, người ta trong thăy muoun nghìn khoảnh nước mênh-mơng bao-la. Có những chỗ nước thạt sâu, lại có những chỡ nước thật cạn.

Ở giữa Biền cạn, có mọt đường nược rất sâu, thuyền ghe thường-thường qua lại, người ta phải trồng cây làm hoa-tiêu đề cho dễ nhận.

Xét sách «Yên-nam-chi» có nói : «Sòng Bò̀-đài phát-nguyên từ tren xứ Lão-qua [Ai-lao], chảy qua huyện Bồđđài, đên phía Đơng huyện, song nằy mới chia dòng nước chảy vào Biền cạn, rồi lại chảy vào sông Tam-kỳ thuộc Hoá-châu. Nước sông sâu, có thề thuyền ghe qua lại được ", tức là nơi đay vậy.

## 2. Nguồn Yên-sinh.

Nguồn Yên-sinh ở về địa-phận huyện Lệ-lhuỷ, tiếp-giáp với châu Minh-linh [ngày nay là phủ Vĩnh-linh].

Vào khoảng n'ên-hiệu Đại-trung nhà Hò̀ ${ }^{1}$, người ta đä đào kênh, nhưng đên đây đá̛t phù-sa cứ đùn nồi lên mãi, nên dùng cơng-nhân khai kênh không thành.

Ở giữa nguồn Yên-sinh, có một cái khe nước, nước răt trong và lạnh-ngắt.

1. Trên đây chép : ‘ Hồ Đại-trung ' là niên-hiệu Đại-trung nhà Hò̀, là sai, vil Hồ Hán-Thương lá́y niên-hiệu Khai-đại, chử khơng phải Đại-trung. - Còn niên-hiệu Hờqui-Ly là Thánh-nguyên.


## PHỦ BIEN TAP LỤC QUYÈN HAI

3. Liën-tri (Ao sen).

Lien-trì ở về hương Tây nưi Mä-yên thuộc địa-phận huyện Lẹ-thuỷ [53b].

Tại phia tả Lien-trì có mọt hòn nủi, núi ấy lại nời lên mọt ng̣̣n nưi nhỏ, và ở phía trước Liên-trì cüng có mọt dảy trùngsơn [nhiều hòn núi liền nhau].

## 4. Binh-giang.

Song Binh-giang nầy ở về địa-phận huyện Lẹ-thuỷ. Mùi nước bình-thường và có hơi nhạt. Nhân-dân hai buyện Lệ-thuỷ và Khang-lộc cùng với các thôn xóm và chơ-búa chia nhau ở hai bên Đơng và Tay con sông ary.

Nước từ trên nguồn Thờ-lý chảy đờ về con sông nà̀. Tại quäng giữa sông, mặt sông rộng lơnn; nhưng xuơng đến hạ-lưu, thi lòng song lại chạt hẹp, chỉ có thề lưu-thong được mọt chiếc thuyền mà thoi. Từ nơi đây, dòng nước phát-tiêt ra làn sóng lơn rồi chảy xuôi xuơng cửa biền.

## 5. Sóng Hải-lăng.

Song Hải-lăng ở về địa-phận huyện Hải-lăng, gần xả Duyênsinh. Phía Đông sông nầy có mọt con kênh chạy dài. Còn phia Tây sông thi tiếp-giáp với däy núi Liên-sơn.
6. Song Linh-giang.

Nhờ có hai nguồn Hương-trà và Ban-điền đô dồn nước về song Linh-giang, nên lòng sông rất sâu và rộng.

## PHỨ BIÊN TAP LƯC QUYÈN HAI

Tại phía Tay-Nam song nằy, có đền thờ bơn vị Thần-linh. Còn về phía Đơng-Bắc sông ây, thl có chùa Sàng-hoá.

Sở Hiễn-ty và nha sở đều ở về phia tả và phia hữu sông Linh-giang.

## 7. Đan-đêin đại-giang.

Sóng Ban-điền nầy bắt nguồn từ mọt nơi rất xa-xoi. Tại phia Nam và phía Bắc sông ây, đều có đơng dân-cur. Còn thành lơn Thuận-hoá [54a] thi được xây-dựng tại miền bạ-lưu sơng nầy.
8. Nguồn Ky-sa.

Nguọ̀n Ky-sa ở về địa-phận châu Bô-chánh. Tại nơi đay, người ta thường sản-xuất các hạng ngà voi, màn thêu dệt hoa, gơi thêu hoa, lua quyên sớng, mật ong trắng, sáp ong, trái cámläm [trái trám], mỡ, gỗ lim, gỗ hoàng-tám, và cây trúc thanh bl, v.v...
9. Nguồn Yên-đại.

Nguò̀n Yên-đại ở về địa-phận huyện Kbang-lọcc. Nơi đây thường sản-xuất cây trầm-hương, cay tơc-hương [hương gió], cây hoàng-đàn, cây sinh-hương, mạt ong, sáp ong, cây hoàngđăng [cây mây làm hèo hay làm cây song], lông chim trĩ, diêmtièu, v.v...
10. Nguồn Kim-trà.

Nguồn Kim-trà ở về địa-phạn huyện Hương-trà, gần sông

## PHỬ BIÊN TAP LỤC QUYÊN HAI

Tam-kỳ. Nơi đây thường sản-xuất các thử cây sơn-nại, chiêu đản bằng mây, trà a Tươc-thiẹt p [trà lưỡi chim sè], v.v...

## 11. Nguồn Vièn-kielu.

Nguờn Viên-kiều nầy ở về đầu nguồn thuộc địa-phạn huyện Hải-lăng. Ở đây, có các trang, các sách [thơn xóm của dân Thượng-du] thuộc châu Thuạn-bình.

Nơi đây thường sản-xuất các giơng thú như voi, ngựa, và các sản-vạt như màn hoa, vỏ cây gai sơng, cây bạch-hoa-miên [cây gòng], cây bạch-cát-bði.
12. Nguồn Bạo-đău.

Nguò̀n Bạo-đầu ở về đằu nguồn thuọ̣c địa-phạn huyện Vöxương, là nơi có các trang, các sách thuọc châu Sa-boi.

Nơi đây thường sản-xuất voi, ngựa, màn thêu dệt hoa, cây trầm-tóc [cay trầm gió] cây sinh-hương, cây bạch-hương, vỏ cây sinh-hoa, cây hoa-miên, và vải cát-bới, v.v... [54b].

## +

Tại địa-phạn chàu Bő-chánh có :

1. Cửa biền Bơ-chánh.

Có mọt con song phát nguyên từ trên sông nguờn Ky-giang và nguò̀n Minh-linh chảy xuơng, thê nước cứ chảy về phương Đông cho tới cửa biền Bő-chánh. Gần cửa biền Bð̋-chánh có mơt hòn nưi g̣̣i là Lễ-sơn. Còn xa cửa biền ấy thì có nưi Lỗi-sơn.

## phÚ biên tap lưc quyèn hai

2. Cửa bièn Di-luán.

Nuii Hoành-3on trân ở phía Tay cửa biên Di-luân nầy, còn nưi Lơi-sơn thl cao chót-vot ở về phía Bắc cửa biền ây.

Muới sản-xuất ở cửa Di-luân nầy rắt ngon.
Tại địa-phạ̀n huyện Khang-lộc co :
3. Cửa biền Nhưt-lệ.

Có mọt con song phát nguyên từ trên nguờn Thô-lý và nguồn Yên-đại chảy xuơng, thế nước cứ chảy về phương Bắc cho tới cưra biền Nhựt-lẹ. Tại cửa biền Nhựt-lẹ nà̀y có ba bäi cát nòi cao lên ở giữa mặt nước.

Tại địa-phạn châu Minh-linh có:
4. Cửa biền Minh-linh.

Vê phia đợng cưa biền nầy, có mọt bờ cỏ nồ lên trên mặt nước. Còn về phia Tây cửa biền ây, có mọt hòn nưi tức là núi Cô-trà. ở nơi đây có mơt cửa ải để phòng-thủ và ngăn-ngừa những ḅ̣n giặč-giã trọ̀m cươop. Ấy là nơi rắt xung-yếu.

Từ cửa bièn Nhựt-lệ, người ta phải đi hai ngày ròng-rä mờ đ̛̣n được cửa biền Minh-linh. Con đường thuỷ cūng như con đường bọ giữa hai cửa biền ây vẫn được coi là dài và xa ngang nhau. Người ta g̣̣i khoảng cách giữa hai cửa biè̀n là - Bại-trường-sa .


## PHU̇ BIÊN TAP LƯC QUYÊN HAI

Tại địa-phận huyện Vö-xương có :

## 5. Cửa biền Việt-hải.

Con sông chảy xuông cửa biền Việt-hải nầy vơn phát nguyên từ trên nguồn Bạo-đầu [55a] và nguồn Viên-kiều đồng thời đô nước ra sông ấy.

Tại địa-phận huyện Tư-vinh có:
6. Cửa biền Tu-dung, gần xã Vinh-hoài.

Về phượg Nam, cửa Tur-dung tiêp-giáp với hòn Cái-sơn. Vê phương Đông, cửa nầy liền với hòn Qui-sơn. Còn về phia Tây - Bắc thi có vüng nước và đầm nước. Tại đây, nghin khoảnh sóng nước nhấp-nho, á̛y là do nước từ các ngọn nguồn Kım-trà, Cô-nơng, Hưng-bình và Cao-đôi đồng thời đồ về cửa biền nầy.

Tại địa-phặn huyện Kim-trà có :

## 7. Cửa biền Nại-hải.

Con sông chảy xuớng cửa Nại-hải phát-nguyên từ nguồn Kim-trà và nguồn Đan-điền đồng thời đồ nước về sơng ấy.

Khoảng cách từ cửa Việt-hải cho đến cửa biền Tư-dung được gọi là Đại-trường-sa. Còn cửa biền Nại-hải được gọi là "Tiều-trường-sa ".

## phỨ biên tap lưc Quyèn hai

## 1. Thành Hoá-cháu.

Thành Hoá-châu ở về địa-phận xã Ban-điền thuộc huyện Đan-điền [nay là huyện Quảng-điền thuọ̣c tinh Thừa-thiên].

Ở về phia Tây thành, có một con sông lơnn. Lai còn có mọt con sông nhỏ chảy qua thành nữa.

Nha môn «Ḥ̣c đó thừa " phủ Triẹu-phong hiện ở trong thành ary.
. Nguồn Kim-trà chảy mạnh về phương Nam thành Hoá-châu, có nhiều giòng nước bao-bọc và lươn quanh bơn mặt thành. Trong vào trong thành, ta thá̛y cả trăm bức tường nhỏ lơ-nhơ nời cao, thật là đẹp mắt. [Chữ bách trĩ trèn đây xuất-phát từ sách Xuân-thu Tả-truyện có nói : © Đời xưa, các quan Đạiphu không có thành bách trĩ ", ngbỉa là khong có thứ thành mà ở trên thành có cả trăm lức tường nhỏ. Đó là lời của Đức Khòng Phu-tử].

## 2. Thàrhi Ninh-viễn.

Thành Ninh-viễn ở về địa-phận xä Uần-áo thuộc huyện Lẹ̀thuỷ [55b].

Tại mặt trước thành, có con sông Bînh-giang đưa nước từ nguồn về. Phía sau thành tiếp-giáp với sông Ngo -giang. Ba mặt thành đều nhin ra sông, còn một mặt thi trông lên giải núi.

Nha-môn Trẩn-bình biện ở trong thành Ninh-viễn.

## phú biên tap lưc Quyèn hal

Tại cửa Nam thành nầy，người ta thá̛y co đá khắc mấy chữ《宒进城》＂Ninh－viễn thành＂còn y－nguyên．

3．Thd̀nh Thuận－chau．
Thành Thuận－châu ở về địa－phận huyện Hải－lăng．
Phia Tây và phía Nam thành tiếp－giáp với mọt giải Trường－ giang．

Nha－môn huyện Hải－lăng được xây－cất ở ngoài thành，còn các nhà kho thì được thiết－lập ở trong thành．

## ＊

1．Cửa ải Hải－vàn．
Cửa ải Hải－vân ở về địa－phạn huyện Tur－vinh hay Tur－vang ［nay là huyện Hoà－vang］．

Trên cửa ải thì đung với tầng mây，dưới thi tiếp giáp biền cả，cửa ải Hải－vân quả thật là nọi yết－hầu［cuơng họng］giữa Thuận－hoá và Quảng－nam vậy．

Tại cửa ải Hải－vân，chính－quyền có thiêt－lập ty «Tuần－thủ 》． Từ trên Yêu－duyên cho xuơng đênn O－lỗ，ty Tuần－thủ ây có trách－ nhiẹ̣m xét hỏi những người qua lại．

2．Trạım Nhựt－lẹ．
Trạm Nhưt－lẹ ở về địa－phạ̀n huyện Khang－lọc，gà̀n cưa biền Nhựt－lẹ．Trạm nầy quay lưng về phía núi，trở mặt ra giòng

## phú biên tap lưc quyèn hai

nươo, thật là một nơi đầy thư non sông trăng gió vơ ngằn, trông rât đẹp măt.
3. Tram Binh-giang.

Trạm Blinh-giang ở về địa-phận xã Yên-trạch thuọc huyện Lę-thuỷ.

Muơn đến trạm Bình-giang nầy, người ta phải đi đường ḅ̧ từ châu Minh-linh đe̛n, hoặc là dùng đường thuỷ từ cưa biền Nhựt-lệ đên cüng được.
4. Trạm Linh-giang.
[56a] Trạm Linh-giang ở về địa-phạn huyện Đan-điền, gà̀n xä U-cà̀n.

Mạt đăt nơi đây dẫn mọt giòng nước chảy dài như cái giải áo khơng-chế hòn núi Tam-kỳ.

Từ bến đò Trà-kệ, người ta dùng thuyền đi đến trạm Linhgixang cüng được, hoặc từ bến đò Diêm-trường, người ta theo đường thuỷ đi đên trạm ây cũng được.

Tại trạm Linh-giang nầy, người qua lại đóng-đúc, ta̛p-nập, giơng như tân khách đi về chơ vậy. Nên người ta khen trạm Linh-giang là trạm thứ nhứt trong xứ 0 -châu.
*
Bến đò Dă-đọ.
Bên đò Dả-đọ ở về địa - phận xả Phù - hoa thuọc huỵ̧n

Quảng-lăng [có lẽ huyện Hải-lăng mà người ta viết lọn huyện Quảng-lăng].

Nhờ có hai đầu nguồn Viên-kiều và Bạo-giang đồ dồn nước chảy về bễn đò nầy, nên bến đò rất sâu và rộng, thường có thứ cá "đại-sa" ần náu ở nơi đây.
*

1. Chùa Hoá-tụ.

Chùa Hoá-tự ơ về địa-phạ̉n huyện Khang-lọc, gần xả Hữu-hō.

Ở ngoài ngôi chùa ấy, bốn mặt nhìn ra đều là vüng nước và đầm nưởc mênh-mông.

Ở giữa đầm nươc lớn nầy, có mọ̀t đám đăt đột-khởi len cao như cái nền nhà.
2. Chùa Kinh-thièn.

Chùa Kinh - thiên ở về địa-phận huyện Lệ-thuỷ, gần trạm Binh-giang [thuộc xã Yên-trạch huyện Lệ-thuỷ].
3. Chùa Đại-phúc.

Chùa Đại-phúc ở giữa địa-phạn hai xã Đại-phúc và Tuylọc thuộc huyện Lẹ-thuỷ.

Tại chùa nằy, người ta thường cầu phúc và cầu mưa rất có linh-nghiệm.

## phử biên tap lục Quyèn hai

## 4. Chùa Sùng-hoá.

Chùa Sung-hoá ở về địa-phận xã Lai-ân thuọc huyện Tur-vinh.

## 5. Chùd Thièn-mõ̃.

Chùa Thiên-mỗ ở giữa núi Sơn-nam thuộc địa-phận xä Hà-khê, [56b] huyện Kim-trà [nay là huyện Hương-trà ].

## 6. Ban-tháp.

Tháp Đan ở về địa-phận xã Trung-đan, huyện Vö-xương. Tháp nầy cao có thè đến một trăm thước.

## 7. Tháp Dương-lệ.

Tháp Dương-lệ nầy ở về địa-phạ̀n xã Dương-lẹ thuộc huyện Hải-lăng.

Từ giải núi huyện Thanh-chương, thuọ́c tỉnh Nghệ-an mà đi trở xuống, tực là từ giải núi Hương - sơn [thuộc địa-phạn huyện Hương-sơn, tỉnh Hà-tĩnh hiện nay] noi theo đường núi qua giải Trường-lĩnh chạy xuơng đến huyện Thạch-hà [hiện nay thuộc tỉnh Hà-tĩnh].

Đên đây, giải Trường-lĩnh phân chia ra thành nưi Hoànhsơn [tức Đèo Ngang] ở vê địa-pbận huyện Kỳ-anh [nay cüng thuộc tỉnh Hà-tĩnh]. Núi nầy chạy đên xã Hà-trung, ấy là ly.-sở trẩn Nghệ-an [ngày xưa].

Lại từ nơi đây, người ta đi xuống mãi, hoặc là từ trăn-sở Nghệ-an đi về phương Nam, trèo qua dãy núi Hoành-sơn, đi qua các xã Thuần-thần và Phù-lưu thuộc châu B -chánh, hoặc từ trẫn-sở Nghệ-an, người ta đi về hướng Bông đe̛n xã Lü-đăng thì tới sông Đại-linh [tức sông Gianh]. Vậy thương-lưu con sông Đại-linh nà̀y phát-nguyên từ giải núi Trường-lĩnh thuộc huyện Hương-sơn và đồ nước về đây.

Nhân-dân sách Thanh-lãng và xã Lü-đăng thự̧ mọt dãy Hương-sơn-Phúc [miền Thượng-du huyện Hương-sơn] thường ngày đi ghe thuyền xuơng [57a] miền chơ nầy mua muơi và nước må̉m. Non sông khuất-khúc như the̛ ây !

Tại miền Thương-du, người ta gọi là "Nguyên ", cung như tại miền Hạ-huyện, người ta gọi là «Tồng".
"Nguyên» Ky-sa thuộc cbâu Bắc Bô-chánh gồm có bảy thôn là :

1. Trang Ma-nai.
2. Phường Mit.
3. Thòn Bộc-thọ.
4. Phường Tri-bảng.
5. Phường Lỗ-hang.
6. Phường Đò̀ng-xây.
7. Phường Lang-trần.

## PHỨ BIÊN TAP LƯC QUYÊN HAI

-Nguyen» Kim-linh gồm có tám thôn là :

1. Phường Cờ-liêm.
2. Phường Qui-viễn.
3. Trang Lang-nai.
4. Phường Phúc-lạc.
5. Phường Phưc-chử.
6. Thơn Cầu-giòng.
7. Phường Câu-câu.
8. Thơn Bà-nương.

Tại các thơn, phường và trang trong "Nguyên" Kim-linh, rừng nưi, ruọng nương, đât-đai rất rộng-rāi và màu-mỡ, dân ở miền này cüng khá nhiều.

Tại các «Nguyên", mỗi nhân-đinh, hễ đẽ̛n 12 tuồi, đều phải đi làm công-tác tạp-dịch trong làng. Đên 20 tuồi thì được ke vào lảo hạng.

Ở những nơi ấy, nbân-đinh cũng như ruọng-nương đều khong có lệ nạp thuê, và cüng không được biên vào họ-tịch, chỉ do quan Trắn-thủ Nghệ-an biẹt-phái người đến quản thâu lễ-vât.

Hàng năm, các phường, thôn, trang phải đệ nạp cho trắnphủ [57b] Nghệ-an 10 bình mạt ong, 10 vò sáp ong, 70 cây gỗ kiền-kiền và ngà voi thay-thể cho tiền là 30 quan. Ngoài ra, Trän-thủ Nghệ-an còn gởi mua trâu, bò, tê-nguru, voi cùng sảnvât và tạp-hoá địa-phương thì khơng kê.


Quan trên có gởi mua những sản-vạ̀t địa-phương, dân Thồ cüng không dám lảnh-hành. Thường-thường họ tự ý dàng nạp lên quan trèn những vạ̀t-hạng. Nhưng cüng có trường-hơp họ đưt-lót cho nha-dịch đề khỏi phải dâng nạp.

Nhân-dân châu Bắc Bơ-chánh thường lây nghề buông lưới, đánh lươ̛i ở trèn mặt nước sông mà sinh sơng. Họ lại quen lên miền Thượng-lưu lượm-lặt các tấm ván đề đóng thuyền, đo là nhân-dân các phường Bề - vọng, phường Giáp-ba, phường Cương-gián và giáp Trung-hoà hạ.

Ruộng-nương và đắt-đai châu Bắc Bơ-chánh rất màu-mỡ, mỗi mợt mẫu ruộng đắt tương-đương với bỗn mẫu ruộng đắt ở các nơi khác. Bởi vì dàn caic nơi khác đều lấy đồng nguyêntiền nhà Chu làm thước, còn riềng châu Bắc Bơ-chánh, nhândân lại lấy đồng đại-tiền đời Khang-hy làm thước. Cho nên mỗi một mẫu ruọng ở châu Bắc Bơ-chánh, người ta có thề thu-hoạch được 120 gánh lúa, thứ nữa [58a| cũng được 119 gánh lúa.

Mấy lâu naỵ, thuế tô ruộng công cüng như ruộng tư châu Bắc Bơ-chánh cùng với số thué tô tich-khiếm đã làu năm, từ năm nầy dồn qua năm khác đều được tha cả. Vả lại ruọng đắt ở châu ấy không được khám đạc, bọn Thồ-quan và bọn cườnghào địa-phương chiếm-lãm rò̀i đem bán gian, nên mới xảy ra những vu kiẹ̀n-cáo dây-dưa, kéo dài mãi từ năm nầy qua năm khác, và tranh-giành nhau ruộng đắt khong ngừng, tònphí kề đên hàng ngàn tiền bạc.


## PHU̇ BIÉN TAPP LƯC QUYÈN HAI

Trong đạo châu Bắc Bర-chánh có một lò được gọi là lò Thư-ba. Ở nơi đây núi có sản-xuất được thứ vàng sơng. Buồi trước, người ta đã khai-thác đề lấy vàng, cho nên mới có tên lò như trên. Nhưng thứ vàng sơng nơi đây rất cứng và xấu, nên nấu không thành vàng.

Từ bến đò phường Lộc-điền và xã Lũ-đăng, người ta chèo thuyền, noi theo sông Đai-linh mà đi, tức là đi về phia bên hữu sông Tranh ; đi qua hai xã Vân-loi và La-hà, thì đến song Tamkỳ, là nơi nước sông Tranh và sông Son hợp lại (hai xã Vânlôi và La-hà kề trên ở giữa Tam-giang), rò̀i qua sông [58b] thi đến bờ phía Nam tức là đe̛n bênn sồng Cao-lao thuộc châu Nam Bố-chánh.

Người ta lại đi qua xã Cao-lao, trèo qua dãy Trường-sơn Lẹ̀-đệ mười mấy trùng. Từ đày, người ta có thề đi nửa canh thì đến trang Biền-phước. Nơi nầy được gọi là xứ Mục-dưỡng [xứ chăn nuôi trâu, bò, ngựa, lừa, v.v...].

Buồi trước, trang Biên-phước nầy phải nạp thứ thuế săt sông. Như có người hỏi : Thư̛ săt sông ấy ở nơi nào sản-xuất, thì người ta trả lời : Sắt sơng ấy được lấy ở núi Lẹ-đệ.

Trong mọt trang Biền-phước có 50 lò nấu sắt. Mỗi năm, một lò phải chịu 2 thanh sắt, 50 lò phải chịu 100 thanh sắt. Sắt ấy phải đệ nạp lên dinh Ngoã [tức dinh Thồ-ngọa].

Mỗi người dan trong trang ấy còn phải chịu mỗi năm 6 quan tiền phi-tờn, 100 người thì phải chịu mỗi năm 600 quan


## PHỦ BIÈN TAP LỤC QUYÊN HAI

tiền phi-tồn. Nhân-dàn nơi đây thạ̉t là cực-khồ không thê kề xiêt được.

Từ trang Biền-phước, người ta đi về hướng Đòng-Nam, qua khỏi địa-phạ̀n xã Yên-phưởc và xã Thièn-lộc thì đên hòn núi Yèn-läo thuộc xã Lương-xá. Nơi đày tuc gọi là Chơ-Đón [ Bón là nghĩa chữ nghinh] là nơi giữa đường. Đường trên từ xã Cao-lao vào, đường dưới từ xã Lý-hoà vào, hai con đường găp nhau ở nơi đây.
[59a] Từ xả Lü-đăng, người ta theo bờ sòng mà đi, qua khỏi các xä Phan-long, Thò̀-ngoã, Yèn-bài và Trung-hoà rồi đi đò qua sòng Tranh, đên xã Thanh-hà thuộc châu Nam Bơ-chánh. Hoặc là người ta theo bờ biền, trèo qua cbân núi Lệ-đệ, rồi noi theo bờ cát trắng dọc biền mà đi tới xã Lý-hoà, qua cầu trên sòng Lý-hoà dài 138 gian ${ }^{1}$ đến thôn Thuạ̀n-co, rồi lại noi theo bờ biền mà qua trang Đo̊ng-cao, vào thón Yèn-lão thi đén con đường lớn chợ Đón. Con đường nằy với con đường từ xã Lộc-điền, xã Yèn-hà, đi đó qua sông, qua xứ Mưc-dưỡng, xã Cao-lao thi hai đường gặp nhau ở nơi đây.

Nủi Lẹ- dẹ̀, phia trèn tử đầu nguồn, phia dưới tiếp-giáp với bãi biền. Nủi nầy tuy không cao lắm, nhưng hơn một trăm ngọn núi liên-lạc với nhau thật đã chặn ngang con đường đi vào Thuận-hoá và Quảng-nam. Bỏi vì từ dinh Hà-trung ở địa-

## 1. Gian là một thứ thưởc đo dài 6 thưởc.

phận huyện Kỳ-hoa [tức huyện Kỳ-sanh sau nầy] người ta đi về phía hữu, [59b] lên núi Hoả-hiệu, rò̀i trèo qua vài mươi trùng nưi lớn thì đe̛nn tuần Đèo-bọt, quán Cây-gạo, ấy là thôn Quầnmục xă Thuần-thần. Người ta lại phải trèo qua mười măy trùng nưi lởn nữa, cọng tính phải má̛t một ngày rưỡi đường mới đên nưi Hoành-sơn. Từ đó, người ta đên quán Khe-mây xứ Đăt-đỏ, non nước bao-!a bát-ngát, tại đây người ta trồng thăy biên-giới phương Nam. Cách mọt giải sông thl thá̛y một dãy nưi xanh cbặn ngang chân trời. Đây chính là nơi ông Nguyễn-bỉnh-Khiêm ngày xưa đã chỉ là núi Hoành-sơn đắt Thuận-hoá. Rồi tới Quán-Lam, trở xứng xä Phù-lưu, bỏ về hướng Bòng, và theo hướng Đông đi mãi qua đò sông Tranh, trèo núi Lệ-đệ qua khỏi các xã gần núi thì đến trước cửa chùa Phưởc-tự thuộc xã Phước-tự. Ở đây, người ta mới thá̛y rõ ngọn núi chặn ngang đươ̛ng tên là núi Ba -triêng.

Từ nơi đây, người ta đi về phía hữu mà đi trở lên, thì thấy mọt nơi cây cỏ xanh-um tươi -tơt, nhìn thấy thoáng-thoáng thật đẹp mắt.

Từ đó, người ta cứ đi lên mäi thì đến däy núi Đại-lĩnh chia biên-giới Thuận-hoá và nước Ai-lao [60a].

Về hưởng Tây, người ta sang đò qua song Đọng-hải vào các huyện Khang-lọc, Lẹ-thuỷ, Minh-linh và Vö-xương. Cứ theo một con đường về phía tả mà đi về phía trái mãi thi đên một khoảng binh - dương mênh - mơng, khe núi rộng lớn,

## PHỬ BIÊN TẠP LƯC QUYÊN HAI

là chân nhánh núi Đại-lĩnh chạy dài và mở rọng ra.
Nêu người ta không qua đò sang sông Đọng-hải mà cứ noi theo bờ song mà đi, thì phải qua mọt däy núi Thạch-thương, Ong-hồi và Trường-duuc đề vào Trạm-Dinh. Bó cüng là đi theo chân nưi nhánh dãy nưi Đại-lïnh.

Vạy thi Trình-tuyền-hầu [tức Trạng-nguyên Nguyễn-binhKhiêm] ngày xươa chỉ nưi Hoành-sơn cho Đoan-quớc-công [tức Nguyễn-Hoàng] có thề không phải núi Ba-triêng, mà cüng khong phải núi Lệ-đệ.

## *

Đoan-quận-cơng vốn là vị công -thần vua Lê, và là bậc nguyên-cậu của Vương-thượng [tức chúa Trịnh-Tùng]. Đoan-quận-công đả kiêm lãnh chức Trẫn-thủ Thuận-hoá và Quảngnam hơn 40 năm. CÔng-lao khó-nhọc của Ngài thật là nhờ Ngài đã làm bức bình-phong và hàng rào che-chở cho Triều-đinnh vây.

Vừa nghe nhà Mạc đã bị dẹp yên, Đoan-quận-công đơcsuất binh-chưng về chầu mừng Triều-đình. Lúc bấy giờ Ngài được 70 tuồi, trở thành mọt bậc nguyên - lăo tơi cao của nhànước. [60b] Rồi Ngài lại được tiến-phong chức Hữu-tưởng Tháiphó [chức quan cao nhứt trong Triều-đinh].

Ngài đi đánh Đông dẹp Tây, tạo được huân-nghiệp rực-rỡ. Cbúa Thương [tức Trịnh-Tùng] rất ưu-đải Nguyễn Quận-cong và cho Ngài quản-đð́c mọt phủ Hà-trung cùng 7 huyện Sơn-nam

thương- $1 \stackrel{\text { Q }}{\text { [cüng như tỉnh sau nầy] mà vẫn được lảnh chức Trấn- }}$ thủ Thuận-Quảng như cü.

Xét từ lưc ban đầu, Đoan-quận-công nào có dị tâm, chỉ vi Ngài có công lờn rồi sinh lòng tự-nghi, và nghe lời những người ly-gián, rồi mới mưu-đồ ke̛-hoạch bảo-thân, tự hãm minh vào chỗ bắt-nghỉa đới với Triều-đình.

Đên năm 76 tuồi, Đoan-quận-cong bỏ trơn về Thuận-hoá, nhưng Ngài vẫn lưu lại ba người con trai ở Bắc-hà đề làm con tin, và dâng thư trần-tình, tạ lỗi, hàng năm lại còn dàng nạp các lễ cỡng-hiễn, thuế-khoá.

Cüng trong năm ấy, Đoan-quận-công lại tiễn mọt người con gái làm cung-phi Thế-tử [con Trịnh-Tùng], cách ăn ở và đơi-xử với Triều-đình vua Lê và chúa Trịnh cung-kính và hoàthuận đến như vậy! Đương lúc bấy giỡ, thiết-tưởng cunng kbó mà gây binh-hoả chiến-tranh được.

Đến đời con Đoan-quận-công là Tồng-trá̛n Thưy-quận-công [tức Nguyễn-Phúc-Nguyên] thì uy-tín họ Nguyễn đä lởn lao, và khí-thẽ̛ đã mạnh-mẽ, chúa Phúc-Nguyên đoái nhìn non sông đât nước, mơi nảy sinh tâm chi lăy đắt nước truyền cho con cháu nhà minh, và nhân đó mới bỏ lễ triều-cơng.

Nhưng đại-giá vua Lê và chúa Trịnh đã mấy phen đi Namtuằn, quân Thuận-hoá [61a] đều ra chơng-cự. Quan quân Triềuđỉnh cüng chỉ ứng-chiến qua-loa, rò̀i lại kéo quân trở lui, đề dùng văn-thư chiêu-dư họ Nguyện. Sở-dĩ làm như vậy là vua

Le và chúa Trịnh vớn có lòng muð̛n chiêu-hồi ḥ̣ Nguyễn về vơi Triều-đinh, chứ khong mưon làm cái viẹc trừ-khử ḥ̣ Nguyễn một cách đoạn-tuyệt. Cho nên Nguyễn-duy-Thời có làm bài khải đại-ỳ nói: Thái-thượg-vương đã mây lần đi quan-sát địaphương và xem-xét dân-tinh, thé mà Thuy-quạn-cơng khong chịu trở về lại vơi Triều-đình. Bởi vi những bậc Huân-phiẹt vê đời Lé Trung-hưng [tức L.é Trang-tong], họ Nguyễn và họ Trịnh đã hai đời tinh thân nhân-nghị [ bai đời làm thơng-gia ], nen Triêu đình khơng nỡ đoạn-tuyệt tình-nghīa đơi với ḥ̣ Nguyễn.

Đên đời Nbần-quận-cơng [tửc Nhân-lọc-Hầu Nguyễn-PhúcLan] thl đả trải qua ba kỷ [tức ba đời là Nguyễn-Hoàng, PhưcNguyền và Phúc-Lan], cơ-sở bá-nghiệp họ Nguyễn đä khá vữngvàng, nên Triều-đình không thề mưu-toan chiêu-dư họ Nguyễn được nữa. Tình-trạng đất nước ta lúc băy giờ rơi-ren như the chẳng những bởi sự thế xui nên mà thời, âu cüng bởi khí-vận trời đắt khiến nên vậy.

Thuy-quận-công Nguyễn-Phúc - Nguyên chơng lại mệnhlệnh Triều - đỉnh, mới cho xây đắp mọt luỹ thật dài. Luỹ ạ̛, phía trên chạy dài từ núi Động-hồi, xuớng tận cửa bề Nhựt-lệ. Luỹ cao mọt trượng [ 1 trượng là 10 thước] 5 thước, chân luỹ rợng đên 5 trương. Bèn ngoài luỹ, người ta cho trồng các hạng cây củi và gỗ lim rừng, bên trong luỹ, đắp đất làm năm bạ̣c thang lầu [61b]. Voi và ngựa có thề đi suð̂t trên luỹ được. Lũy đăt liên-lạc với nhau thật dài và rộng ước hơn 30 dặm. Cứ cách khoảng hoặc 3 trương boặc 5 trương, người ta lại


## PHÚ BIÊN TAP LỤC QUYÊN HAI

thiễt-lập mọ̀t pháo-đải. Trên mỗi pháo-đài, được đặt một khà̀u súng " cự mơn ". Ngoài ra cứ mỗi một trương, người ta lại trồng $\mathrm{mọt}$ khầu cột súng đề kèm súng vào đb. Còn các hạng đạndược thì được chất chứa cao như núi.

Tại cửa biền Nhựt-lệ cùng cửa biền Minh-linh, lưới sắt và khoá sắt đều được bర-trí chằng-chịt với nhau đề chặn ngang cửa biền. Phúc-Nguyên tự lấy đây làm chớn Kim-thành thang-tri và con cháu nghìn muơn đời về sau có thề được yên-ồn.

Mọt ngày nọ, quân của Vương-thượng đi đánh phương Nam, quân lính bọ Nguyễn phân-tán không đánh, luỹ bỏ ngõ khơng có người canh giữ. Thừa thắng quân của Vương-thượng hănghải, chỉ một trơng canh đã đi đường tat́t vào được kinh-thành Phú-xuân. Tuy vận nước có khi phán, khi hợ, khi thịnh, khi suy, đều có liên-quan đến thiên-sơ, nhưng Ơng Mạnh-lử [vị ÁThánh đơi Chiến-quớc] đã có câu nói : " Bịa lọi bắt như nhân hoà" ngbỉa là "Có lợi-thể về đăt-đai kbông bằng lòng người hoà-thuận", thật là lời nói chí-lý đáng tin vậy.

## ※

[62a] Châu Bắc Bơ-chánh lấy núi Thời-mại làm trẫn-sơn, là làm hòn núi che-chở cho châu ây. Còn mợt con đường sòng dài từ sách Thanh-lảng, xã Kim-lü thuộc địa-phận huyện Hươngsơn, trải qua xä Diên-bò̀i, chảy xuơng xã Lü-đăng rò̀i chảy ra cửa biền Đại-linh.

## PHỦ BIÊN TẠP LUCC QUYÊN HAI

Lại còn một con đường sông khác từ núi Thời-mại chảy xuơng sông Kim-minh được gọi là sông Son, ròi chảy đến cưa Hác, cùng với con sông Lü-đăng hợp lại một, cũng chảy ra cửa biền Đại-linh. Hai con sông nầy bắt nguồn từ một nơi rất xa mà rất rộng.

Châu Nam Bô-chánh lấy núi Trinh [tức núl Ba-triêng] làm Trẫn sơn. Còn một con sông dài từ bến Liệt thuộc xã Phùllám chảy xuống xứ Sao-sa và xứ Bà-chung. trải qua xä Thồ-ngoã, rò̀i chảy xuống cửa biền Yên-niều [hay Yên-nẻo].

Lại còn có con đường song nhỏ từ trang Biền-phước chảy xuớng thôn Yên-phúc, thôn Lý-hoà thuộc xã Hải-khoát rồi chảy xuơng cửa biền Thuận-cô. Nguồn sông nầy gần mà hẹp.

Chấu Bắc Bơ-chánh cùng với huyện Kỳ-hoa tiếp-giáp nhau, còn châu Nam Bơ-chánh cùng với huyện Khang-lộc tiếp giáp nhau. Hai châu ấy ngày xưa hợp làm một châu, ngày nay lại chia làm hai châu, thiết tưởng [62b] nên chia ra làm hai châu như vậy là phải. Người ta lấy châu Bắc Bốchánh cho lệ thuộc vào phủ Hà-hoa, xứ Nghệ-an, còn châu Nam Bơ-chánh thi lệthuộc vào phủ Quảng-bình, xứ Thuận-hoá, đó cũng là nhân hình the̛ núi sông mà chia ra cho thuận-tiện.

Ở phia trên sông Son, tại nơi phân-giới cũ, có một chỗ đăt nứt-nẻ, người ta gọi đó là Cồn-bò̀i, Cồn-thị và Cồn-cấm. Nhân-dân bai bên bờ sông khòng dám cảy bừa, cây cỏ ở nơi đó

## PhỬ BIÊN TAP LỤC QUYÊN haI

mọc thành rừng rạ̀m, đênn nay thl chỗ đá̛t nứt ấy đã liền lại với đắt bằng.

Nhân-dân các xã duyên giang[tức các xã ở hai bên bờ sông] thự̂c châu Bắc Bơ-chánh tranh nhau yêu-cầu quan Thượngtướng pbê-phó văn-từ đề chiểm-nhận đăt-đai mà khai-phá canhtác. Những người dân đến trước đã được chiếm-nhạ̀n phần đăt của minh rồi, còn những người đến sau đương miễn-cưỡng tranh-giành, kiện-thưa nhau mãi không chịu thôi.

## *

Làng Lý-hoà thuộc châu Nam Bő-chánh, mạch đắt do durkhi từ dưới chân núi Lệ-đệ đồ về, thành mọt khoảnh bình-sa nồi cao lên và mở rộng ra. Nhân-dân làm nhà ở theo chiều ngang khoảnh bình-sa, và tất cả các nhà đều trở mặt hướng về phương Nam. Đuôi khoảnh bình-sa thi từ phia tả trở về bao quanh lây làng Lý-hoà. Sông Thuận-cô [63a] từ phia hữu đồ về đãy, làm ngôi Tiền-đường cho làng [nói theo phép địa-lý], còn mọt dãy núi cát thuọc núi Thuạ̀n-cô thì làm Tiền-án cho làng nữa. Nhờ vậy mà nhân-đinh trong làng rất thịnh-vượng, đe̛n hơn một nghin người.

Phong-tục dân làng Lý-hoà rất quen thích các việc buôn bán. Những lúc bình-thường, nhân-dân làng vào thành Giađịnh thuê thợ đóng hàng $\mathrm{t}_{\mathrm{a}}$ ăm chiếc thuyền buồm lởn, mỗi chiếc


## PHỦ BIÊN TAP LỤC QUYÊN HAI

thuyền trị-giá hơn một nghìn quan tiền đồng, rò̀i họ đem thuyền về làng chuyên-chở buơn bán.

## +

Người ta đi dọc theo các bãi biền Quảng-nam, cũng như Thanh-hoá và Nghẹ̀-an, chưa từng thấy có thứ cát trắng. Còn Thuận-hoá, thì đường dưới châu Bắc Bơ-chánh, tại xã Trunghoà, người ta đã thấy nôi lên mơt bãi dài cát trắng. Tại khoảng đăt thuọ̣c xã Đòng-cao và xã Yên-lão, tiếp giáp với sông Gianb, người ta lại thá̛y đùn nồi lên một cồn cát dài. Và tại phia tả và phia đường sau đồn Động-hải, lại có một giải cát trắng nồi lên như bức trường thành, trường luỹ chạy thẳng đên cửa biền Nhựt-lệ

Qua sông mà đi về hướng Đông là đên địa-pbận huyện Lệthuỷ. Từ thôn Phong-đơng thuộc Bộng-hải, người ta đi thắng [63b] đên của biền Minh-linh, đường đi chừng một ngày rưỡi. Tại những nơi đây, khơng biết bao nhiều núi cát nỡi-tiếp nhau nôi lên, trông thấy mịt-mờ. Lại có thứ cát trắng và sáng, trùngtrùng điệp-điẹ̀p nồi len mấy tầng, ngươi ta trơng thấy dường như một dãy thành quách. Ở phía ngoài các động cát, đều là những đảm rừng hoang cỏ mọc rậm-rạp.

Cách xa bờ biền chừng hơn một trơng canh đường đi, thi đên những động cát, khòng có đường nào đi tắt, nhưng ở trong đó, kề có hàng trăm thôn xóm liên-liếp với nhau. Từ xưa đên
nay, những thơn xơm ăy đều ở nơi đăt cát, mà so người vẫn đòng-đúc thịnh-vương.

Các thơn xóm đều quay lưng về phía cát, trở mặt hương về trường-giang. ở trong các đọng cát, có mạch nước chảy luônluôn và đều thành những suới nước ng̣̣̣t. Nhàn-dàn ở những nơi nầy lăy nước tại các sư̛i ngọt tươi lúa, và nhờ có nước ngọt tưới luonn, nên lưa thu hoạch dồi-dào.

Trong khoảng vài ba xã, lại có một khe nhỏ. Hễ đẽn mùa thu, thì nước trong những khe chảy rắt mạnh. Nhưng sang mủa xuân, thì nước những khe thường bị khồ cạn.

Ở giữa đường cái lớn, người ta thăy cát bay suơt ngày. Nhưng ở mọt bên đường, nbân-dân địa-phương thường-thường bừa cát qua-loa rò̀i gieo mộng, lúa non mọc len rất xinh tươi tot-dẹp.

Còn các giớng cây-cơi sinh-sản ở giữa những đọng cát trắng ấy mà vẫn to cao tươi-tốt, bá chẳng phải lạ-lùng lắm hay sao?
[64a] Tại địa phận xã Vö-xá thuộc huyện Lệ-thuỷ, ngày trước họ Nguyễn đặt làm dinh Lưu-đồn (tuc gọi Dinh Ngoài), thê đăt nơi đó cüng rộog-räi, quan phòng la-liẹt như bàn cờ, nhà lơp ngơi sắp hàng. Phia hữu thì tựa vào nưi cát, phía tả thi

## PHỦ BIĖN TAP LỤC QUYÊN HAI

có dãy đa̛t binh-sa. Vào khoảng giữa các xã Yèn-xá, Thạch-xá, Ba-nguyệt, Bặng-lọ̀c, ruộng lúa bao-la nghìn khoảnh, mắt người trông không thề xiết được.

Như một xã Phù-ton, dân-cư rất trù-mật, và ruộng lúa rắt tơt tươi.

Từ xã Phù-tòn, đi lên đường quan, qua cầu, Quán-Cát cùng Quán-Sen thuợc xă Thuỷ-lièn-trung, lại qua cầu Quán-Bọt thuợc xã Thuỷ-lièn-thương, lọi qua khe, quán Hà-kỳ và Quántrà thuợc xã Hà-kẏ, là đến địa phạan xã Hồ-xá. Nơi đây là con đường chinh đề đi vào kinh thành Phú-xuân.

Vê phía tả con đường lởn đi qua Quán-Bọt và Quán-Trà là đên địa-phận xã Thuỷ-mỗi, phường Tứ-chánh, phường Du. Tại những nơi đây, người ta có tục buôn bán dầu thắp đèn.

Như từ xã Đă̆ng-lọc, [64b] đến con đường ngả ba thuộc xä Phù-ton, rò̀i người ta đi chuyền về phia Tây, trải qua xứ Cầubông thuộc xã Thờ-ngoã và xứ Cằu-ngò thuộc xã Liêm-ái. Rời từ nơi đây, người ta lại đi về phia Tây-Bắc đến địa-phạn xã Yên-dinh, tức Trạm-Dinh là trấn Quảng-bình ngày xưa.

Nếu từ Cằu-ngò, đi về phia Đòng-Nam, thì phải trải năm sáu trùng núi thấp, qua cầu đến đồn Bên-đáu xã Thồ-ngoã, rời lại trèo qua mười lăm, mười sáu cái gò ngang mới đên được Quán-Mít. Muơn đên đồn Lai-cách, lại phải trèo qua sáu, bảy

trùng núi-gò. Tại nơi đây, ngày xưa có thiết-lập kho nhà nước. Từ xä Lai-cách người ta phải đi ra, trèo qua ba, bð̌n cái gó thập, qua đọ̀ng Cới-xay, bỏ ra đường cái quan, thi cüng tới được địa-phận xã Hồ-xá.

Ngày trước, họ Nguyễn thiết-lập dinh Bð-chánh và dinh Quảng-bình. Mỗi dinh đều có quan Ký-lục cầm đầu ty Hơpsai. Nhà nước trách-cứ [65a] quan Ký-lục hai dinh kề trên phải khám xét và xử các việc từ-tưng [giắy-tờ kiện-thưa nhau], vì hai dinh nà̀y cách xa kinh-thành Phú-xuân, nèn nhân-dân các địaphương tới hằu Chánh-dinh [tại Phú - xuân] không tiẹn.

Con đường cái đi vào trẫn Thuận-hoá, chỉ có con đường từ xã Phù-tơn thuọ́c huyện Lệ-thuỷ đi đên xä Hờ-xá thuọ̣c huyện Minh-linh mà thôi. Dọc đường có các Quán-Cát, Quán-Sen, Quán-Bột, Quán Hà-kỳ, nhân-dân có làm nhà rải-rác ở hai bên đường, hành-khách có thề mua bán ăn ư̌ng nghỉ-ngơi được. Còn từ đây [tức từ xã Hồ-xá] cho đên đèo Ải-vân, thi không có hàng quán ở dọc đường, cho nên trong cuốn sách ${ }^{\alpha} 0$-châulục " ${ }^{1}$ có nói : "Thiên lý viễn đồ vồ nhứt quán" là sự thật đáng tin vậy.

Trạm-Dinh là nơi có thế đắ băng-phẳng và rợng-rãi, có

> 1. O-chàu-luc là cuớn «O-chàu cạ̀n lục » do Đò-cấp-sự trung là DươngVăn vè đời Nguy-Mạc biên-soạn.

## PHỬ BIĖN TAP LỤC QUYÊN HAI

nưi tựa và có sông bao-bọc, hình-thê cũng đẹp-đẽ. Từ nơi đây, người ta đi đường thuỷ xuống Đọng-hải rất gần. Còn đi đường b̧̧ cùng đi đường đại-1ל̧ râ̆t xa. Nhưng từ Trạm-Dinh, người ta có thề đi ra các xã Lai-cách, Hồ-xá rồi đi đò qua mọt con song nhỏ, qua xả Tbuỷ-ba, đi đò qua sông Tây-hà, qua các xã Lucđiền, Mai-xá, Trúc-làm đề tới xã Tri-đâu. Nơi đây, ngày trước có một con đường cái quan [65b] rợng hơn hai trương, mặt đường bằng-phẩng như đá mài. Nbưng đường nầy, nhiều người khờng quen đi. Người ta qua đò sang sông Minh-lương rồi lên Cầuthị đề đẽ̛n xã Tri-đâu.

Từ xã Yèn-trạch, người ta noi theo con đường dọc sông mà đi xuơng xã Tâm-duyệt, rồi đên cầu sông Qui-hậu, về phia bên tả có một cái thành xưa, tức trong cuớn «Ò-chảu cận luc» có nói thành Ninh-viễn ở về địa-phạ̀n vã Uần-áo. ở nơi đay, song Bình-giang chảy qua phía trước, sòng Ngò-giang khơngchế bao-bọc ở phia sau, sòng Ngò-giang tức sông nhỏ Qui-hạu. Đường nầy là đường thuỷ-vạ̀n tử Động-hải đến Bênn-Đảu [hay bến Dàu].

Tại xä Tâm-duyệt, có ngoi chùa Kinh-thièn. Tại xã Yên-lai, có nhà Văn-miếu. Người đời tương-truyền rằng: Ngày xưa, vua

[^5]Lê Thánh-tơng đi đánh nước Chiêm-thành ${ }^{1}$. Lúc Ngài trở vê mơi làm nhà Văn-miêu, ớ trong có đáp tương ngời của Ngài.
[66a] Từ con sông đại-giang thuọ̣c huyện Lẹ--thuý, người ta vạn-chuyền thuyền vào sơng Ngo-giang đi thẳng đên Bên-Bâu, xả Thô-ngoã. Nơi đây, ngày trước có kho lưa nhà nươc, ngay nay làm đồn-sở trữ lương. Từ Bên Đâu đên xả Lai-cách đều là nưi-non thuộc dãy Trương-lĩnh, và có nhiễu gò thấp. Tại đay, rừng tott-tướ, cay dày rạm, ngày trước co đường xe lên xư̛ong giữa khoảng từ sườn núi đến chân núi, dá̛u bánh xe đe̛n nay vẫn còn nhan-nhản. Trước kia, họ Nguyễn thiết-lạp hai đọi quân «xa-sư» ở đây, mỗi đọi gồm 50 người lính. Linh nằy được lăy ở các xã tinh-nguyện bò-sung. Hai đội ‘ xa-sur" co 4 người đđ̣i-trưởng, được cấp-phát 37 cỗ cong-xa và 75 con trau nhà nươc, sai-khiến họ chuyên-vận đồ - đạc và lương - thực thật là mau chông, nhẹ-nhàng. Người ta từng đi từ Bên-Đâu, sai lấy hai đọi cơng-xa, đề xe trâu chuyen-chở, mỗi xe có hai con trâu kêo, mỗi người lùa bảy cái xe, mỗi xe chở 1.200 bát lúa, trèo qua mười lăm, mười sáu cái gò ngang, đên Quán-Mít mới nghingơi mọt chút. Rồi lại bắt đầu đi, trèo qua sáu, [66b] bảy lơp cò̀n bằng, đên giờ Thân [ $đ \grave{0} 4$ giờ chiều] thil đên đờn Lai-cách, xe trâu cüng tới đó nội buồi chiều trong ngày.

Từ ngă ba bến sòng Minh-lương, người ta qua đò, rồi trải qua các xã Bình-xá, và Lễ-mõn, lại phải trèo một gò đăt ngang, qua xä Hương - đình, phường Lịch $-\tan$ mà tuc gọi là Cẫu-Thị. Bên hữu nưi nơi đây, có một con đường đi đên tồng


Bái-trời chừng mọt trớng canh rưỡi. Tồng Bái-trời nầy gồm 25 phường, có ruộng núi, có rừng vườn màu-mỡ, lúa thóc nhiều nhứt trong xứ nầy. Nơi đây lại còn sản-xuất hồ-tiéu, thuỷ-du [dầu nước], trầu và cau.

Từ tồng Bái-trời đi trở xuơng đến xä Lễ-môn, rò̀i đi xưong vài xã nữa thì đé̛n mọ̀t khoảng gò đá̛t dài, trồng như bức liênthành. Nhân-dân làm nhà la-liệt ở đây. Đăt gò ây đều là sắc đỏ, cây-cð̂i rất tớt-tươi.

Qua cầu xã Hà-thương rồi rẽ ra phia ngoài, ruộng đồng đều cát trẳng, nơi đây được gọi [67a] là bãi Hao-hao. Bi bộ mọt trơng canh rưởi nữa, thì đên mọt chỗ có mắy trăm mẫu đắt bao-la, nhưng tại đăt ấy, cây cỏ khơng sinh sản được. Từ đây, người ta đi vào Tri-dâu, xä Phồ-lại đề đi đên Các-dinh. Nhưng đến khi đi ra, người ta lại không đi đường nà̀y.

Từ con đường Tri-dâu về phía tả, người ta đi qua phường Trúc-lâm, phường Quán, ch $\neq$ Mai-xá, ch $\neq$ Yên định, rò̀i đi vòng ra phía sau tồng Trái-trời, qua thôn Hoàng-xá-thượng, xä Kinhmôn, rời đi đò qua Tây-hà, xã Thuỷ -ba đề đi đên xã Hò̀-xá. Đường nầy là đường tắt mà gần. Ấy là con đường chinh đi ra Trạm-dinh. Nhưng tại xả Thuỷ -ba, về mùa thu, thường gặp nước lưt, đường sá bị bùn lầy rắt khó đi.

Cüng còn có mợt con đường nữa từ chơ Kinh-môn đi vê phia tả, rò̀i cứ noi theo bờ sông mà đi đến xã Bình-xá, lại qua đò sông Minh-lương, đến sông Diện-hà [hay Tây-hà] là nơi ba


## PHỦ BIÊN TẠP LỤC QUYÊN hai

nĝ̣n nguồn hội hơp lại. Một chi từ nguồn Hai, nguồn Mọt, chảy xư̌ng phía bắc sơng Diện-hà. Mọt chi từ nguồn Tam [hay nguò̀n Tham] [67b] chảy lại. Ba đường thuỷ chảy đến sông Minh-lương mới hợp lại làm một, rồi lại chia ra làm hai chi. Một chi về phía hữu chảy vào kênh Cức thuộc xả Thời-hoà. Kênh nầy được g̣̣i là kenh Ba-lòng chảy qua phá Tam-giang đề chảy vào Phư-xuân. Mọt chi chính thl chảy xuơng theo cửa biền Luạt-hải.

Thượng-lưu Nguyen-o từ sách [cüng như làng] Lang-o tới đờn-tuần 0 -giang, người ta phải đi một ngày. Từ đồn 0 -giang đe̛n xä Từ-hoà cűng phải đi mọt ngày. Rồi từ xã Từ-hoà đên Trạm-dinh cũng phải đi một ngày nữa.

Còn xã Phồ-lại thuộc huyện Đăng-xương mà tưc gọi là Chơ Sùng là nơi đường thuỷ và đường lục gặp nhau. Người ta đi hay về đều phải qua nơi đây. Từ đăy, người ta do đường chính mà đi, phải qua đò ở cửa Điêun-ngao rồi đên Cát-dinh không quá mọt trơng canh [ $đ o ̣$ hai giờ].

Tháng 3 năm Bính-thân [tức năm 1776 là năm thư̛ 37 niênhiệu Cảnh-hưng nhà Lê], tôi [tức Lê-qui-Đôn, tác-giả cuơn sách nầy] mới đến đây, bỗng được nghe nới quan Đơc-lĩnh là Dĩnh-võ-hầu [68a] đương tiến binh tiễu-trừ nguy đảng Miên-đưc-bầu Chu-Mỹ ở vùng rừng núi thuộc huyện Hải-lăng. Tôi nghĩ Cam1̣̣̂ có đường núi đi vào nước Ai-lao, s s giặc có thề vượt qua Ai-lao ần trơn, nên tôi muớn sai quan quân hai cơ phô-trương thanh-thế, tiếp-ứng cho nhau tại nơi $x a-x \Delta i$.


Đề chặn đón đường giặc về phia tả, tôi lập-tức từ chọ Sùng đi về hướng Tay-Nam, trải qua các xã Yên-xuân, Yên-bình, Xuân-ngạn, Cam-đường, Lâm-lang và xã Blnh-tồ hạ, rò̀i lại trải qua các xä Thượng-đô, Thiều-giang, Thuận-đức và Thiêt-trường. Con đường ây rắt biềm-trở và xa-xôi.

Về phia hữu con đường nầy, đều là núi lớn, rừng rộng. Tôi trèo núi, lọi khe, mất nửa ngày mới đến xã Đơng-hà. Đên đây, tòi mới thắy nhân-dân trù-mật, đăt-đai bằng-phẳng. Trong lúc đi đường, tôi từng thưởng-lảm hình-the núi sông, và phủuỷ dân-cư các làng sở-tại. Tòi lại đi qua xã Biếu-ngao đề đên Cát-dinh.

Chu-Mỹ nghe nói hai đạo quân Triều-đỉnh đương đón đường ngăn-chặn hắn cả hai phia tả hữu đường đi, [68b] nên hắn khơng dám chạy vào núi, bèn lần trơn ở trên xứ Nhự-no, rò̀i bị quan đồn là Bỉch-vö-hầu bắt được.

Xã Cam-l仓̣ thuộc huyện Đăng-xương ở về mạn Thương-lưu song Biêu-ngao, phía dưởi liên-tiếp với Hải-môn, phía trên tiêpgiáp với man dân các sách Sái-tuyền thuộc nước Ai-lao. Các đường-sá đều xuất-phát ở nơi đây. Xa thì đên các bộ-lạc Lào thuộc nước Lạc-hòn, nước Vạn-tượng, phủ Trắn-ninh và châu Qui-hợp đều có đường thông ra nơi đây [tức xã Cam-lọ]. Vạy nơi nầy là nơi rất xung-yêu.

Từ xã Cam-lọ nầy đi vào, đến phường Yên-khang, có một tuần-đồn gọi là tuần Ba-trăng, cunng gọi là đồn Hiếu-giang. Theo

lẹ thl các người đi buơn lănh nạp thuê phải tơi đồn ấy ròi mời lên đầu nguyeñ [cüng như tờng] mua trâu, bò, lúa gạo cùng các thứ hàng-hoá, sản-vạt, hàng năm phải nạp thuê mỗi người là m仓̣t trăm mười quan tiền đồng.

Từ tuằn Ba-trăng nầy đi hai ngày rữ̛̛i nữa thị đé̛n biên-giới con sơng lơn thuọc cảnh-địa nước Ai-lao. Ngay xura họ Nguyễn có thiêt-lâp [69a] mọt dinh-đồn gồm sáu thuyền binh đóng ở đây. Binh đều được tuyền-mô, còn dinh-đŏ̀n được gọi là dinh Ai-lao.

Vê phia bên hữu sơng thuộc xã Cam-lọ̀ cüng có một tuầnđồn là tuằn Cây-lúa, lẹ̣ thuê đồn nằy cũng như đồn Hiếu-giang, và thuế hàng năm thu được răt nhiều.

Từ đăy người ta có thề thơng đên Mang-đạo nước Vạntưgng.

Về phía bên tả đồn Hiêu-giang, cũng có một tuần-đồn được gọi là tuần Nguru-cước, thuê lẹ̣ cüng y như thuê lệ đồn Hiêugiang, thue̛ hằng năm mỗi người buôn là một trăm hai mươi quan tiền đồng.

Từ Hiếu-giang đi trở lên đến các đọ̀ng bên tả và bên hữu, có người Man ớ, họ cày căy và thu-hoạch lúa rắt nhiếu.

Từ xã Cam-l¢ lên tuần Hiéu-giang, người ta phải đi mọt ngày. Từ tuần Hiêu-giang lên đên đầu nguyên núi Thác-ma cūng phải đi mọt ngày. Từ xä Cam-lộ xuơng đên ngã ba đò Bên-Dịch

## PHỦ BIÊN TAP LỤC QUYÊN HAI

cüng ma̛t một ngày. Từ đò Bên-Dịch đi xuơng cửa Việt-hải (tuc gọi xả Dä-đọ) mất nửa ngày. Còn từ nưi xững biền hay từ biên lèn nưi đều phải mất hai ngày như nhau.
[69b] Đầu nguyên song Thạch-bän thuợc huyện Hải-lăng, từ phường Tân-yên xuớng đên quán Ngã-ba, người ta phải đi mọt ngày. Lại có một chi ở bên tả đầu nguyen, từ sách dân Man Toáiòi xững đến quán Ngä-ba mất mọt ngày. Từ quán Ngä-ba đến đồn-tuần Ngưu-cước mọt ngày. Từ đồn Ngưu-cước đên phường Khe-Tấu một ngày. Từ phường Khe-Tấu đến tuần-đồn Viên-kiều măt nửa ngày. Từ đồn Viên-kiều đên đò Ngä-ba Dịch một ngày. Từ phường Hoa-mai, dựa theo đầu nguyên Hạ-giang đi về phía tả đề lên các sách dân lậu Toái-đi, đi về bên tả đến xứ Ba-hy là nơi dân Man ở, bỏ về phía tả đề lên đên sách Man-dân, có con đường đi vào Gia-định, Đồng-nai khòng quá sáu ngày. Nhưng đường nầy, nưi sông rất hiềmhóc và to-lởn, rất khó đi thông suốt được.

Dinh Tân-cát đóng tại đầu nưi xä Phước-tuyền do Thiều Quận-cong trưởc đây mới thî̛t-lạp. Còn Trẩn-dinh cü [70a] của họ Nguyễn thì đươơc đặt tại phía Tây song Ái-tử.

Từ Trấn-dinh đi ra đường lớn, người ta phải qua đò Ái-tử rò̀i đi về phia tả chỉ mắt mấy phút là đến nơi, quân phòng đương còn ở đó, tức là nơi mà Đoan Quân-công Nguyễn-Hoàng đã thiết-lập khi mới vào nhậm trấn Thuạn-hóa.

Ở về phía Đơng sông Ái-tử có hai xă Đâu-kinh và Hoa-la.


## PHU̇ BIÊN TAP LỤC QUYÊN HAI

Xét sách sử nhà Minh có chép : «Trương - Phụ đuôi theo và đánh bại vua Trần Trùng-Quang ở sông Ái-tửn tức là nơ đay.

Năm Ất-vị [tức năm 1775 là năm thứ 36 niên-hiệu Cảnhhưng nhà Lê] trước, Qưc-lão Việp Quận-cong [tức Hoàng ngũ Phúc] vào trấn Quảng-nam, uỷ-thác cho quan Đð̌c-suất Đoan Quân-công [tức Bưi-thế-Đạt] trơng coi việc chuyên-chở vào Thuận-hoá. Đoan Quận-công giao-phó cho ngưới Thuậnhoá là Cai-Lưu và Cai-My coi việc mở con sông tại hai xứ Quán-pháp và Ong-đớc đề thơng đường vận-tải từ châu Minhlinh vào Thuạ̀n-hoá. Hai tên nầy sức cho các xã thôn thuộc hai huyện Đăng-xương và Hải-lăng phải lên đầu nguồn, xuống cửa biền, và bắt-buọc [70b] mỗi xã phải nạp tiền khoán là hai mươi lăm quan. Chúng tự sai-khiến người nhà khai đào sông. Nhưng bùn và cát cứ từ dưới đắt đùn lên bò̀i lấp sông, nên việc chuyên-chở vẫn phải bð-tắc đình-trễ. Đã mấy lần bị thúc giục sức bắt đi khai kênh, dân bai huyện ấy khồ - sở khòng xiết kề.

Tháng 3 năm Bính-thân [tức năm 1776 là năm thử 37 niênhiệu Lê Cảnh-hưrng], quan đồn Dinh-Cát là Trân-lĩnh-hầu mới sai các phơ-đð́c hội họp nhân-dân hai huyện kề trên đề xem xét tình-bình và đo-đạc. Ong lại xin biệt khai kênh mới bảy mươi chín trương đề giảm bớt nỗi khó-nhọc và tớn-kém của dân. Kênh mới nầy, đem so-sánh với kênh cü, thì giảm đi được bơn hai trăm trượng, nên Đoan-quận-cOng chắp-thuận. Đoan-quạn-


## PHÚ BIEN TAP LỤC QUYÊN HAI

cong uỷ-thác cho quan đồn trơng-coi công-việc đào kênh mởi, và giao-phó cho hai tồng đều khởi cơng, xuất - phát dân-phu khai-đào.

Còn việc tên tồng-trưởng sức hạ các phường sách đầu nguyên phải nạp tiền khoán mỗi đầu dân ba mưỡi quan tiền, chúng tôi [tức Cu Lê-quý-Đon] thấy mọt phường tới kêu kiẹn, nên cho phiếu đòi tồng-trưởng ây đên phạt trượng, và truythâu sơ tiền bời-hoàn cho dân.
[71a] Năm Giáp-ngọ niên-hiệu Cảnh-hưng [tức năm 1774 là năm thứ $35 \overline{\text { niên-hiệu Cảnh-hưng vua Lê Hiền-tơng], quân }}$ của Vương - thượng [tức chúa Trịnh-Sâm tự xưng Tĩnh- đovương] bình-định xong xứ Thuạn-hoá, và lược-định đự̛̣c xứ Quảng-nam.

Khi quân đên đá̛t Châu-Ơ thuọc huyện Bình-sơn [Quảngnghĩa], thi Phác-trung-hầu là Binh-văn-Phục hiện làm chức quan đớc-vận đường biền, có lược kê khai lộ-trình thuyền đi nhur sau :

Có một con đưỡng biền từ cửa biền Đai-an thuộc xứ Sơnnam [tức tỉnh Nam-định ngày nay] đến cửa Thằn-phù ${ }^{1}$, thuyền đi măt mọt trơng canh rưỡi, c̣̣ng mọt ngày trú quân.

1. Cửa biền Thàn-phủ ở giữa địa-phạ̀n huyện Nga-sơn, tỉnh Thanhhoả và phủ Kim sơn, tỉnh Ninh-bilnh. Ngày nay, aất ở cửa biền ấy tự nhiên bồi lên và biến thành ruộng-nương rất màu-mỡ. Tại làng Chính-

(Ở ngoài cửa biền Bại-an, có nồi cao lên mọt băi trường-sa. Ven bãi dài chừng ba dặm. Cửa biền nầy lơn mà cạn, và có nhiều cát chìm. Lúc nước thuŷ-triều rút xuơng, thi thuyền đi ra vào cửa nằy răt khó-khăn).
(Cửa Thằn-phù cạn, hẹp. Về bờ biền phia hữu, có nhiều hòn nưi đọt-khởi lên. ở trong dăy nưi ây, có một nơi có thề dung-nạp được một nghin ngườ, tuc gọi là vườn Bào. Về bờ biên phía tả, có mọt bải bình-sa rọng lơn, tuc gọi là CồnBinh).

Từ Vườn-Bào đến Thu-vi-ngoại, thuyền đi má̛t nửa trơng canh. Tuc gọi nơi đay là Cửa-Trào (cửa nầy sâu mà hẹp, thuyền phải đi quanh-co, ra khó, vào dễ, nèn tuc gọi là cửa "Dễ vào kbó ra". [Cưa Trào ở về địa-phận làng Họ̀i-Irâo, phủ Hoànghoá, tỉnh Thanh-hoá hiẹ̀n nay].

Từ cửa Trào đên cửa Hiếu-hiền, thuyền đi mẩt hai trơng canh. (Cửa Hiêuu-hiền, nà̀y có nhiều cát chìm. Cửa lởn, cạn, thuyền ra vào rất khó-khăn). [Cửa Hiếu-hiền ở về địa-phạ̀n huyện Quảng-xương, tỉnh Tbanh-hóa hiện nay].

Từ cửa Hiếu-hiền đênn cưa Du-xuyên [tức Do-xuy ên], thuyền

[^6]
đi mất hai trống canh. Tuc gọi cửa nằy là cửa Bạng. (Cửa nầy cạn hẹp, bờ bên tả có nhiếu đá, bờ bên hữu thì toàn cát, thuyền đi khó-khăn và thường gặp trở-ngại). [Của Duy-xuyên hay cửa Bạng ờ về địa-phạ̀n làng Du-xuyên hay Do-xuyên, tồng Tuần-la phủ Tỉnh-gia, tỉnh Thanh-boá hiện nay. Làng Duxuyên giáp với Ba-làng].

Từ cửa Du -xuyên đến đồn-tuần Biẹ̀n-sơn, thuyền đi chỉ mất nửa trớng canh. (Đồn-tuần Biện-sơn cách xa bãi biền đọ̀ chừng 10 dặm. Ở đồn Biẹ̀n-sơn, có mọt cái đầm lởn ăn sâu vào trong núi. Trong đầm núi, lại có một nới được gọi là "Ngọc-đàm" từc là đầm Ngọc. Ở trên Ngọc-đàm, người ta bày đồn canh-tuần. Những thuyền qua lại nơi đây thường tới nương-đạ̀u trong đầm thì khỏi lo-ngại sóng gió). Từ cửa Trào đến tuần-đồn Biện-sơn, cọng mọt ngày trú quân. [Đồn Biện-sơn ở về địa phạ̀n làng Biện-sơn, phủ Tĩnh-gia, tỉnh Thanh-hoá hiẹn nay].

Tử xứ nầy [tức đồn Biẹ̀n-sơn] qua Cửa Càn [Cưa Cờn], thuyền đi mất một trớng canh. (Tại cửa Càn, bờ bên tả có núi đá, bờ bên hữu có một khoảng bình-sa. Nhân-dân ở sâu vào trong đất liền. Phia trên cửa biền, có mọt ngoi đền thờ bơn vị Thần «Tử Thánh nương"). [Cửa Càn ở về địa-phận làng Thanhcần, huyện Quỳnh-lưu, tỉnh Nghệ-an. Ngôi đền Càn là ngôi đền có tiếng thiêng-liêng và lởn nhứt trong tỉnh Nghệ-an].

Từ cửa Càn đên cửa Hoàn-hạ̀u, [71b] thuyền đi mất một trơng canh. Tục gọi nơi đây là cửa Quyền hay cửa Quèn. (Cửa


## PHỬ BIÊN TAP LỤC QUYÊN HAI

nầy sâu hẹp, hai bên bờ biền có nhiều núi liên-tiếp với nhau). [Cửa Quyền ở giữa địa-phận huyện Quỳnh-lưu và phủ Diễnchâu, tỉnh Nghẹ̀-an hiện nayJ.

Từ cửa Quyền qua cửa Tbanh-viên, thuyền đi chi nửa trơng canh. Cửa Thanh-viên tuc thường gọi là cửa Thơi. (Cửa nầy cạn và hẹp, bờ bên hữu có núi đá, bờ bên tả có một khoảng binh-sa rộng mênh-mông và dài thăm-thẳm). [Cửa Thơi nầy ở về địa-phận phủ Diễn-chấu, tỉnh Nghệ-an hiện nay].

Từ cửa Thơi qua cửa Vạn-phằn, thuyền đi một trớng canh. (Cửa nầy, bai bên bờ đều là đá̛t bình-sa). [Cửa Vạn-phần ở về địa-phận làng Vạn-phần, phủ Diễn-châu, tỉnh Nghệ-an hiện nay. Nơi đày sản - xuất nước mắm rất nhiều và rắt ngon có tiếng].

Từ cửa Vạn-phằn qua cửa Hiền, thuyền đi chỉ nửa trống canh. (Cửa nầy rất cạn và rất hẹp, hai bên bờ toàn là núi, thuyền lớn không thề nào vào được). [Cửa nầy ở giữa địa-phạn phủ Diễn-châu và huyện Nghi-lộc, tỉnh Nghẹ̀-an hiện nay].

Từ cửa Hiền đến cửa Hoàng-la, thuyền đi chỉ nửa trơng canh. Cửa Hoàng-la, tục thường g̣̣i là cửa Lò ${ }^{1}$, lại có một tên

1. Cửa Lỏ là một cưa biền có phong-cảnh thièn-nhiên rắt đẹp và hùng-trảng. Cách cửa Lò chừng hai cây-số đi ra ngoài biền, có hai hòn núi song-song với nhau, trông ra như hai con cá ông-voi đương bơi, cho nên được gọi là núi Song-Ngur. Ở cưa Họ̀i, người ta trông ra hòn núi Song-Ngư cũng gần như ở cưa Lò.

khác nữa là cửa Hiền-thê. (Cửa Lò hay cửa Hiền-the̛ cạn và hẹp, bờ bên hữu có nưi đá, bờ bên tả là một khoảng bình-sa mông - mênh). [Cửa Lo ở về địa-phận huyện Nghi-lọ̀c, tinh Nghệ-an, bao-gò̀m địa-phận 6 làng xã duyên-hải là xã Khánhduệ, làng Yên-trạ̣ch, làng Mai-lĩnh, làng Yên-lương, làng Maibảng và xã Vạn-lộc〕.

Từ cửa Lò đến cửa Hội, thuyền đi mất một trơng canb. (Ngoài cửa Hội có hòn núi Song-Ngư đứng sừng-sưng. Cửa nà̀y rộng lớn, có nhiều hòn đá ngầm dưới nước, và có những luồng sóng rất lờn). Từ cửa Càn tới cửa Họi cọng một ngày trú quân. [Cửa Họi ở giữa địa-phận huyện Ngbi-lọc tỉnh Nghẹẹan và huyện Nghi-xuân, tỉnh Hà-tĩnh hiện nay].

Từ cửa Hội đến cửa Binh-luạ̀t, thuyền đi mắt năm trơng canh rưỡi. Cửa Binh-luật tục thường gọi là cửa Sót. (Cửa nằy nưởc rất sâu. Tại bờ bên hữu có nhiều ngọn núi đứng thẳng như tá̛m vách. Trên núi có đền thờ Bà Trưng-vương. ở dưới mặt nước, có một hòn đá chìm, hình như con hươu, các thuyền đi biền nên trảnh chỗ nầy). [Cửa Binh-luật tức cửa Sót nà̀y ở về địa-phận huyện Can-lộc, tỉnh Hà-lĩnh]. Từ cửa Hội đe̛nn cửa Sót cọng một ngày trú quân.
$\rightarrow$
Cửa Lò còn là mọ̀t nơi thựa-lương rắt tớt. Mùa hè, người ta đua nhau xuống cửa Lỏ hóng gió mát. Cửa Lò Nghệ-an cŭng như cửa Sầm-sơn ở Thanh-hoá.

Từ cửa Sót đên cửa Nhương-bạn, thuyền đi măt ba trơng canh. (Cửa Nhương-bạn cạn và hẹp. Về bờ bên tả, có hòn núi đá; về bờ bên hữu, có khoảng bình-sa). [Cửa Nhượng-bạn ở về địa-phạn làng Nhượng-bạn, huyên Cầm-xuyên, tỉnh Hàtīnh hiện nay].

Từ cửa Nhương-bạn đến cửa Hải, thuyền đi mất hai trỡng canh. (Cửa Hải sâu mà hẹp. Về phía bờ bên tả, có hòn núi đá, về phia bên bữu, có bãi bình-sa. ở trên núi, có đền thờ Thánh Tơn-Thần nữ). Từ cửa Nhương-bạn đe̛n cửa Hải cọng một ngày trú quân. [Cưa Hải nầy, tưc gọi cửa Hởi, ở về địaphận huyện Kỳ-anh, tỉnh Hà-tĩnh hiện nay, gần Đèo Ngang].

Từ cửa Hải qua cửa Cảnh-dương ${ }^{1}$, thuyền đi mất ba trơng canh. Tuc gọi cửa Cảnh-dương là cửa Ròn. (Cửa Ròn rât bẹp, mà có nhiều luồng sóng ngầm, sóng không dồi cao). [Cửa Cảnh-dương ở về địa-pbận làng Cảnh-dương, phủ Quảng-trạch, tinh Quảng-bình hiện nay].

Từ cửa Ròn hay cửa Cảnh-dương đên [72a] cửa Tranh hay cửa Gianh, thuyền đi mârt mọt trơng canh rưỡi. (Cửa Gianh rất sâu và rất rộng).

[^7]
## PHỬ BIĖN TAP LƯC QUYÊN HAI

Từ cửa Cảnh-dương bay cửa Ròn dến cửa Tranh ĉ̣ng m仓̣t ngày trú quàn. [Cửa (iianh ở về địa-phạn Quảng-khê, gần Bađờn thuộc phủ Quảng-trạch, tỉnh Quảng-bình biẹ̀n nay].

Từ cửa Gianh đe̛n cửa Lý-hoà ${ }^{1}$, thuyè̀n đi chỉ mợt trơng canh. (Cửa Lý-hoà rắt cạn, hai bèn có sóng đưa cát vào). [Cửa Lý-hoà ở về địa-phận làng Lý-hoà, huyện Bð-trạch, tỉnh Quảngbình hiện nay].

Từ cửa Lý-hoà đến cửa Nhựt-lẹ̀, thuyền đi tới ba trơng canh. Tuc thường gọi cửa Nhựt-lệ là cửa Thằy. (Tại cửa Nhựt-lệ nầy, nước rá̛t hiềm sâu và có nhiều sóng. Hai bên bờ đều là bãi bìnhsa. Ở trèn đăt liền, có luỹ đá).

Từ cửa Lý-hoà đến cửa Nhựt-lẹ̀ cọng một ngày trú quân. [Cửa Nhựt-lẹ̀ ở về địa-pbận thành-phð Đơng-hới hiện nay].

Từ cửa Nhựt-lệ đến cửa Minh-linh, thuyè̀n đi phải mất mọt ngày một đêm. (Cưa Minh-linh rất cạn, hai bên bờ có nước thuỷ-triều đưa cát vào. Thuỵèn rất khó vào cửa nầy). [Cửa

1. Làng lỵ-hoả là làng dỏng dàn-cư và giàu-có vào hạng nhứt, nhì trong tỉnh Quảng-binh. Làng áy còn có tiếng là văn-vạ̀t. Cách đây chưng 50 năm, làng có Cụ Té-tur̉u Nguyễn-duy-Miễn $\sinh 5$ con trai, thi 1 ngưởi đỗ Hoàng-giáp là Nguyễn-duy-Phiêu, 1 người đỗ Tiến-sĩ là Nguyễn-duyTich, 1 người đỗ Phó-bảng là Nguyẽ̃n-duy-Thiẹ̀n và 2 người đỗ Cử-nhân là Nguyễn-duy-Thắng và Nguyễn-duy-Đồng.

Minh-linh ở về địa-phận phủ Vĩnh-linh, tỉnh Quảng-trị biện nay].

Từ cửa Minh-linh đên cửa Viẹt, thuyền đi phải mắt hai trơng canh. (Cửa Việt rắt sâu và rọ̀ng, thường có những luờng sóng ầm-ầm và nồi lên cao; hai bên bờ đều có bãi bình-za). [Cửa Viẹt ở về địa-phạ̀n tỉnh Quảng-trị, gần nơi Vỹ-tuyến 17 là ranhgiới chia đơi Nam và Bắc Việt-Nam hiện nay].

Từ cửa Việt đển cửa Bạt-lọ̀, thuyền phải đi đến bốn trơng canh. Tuc thường gọi cưa Bạt-lộ là cửa Yêu. Người ta cüng gọi cửa nầy là cửa Thai-dương. (Cửa Bạt-lộ bay cửa Thai-dương có những luò̀ng sóng ngầm xoay vòng từng hôi từng khúc. Hai bên bờ đều bằng-phẳng và rộng-rãi). Từ cửa Việt đĕn cửa Thaidương cọng một ngày trú quân. [Củra Thai-dương ở giữa địaphạ̀n phủ Vĩnh-linh, tỉnh Quảng-trị và huyện Phong-điền tỉnh Thừa-thiên hiẹ̀n nay].

Từ cửa Thai-dương děn cửa Tư-dung [chữ Dung mà trong bản Hán-văn viết lọn là chữ Khách. Ngày trước cửa Tư-dung, sau nầy mới đồi tên là cửa Tư-hiền], thuyền đi phải đến ba trơng canh. Tục thường gọi cửa nầy là cửa Mù-u [bay Bồ-u]. (Cửa Mù-u có những luồng sóng rất lởn, hai bên bờ đều có bäi bình-sa). [Cửa Mù-u ở về địa-phạ̀n huyện Phư-vang, tinh Thừa-Tbiên].

Từ cửa Mù-u, thuyền lại đi hai trơng canh nữa, thi đến cửa Đà-nẵng mà tục gọi là cửa Hàn. (Cửa nầy, về phía bên tả có

bãi bình-sa, về phia bèn hữu có núi đá. Từ cửa Mù-u đênn cửa Đà-nẵng bay cửa Hàn cọng một ngày trú đơng quân. [Cưa Đànả̉ng hay cửa Hàn ở về địa-phạn thịi-xã Bà-năng trong tỉnh Quảng-nam hiện nay].

Từ cửa Đà-nẫng hay cửa Hàn đến cửa Đại-chiềm, thuyền đi má̛t ba trớng canh. (Tại cửa Baị-chiêm, có những luồng sóng rá̛t lởn, hai bên bờ đều là bãi bình-sa). Từ cửa Hàn đên cửa Đại-chiêm cọng một ngày trú quân. [Cửa Đại-chiêm ở về địa-phận phủ Duy-xuyèn, tỉnh Quảng-nam hiẹ̀n nay].

Từ cửa Đại-chiêm đên cửa Bàn-than, $[72 b]$ thuyền đi phải đến năm trơng canh. (Tại cửa Bàn-than, hai bên bờ toàn là núi, ngoài cửa biền có những luồng sóng cuò̀n-cuộn rất găp). Từ cửa Đại-chièm đên cửa Bàn-than cọng mọ̀t ngày trú quân. [Cửa Bàn-than ở về địa-phạ̀n phủ Tam-kỳ tỉnh Quảng-nam ngày xưa, ngày nay thuọc về tỉnh Quảng-tin].

Từ cửa Đại-chiêm đến cửa Chau- Ò, thuyền đi phải đên năm trống canh. (Hai bên bờ cửa biền Châu-Ờ đểu có nưi, ngoài cửa biền có những luồng sóng cuồn-cuộn rất mau. Từ cửa Bàn-than đến cửa Châu-Ò c̣̣ng một ngày trú quân. [Cửa Châu-Ờ ơ về địa-phận tỉnh Quảng-nam giáp tỉnh Quảngnghĩa].

Tuy nhiên, trong khoảng lộ-trinh kề trên, còn phải tuỳ ngọn gió thuận hay nghịch, ngày khởi-hành sớm hay muộn, và nhưng


## PHỦ BIÊN TAP LỤC QUYÊN HAI

nơi đi qua，thuyền đạu lại lâu hay mau，đều khong có nhứt－ định．Nay chúng toi chỉ ghi－chép một cách đại－lược như vạ̀y mà thoi．

Kinh－thành Phư－xuân ở về huyện Hương－trà vớn là địa－ phận xä Thưy－loi ngày xưa．Bên đời chúa Nguyễn－phúc－Trăn ${ }^{1}$ tự xưng Hoẵng－quớc－công，mới thiết－lập dinh trẫn ở đay［trước lúc đó，dinh trẳn ở tại huyện Đan－điền ngày xưa，tức huyện Quảng－điền ngày nay］．

Bắt Phú－xuân là nơi đại－địa，bằng－phẳng，đẹp－đẽ như lòng bàn tay，chu－vi có thề rộng hơn mười dặm đắt．Tại trăn－dinh， thì nọi chinh－dinh ở một nơi đắt cao hơn，bơn phia đếu thấp cả． Đo là ở giữa một khoảng đăt rộng－rải，bằng－pbẳng，bỗng đột khởi lên một ngôi đất cao．

Đắt nầy［nói theo phép địa－lý Đông－phương ngày xưa］ toạ Càn－phương［phương nam］，hưởng mặt về Tơn－phương ［phương đöng－nam］nương－tựa ngang vào long－tich［xương sơng con rồng］．Ở phía trước，có nhiều hòn núi bảo－vệ trấn－ dinh được sắp－bày la－liệt，và đều thu nhận những giòng nước

1．Nguyễn－phúc－Trăn là chúa Nghĩa，con thứ hai của Nguyễn－phúc－ Tà̀n tức chúa Hiền．Chúa Nguyễn－phúc－Trăn vè̀ sau được truy tặng anh－ tông hiếu nghĩa hoàng đễn và yên táng tại Trường－mạ̀u－lăng．
hờ-thuỷ [theo địa-lý]. Ấy là mạch đa̛t đại phát tài, phát quyè̀nlực và giàu-sang thịnh-vượng.

Từ năm Đinh-mão là năm thứ 8 niên-hiệu Chính-hoà ${ }^{1}$ [tực là năm 1687 sau Công-nguyên] cho đến ngày nay [tức là năm 1776 là năm tác-giả cuônn sách nầy là Lê-quí-Đôn Tiên-sinh vào làm Trắn-thủ Thuạ̀n-hoá] mới gần [73a] được 90 năm, mà trên thì có phủ-từ [đền của phủ] Kim-hoa và Quang-hoa, ở giữa thì có những nhà hành-lang phủ-trạch [nhà của phủ], ở dưới thì có những ngôi đường-vũ phủ-ửu [những ngôi nhà của phủ được tráng men như đồ sứ ${ }^{\text {. }}$

Rồi đến đời chúa Nguyễn-phúc-Chu ${ }^{2}$ tự tôn-xưng Vươngvị, lại thay đồi tên, đề lại các biền [bức hoànb], đền phủ Kimhoa và Quang-hoa đều được đồi thành hai điẹ̀n, lại có những ngoi nhà Tựu-nhạc, nhà Chánh-quan, nhà Trung-hòa, nhà Dinhiên. Có đài Sươngg-xuân, các Diêu-trì, các Triều-dương [chính là nơi mà Lê-quí-Bôn Tiên-sinh đä biền-soạn cuốn sách «Phủbiên tạp-lục» nầy|, các Quang-thiên, đình Thuy - vân, hiên

1. Niên-hiẹ̀u Chinh hoà là niên-hiệu vua Lêe Hy-tông. Lê Hy-tông là con út của vua Lêe Thà̀n-tòng, ở ngòi được 30 năm. Näm Binh-thin (1676) Leê Hy-tông lèn ngìi, lá́y niên-hiệu là Vĩnh-trị. Đên năm Canh-thàn (1680), Lê Hy-tông lại đồi niên-hiệu Chính-hoà.
2. Nguyễn-phúc-Chu (1691-1725) nguyên là Tộ-phúc-hà̀u, sau xưng Tộ-quớc-công, tự hiệu là «Thiên túng đạo nhàn », về sau lại được truy tặng - Hièn-tông hiếu-minh hoàng-đế p. Chúa Phúc-Chu tại vị được 34 năm và được an-táng tại lăng Trường-thanh.

## PHÚ BIÊN TAP LỤC QUYÊN HAI

Đờng-lạc, am Nọi-viện, đïnh Giáng-hương cùng với bao nhiêu công-đường, học-trường và sưng-trường nữa.

Ở về mạn thương-lưu bờ nam-ngạn, có phủ Dương-xuân ${ }^{1}$, phủ Cam. Bi lên phía trên nữa, có phủ Tập-tượng là nơi dành đề luyện-tập voi. Người ta lại còn xây-dựng điện Trường-lạc, hiên Duyẹt-vô, đâu đâu cüng đều là nhà lớn nguy-nga, đài cao rực-rỡ.

Vòng quanh bức tường thành và các nhà tả-vu, hữu-vu, đều có cửa trong, cửa ngoài thông ra bốn phía.

Các điện đài đều được to sơn, khắc chữ, vẽ tranh trangsức huy-hoàng. Nhân-công đên như the̛ thạt là cùng-cực.

Các ngôi nhà đều có nền-móng bằng-phẳng, đều được lát gạch và lát đá cá.

1. Phủ Dương-xuân ở vè̀ địa-phạ̀n làng Dương-xuân, gà̀n thịixã Huê. Tại làng Dương-xuân, có một chùa rắt đẹp, mang tên là chưa Tì̛-hiêu. ở trong chùa Từ-hiêuu, có một đơi câu đơi cî̀n rất hay. Tôi xin chép ra sau :
«Từ-hiếu mệnh danh, sử thiên-hạ chi vi phụ vi tự.
Dương-xuàn kiệt-tạc, vong tur thế chi nhur thu nhur đông m .
Xin tạm dịch :

* Chùa Từ-hiếu được nhà vua mệnh danh, khiến những kė làm cha, làm con phải hât đạo.

Làng Dương-xuàn có ngoi chùa kiệt-tác, quền đời nay như thu, như aông dễ buòn lòng ».

Trên trần [73b] các ngôi nhà đều được che đơng bằng những tạ̛m ván gỗ kiền-kiền thật là đẹp. Những mái nhà có nưởc giọt đều có ơng thiếc đề hứng lây nước từ trên mái nhà chảy xuorng.

Rải-rác ở trong vườn, người ta trồng cây gỗ như cây sung, cây mit đều to-lờn mà tay ôm mấy vòng mới cùng.

Vườn sau, có các hòn núi giả-tạo, có những hòn đá lạlùng, có ao vuồng-vức, có hồ quanh-co, có cầu nồi cao, có nhà làm trên mặt nước (thuỷ-tạ).

Tường trong và tường ngoài hai lợp đều được xây dày đên mấy thước. Tại những bức tường, người ta dùng đá, vòi và những miêng nhỏ đồ sứ làm hình những con long, con hơ, con kỳ̀lân, con phượng-hoàng và các thứ hoa-huỷ khác.

Tại mạn thương-lưu và các miền hạ-lưu Chinh-dinh, các quân-phòng đều được thiết-lập la-liệt theo hình chữ Tỉnh giơng như bð-trí bàn cờ, và còn có những phòng-ð́c thuỷ-quân nữa.

Lai ở bên bờ sơng đơi-diện với Chinh-dinh, những cơngxưởng đóng thuyền và những kho chứa-đựng lúa thóc đều được xây-dựng tại địa-pbận xã Hà-khè và xã Thọ-khang [nay là Thọxương].

Tại mạn thương-lưu bờ song đơi-ngan nầy, thl vườn nhà các vị Công, Hầu, và các quan đại-thần chia nhau ở la-liẹt tại hai bên bờ sơng về mạn thương-lưu sông Phú-xuân [tức sông

## PHÚ BIÊN TAP LỤC QUYÊN HAI

Hương] cùng hai bên bờ sông con [tiều-giang] ở về phía hữu Phủ-Cam.

Còn như tại Thượng-lưu và Hạ-lưu [74a] con sông trước Chính-dinh, thl chơ-búa và ph $\delta$-xá ở nới-tiếp nhau không hở. Con đường đại-lọ ở giữa, hai bên đường cái đều có nhà-cửa gần-güi, liên-tiếp nhau, và các nhà ở đều được chia thành từng khu ngay-thẳng, khồng có một nhà nào là không được lơp ngói.

Có các cây Kiều-mộc [cây lớn và lâu năm] rũ bóng im mát, nhữag cây nầy đều được trồng thành từng hàng ngaythẳng ở hai bên tả hữu đường cái.

Còn những thuyền buôn và thuyền đò thì qua lại luôn-luoon trên mặt sơng không bao giờ ngớt.

Chu-hữu-Tín, trong bài "Sơn-minh ", có những cấu văn nơi rằng :

> "Thanh ỷ xuân môn, câu cừ giao ánh;
> Lục sur thu thị, chu tiếp tương thông ".

Xin tạm dịch :
"Dưới vòm trời xanh, tựa chớn xuân-môn, thấy ngòi cừ long-lanh trước mắt.

Giữa mùa thu thắm, nhin nơi thu-thị, thắy thuyền bè chằngchịt trên sông."

## phỦ biÊN tap lự QuyÊn hai

Thiêt-tưởng cảnh sắc xinh đẹp cũng đên như thê nầy mà thoi.

Nhà giật-sĩ Ngô-hoàn-Phác, năm Ất-vị, có đi qua chùa Taythiền, nhân có cảm-tác một bài thi như sau :
"Bửu-các, quỳnh-lâu bán dĩ hoang,
Phạm-cung y cựu đới tà-dương.
Khả làn nhị bách niên coo-nghiệp,
Bất cập sơn tăng nhứt mộng trường ".

Xin tạm dịch nghỉa đen như sau:
"Các báu, lầu quỳnh, phằn nửa đều bị bỏ hoang-tàn hư-nát, chỉ có cung thờ Phật vẫn còn y-nguyên như cũ đơi với ánh mặt trời tà. Thương thay hai trăm năm đe̛-vương cơ-nghiệp không bắng sơn-tăng một giấc mộng trường."

Xin tạm dịch bằng thơ:
«Các tía, lầu son nửa bỏ hoang,
Nầy cung thờ Phật vẫn như thường.
Thương thay cơ-nghiệp hai trăm tuôi,
Chẳng kịp sơn-tăng giá̛c mộng trường ".

Trẳn Thuận-hoá có chùa công Thuận-an, chùa cơng Kimluòng, chùa công Hà-trung, chùa công Quang-xuân, [74b] chùa công Thiên-mỗ đều là những ngơi chùa lơnn có danh-tiếng. Tại những ngoi chùa kề trên, đều có đặt chức Tăng-lục. $1944 \mathrm{~m} \int \mathrm{a}^{2} \mathrm{ch}$

Các chùa lại còn có ty Tăng-lưc, ty Nọi-pháp-luc, ty Huyềnpháp, ty Đạo-sĩ đạo-luc, ty Tứ-quý, ty Đạo-sĩ lương-y và ty Trung-tượng cơ lương-y.

Trắn thành Phú-xuân thuộc xứ Thuạ̀n-hoá thâu-nhận nưởc từ bơn đầm lớn chảy về, tiêp với bơn cửa biền. Ở phia trước trắn-thành, có đầm lợn Hà-trung chảy ra cửa biền Tư-dung (tục-danh cửa Ong, lại có tên cửa Bồ-u), rồi đầm ây lại chảy rẽ ra cửa biền Cảnh-dương. Còn ở phia sau trânn-thành, thì có đầm lơnn Tam-giang chảy tới cửa biền Nại-hải tục gọi là cửa Yêu [hay cưa Eo].

Dinh Phứ-xuân [tức Chính-dinh trong số 12 dinh trong nước ngày xưa] có một giòng hồ-thuý bao-bọc đường trước ấy là :

1. Nguồn Tả-đàm chảy xuống làm sông Phú-xuân [75a].
2. Sông Tiều-giang Yèn-nông.
3. Nguồn Hưng-binh chảy vào đầm Hà-trung.
4. Nguồn Phúc-bình chảy xuơng, đi qua Cao-đठi rồi chảy vào đầm Hà-trung.
5. Nước từ đèo Miệt-muỗi, chảy xuống đên đò Cảnh-dươong.

Dinh Phú-xuân lại còn có ba trùng long-sa [đá vưn, sỏi vụn] che chở, bảo-vệ phía tả là :

1. Ở bên tả con sông Lạc-no-kiều là phơ Thanh-hà.
2. Ở bên tả mạn thương-lưu con sông nhỏ Ngã-ba-sinh là các xã Hồng-phước và xä Hoà-thuận.
3. Ở bên tả hạ-lưu đầm Tam-giang là các xã Binh-trị và xã Thai-dương thẳng đe̛n cửa Eo.

Từ huyện Phú-vang đi ngược lên có hồ Sơn-trung, đi xuoi xuống thl có biền [tức biền Thuận-an]. Hồ lớn Hà-trung thi rộng mênh-mông, nhìn không thấy bờ-bến, khơng thề lường biết được hồ rộng bao nhiêu mẫu, bao nhiêu khoảnh. Dân-cư các xã đều ở la-liệt tại bơn bên hờ. Xã Dièm-trường ở tại giữa hờ, một bên [75b] có cầu thòng đến bờ sông Nghi-giang, cầu dài 110 gian [một gian dài 6 thước]. Ở những nơi bờ hồ lõm vào đều có môt cái đầm, đó là : đầm Minh-lương, đầm 0 -trà, và đầm Bảđả. Hằng năm, tiền thâu thuế các đầm nạp vào quỹ nhà nước có đên nghìn quan tiền.

Ngày xưa, Lương-lục-Vân phú-đáp thư của Mậu-Yên có nói đe̛n biện-trạng đăt-đai của huyện Toản [tên mọt huyện về đời nhà Hán] như sau :
"Huyện cách nơi quận-ly khong quá mọt hai ngày đường đi. Thẳng hướng đông huyện mà đi ra, thì đường thuỷ và đường lục đều lưu-thơng cả. Về hướng tây huyện có một cái hồ lớn rợng bao-la đe̛n nghìn khoảnh. Tại hưởng bắc huyện, có một hòn núi danh-thắng. Tại hướng nam huyện có rừng chằm. Phương đơng huyện thì giáp với biền lơnn mênh-mơng không thắy bờ-bến, thuyền rong chạ̣y dài. Một lần phóng thuyền, có
thề đi đến ngbìn dặm. Phia bắc huyện tiếp-giáp với châu Thanh, [thuộc vùng Sơn-đơng, tửc Liêu-dương ngày nay], châu Từ. [Mọt châu trong sơ chín châu Trung-quớc ngày xưa. Đông-sơn huyện ngày nay là cựu ly Từ-châu]. Phía đông huyện thi gần Giao-châu và Quảng-châu. Những sản-vật ở biền lẫn-lọ̀n với nhau, nhiều quá đến nỗi khơng thề xưng danh từng vật được.

Ở đây, người ta ngăn sông làm vüng chứa nưởc ; đð́t cỏ râm lấy ruộng làm mùa-màng; cày lửa bừa nước, khơng phiền tơn sức người; súc-tich hay bài-tiết tự ý người, lên cao hay xuớng thấp [76a] tại lòng mình, lên mợt cấp thành mây, xuơng một cấp thành mưa, đã dầm ngắm, đã thấm-nhuần, tùy thời-tiết thay tuêetự.

Ỏ nơi đây, quan trèn khòng phải lo nạp lúa còng bị chạ̀mtrễ, dàn-chúng khơng phải lo đơi-khát túng-thiếu ; áo cơm thường đủ, kho-tàng thường đầy.

Dường như người ta có thề ngăn chặn được bãi biền, cáchtiệt được ruộng bờ, rò̀i tùy theo nưởc thuỷ triều lên xuống bắt cá, xúc tôm, bắt cá cbiên, cá vị đỏ đuôi, cá cứ-xỉ là cá răng cưa [tức cá đao], cá tị-mục là cá liền mắt ${ }^{1}$ thật không thề nào mà kề cho xiết được.

1. Cá Tị-mục là thứ cả có hai con mát liè̀n nhau và ở vè̀ một bên, tục gọi cá Lười-tràu. Cá này thân mỏng, cá lởn cŭng chỉ bằng bàn tay người ta mà thơi.


## PHỬ BIĖN TAP LỤC QUYÊN HAI

Người ta lại còn lấy thịt cá lưu，cá phưc ${ }^{1}$ làm nem làm chả nưởng ăn，lấy thịt cá chể ${ }^{2}$ ，cá hầu ${ }^{3}$ đê lên đá đớt cho chín mà ăn，và nấu canh với đầu cá lãnh，cá gia ${ }^{4}$ ．Thật là những món そ̌n tươi－tơt，ngon－lành của biền Bông－hải．Những bữa ǎn sang， những hào nhắm tớt đe̛n thẻ̛ là tuyệt diệu vậy＂．

Thiết－tưởng đầm Hà－trung thuộc huyện Phú－vang cüng sản－ xuất được những vạ̀t－hạng như thê．

Tại địa－phận phường Hải－cát，thuộc xã Cư－hoá，huyện Hương－trà［tỉnh Thừa－thiên］có hòn núi Hoàn－lại và hòn núi Hoàn－duệ đều rất cao và lởn，làm núi trấn－ngụ cho mọt huyện．

Còn sông trường－giang của huyện thi từ trên đầu nguò̀n chảy qua kinh－thành Phú－xuân，rồi chảy xuơng mải cho đên cưa Yêu．

1．Cả Phưc là con cá bào nhơ，tục gọi là bào－ngur．Cön thír lởn thi được gọi la Thạch－quyết－minh．Ở Thaii－bình－dương có nhiều thứ cả ấy．

2．Cá Chế là thứ cá mà hàm trèn sụt vào，hàm dươơi nhờ ra，lưng màu sanh lục，bụng màu trî̉ng．Từng bì̀y cả thường bơi lặn ở hải－đảo cạn dẻ trứng．Cả Chế này chỉ dược sản－xuất ở Thải－bình－dương mà thòi．

3．Cả llìu là thứ cả lởn hơn một thưởc，dưới bụng sắc trắng，trên lưng sác xanh den，tinh rất hung－dữ．Thứ cả nà̀y ăn rất béo và ngon．

4．Cả Gia thì chúng tòi tìm trong các tự－liền khồng có，chỉ có cá Nhur．Có lẽ vì chữ Như 涨 cŭng tương－tư như chữ Gia 鮎，nên người ta viết lọ̀n chăng？Cá Như thì đằu như đầu chim，mà đuôi là đuôi cá． Tiếng kêu của cá Như rất lởn như tiếng khánh đả．Cá nầy có thè̀ sinh ngọc－chàu．

Huyện Quảng-diền [lỉnh Thừa-thien] cüng lây [76b] hòn núi Hoàn-lại ây làm Trăn-sơn cho huyện.

Còn sông trường-giang huyện Quảng-điền cüng từ trên đầu nguòn chảy xuơng, qua làng Bác-vọng [mọt trong những làng có tiêng văn-vât tại Thừa-thiên], ròi chảy xuơng mãi cho đên Phá tam-giang ${ }^{1}$.

Nguò̀n Hưng-binh, huyẹn Phú-vang cùng vơi các hòn núi lien-lạc nð̄i tiếp nhau, trên từ đăt Kỳ-hoa, dươi đên hai xứ Sưlỗ và La-cảng, rồi đọt khởi lên một hòn nưi lơn, mang tên là núi Đ̣̣ng-lời, làm trắn sơn cho một huyện [tức huyện Phú-vang].

Nguò̀n Phù-bòng phát nguyên từ trên dinh núi $\AA$ ìthương cūng rắt cao. Còn sơng trường-giang huyện Phú vang thi bắt nguồn từ đăt Hói-lở thuộc Phú-xuân Giu-thành, ròi chảy xuơng đên cửa Ngai đề chảy vào hồ lờn Hà-trung.

Từ sông Hà-nghi Phú-xuân ngươc giòng mà lên đén xứ đờntuần Ngä-ba sông Binh-lãng thực huyẹn Hương-trà, có hai ngọn nguò̀n. Nguồn ở về phía bên tả được gọi là nguò̀n Tả-trạch. Nguŏ̀n ở về phia bên hữu được gọi là nguồn Hữu-trạch.

Nguồn Tả-trạch chảy qua các xã các sách Yên-ninh, $\lfloor 77 \mathrm{a}\rfloor$

1. Phả Tam-giang, buời xưa, nưởc chảy rắt xiêt, thường làm dảm thuyèn, nên có câu ca-dao: «Thương em , anh cùng muốn vò, sợ truông nhà Hờ, sợ Phá Tam-giang ».

199


Tri-vương, Phưỡng-hà và Dương-lăng. ở nhưng nơi đay còn có dân cur. Còn từ những xã sách ây mà đi trở lên, thì đều là núi lớn và rừng rạ̀m. Người ta phải đi hai ngày đường mói xưong đên sách Làng-nước hạ-man. Từ đày cho đên sách Hàvân, phường A-lạc, phường Ma-ra, dọc đường khách buôn chi có thè mua bán muới, nước mắm, trâu, các đồ nông-cu ngựa, thanh-la, các đồ đạc lặt-vặt đề đồi lắy sắt, mây, sáp ong, v.v...

Từ phường $A$-lạc mà đi trở lên, thì núi-non sản-xuất các thư̛ gỗ kiền-kiền, gỗ thai-bái và các thứ tạp-mộc kbác.

Còn từ phường Ma-ra trở lên, đều là bọn hoang-man ớ, chúng khơng thòng-hiều ngôn-ngữ của ta.

Vê phia tả sách Làng-nước, tức là ngọn nguòn Bỉnh-hưng thuộc huyện Phú-vang.

Từ đồn-tuần Ngä-ba, người ta đi về phia bên tả một ngày rưỡi, thì đên phường Mây-đâng, phường Làng-ruộng, cüng đều là nơi rừng núi cả, nhưng cüng còn có [77b] dân-cư. Ở phia trên là man-dân sách Khê-điện, và sách Đá-chò̀ng.

Tữ nguồn Hữu-trạcb mà đi qua phường Yèn-binh, là đẽ̛n nơi phằn-mộ các đời trưởc của họ Nguyễn còn tờn-tại.

Từ phường Cay-bông trở lên, đều là khu-vực núi lớn rừng rạ̀m.

Từ nơi đây, người ta đi hơn nửa ngày thì đến sách Làngchưng, đều có dân man ở.

Từ đây mà đi trở lên, thì núi khe lẫn-lộn, khòng có dân-cư. Người ta đi mọt ngày rưỡi nữa thì đên sách Ngọn-Tất. Rồi lại đi một ngày nữa thl̀ qua khe Cba-länh đề đến sách Hà-mancách. Nơi nầy sản-xuắt rất nhiều gỗ kiền-kiền cùng các thứ tạpmộc khác. Lại đi một ngày nữa, thl đến sách A-ra. Từ sách Đరcsơ trở lèn, đều có bọn người Cao-man ở, các khách buôn không thê tời đây được. Các khách buơn chỉ tợi xứ Bãi-đinh và xứ Cây-böng đề mua bán các vật-hạng mà thôi. Các dân Man cüng thường xuơng nơi đây đề trao-đôi các thứ hàng-hoá sản-vât.

Cüng như nguồn Tả-trạch, đại-khái có bọn người sơn [78a] Man ở. Thường đến những khi có lễ-tiêt, họ giêt trâu, giết beo và đánh thanh-la đồ đồng. Những vật nầy được tieutu-thu rất nhiều tại những nơi có dân Man.

Đầu nguồn Sơn-bồ-thượng thuộc huyện Quảng-điền, từ Trại-Buông có dân Man ở đěn Trù-sơn một ngày, từ Trù-sơn đe̛n Hiền-sĩ, đênn sông Bái-đáp nửa ngày. Từ sông Bái-đáp đên cửa biền mợt ngày.

Sòng Quảng-điền phát nguyên từ Man-động mang tên là nguồn Hữu-trạch. Nguồn nầy chảy về phương bắc và cứ chảy xư̌ng, qua các xứ Kiền-kiền, Tiếp-chiếu, Thành-bản, Ba-kim, Bỉnh-lý, Hoa-thoả, Thác-dữ, Thác-lọc, Thác-tiết, Thác-dương, Thác-lúa, Màn-thác, Bà-bến, Bãi-dài, miếu Cao-các, Nghĩa-tinh và Bến-đờ. Hai bên tả hữu đều là núi-non cả. Đên xử Bên-tre về phía bên tả có đồng ruộng bằng. Nguồn Hữu-trạch vẫn chảy xuơng, đi qua các xứ $\mathrm{Ngạat-ban}, \mathrm{Thác-ông} \mathrm{và} \mathrm{Tuần-thác}. \mathrm{Tới} \mathrm{đây}$

thì hai giòng nước tả và hữu mới bợp lại làm một giòng chảy xuơng đồn-tuần Hiền-sĩ, rò̀i chảy xuống [78b] Phù-xá, Bái-đáp, ròi chảy vòng quanh sau thành Phú-xuân. Tới đây lại hợp với sòng Phú-xuân tại bạ-lưu nguồn Hữu-trạch rồi chảy xuống hạlưu đầm Tam-giang đề chảy ra cửa Yèu.

## +

Ở ngoài các cửa biền Thuận-hoá và Quảng-nam, đêuu có núi đá mọc lên ở giữa biền đề làm trắn-sơn, còn cửa biền tbi có chỗ rộng, có chỗ hẹp, khong nhứt-định.

Ở về địa-phạ̀n thôn Bắc-biên thuọc xã Yèn-niều châu Nam Bô-chánh, có một hòn núi mang tên là núi Cù-lao-cỏ. Người ta ra biền rò̀i đi bơn trơng canh nữa mới có thề đe̛n Cu̇-lao-cỏ ây.

Ở ngoài cửa biền Đại-chièm thuọ̣c phủ Thăng-hoa có mọt hòn núi thật lờn, mang tèn là Cü-lao Chám. Cü-lao nà̀y có ba toà núi đưng đới với nhau. Trong ba toà núi ấy.có hai toà lớn, có cây-cới xanh tớt, có dàn-cư cày cấy ruộng-nương và sản-xuất các hạng cam, quýt cùng các thứ cày sinh nở hoa tươi. Ở trên Cư-lao Châm, có một cái suơi nước ngọt. Còn một toà núi nhỏ thì cây cỏ kho cháy trui. Người ta ra biền rò̀i đi thuyền đọ hai trong canh nữa thì có thề tới Cù-lao Châm ấy.

Ở ngoài cửa biền lớn về địa-phận xã Yèn-vĩnh, huyện Binhsơn, phủ Quảng-nghĩa [79a] có một hòn núi mang tên là Cü-lao

Trẻ. Chiều rọng nưi nầy có thề hơn 30 dặm. Ngày trước, có dâncư phường Tứ-chánh trồng các thứ cây đậu tại ruộng-nương nơi đó. Người ta ra biền rò̀i chèo thuyền đi bơn trơng canh nữa có thề đên Cù-lao Trẻ.

Ỏ̉ ngoài núi Cù-lao Trẻ có đảo Bại-trường-sa. Ngày trước, nơi đây thường sản-xuất nhiều hải-vật chở đi bán các nơi, nên nhà -nước có thiêt -lập mọt đội Hoàng-sa đề thu-nhận các hải-vạt. Người ta phải đi ba ngày đèm mới đên được đảo Đai-hoàng-sa ẫy, như thế là đảo Đại-hoàng-sa đä gần đến xứ Băc-hải.

Các cửa biền Tân-quan, Thời-phú, Nước-Trầm, Nước-Man thuợc phủ Qui-nhân, có nhiều bòn sơn-đảo, trong đó có nhiều tồ chim yến, nèn nhà-nước thiết-lạ̀p một đội Thanh-châu đề đi lắy yến-sào [tồ chim yến].

Ở ngoài biền Dinh thuộc phủ Bình-thuận, có hòn núi được gọi là Cù-lao Phú-qui, chiều rộng chừng vài ba dặm, cũng có nhiều yến-sào.

Ra phia ngoài Cù-lao Phú-qui, có một hòn núi tên là Cùlao Phương. Ngày trước có nhiều hoá-vật ở cửa biền, ̛̌y nên nhà-nước lập ra đọi Hải-môn đề đi lá̛y các hoá-vật ây.

Ngoài cửa biền phủ Gia-định có một hòn núi được mang tên là Cơn-lơn.

Ngoài biền trấn Hà-lièn cüng có một [79b] hòn núi mang tên là Đại Còn-lơn, có nhân-dân ở đó.

## +

Con đường từ trắn Thuận-hoá đi vào Quảng-nam, theo nhựt-trinh đường bộ thi từ quán Tròn-voi đến quán Trà, người ta phải đi nửa ngày. Từ quán Trà ra đi, đe̛n chiều tới thì tới đồn-tuần quán Ải. Từ đồn quán Ải đên quán Sảng phải đi nưa ngày. Từ quán Sảng ra đi, đến xầm tới thì tới quán Thanh-khê. Từ quán Thanh-khê đến quán Cầm-sa phải đi nửa ngày. Từ quán Cầm-sa ra đi, đến chiều tời thì đến dinh Quảng-nam.

Từ dinh Quảng-nam ra đi, đến quán Hà-lan phải mất nửa ngày. Lại từ quán Hà-lan ra đi, đến chiều tối thì tới quán BàGiầu. Từ quán Bà-Giầu đến quán Tbọ-khang phải đi nửa ngày. Từ quán Thọ-khang ra đi đẽ̛n chiều tơi thi tời quán Ong-bọ. Từ quán Ơng-bọ̀ ra đi, đên Bên-bản phải mất nửa ngày. Từ quán Bên-bản ra đi, chiều tới thi tởi quán Tri-bình. Từ quán Tri-binh ra đi, đến quán Ò-sông phải mất nửa ngày. [80a] Từ quán 0sông ra đi, đênn chiều tơi thì tới quán Trà -khúc. Lại từ quán Trà khúc ra đi, đênn sông La-hà phải mất nửa ngày. Từ sông La-hà ra đi, đên chiều tơi thil tới quán Địa-thi. Lại từ quán Địa-thi ra đi, đên quán Hoa-sơn phải mất nửa ngày. Từ quán Hoa-sơn ra đi, đên chiều tới thì tới quán Cát. Từ quán Cát ra đi, đến quán Mân-khê phải mất nửa ngày. Từ quán Mân-khê ra đi, đến chiều tơi thì tới quán Bễ-đá. Từ quán Bên-đá ra đi, đến quán Bồ-đề 204


## phỦ biên tap lự Quyên hal

phải mất nửa ngày. Từ quán Bồ-đề ra đi, đên chiêu tơi thi tới quán Phủ-cü. Từ quán Phú-cŭ ra đi, đênn quán Quyền phải mât nửa ngày. Từ quán Quyền ra đi, đến chiều tơi thi tới quán Làng-ca. Từ quán Làng-ca ra đi, đên quán Trù phải mất nửa ngày. Từ quán Trù râ đi, đên chiều tơi thl tới quán Mới. Từ quán Mới ra đi, đên quán Canh-hành phải mất nửa ngày. Từ quán Canh-hành ra đi, đên chiều tơi thi tới quán Phù-bình. Rồi lại đên quán Chan-điều ở sông Ninh phải mất nửa ngày. Nhu vây từ trắn Thuận-hoá đên giáp địa-giới phủ Phú-yên, đường đi cọng 14 ngày ruỡi.

Người ta đi bọ từ thương-đạo [ đường trên ], hoặc trungđạo [đường giữa] đên đồn-tuần Hạ-bạn đều là con đường xungyêu.

Từ nưi Đò̀ng-bò liên-tiếp với đờn-tuần cū rò̀i xuơng đên đèo Bên-đá phải mất nửa ngày. Từ đồn-tuần Sa-huỳnb đi lên đên đèo Bên-đá [80b] cüng phải mất nưa ngày. Lại đi đên quán Luật-dương phải ma̛t một ngày. Từ quán Luạt-dương ra đi, đe̛n cơng-trường Đồng-duệ phải mắt nửa ngày. Lại đi đên Đò̀nghươu phải quá nửa ngày. Từ quán Đòng hươou đi lên đên nguồn Cầu-bo̊ng măt bai ngày. Từ quán Luạt-dương đi xuơng đe̛n Đòng-hươu cũng mất hai ngày. Từ nguò̀n Câu-bông đi đên trại Tay-sơn một ngày. Từ trại Tayy-sơn đi xuơng đên con đường đại-lọ̣ giáp quán Lạc cüng đên mọt ngày.

Chức Câu-kê đội Thuận-nhứt là Long-đức-bá có ké nhựt-
trình quân đi từ dinh Quảng-nam đên phủ Quảng-nghĩa như sau :

Từ tuần-đồn Ải-vân đi đên dinh Quảng-nam mà tưc gọi là dinh Chiêm ở về địa-phận xã Cần-húc, huyện Duy-xuyên không quá bai ngày. Như đại-quân đồn-trú tại dinh Chiêm mà đi vào đò Kinh-lược, qua sông đến làng Hoàn-the̛ (có một cây cầu ván nhỏ), [81a] đi vòng quanh con sông tiều-giang, qua quán Lương-lương xã Vân-quạt có cầu ván, qua ba cầu ván nhỏ sông $\mathrm{Bà}-đ$ đơng, song Bàm-phương cùng quán Trà-đỉnh, đên các xä Hương-ly, Hương-lộc, Hương - tuyền, (có khe nhỏ), quán Cát, quán Liễu, rò̀i đi đến xã Hà-lam cọng mọt ngày đường. Rồi từ xã Hà-lam đi qua quán Cây-mit xã Bà-ty (có khe nhỏ), quán Trường-an xã Cầm-lũ (có suới và có mọt cầu ván), quán Kê-xuyên (có sưoi và cây cầu ván cột tre), quán Trà-long (có suới và mọt cây cầu ván), quán Lò-thồi, quán Núc (có sữi và có một cây cầu ván), quán Đáp (có hai chỗ bắc cầu ván), đến chợ Chiên-đàn, cọng một ngày đường.

Từ chơ Chiên-đàn ra đi, qua quán Suôi-đá (có suới và có một cây cầu ván nhỏ), quán Phú-khương tại sông Tam-kỳ, rồi đến sơng Bèo-bèo, cọng một ngày đường.

Từ sông Bèo-bèo ra đi, qua quán Trà-lý, quán Khai, Thịkiều, Ong-bộ (bên đường gần núi), quán Trễ, quán Cát (hai nơi nầy toàn là cát và cỏ hoang, tục gọi là Hoàng-cát), đến [81b] sông Bên-Bản, cọng một ngày đường.


Từ song Bên-Bản ra đi, qua quán Thạch-xuy (toàn là cát và cỏ rậm, lại giáp-giới rừng núi), đên quán Ớc (cüng đều là cát và cỏ rậm). [Đây là nơi mà phủ Thăng-hoa và phủ Điện-bàn cùng phủ Quảng-nghỉa giáp-giới với nhau]. Lai đi đên quán Trìbình (đường nơi đây gần nưi), xứ Quán-Sưoi (có sư̌i và có cây cầu ván ; đường nơi đây cüng giáp-giới núi), khu Lang-tam đên quán Cầu-cháy đều thuộc phủ Quảng-nghỉa, cọng một ngày đường.

Từ quán Cầu-cháy ra đi, qua quán Hành-thám, qua cầu quán Lân-đồ (đường giáp với núi), đi qua quán Hành-lang, quán Chùa (có sươi và có một cái cầu tre), phường Rượu, đến sông đại-giang Trà -khúc, cọng một ngày đường.

Từ con sông lờn Trà-khúc ra đi, qua dinh Chương-nghĩa (có khe nhỏ), quán Ba-mái (có suối và có cầu tre), quán La-hà (có suới và có cầu tre, đường lại giáp rừng) đến cầu Cáy-bả (có suới và có hai cây cầu), cọng một ngày đường.

Từ cầu Cây-bả ra đi, qua song Vệ, quán Lac, đễn [82a] quán Địa-thi, c̣̣ng mọt ngày đường.

Từ quán Địa-thi ra đi, qua quán Nghĩa-trang, quán Lò-thòi, đên quán Hoa-sơn, cọng một ngày đường.

Từ quán Hoa-sơn ra đi, qua quán Triều, quán Bờ-đập (có khe nhỏ), quán Trà-ước (có sữi và có cầu tre) đến quán Cát, cọng mọt ngày đường.

Tứ quán Cát ra đi, qua quán Sứ, quán Cầm-khê (có suời và có cầu ván, lại giáp bễn Đá Chân-dinh), quán Mả-mây (tại cung Bễn-đá, đên quán Đỉnh-thiều) cọng hai ngày đường. Bây là nơi mà phủ Quảng-nghỉa cùng phủ Qui-nhân giáp-giới với nhau. Tồng cọng 12 ngày đường, ây là đọ đường quân đi vây.

Còn như hành-trình người ta thường đi, thì từ cầu Hoànthẻ̛ đên chợ Cbiên-đàn phải mắt một ngày. Từ chợ Chiên-đàn đên sơng Be̛n-bản mọ̀t ngay. Từ sơng Bên-bản đênn quán Cầucháy mất mọt ngày. Từ quán Cầu-cháy đe̛n cầu Cây-bả, lại đe̛n quán Địa-thi phải đi một ngày. Từ quán Địa-thi đênn đèo Bênđá, quán [82b] Đỉnh mọt ngày. Cọng 6 ngày đường.

Trong hai phủ Thăng-hoa và phủ Điện-bàn, ba xứ là Phường-tay, Thu-bồn và Thành-rắn đều có ruộng đồng rộng mênh-mông.

Xã Phú-xuân thuộc huyện Bỉnh-sơn và xã Phước-khương thuọc huyện Chương-nghĩa phủ Quảng-nghĩa đều ở gằn sông, thuỷ thồ tơt, ruộng đồng nhiều, cao-ráo bằng-phẳng. Mỗi xã có khoảng mọt nghìn mẫu ruọng, nên người ta gọi hai xã ây là "tiều Đồng-nai ".

Ngày trước, họ Nguyễn thiết-lập tại hai xã nầy 72 trại, rò̀i chiêu-tập dân ở các miền nưi và người làng khác [tức khách họ] tới ở làm rựng đồng, lúa thóc rất nhiều.

Xä Yên-vĩnh, thuộc huyện Bình-sơn, phủ Quảng-nghĩa ở gần

bải biền. Về hưởng Đơng-Bắc ngoài biền có nhiều đảo và có nhiều nủi linh-tinh hơn 130 đỉnh. Từ trên khoảng núi ra đên biền cách nhau có chỗ hoặc mọt ngày đường, hoặc mấy trơng canh. Trên các ngọn núi, [83a] thỉnh-thoảng có sưoi nưởc ngọt. Ở trong các hòn đảo, có bến cát vàng, chiều dài ước chừng bơn ba mươi dặm, bằng-phẳng và rộng lớn, nước trong-veo nhìn suốt đáy. Ở bên các hòn đảo, có vô số tồ yến [yễn-sào], còn các thứ chim thl kề có hàng nghìn, hàng vạn con, hễ thạ̛y người, chúng vẫn cứ đậu chung quanh người, chứ không hề tránh né. Kề bên bễn, có rất nhiều hải-vật lạ-lùng. Có thứ ớc nhiễu rằn, mang tên là $\begin{array}{r}\mathrm{c} \\ \mathrm{c} \\ \text { tai-voi, lờn như chiếc chiếu, dưới bung có từng }\end{array}$ hạt như ngón tay trỏ lởn, sắc đưc, khơng bằng sá̛c con trai châu. Vỏ ơc á̛y, nếu người ta vôt đëo, thì thành những viên đạn. Cüng có thề dùng vỏ $\mathrm{o}_{\mathrm{c}}$ làm thành vôi đề quét sơn nhà cửa.

Lại có thứ ớc đươơ gọi là ðoc xa-cừ, người ta có thề dùng vỏ thứ $\begin{gathered}\mathrm{c} \\ \mathrm{c} \\ \text { nầy đè trang-sức các đồ dùng. }\end{gathered}$

Lại còn có thứ $\delta \mathrm{c}$ khác được gọi là thứ $\delta \mathrm{c}$-hương.
Thịt các thứ ớc đều có thề ướp muới dùng làm đồ ăn được.

Co thứ đại-mạo [hay đại-mội] là con đồi-mồi râ̆t lơnn.
Có con hải-ba, mà tưc gọi là con tráng-bông, cüng giơng như con đð̀i-mồi, nhưng nhỏ hơn. Vỏ mỏng, người ta có thề dùng vỏ ấy đề trang-sức các vật-hạng. Trứng giơng như đầu ngón tay trỏ, có thề ướp mươi dùng làm đồ ăn được.

## PHỦ BIÊN TAP LỤC QUYÈN HAI

Lại có con hải-sâm, tuc gọi là con đọt-đột. Người ta bơi lặn xuơng bến, [83b] bắt được hải-sâm, rồi lấy đá, vơi xát qua, bỏ ruột đi, đem phơi khô. Đên khi ăn, dùng nưởc cua đồng ngâm rồi nạo cho sạch-sẽ, trợn với thịt heo và tơm, ăn rất ngon.

Những thuyền lởn đi biền thường khi gặp gió, đều đên nương đạ̀u ở đảo nầy.

Ngày trưởc, họ Nguyễn có thiết-lập đọi hoàng-sa gồm 70 suẫt, lây người ở xã Yên-vĩnh bồ-sung. Mỗi năm họ luân phiên nhau đi biền, lấy tháng giêng ra đi nhận-lãnh chỉ-thị làm saidịch. Bọi hoàng-sa nầy được cắp phát mồi người sáu tháng lương. Họ chèo năm chiêcc thuyền câu nhỏ ra ngoài biền cả ba ngày ba đêm mởi đến đảo [tức đảo Hoàng-sa]. Họ tha hồ lượm-lặt, tự ỷ bắt chim, bắt cá làm đồ ăn. Họ được những đồ hải-vật như gượm và ngựa hầing đồng, hoa bạc, tiền bạc, vòng bạc, đồ đồng, thiếc khỡi, chì đen, khầu súng, ngà voi, sáp ong vàng, đồ chiên giạ, đồ sứ... Họ còn lượm nhặt những vỏ đồi-mồi, những con hải-sâm, những hạt con ơc rần thật là nhiều.

ĐÊn kỳ tháng tám, thì đội Hoàng-sa ấy mới trở về, rồi họ tới thành Phúxuxàn [84a] trình nạp các vật-hạng đã lượm nhặt được, người ta càn, khám-nghiẹ̀m, và định xong đẳng hạng các sản-vạ̀t, rồi mới cho đọi nầy bán rieng những con ớc rằn, hảiba, hải-sâm. Băy giờ đội ấy được nhận-lãnh bẵng-cấp trở về nhà. Những vật-hạng lượm-nhặt được ngoài biền có khi nhiều, khi it khòng nhứt- định, cüng có lần họ ra đi rồi cüng trở về khơng.

Tôi [tức tác-giả cưon sách nầy] từng tra-khảo sồ biên của cai-đ̣̣i Thuyèn-đức-hầu ngày trước như sau :

Nǎm Nhạâm-ngọ [tức năm 1702 sau Công-nguyên], đội Hoàngsa lượm được bạc 30 thoi.

Năm Giáp -thân [tức năm 1704], lượm được thiếc 5.100 cân.

Năm Ất-dậu [tức năm 1705], lượm được bạc 126 thoi.
Còn từ năm Kỷ̉-sửu [1709] đến năm Quí-tị [1713], tức là trong khoảng 5 năm, thỉnh-thoảng họ cüng lươm được mã́y cân đồi-mòi và hải-sâm. Cüng có lần họ chỉ lượm được mấy khơi thiêc, måy cái bát đá và hai khầu súng đồng.

Họ Nguyễn cơn thiết-lập thèm một đội Bắc-hải. Đội nầy khong định trước bao-nhiêu suắt. Hoặc chọn la̛ay người thòn Tứ-chánh [ở gần bờ biền] thuộc phủ Bỉnh-thuận, hoặc chọn lá̛y người làng Cảnh-dương [sát cửa biền Ròn], lấy những người tinh-nguyện bồ-sung vào đọi Bắc-hải. Quan địa-phương cấp-phát phó-từ [tửc văn-bằng] và chî-thị sai phái đọi ấy đi làm công tác.

Những người được bồ-sung vào đội Bấc-hải đều được miễn nạp tiền sưu [tức thué̛ thân] cùng các thứ tiền lặt-vặt như tiền đi qua đồn-tuần, qua đò.
[84b] Quan trên khiến những người trong đọi chèo thuyền tư và thuyền nhỏ câu cá ra cù-lao Côn-lơn ở giữa Bắc-hải, hoặc

đi đĕn xứ Cồn-Tự thuọc vùng Hà-tiên đề tìm-kiêm, lượm-nhặt những hạng đại-mọi, hải-ba, đồn-ngư [cá heo lơn như con heo], lực-qui-ngur, hải-sâm [con đia biền].

Nhà-nước sai chức cai-đọi Hoàng-sa kiêm-länh quản-đర́c đọi Bắc-hải nầy, vì chẳng qua họ chỉ la̛y được những hải-vạt kê trên mà thời, còn như vàng bạc và các của-cải quí-báu khác thì it khi họ tìm-kiếm được.

Bäi-biền Hoàng-sa ở gần địa-phận phả Liêm-chau thực tỉnh Hải-nam bên Tàu. Những người nước ta đi thuyền đoi khi có gặp những thuyền đánh cá của người Bắc-quớc [tức Trungquớc] ở ngoài biền.

Giữa biền cả, người hai nước hỏi-han nhau, người ta thường thǎy chính viên đường-quan huyện Văn-xương thuộc Quỳnh-châu tra xét những người Thuận-hoá đi biên, và trong công-văn, viên quan ấy đề: "Năm thứ 18 niên-hiệu Càn-long, 10 tên quân-nhân ở xã Yên-bình, trong đọi Cát-liêm thuọ̣c buyẹn Chương-nghĩa, phủ Quảng-nghĩa, nưởc Yên-nam, ngày tháng 7 đi ra "Vạn lý trường-sa" lượm-nhặt các hải-vật. 8 tên trong bọn ây lên bờ biền tim lượm các hải-vật, [85a] còn 2 tên ở lại coi giữ thuyền. Vi một trận cuồng-phong thò̀i mạnh làm đứt neo thuyền, nên 2 tên ấy bị trôi giạt vào cảng Tbanh-lan [bên Tàu]. Viên quan tra-xét đich thực, nên cho áp-tơng 2 tên nằy trở về nguyên quán ".

Chúa Nguyễn-phúc-Chu truyền lệnh cho chức quan Cai-bạ ở Thuận-hoá là Thức-lương-hầu viêt văn-thư phúc đáp viên đường-quan huyện Văn-xương.

Phường Bơng-yen thuộc huyện Phù-ly [tức huyện Phù-mỹ thuọc tỉnh Binhh-định ngày nay] có mọ̀t cái đầm tròn. Nước trong đầm ngày ngày thường sôi, nhưng lại trong vắt đé̛n tận đáy. Vì nước đầm nóng, nên người ta không thề tới gần đó được.

Những khi trời tạnh mưa, khơi từ dưới đáy đằm bớc lên. Còn như gặp những ngày trời mưa, thì hơi uất-kết từ mặt nước bớc xơng lên càng mạnh. Nếu khơng may mà trâu hoặc dè bị sầy chân rơi xuống đằm, thì dường như nước nóng trong đầm làm cho trâu dè bị thiêu tái thịt.

Tuy nhiên, ở trong đầm, củng có các thứ cá sinh-sỡng cùng với loài tôm, loài cua sắc đỏ.

Ở về địa-phận xứ Nước-nóng thuộc phủ Phú-yên cüng có một cái đầm như thê, theo lời nói của cựu Cai-đội Văn-the̛-Nghị.

Núi Thạch-bi thuộc phủ Phú-yên là nơi phân cương-giới giữa Tien-triều [tức triều chúa Nguyễn] nước ta cùng nước Chiêm-thành. Hòn núi ấy phát-xuất từ mọt nơi rất xa-xôi, [85b] trong một dãy núi từ đầu nguò̀n liên-lạc với nhau chảy thẳng xuống bãi biền, hòn núi Tbạch-bi là núi cao nhứt, hẳn hơn các nùi kbác.

## PHU̇ BIÊN TAP LỤC QUYÊN HAI

Vua Lè Thánh-tòng ngày xưa đi đánh được nưởc Chiêmthành ${ }^{1}$ lấy đ̛̛t nầy đặt ra xứ Quảng-nam, ròi sách-lập giòngdõi của vua cü Chiêm-thành và cho vua Chiêm-thành ây cai-trị cõi đắt từ núi Thạch-bi trở về phia Tây. Trên đinh núi Thạchbi, người ta dựng mọt cái bia đá đề làm ranh-giới. Bia đá trở lưng về phia Bắc, và hưởng mặt về phương Nam. Vì quá lau năm, nèn bia đá đã mất bẳn tự-tich.

Ngày trước, bọ Nguyễn đánh được nước Chièm-thành rồi đặt hai phủ Bình-khang và Diên-khánh. Từ Phú-yên vào phủ Bình-khang [tức địa-phận huyện Vạn-ninh và phủ Ninh-hoà ngày nay], đường đi dọc theo chân núi lởn [tức dãy núi Đạilänh], đá núi đều đen si.

Tháng 12 năm Tân-mão [tức năm 1771 sau Công-nguyên là năm thứ 32 Lè Cảnh-hưngg, bỗng có một tiễng sét đánh mạnh toé lửa, từ nơi xa, người ta trông thắy một ngôi núi Thạch-bi đứng cao ngăt như hòn đá vơi. Chủa Nguyễn-phúc-Thuần [vị chúa cuới cùng họ Nguyễn] có sai quan Khâm-mạng tới nơi làm lễ kinh tê.

1. Näm Tàn-sửu (tức năm 1471 sau Còng-nguyèn), vua Lê Thảnh-töng tiến binh vày thành Đờ-bàn, bắt vương nước ấy là Trà-Tuyèn. Tưởng Chiêm-thành là Bờ-Tri tự xưng chưa ở Phièn-lung, rồi vào cống-hiến nưởc ta, vua Thánh-to̊ng mới phong cho Bò-Trì làm vua Chiêm-thành. Ngài lại phong cho Hoa-anh và Nam-bàn lam vua ở hai nơi khác trong nước Chiêm-thành. Vua ta chỉ láy đát Đại-chiêm Cờ-luỹ của Chiêm-thành đê thié̛t-lạ̀p đạo Quảng-nam mà thôi.


Gioing-dõi sau của vua nước Chiênt-thảnh dã suy-nhược quá, nên họ Nguyễn đoạt lăy đăt-đai của Chièm-thành mà đặt thành phủ huyện nưởc ta, đôii quớc-hiệu Cbiêm-thành làm trấn [86a] Thuận-thành, và phong cho Chinh-thòn-ba-Hú làm Chinh-trung-hằu.

Tháng 8 năm Giáp-thân [tức năm 1764 sau Cong-nguyèn là năm thứ 25 Lè Cảnh-hưng], chúa Nguyễn lại phong cho Chinh-thôn-ba-Hủ làm vua trẫn Thuận-thành, và cho Vĩnh-trườnghầu làm chức Cai-cơ. Còn bơn người con vua trước của Cbièmthành là Mon-lay-Phù, Xác-lay-Phù, Tảo-thuyết-Túc và Xác-thuy̛̛t-Phù đều được làm chức Cai-đọ̀i. Chúa Nguyền lại phái một người Cai-án đên trấn Thuạ̀n-thành chuyên coi nlững việc từ-tung [nbững đơn-từ thưa-kiện].

Lúc bắy giờ, người ta thường thắy thè lệ về lề-vạt triềncơng chúa Chiêm-thành dâng lèn chúa Nguyền tại năm Kỷ-sửu [tức năm 1769 sau Công-nguyèn là năm thứ 30 Lé Cảnh-hưng] nhur-sau:

2 con voi đực ( 1 con giao tại hai cơ Trung-tương và Binhtượng thuộc dinh Bình-khang trình nạp, còn 1 con nữa thì được nạp tiền thay là 150 quan tiền.)

20 con hoàng-ngưu [bò vàng] (được nạp thê tiền 60 quan mỗi con).

6 chiếc ngà voi.

## PHÚ BIÊN TAP LỤC QUYÊN HAI

10 sừng tê-giác,
50 cân sáp ong vàng.
500 bức khăn vải trăng.
200 miêng da cá.
400 thùng dầu nấu.
500 tấm lá buơng.
200 bát gạo đen.
1 chiếc thuyền dài 7 tầm.

Còn trong văn-thư thl viết : "Thuận-thành trẫn-thằn Chinh-thon-ba-Hú ké [86b] thủ bái cụ bầm vì thượng tiến Kỷ-sửu niên lễ lệ các vật, phủ trần vu tả, hạ kê tê, tương, lạp, sa nhược can ".

Nghĩa là :
"Trắn-tbần Thuận-thành là Chính-thôn-ba-Hú xin cúi đầu làm lễ kính bái và kính bầm đầy-đủ dâng lên đức Chủa-thượng các vạ̀t-hạng về lẹ̀ lễ cỡng hiến, thần xin thành kính trinh-bày ra sau, và xin kê các vạt như tê-giác, voi, sáp ong, sa... mỗi thứ bao nhiêu ở dưới nầy ".

Vua Lê Thánh-tông phong cho vua nưởc Nam-bàn tại phia Tây phủ Phú-yên thuộc xứ Quảng-nam.

Cựu Cai-đội Luận-binh-hầu Văn-the̛-Nghị quán ở thuộc Thời-đôn, huyện Tuy-viễn [tức phủ Tuy-phưởc ngày nay] có nói : Óng đã từng quản-lãnh ba đội "Nọ̀i-phủ sơn-trường", "Thám-sơn thủ-hương" và "Tân-am-sơn ". Ba đọi nầy từng đi 216
vào các sơn-đầu đề tim-kiếm kẏ-nam-hương. Từ suơi Yên-lạc lên đên các thôn Hà-nghiêu, Bắt-cày, qua núi La-hai giáp-giới với địa-phạ̀n phủ Phú-yên, rồi đến con đường đi qua các xứ Loi-sông, Nước-nóng, Thương-như đên sư̌i Hà-trôi là có dân các sách thuộc người Đê và người Man ở [87a] (tục gọi Đe là người Cbâm, Man là ngưởi Muọi) phải đi đến ba ngày. Lại từ đáy, người ta đưa tiền hay của-cải thuê người Man, nhờ dẫn đường theo sơn-1¢ đi 14 ngày nữa thi đến nơi có hai vị Thuỷvương và Hoả-vương nước Nam-bàn. Nước nầy có hơn 50 thon lệ-thuộc, trong đó có nưi Bà-nâm, là ngọn rât cao và lơnn, làm trắn-sơn cho mọ̀t phương trời.

Thủy-vương ở về phia Bông núi Bà-nâm, còn Hoả-vương ở về phía Tây núi ây, đều có địa-phạn riêng-biệt, và đều làm nhà gác bằng gỗ đề ở. Hai vị Vương đều có dưới quyền mỡi người mấy trăm bộ-hạ.

Dân ở địa-phương này cày ruộng bằng dao sắt và trồng hạt giơng bằng lửa, nghĩa là họ lăy lửa đớt cây cỏ một khoảnh đất rừng, rồi họ dùng dao xăm đăt mà tỉa hạt giơng. Cứ tháng giêng thil trồng tỉa hạt giơng, tháng năm thì thu hoạch lúa.

Cüng có khi họ không thu-hoạch lúa đưa về nhà, mà ḥ̣ làm mọt cái thành nhỏ đề chứa lúa ở ngoài đồng ruộng. Họ không biết ngày tháng dương-lịch hay âm-lịch, bễ vây lúa xong rồi, thì bắt đầu thu thuê.

Vua nước Nam-bàn hay cỡi voi, có mười mấy người đi theo

sau. Khi vua đến mọ̀t thờn Man nào, thì người ta đánh ba hời chiêng, dàn trong làng đều phải chạy ra cả, rò̀i họ làm mọt cái lều cỏ cho vua ở tạm. Vi theo tục Man-dàn thường có càu nói : "Vua vào nhà dàn là cái điềm khòng tớt", cho nên vua khơng dám vào nhà người nào trong thòn.

Sơ người trong thòn nhiều hay it khòng có chừng, tùy ý [87b] họ muớn dàng lèn vua những vật-hạng như : mọ̀t nồi đồng, mọt tấm vải trắng, một cây mia, một nải chuới chẳng hạn. Vua cứ việc nhận lấy các lễ-vật ấy khòng nề-hà gì. Thu-nhạ̀n lễ-vật rồi thì nhà vua đi khỏi địa-phận làng.

Hai vị Thuỷ và Hỏa-vương vẻ mặt đen và xấu-xi, nhưng vơ và thiếp của hai vị Vương thi người nào cũng có nhan-sắc đẹp-đẽ, họ đều bạn thứ áo xiêm của Chièm-thà nh có thêu bông sáng rực-rỡ.

Trong khi hai vị Vương còn sorng, còn tại vị, thì có cái Tiều-tinh [tinh-khi uất-kết] được gọi là Tinh-dương sáng rực như ngọn đuớc. Cüng có khi Tiều-tinh lớn như tấm lua, thường túc-trực tại nơi vua nằm, hoặc bay lèn khong-trung như tắm lua trắng.

Sau khi vua mất, thì tinh ấy vào nhà người khác, mọi người dân đều trong thá̛y và nói : "Trời đã quyêt-định ngôi vua, và đã cho người ấy, nhân đó mọi người đều suy-tôn người kia lên làm vua. Đó là phong tự Nam-bàn xưa nay như vậy.
$O ̛ ̉$ trên núi Bà-nâm, có một thành bẫng đá trắng, chiều rợng ước một mẫu. Thành có mở bớn cửa thông ra bơn phia, trong thành có voi đá ngựa đá nằm. Thành được gọi là điện vua Hờ. Hai vị Vương cũng không dám cư-trú tại thành, chỉ trong những ngày Tân-vương mới lên nới ngoi, Tân-vương phải lèn thành đề đặt đệm ngòi lên 〈88a ${ }^{\text {〕 }}$ voi đá và ngựa đá. Ngoài Vương ra khòng có ai lên ngòi điẹ̀n á̛y được.

Tại các sách dân Đê dân Man, thuộc nưởc Nam-bàn, ước chừng có 40 viên Tü-trưởng (tuc gọi là Vương-lang) đua nhau tới bái-yết Tân-vương, rồi Tan-vương trở về cư-ngu ở dưới núi.

Trong thời-gian họ Nguyễn phủ-trị nbản-dân miền Nam, thi thường thường cứ 5 năm một lần, chúa Nguyễn sai hai chức Cai-đọ̀i ở Phú-yên làm Chánh và Phó-sứ mang các vạ̀t-hạng như áo gấn, mão, nồi đồng, khoá sắt, đồ sứ, bát, đĩa lên cho vị vua ở Nam - bàn, và đòi-hỏi vua ấy phải dâng-nạp lễ cơnghiển và thuê cho triều-đinh chúa Nguyễn

Chánh, Phó-sứ ta sai người Thồ ở trại Lang-xung-thương, phủ Qui-nhàn dần đường đến một nơi mà Phú-Yèn giáp với nguồn Hà-lòi. Lại khiến người Đè dẫn đường đên đả́t Manthượng cùng các sách Cao-man đề đến nước Nam-bàn.

Vua nước Nam-bàn lức thì chuà̀n-bị các hạng kỳ-nam, sáp ong vàng, nhung hươu, sừng tê, voi đực, mât gấu giao nạp cho sứ-thằn ta mang về hiến lèn chưa Nguyễn.

## PHỦ BIĖN TẠP LỤC QUYÊN HAI

Họ lại nạp Ngü-vị-hương do họ chế làm ra.

Ở trèn núi nước á̛y, thường có tồ kiên ở trèn cây, trửng đen như đầu chiếc đũa lớn. [88b] Trứng có mùi thơm, được gọi là hương con kiến.

Người Man lây hương con kiến chưng bấp qua-loa, lại lấy hoa-khảm, hoa-mộc và rễ bài trọ̀n vào, lắy dầu To-hạp hoà đi, rò̀i dùng lá chư̛i bao-bọc lại, đem hấp. Khi cơm chín thil láy ra, hơi thơm bốc xông lên müi, đem đề vào trong rương đựng áo quần, một năm hương ấy cüng khong tiéu-tan.

Xét sách "Sự văn loại tul" có nói : "Á-thấp-hương được sảnxuất tại nước Chiêm-thành, do người Thồ lắy mười vị hương trộn hoà lẫn nhau mà thành. Thề hương ướt đ̛en, khí hoà lành, đớt lên thi thơm hơn các thứ hương khảc.

Người Tbồ lại còn có thứ hương bòi lên da và xoa vào tay, mủi hương qua đèm mà khong tan mất, không biết thứ hương nầy cùng với thứ bương ngũ-vị khác nhau như thé nào?

## +

[89a] Năm Qui-dạ̀u [tức năm 1753 sau Còng-nguyên] niênhiệu Lê Cảnh-hưng, Nguyễn-cur-Trinh làm chức Tham-mưu ở thành Gia-định, đi đánh nưởc Cao-miên. Trải qua ba năm,

## PHÚ BIÊN TẠP LỤC QUYÊN HAI

Nguyễn-cur-Trinh chiêu-an được bọn dân Cơn-man ở Thuậnthành trở về hàng-phuc triều-đình chúa Nguyễn.

Vua Cao-miên là Ong-Nguyên bỏ chạy đến dinh La-bích rời hiến cho ta hai phủ Tầm-đơn và Xuy-lạp.

Nguyễn-cur-Trinh chịu nhận hai phủ á̛y, và chia quân lính chiếm-đóng, phân hoạch địa giới, rò̀i gởi thư trình lên Hiều-quôc-cong [tức chúa Nguyễn-phúc-Khoát], đại-ý nói rằng : © Từ đời xưa dùng binh, chắng qua chỉ muớn giết những tên cừ-khoi [đầu đảng giặc] đề mở-mang đăt-đai mà thơi, nên trược đây Chưa-thương đả tự lấy trược hai dinh ấy [tức Phien-trắn dinh và Trấn-biên dinh].

Nay từ dinh đồn đến dinh La-bích, đi ngược đường rất xaxoi trải qua nghìn rừng rậm, muôn chằm xa, nên khơng tiện đuồi giặc đên cùng đường. [Ám-chỉ vua Cao-miên là OngNguyên à̀n ở dinh La-bich].

Ngày nay muớn mở-mang đạ̛l-đai, chúng ta cüng nên giữ trước lấy hai phủ nầy, [từc phủ Tầm-đôn và phủ Xuy-lạp], đê củng-cơ sau lưng hai dinh Phiên-trấn và Trăn-biên.

Nếu nay, chúng ta bỏ nơi gần-gũi đề đi chiếm lấy nơi xa$\mathbf{x} 0 \mathrm{i}$, chúng tơi e-ngại hình-thê núi sông cách-trở, quân dân khong tiêp-ứng được với nhau, thi lắy thêm được đât-đai tuy có phần dễ-dàng, nhưng gìn-giữ được đất-đai thì thật là khókhăn vo-hạn.

Buôi xưa, nước ta thiễt-lập phủ Gia-định, [89b] và trước lưc đó, ta đã cần phải mở xứ Mai-xuy, rồi thứ đěn mở xứ Đồng - nai, khiến cho quân dân tư-hơp, rồi mới mở xứ Saigon. Như vậy là chúng ta lăy sơ it mà đánh sơ nhiều, dần-dần chúng ta thi-hành chính-sách tàm-thực [tằm ăn lắn dần-dần].

Bay giờ, đất cü của chúng ta, từ xứ Mai-xuy đến xứ Saigon, đường đi phải mất hai ngày, nhân-dân chưa trưng-khần hêt đătđai đề làm nơng-nghiệp, quân-lính đồn-thú cüng chưa đầy-đủ. Phương chi từ xứ Saigon đến phủ Tầm-đôn, đường đi phải mất sáu ngày ròng-rã, đăt-đai trơng-trải, ruộng-nương rất nhiều, dân-sð̛ đĕn muôn người, hạng chính-binh [binh chính ngạch] đồn-trú còn lo khơng đủ thay.

Kỹ-thuật bọ-chiễn sở-trường của chúng ta ở Thuận-thành, đã làm cho vua Cao-miên cũng phải lạnh lòng. Nếu lấy quân chúng đầu-hàng ở Thuận-thành, khiến chúng chế-ngự người Cao-miên, như vậy là dùng người Man, đề đánh người Man chúng tôi thiêt-tưởng đó cũng là đắc-sách.

Vậy xin Chúa-thượng cho quan-sát địa-thé̛, thiết-lập đồnluỹ, phàn-định dinh-sở, đề qui-tạp nhân-dân và binh-đinh, chia các ruộng-nương và quản-chế các sản-nghiệp... ".

Tờ trình có đính theo bức hoạ đồ chi điềm mọi chi-tiết phân-biệt và đầy-đủ, bấy giờ chúa Nguyễn [Nguyễn-phúc-Khoát] mởi thiết-lập châu Định-viễn.


Người thơn Chính-hoà thuọ́c chấu [90a] Nam Bơ-chánh tên là Đồng-Châm [hay Trùm-Châm] có nói : aNgày trước, anh ta đi buôn ở phủ Gia-định hơn mười chuyễn. Thường thường thi cứ tháng chin, tháng mười, anh ta ra đi, và đẽ̛n tháng tư, tháng năm mới về. Nếu gặp gió thuận, thi thuyền đi không quá mười ngày đêm có thề đên Gia-định được.

Mỗi lần đi Gia-định, anh ta thường qua cửa biền Nhựt-lệ trình quan Trấn-thủ, vào đẻ̛n cưara Yêu, lại phải trinh quan Tàovận, nhận-länh giáy-tờ [phó-từ] xuất-dương. Bên đầu địa-giới Gia-định là xứ Vüng-tàu, nơi hải-đảo có dân-cur. Tới đây, người ta thu-xêp buồm thuyền đề đậu lại nghỉ-ngơi, và đề hỏi thăm nơi được mùa, nơi mất mùa như thê nào. Sau khi đã biết chắcchắn địa-phương nào được mủa lúa thơc, những người buôn mới cho thuyền vào nơi ây.

Nếu cho thuyền đi lên phía trên, thì người ta sẽ vào cửa Cần-giờ. Nếu cho thuyền đi vào khoảng giữa, thì người ta së vào cửa Lạp-hải Saigon. Nêu cho thuyền đi vào miền dưới, thi người ta vào cửa lởn hoặc cửa nhỏ.

Đên đày, người ta đã trông thấy buồm thuyền mành đậu xúm-xit kề nhau, tá̛p-nạp tại bến.

Hai bên mua bán thóc gạo đä thương-lượng với nhau và bàn-định giá-cả lúa thóc xong rò̀i, bắy giờ người bán sai các trẻ nhỏ bay đứa ở làm công-việc khiêng gánh lúa thóc và vậnchuyền xuð́ng thuyền người mua.


## PHỦ BIÊN TẠP LƯC QUYÊN HAI

Còn đồng tiền xưa thì mọt tiền [tức 10 đồng] đong được 16 đắu thơc [90b].

Cứ lường theo bát được gạt bằng miệng mà dân-gian địaphương thường dùng thl ba bát ấy ngang với 30 bát của nhànưởc, một quan tiền đong được 300 bát đồng của nhà̀-nước. Giá rẻ như vạ̀y, khác nơi khác chưa từng có.

Hậ nếp của Gia-định vừa trắng vừa mềm, còn tôm, cá thi rẩt lơnn, người ta ăn không xuề. Nhân-dân địa-phương thường luọc sơ qua rò̀i đem phơi nắng đề tiêu-thụ với các bạn hàng.

PHỦ-BIÊN TẬP-LỤC<br>QUYÈN HAI HẾT

## Phủ-Biên Tạp-Lục Quyển Ba

[91a] Soạn-giả là Lê-qui-Bon, người vâng mệnh Hoàng-đe̛ làm chức Tham-thị Tham-tán quân-cơ hai đạo Thuận-hoá Quảng-nam, länh chức Hiệp-tră̛n-phủ trắn Thuận-hoá, kiêm quản Hữu Thắng-cơ, đồng thời dao-lãnh chức Nhập-thị Bồitưng Họ-bộ Tả Thị-lang, tước Dĩnh-thành-hầu.

$$
\pm
$$

Đới với hai xứ Thuận-hoá và Quảng-nam, các Tiền-triều nước ta cùng với nhà Nguyễn làm Trắn-thủ [Nguyễn-Hoàng], cứ mỗi năm, quan trên sai-phái người đến hai xứ a̛y, chiếu theo sơ ruộng đất hiện-canh là bao nhiêu mẫu, sào để trưng-thâu thuê lúa to mà thôi.

Đên năm thứ 7 niên-hiệu Cảnh-trị Lê Huyền-tông [tức năm 1669 sau Công-nguyên là năm Kỷ-dậu], Düng-quơc-công Nguyễn-phúc-Tần mới phân-phái quan-viên và lại-thuợc khám đạc các hạng ruộng công, ruộng tư, đề nhà nước trưng-thâu thue̛ lúa to. Và chia định làm ba hạng ruộng đề đánh ba hạng thuế là

## PHỦ BIÊN TAPP LƯC QUYÊN BA

hạng nhứt, hạng nhi, hạng ba, cùng với các bãi đăt khô và các bäi đăt làm hoa-màu mà có biên trước vào sồ bọ.

Nhà nước ra lệnh : các hạng cong điiền đều được giao về các xä sở-tại, các xä được phép chia đồng-đều sठ ruọng cơng cho nhân-dân trong xã cày ca̛y, gặt luaa để nạp thuê.
[91b] Còn như có những người nào xuất lực khai-khần những nơi rừng núi hoặc những đá̛t hoang-nhàn, khi nào rựng đắt thành-thuc thi chủ khần phải làm giây-tơ khai-trinh. Tức thì nhà nước cho phép các chủ khằn được khai thứ ruọng đăt mới trưng khần làm khoảnh ruộng đắt tư của mình, nhà nước chỉ trưng-thâu thuế lúa tơ mà thơi. Còn các xä sỡ-tại thì khơng được phép chia phần và tranh-giành ruọng đắt tư ây với khần chủ.

Lẹ nầy được dùng làm lệ vĩnh-viễn.

Ngày trưởc, họ Nguyễn lây rựng cơng các xă làm quan vật [tức của công nhà nước].

Chiếu theo thề-lệ hiện-hànnh lúc bấy giơo, thì những người nhận canh công-điền phải xuắt-nạp thuê lúa to, và lủa thuê được phêp đem về lưu-trü ở kho-tàng các xã sở-tại. Thứ lúa nầy khơng được phép đem cấp-phát cho các quan-viên hay các nha-thuợc làm lọc lưu-ngu, và do Họ-bộ tướng-thằn-lại nắm giữ các hạng sồ-sách trưng-thâu và đăng-nạp.

Họ Nguyễn lại lá̛y những trang ruọng cơng và những đồn-

## phủ biên tạp lự Quyên ba

điền công làm của riêng, giao-phó cho nhân-dân canh-tác và cho những người tá-canh (thuê ruộng cây). Đên kỳ luáa chín, thi chưa Nguyễn sai-phái người đến nơi áp gặt, rồi cho thuyền đên chuyên-chở đem về chất-chứa đầy tại kho nọi-trù [kho trong nội cung]. Bao nhiêu lúa thóc cấp-phát cho thân-thuộc chưa Nguyễn và những kẻ thần-hạ đề họ làm lộc trúnggư đều được lây ở kho nầy. Thứ lúa nầy do chức Câu-kè, chức Caihợp thuộc sở Lệnh-sử nắm giữ các hạng sồ-sách thâu và nạp. Pbáp-lệnh được hoạch-định nhứt luạt như thê.
[92a] Còn sôr ruọng đề cấp-phát cho thân-mẫu chúa Nguyễn củng có chỉ 10 mẫu. Cắp-phát cho các viên Chưởng-cơ mỗi viên 5 mẫu; cấp-phát cho các viên Cai-cơo, mỗi viên 4 mẫu, nội độitrưởng mỗi viên 3 mẫu, và ngoại đọ̀i-trưởng mỗi viên 2 mẫu rưỡi. Việc cấp-phát như vậy rắt có hạn-định và tiếl-độ.

Ngày xưa, Chu-quan [chức Bịa-quan đại tur-đồ nhà Tây-Chu] lắy phép "Thồ-họi" ${ }^{1}$ phân-biệt rō-ràng các sản-vật [những vậthạng do đá̛t sản-sinh] của 5 hạng ruộng đá̛t trong nưởc như sau :

1. Đẫt sơn lâm [đá̛t rừng núi].
2. Đa̛t sơn trạch [đăt chằm nưi].
3. Thò̀-hội có nghĩa là tồng kê các hạng đất như đất sơn làm, đất sơn trạch, đất khâu lăng, đát phà̀n diễn và đất nguyên thấp đề định sơ lượng sản-xuất của đát.
4. Đăt khâu lăng (đăt cao là khâu, đắt cờn lơnn (đại phụ) là lăng).
5. Đất phần diễn (đá̛t gần bờ bễn nước là phần, đất thấp và bằng là diễn).
6. Đắt nguyên thạ̛p (đắt cao và bằng là nguyên, đăt tha̛p và ướt là thăp).
đề có thề nhận-định sơ-lượng sản-xuất thuọc 12 khu-vực trong nước. Nhờ vậy mà người ta biết thực-chất và năng-xuất của các loại đắt-đai trong nưởc, đề dạy vẽ cho nhân-dân đêu biêt nghề cày cấy, gặt-hái và biết nghề trồng-trọt các thứ cây-cơi (vi như ruọng cao, thì người ta trồng lúa mạch là lúa tẻ; ruộng thăp thì trồng lúa cảo-mạch; như đăt gò, lăng và sườn nưi hiềmtrở thil trò̀ng dáu v.v...). Bởi thế cho nên người ta không những không biết đên danh [tên gọi] và vật [sức sản-xuât] của từng lạng ruộng đá̛t, mà còn cần phải biễt đẳng-hạng ruộng đá̛t nữa, đề được biết ruộng đắt cao-ráo, bằng-phẳng, hay khô-táo, ướtât ; ruộng đá̛t màu-mỡ, tớt hay xấu đều khác-biệt nhau.

Dùng phương-pháp "thồ-quân" là chia đồng-đều ruọngnương đa̛t-đai đề thi-hành "ngũ-vật" là sản-vật của năm hạng rựng đăt và « cửu-đẳng » là chín đẳng-hạng của ruộng đất. Chêngự được đăt-đai trong thiên-hạ đề làm tròn [92b] chức-trách trị dân, bảo-toàn thuế cớng là thuế ruộng đất, thâu góp các hạng của-cải và thuê-khoá khác. Như vậy thì đâu đâu người ta cüng

## PHỬ bIÉN TAP LƯC QUYÊN BA

đươc thuạ̀n-tiện cày cấy, gặt hái, làm nghề trồng-frột, và khién người người đều có thề yên-cư làm ăn theo sức của minh. Do đó lễ cơng-biến cũng như thuế-khoá sẽ đươc nhẹ-nhàng, mà khơng có ai là người khơng thề khơng cung-cấp cho nhà nước.

Hơn nữa, lại có chức quan coi việc đường-sá trong thiênbạ phải làm sao cho đường-sá thông-sứt, các nguồn tài lợi trong nước được lưu-thông (như các thứ cây-cối, gỗ-lạt ở miền rừng thl theo sông đầm mà chuyên-chở xuống miền đồng-bằng; như cá, muới thì theo đường rừng núi chuyên-chở lên miền thượng du). Đâu đâu lý và sơ cũng đồng-đều như nhau, phép đo-lường được thơng-nhứt, mới tận-trừ được những kẻ gáy oán-hận, ác-cảm với người khác (cạ̛m ngặt những kẻ cườnghào trong địa-phương làm nghề buôn-bán rong), và ai ai cüng mợt lòng hiêu thiẹ̀n (tuỳ theo sản-vật ở đắt nầy mà cùng nhau ưa làm việc lành, thì việc trao-đồi hoá-vật đi nơi khác sẽ được thêm phăn lợi-tức). Như vậy tbì còn có người dân nào nghèonàn, túng-tbiếu ? Còn có nước nào không giàu-có, dôi-dào củacải? Cho nên việc định yên dân-cur, nhân-tuần dân-tục, lưuthơng dân lợi, trừ-khử dân hại là công việc đầu tiên của chứcvư phủ-trị Thuận-hoá và Quảng-nam vậy.

Theo phép đánh thue̛ tô lúc bấy giờ tại hai trẫn Thuận-hoá và Quảng-nam, thl công-điền hạng nhứt, mỗi năm nhà nước trưng-thâu 40 thăng lúa (tương-đương với 40 bát đồng nhà nước) ; công-điền hạng hai, mỗi năm nhà nước trưng-thâu 30 thăng lúa; [93a] cơng-điền hạng ba, mỗi năm nhà nước trưng-

thâu 20 thăng lúa. Bơi với các hạng ruộng tư, nhà nưởc cüng trưng-tbâu thue̛ lúa tô như ruọng công vậy.

Theo pháp-chể và thề-lệ, mỗi khi thâu lúa cơng 1.000 thăng, thì các vièn-chức là Cai-trưng, Cai-lại, hầu-thuyền, khán-lượng cùng chức quan Đề-đర̛c, Đề-lãnh tại Trẫn-thủ đường đều được phép thâu thêm về phần mỗi người 2 tiền và nửa thăng gạo đê làm lộc cur-ngu.

Tại trắn Thuạ̉n-hoá, viẹ̀c trưng-thâu gạo điền-mẫu cùng với thê-lẹ̀ thâu tiền phụ-nạp được qui-định như sau:

Ruộng bạng nhứt, mỗi mẫu phải đài-thọ lúa 40 thăng, và người ta còn trưng-thàu thêm gạo 8 hơp ${ }^{1}$ nưa ; ruộng bạng nhi, mỗi mẫu phải đài-thọ lúa 30 thăng, và người ta còn trưng-thâu thêm gạo $6 \mathrm{~h} ̛$ p ; ruọ̀ng hạng ba, mỗi mẫu phải đài-thọ lúa 20 thăng, người ta còn trưng-thâu thèm gạo 4 h ơp. Còn như thuê lúa tô 50 thăng, thì người ta trưng-thâu thêm gạo 1 thăng, cùng với 3 đồng tiền phư-nạp. Như lúa 1.000 thăng thì trưng-thâu thèm gạo 20 thăng và tiền phư 60 đồng.
[93b] Theo phép đong-lường cũ tại trăn Thuân-hoá, thil 10 toát ${ }^{2}$

1. Họ̣p là lẻ. Mười hợp hay mười lẻ là mọ̀t thưng hay một thäng, theo phép dong-lường ngày xura.
2. Theo phép đong-luờng ngày xura, người ta cứ đêm 256 hạt thóc làm 1 toát. Vạ̀y 1 toát lúa là 1 dúm tay lúa.
 thưng), 10 thăng làm $1 \mathrm{học}, 10 \mathrm{~h}\langle ̣ \mathrm{c}$ làm 1 düng [thùng gỗ vuong, tức là lang lờn].

Còn hợc đề thâu lúa thuế, thì cứ tính mỗi hộc là 50 thăng, lại còn đơng thêm lúa phụ 25 thăng nữa. Như vậy là 1 học lúa thuế cọng 75 thăng. Người ta lăy 500 thăng làm 1 düng. Còn như thử hộc đè cá̛p-phát lương-thực cho thuỷ-quân và bọ-binh, thì mỗi học chỉ cân được 33 thăng $5 \mathrm{~h} q \mathrm{p}$.

Lại còn có hợc đề cấp-phát lương-thực cho NỌi-phủ thl nhỏ hơn, nhỏ hơn hộc Tam-quân 3 thăng. Thăng ở Nọi-phủ cüng nhỏ hơn thăng tại các nơi khác. Dân-gian mua bán lúa thóc phần nhiều dùng thứ học nầy. Tuy nhièn, loại hôc nằy lởn nhỏ cüng khong nhứt-định.

Xứ Thuận-hoá bao-gồm 2 phủ, 8 huyện và 1 châu [ở miền Thương-du].

Từ năm Qui-tị [tức năm 1713 sau Công-nguyên là năm thứ 13 niên-hiệu Cảnh-hưng] niên-hiệu Cảnh-hưng trở về trước, thế-lệ được thực-hành về thuế lúa tô đối với ruộng công thuộc các tồng, xä, thôn, [94a], cùng phụ-canh các khoảnh ruộng tư các họ như sau :

1. Cŭng theo phép dong-lường ngày xưa, thi 10 toát (dúm) làm 1 chưởc (môi). Vạ̀y 1 chước là 1 phìn 10 của 1 hợp (lẻ) hay là phà̀n trăm của thưng.

## phú bièn tạp lùc quyèn ba

Huyẹ̀n Hương-trà phải nạp 527.670 thăng 6 hơp thuê lúa to. Nhưng người ta trừ đi một số lúa tô về phần những người hoặc những đám ruọng được tha thuê, huyện nầy chỉ còn thực-trưng thuê lúa to là 460.459 thăng 9 h pp mà thoid. Sau lại trưng thâu thêm 57 thăng lúa nữa.

Huyện Quảng-điền, theo lệ, phải nạp 496.670 thăng 1 hơp. Nhưng trừ đi mơt số lúa tô về phần những người hoặc những đám ruọ̀ng được tha thuế, huyện nầy còn thực-trưng thuê lúa tô là 481.591 thăng 7 hợp mà thòi.

Huyẹ̀n Phú-vang, theo lệ, sớ thuế lúa tô phải nạp là 582.330 thăng $1 \mathbf{h o ̛ o p}$. Trừ đi s $\delta$ lúa to về phằn những người hoặc những đám ruộng được tha thuê, huyện nầy còn thực trưng sô lúa là 479.860 thăng 2 hơp. Lại đên năm Canh-thìn [tức năm 1760 sau Công-nguyèn] huyện nầy phải nạp thêm sơ lúa là 91 thăng nữa.

Huyện Hải-lăng [nay thuợc tỉnh Quảng-trị], theo lệ, sơ thuê lúa tô phải nạp là [94b] 383.465 thăng, $6 \mathrm{~h} \not \mathrm{p} \mathrm{p}$. Trừ đi só lúa tò vê phần những người hoặc những đám ruộng được tha thuê, huyện nầy còn thực-trưng sô lúa là 347.690 thăng $3 \mathrm{~h} \not \mathrm{p} \mathrm{p}$.

Huyện Đăng-xương, theo lệ, số lúa thuế to phải nạp là 428.143 thăng 2 h ơp. Trừ đi số lúa to về phần những người hay những đám ruộng được tha thư̛, huyện nầy còn thực-trưng s $\delta$ lúa to là 425.912 thăng 7 h ơp.

Huyện Minh-linh [nay là phủ Vĩnh-linh], theo lệ, sơ thue̛ 232
lúa tô phải nạp là 300.816 thăng 9 hợp rưỡi. Trừ đi $\mathbf{s} \delta$ lúa to vê phần những người hoặc những đám ruọng được tha thue̛, huyện nà̀y còn thực-trưng số lúa là 300.607 thăng 2 hợp.

Huyện Khang-lộc, theo lệ, sơ thuê lúa tô poải nạp là 412.679 thăng 6 h 人pp. Trừ đi sơ lúa to về phần những người hoặc những đám ruọng được tha thuể, huyện nằy còn thựctrưng sớ lúa tô là 389.500 thăng.

Huyện Lệ-thuỷ, theo lệ, sơ thuê lúa tô phải nạp là [95a] 225.272 thăng $7 \mathrm{hơp}$. Trừ đi sठ lúa tô về phần những người hoặc những khoảnh ruộng được tha thuê, huyện nầy còn thực trưng tồng số lưa là 188.527 thăng 8 hơp.

Lại đến năm Bính-ngọ [tức năm 1786 sau COng-nguyèn là năm thứ 47 vua Lê Cảnh-hưng], nhà nước mới tăng thuê lúa to cho huyện nầy mổi mẫu 2 thăng nữa.

Rôi đên năm Canh-tuất [tức năm 1790 sau COng-nguyèn là năm thứ 3 nièn-hiẹ̀u Quang-trung nhà Nguyễn Tây-sơn], tồng số thuế lúa tô huyện nầy lên tới 360.000 thăng $5 \mathrm{hơp}$.

Châu Nam Bơ-chánh [tức phía nam tỉnh Quảng-bình ngày nay], theo lệ, sơ thuế lúa tô pbải nạp là 163.387 thăng $8 \mathrm{~h} q \mathrm{p}$. Chiễt-trừ đi sớ lúa tô về phần những người hoặc những khoảnh ruọng được tha, khỏi phải chịu thuê, huyện nầy còn thực-trưng là 134.823 thăng.

Lại đĕn năm Canh-tuất [1790 sau Công-nguyên], nhà nước

## PHỦ BIÊN TAP LƯC QUYỀN BA

mới tăng sơ thuế lúa tô huyện nằy lên mỗi mẫu 70 thăng [ vi lúa ở nơi đây rắt tớt]. Bồng năm, theo lệ, huyện nằy phải vạ̀nchuyền đăng nạp sơ thuê lúa to là 3.619 .283 thăng 6 hơp rưỡi.

Còn như các đồn-điền cơng, các điền-trang công cùng với các hạng ruộng đá̛t hoang-nhàn mới được khai-khà̀n và đăt châu thồ [đá̛t bãi], thì sơ thuê lúa to đem cấp-phát cho các quan viên làm lộc cư-ngụ, còn thừa bao nhiêu lúa nưa, thi đượ trưng-thâu và trưng-nạp riêng-biệt, [95b] chở không được tính vào sớ thuế lúa tơ đã kề ở trèn.

Tại trẫn Thuận-hoá có hạng ruộng đắt về đờn-điền cong [quan đồn-điền] trong các xã thôn và các phường thuọc sáu huyẹ̀n ${ }^{1}$ cọng $6.49 \dagger$ mẫu 3 sào 12 thưởc 9 tấc.

Tại địa-phạ̀n bai xã thuộc huyện Hương-trà, có hạng ruọng đồn-điền cơng ở về vùng Tam-giang cọng 281 mẫu 6 sào 3 thước 3 tắc.

Tại địa-phạ̀n mợt xã thuọc huyện Phú-vang, có hạng ruọng đắt về đồn-điền công cọng 88 mẫu 8 sào. Trừ đi s $\delta$ ruộng đăt

1. Sáu huyẹ̀n trong trắn Thuạ̀n-hoá ngày xưa tức là tỉnh Thừa-thiên ngày nay là : huyẹ̀n Phú-lộc, huyện Phú-vang, huyẹ̀n Hương-lhuỷ, huyện IIt̛ơng-trà, huyẹ̀n Quảng-điền và huyện Phong-điền kề từ Nam ra Bắc.

Ngày nay, người ta lại chia đặt thêm 2 huyện là :

1) Huyện Phú-thứ.
2) Huyện Vinh-lộc.

## PHỦ BIÊN TẠP LƯC QUYÊN BA

còn đề lưu-hoang là 79 mẫu 6 sào 8 thưởc thì không phải đóng thué.

Tại địa-phạ̉n chín xã thuộc huyện Đăng-xương [nay thuộc về phủ Triệu-phong tỉnh Quảng-trị], có hạng ruộng đá̛t vê «đồnđiền cồng» là 1.143 mẫu 7 thước. Trừ đi sơ đất thồ-ương là thứ đăt chỉ đề gieo bắc mạ hoặc rấm hạt giớng cây, cùng đắt có gia-cur, vời đăt lưu-hoang cọng 40 mẫu 6 sào 6 thước, thì không phải chịu thuê.

Tại địa-phận 6 xã thuộc huyện Hải-lăng, có hạng ruọng đắt về «đồn-điền cơng" cọng 1.190 mẫu 9 sào 2 thưởc 9 tác. Trừ đi sơ đá̛t thồ-ương, sơ đăt có đường nước chảy và sơ đắt bị cát bồ lắp dày cọng 81 mẫu 6 sào [96a] 10 thưởc không phải chịu thuê.

Tại địa-phận sáu xã thuọ̀c huyện Minh-linh, có hạng ruộng đăt «đồn-điền công" cọng 2.406 mẫu 10 thước 8 tấc. Trừ đi số đa̛t thồ-ương, so đđ̛́t có kênh đào và sర đá̛t bị nước phá nặngnề cọng 111 mẫu 3 sào 7 thước, thì không phải đóng thue̛.

Tại địa-phạn 5 xä thuọc huyẹ̀n Khang-lộc, có hạng ruộng đăt "đờn-điền công" cọng 1.384 mẫu 6 sào 3 thưởc 9 tấc. Trừ đi số đắt có gia-cư, có kênh nước, có cát bồi-lấp và sơ đắt còn bỏ hoang-nhàn, thì không phải nạp thuê.

Như vậy, tồng cọng số rựng đất được trừ, không phải cbịu thuế là 514 mẫu 2 sào 5 tấc. Còn lại sơ ruộng đất phải chịu
thuể là 5.980 mẫu 1 sào 13 thước 4 tấc [trên đây là kề s $\delta$ rựng đăt về đồn-điền công].

Theo lệ thuể lúc bắy giờ, thì mỗi mẫu ruộng đăt về đồnđiền công phải nạp 1 quan 8 tiền thuế, hoặc 6 tiền mỗi mẫu, hoặc 5 tiền mỗi mẫu, hoặc 3 tiền 30 chữ tiền mỗi mẫu, cùng với tiền trầu cau mồi mẫu 1 tiền.

Còn đơi với hạng ruọ̀ng đắt khò-khan, hoặc mỗi mẫu chi chịu 4 tiền thuế và 1 tiền trằu cau, hoặc mỗi mẫu 1 tiền thué. Ruộng khô lại có nơi chỉ nạp 30 chữ tiền thuê, hoặc 2 [96b] tiền, hoă̌c 2 tiền 30 chữ. Còn tiền trầu cau thi cử tinh mỗi mẫu 30 chữ tiền, thuế ruọ̀ng đắt có nơi cao, nơi thắp khơng nhứt-định.

Trong hạng ruộng đăt khô-khan, lại có những đám ruọng bỏ hoang mới được khai-khàn, thì nhà nước chỉ trưng-thâu thuế mỗi mẫu 3 tiền mà thòi. Còn sơ tiền trà nưởc thì phằn nửa được nạp vào quỹ công, phần nửa thì cấp phát cho các quan thuộc bọ Lễ.

$$
\pm
$$

Về ruộng trang-trại công (quan điền trang) thuọc trăn Thuận-hóa thì được chia làm hai tích [tức bai phần] như sau :

Mọt tích cọng 750 mẫu 7 sào. Tại địa-phặn hai xã thực huyện Hương - trà có thứ ruọng "quan điền trang" ấy. Trong
sठ rựng đó, thl hạ-điền [rựng gặt về mùa tháng năm] cọng 401 mẫu. Sơ rựng nầy được giao-phó cho nhân-dân sở-tại khai-thác và cày cá̛y. Bên kỳ gieo mạ, hoạ̣c đến kỳ gặt hái, nhà nược sai-phái chiếc thuyền Tàn-nhứt [thuyền công] đênn tạn nơi thưc-giuuc người ta gieo mạ hoặc gặt-hái nạp lúa. Thué lưa thil cứ tính mỗi mẫu 8 học 5 thăng (mỗi hộc lúa trọng-lương 25 thăng).

Lai còn hạ-điền 7 sào 1 thước nữa. Trong s s đo thl ruọng nọi phù-sa phải chịu mỗi sào 1 tiền đồng và 30 chữ tiền. Còn ruọng ngoại phù-sa thì chịu mỗi sào 1 tiền đồng.

Thu-điền [ruọng gặt về mùa tháng mười] cọng 5 mẫu 1 sào 13 thước. [97a] Trong sð đó, ruọng nọi phù-sa thl đánh thuế mỗi mẫu 5 tiền đờng. Còn rụ̣ng ngoại phù-sa thì đánh thuế mỗi mẫu 1 quan tiền đồng.

Tại địa-phạn chín xä thuộc huyện Minh-linh có ruộng trangtrại cơng, trong đó, có 201 mẫu 6 sào ruộng hạ-điền, và 142 mẫu 2 sào ruộng thu-điền.

Sờ ruọng "quan điền trang" trong huyện Minh-linh được chia làm ba hạng. Ruộng mỡi mẫu phải đóng thuế 1 quan tiền đồng, boặc 9 tiền đồng trở xuơng cho đênn 5 tiền đồng. Ruọng sâu có nước thl mỗi mẫu phải đóng thuê 1 quan tiền; còn đất a thờ ương', thi mỗi mẫu chỉ phải đóng thuể boặc từ 6 tiền đồng trở xững cho đênn 2 tiền đồng.

Còn một tích «quan tiền trang " nữa c̣̣ng 773 mẫu 3 sào 14 thước 4 tá̛c. Tại địa-phạ̀n hai xă và mọt phường trong huyẹn Quảng-điền có ruọng hạ điền cọng 201 mẫu 12 thước. Trong sơ đó, ruọng quan-dung [ruọng nhà nước dùng] cọng 70 mẫu 4 sào. Đên mùa lưa chin, thì quan trên sai-phái chiếc thuyền Tân-nhứt [thuyền cơng] đén tận ruộng áp gặt và thâu lúa nếp chuyền-vạ̀n về đăng nạp tại kho cơng. Lúa nêp nầy, sau khi gặt xong, được chia ra làm bơn phần: ba phần được lưu lại để làm mùa khác. Còn một phần thì giao-phó cho người tácanh.

Còn 49 mẫu 5 thước ruộng, thì nhà nước trưng-thâu lúa nếp cọng 190 hộc 2 ky (theo lệ lúc bá̛y giờ, thil $3 \mathrm{hợc}$ mới được 1 ky ). Ruộng thồ-mọ̀ [ 97 b ] [ruộng đá̛t thồ có mồ-mả chôn rảirác] cọng 2 mẫu 4 sào, thil sơ tiền thuể được trưng-thâu riêngbiẹt, chứ không trưng-thâu với các hạng ruộng đá̛t khác.

Sở đồn-điền thuộc huyện Đăng-xương có ruọng hạ-điền 48 mẫu. Đên mùa gặt, nhà nước sai-phái chiếc thuyền Tân-nhứt đến tận ruộng áp gặt thâu lúa. Lúa được chia làm hai phần: mợt phần được lưu lại cho người làm ruộng làm mùa khác, còn một phằn thì được vận-chuyền về nạ̣ tại kho nhà nước.

Tại địa-phận 25 phường thuộc tồng Bái-trời, huyện Minhlinh có ruộng thu-điền cọng 524 mẫu 3 sào 1 thước 4 tấc. Trong sర đó, ruọng quan điền [ruộng nhà nước] 262 mẫu 8 sào 10 thước 1 tã̛c. Đến mùa gặt, nhà nước sai-phái chiếc thuyền Tann-

运琵
nhưt áp gặt và thâu láy lưa nếp trựng [nhu-noãn túc] lúa nêp bọt [nhu-bọt tưc], lưa nêp trị [nhu-trị tuec] và lưa bách-lý [báchlý túc]. S夭 lưa thâu được lưu lại môt phần đề làm mùa khác, còn bron phằn thl được chuyên-chở về đăng nạp tại kho nhà nươc.

Còn sठ đât sâu, đăt kho, đá̛t gieo mạ hay ương cay, ruọng bơ đạp, đât kho-táo và rựng đăt rừng nưi cọng 262 mẫu 3 thươc 3 tác, thi sơ tiền thuê được thâu nhận riêng biẹt, mỗi mẫu 1 quan 5 tiền đồng, hoặc 1 quan, hoặc 7 tiền, hay [98a] 5 tiền 30 chữ, hoặc 5 tiền.

Ngày trưởc, ḥ̣ Nguyễn mới bắt đầu thiêt-lị̣p ty Nơng-sứ đê coi viẹc trung-thâu thêm các hạng rụ̣ng đât mời được khai-khằn.

Chúng tôi tra-khảo sồ bọ năm Giáp-ngo [tức năm 1774 sau Cong-nguyen] trong tám huyẹn thuọc trẩn Thuận-hoá, ruọng mơi khai-hoang c̣̣ng 8.510 mẫu 3 sào 9 tác. Trong sô đó, tại địa-phạn phường La-sơn thuọcc huyện Phú-vang có ruọng quanlương là 8 sào 13 thước 5 tâc. Rựng hạng nhứt, mỗi sào nhà nước trưng-thâu 10 thăng lưa. Còn ruọng hạng nhì và hạng ba, thl nhà-nước trưng-thâu mỗi sào 5 thăng lưa mà thôi.

Tại các huyện khác trong trắn Thuận-hoá, tòng sơ ruộng hạ-điền mới khai-khần cọng 246 mẫu 3 sào 8 thưởc 4 tâc. Sర ruọng hạ-điền nầy tuy được chia thành hạng nhứt, hạng nhì và
hạng ba, nhưng nhà nược vẫn nhứt-luạt trưng-thâu mỗi mẫu 30 thăng lúa thué. Còn giá lưa thì người ta tuỳ theo từng năm mà quyễt định đê thâu tiền nạp thay lưa thue̛.

Tồng sð̛ ruộng "thu-điền kho mọc" [tức ruọng mùa thu kho-táo ] cọng 1.249 mẫu 3 sào 9 thưởc 7 tấc, thì người ta khơng phân [98b] đả̉ng-hạng, cứ trưng-thâu đồng-đều mỗi mẫu 3 tiền đờng. Còn $s \delta$ tiền ngoài [như tiền trà nước, trầu-cau], thil cüng đều được thâu mỗi mã̉u ruộng 1 tiền đồng như nhau cả.

Đên như thuế đánh vào những bãi đa̛t làm hoa-màu [hoa châu] trong trắn Thuận-hoá, thì nhà nước cứ trưng-thâu mỡi mẫu đăt hoặc 3 quan, hoặc 3 tiền đồng chẳng hạn. Thứ thuế nầy, khi trưởc mới tính tiền thuế, thì người ta lăy bạc làm cănbản, tương-đương với bao nhiêu tiền đồng. Nhưng đên ngày thâu thuê, thì người ta lại lấy tiền đề nạp thay cho bạc. Mọt thoi bạc, lúc bắy giơ, trị giá 17 quan tiền. Còn s $\delta$ tiền dùng làm lọc cư-ngu cho Cai-châu, thì cứ mỗi quan tiền thuê, lại được phép thâu thêm 2 tiền là tiền ngoài $s$ ơ thuê.

Nbân-dân trong địa-phương có người nào tạo-mãi ruọng đắt, hoặc khoảnh Giáp hay khoảnh Ất chẳng hạn mà xin trừ trước trong bọ̀ cũ, thl phải nạp sớ tiền nội-lễ cứ tính mỗi sào là 2 tiền, tức thì quan đich thân phê đơn và điền ngày vào đơn, rồi giao-phó đơn cho đương-sự. Làm việc quan mà thâu tiền lễ như vậy, thạt là nhỏ-mọn, vưn-vặt [tể toái] quá chừng !

Chức quan «tướng-thần lại " [cüng như chức Họ-bọ Thương-


## phỦ biên tap lự Quyền ba

thư trưởc đay] nẳm giữ tất cả những bộ-tịch ruọng đât trong nước, rời người nầy bàn-giao lại cho người khác, nếu có ai hỏi rựng đa̛t trong xứ được bao nhiêu mẫu, sào, thườc, tấc... thi viên quan ấy trả lời : «Kbông biết n.

Chưng toi xem xét các bọ-tịch đăng-nạp tại năm Mậu-thân [tực năm 1788 sau COng-nguyên là năm thứ 2 niên-hiệu Lê Chiêu-thơng], thi chỉ thấy người ta đã biên-chép sơ-lược : aHọ nào, xä nào trong bản huyện, phằn thuế phải chịu là bao nhiêu thoi bạc, bao nhiêu lương bạc và mấy quan tiền" mà thôi.

Các bơ-tịch về năm Binh-tbln [tức năm 1796 sau Côngnguyên] cüng biên-chép so-lược như thế. Nhưng trong các bọ̀tịch năm nầy còn có biên-chép thêm : a Sơ thuê̛ các bãi đất trong các huyện đã được chuần-trừ đi bao nhieu, còn sơ tiền phải đăng-nạp thay cho sơ thuế cùng với sơ tiền theo lệ mới được tăng lên là bao nhiêu ", như :

Huyện Hương-trà phải đăng-nạp sơ tiền thuể đăt bãi là 283 quan, 8 tiền và 15 chữ tiền đờng.

Huyện Quảng-điền phải đăng-nạp sơ tiền thuẽ̛ đăt bãi là 253 quan, 4 tiền và 6 chữ tiền đồng.

Huyện Phú-vang phải nạp tiền thư̛ đất bãi là 138 quan, 3 tiền và 3 chữ tiền đồng.

Huyện Đăng-xương phải đăng-nạp sơ tiền thuê đăt băi là 352 quan, 5 tiền và 41 chữ tiền đồng. Lại còn mọt phường và mọt họ trong huyện phải biẹt-nạp so tiền thuể đăt bải tờng cọng 102 quan, 9 tiền và 15 chữ tiền đồng.

Huyện Hải-lăng phải đăng-nạp sơ tiền thuể về đá̛t bãi là 289 quan, 2 tiền và 14 chữ tiền đồng.

Huyện Minh-linh phải đăng-nạp tông sơ tiền thuê về đăt bãi là 53 quan, 6 tiền và 18 chữ tiền đồng.

Huyện Lẹ-thuỷ phải đăng-nạp tông sơ tiền thuê về đa̛t bải là 14 quan, 4 tiền đồng và 15 chữ tiền đồng.

Châu Bơ-chánh phải đăng-nạp tòng-sớ tiền thuê về đăt băi là 48 quan, 7 tiền và 45 chữ tiền đồng.

Tá̛t cả các buyện trong trắn Thuân-hoá đä kề ở trên, tông cọng [99b] sớ tiền thuê đắt bãi một năm là 1.497 quan, 1 tièn và 22 chữ tiền đồng.

Kỳ nầy [tức lúc bấy giờ], quan trên lại ra lệnh cho các huyện trong trắn Thuận-hoá phải làm các bản loại-khai vê đăt bāi làm hoa-màu trong địa-hạt, thì được biết kết-quả nhur sau:

Huyện Hương-trà có 68 mẫu 6 sào 9 thước đảt bải làm hoa-màu.

Huyện Quảng-điền có 176 mẫu 4 sào 1 thưởc đắt bải làm hoa-màu.

Huyện Phú-vang có 10 mẫu 8 sào 2 thưởc 2 tấc đăt bäi làm hoa-màu.

Huyện Băng-xương có 204 mẫu 2 sào 3 thược 1 tắc đăt bãi làm hoa-màu.

Huyện Hải-lăng có 176 mẫu 4 sào 10 thước 6 tấc đá̛t bãi làm hoa-màu.

Huyện Minh-linh có 33 mẫu 5 sào 2 thước đất bải làm hoa-màu.

Huyện Lệ-thuỷ có 7 mẫu 8 sào 4 tấc đất bải làm hoa-màu.
Châuu B -chánh có 25 mẫu 1 sào 12 thược 9 tã̛c đắt bải làm hoa-màu.

Tồng cọng 660 mẫu 4 sào 11 thước 3 tax́c đá̛t bải làm hoamàu trong trắn Thuận-hoá.

## *

[100a] Theo thề lẹ̀ «điền-to-trường" trong các buyện thuộc trân Thuận-hoá, thl̀ các tồng, xä, thơn, phường, cùng với các người phư-canh những khoảnh ruọ̀ng đắt các họ đều phải đăngnạp sơ gạo và sớ tiền về điễn-mẫu như sau :

## PHỦ BIÊN TAP LƯC QUYÊN BA

Căn-cứ vào bọ-tịch năm Kỷ-sửu [tức năm 1769 sau Congnguyên là năm thứ 30 niên-hiệu Lé Cảnh-hưng], thl được biêt :

Huyện Hương-trà đăng-nạp sơ gạo điền-mẫu là 9.996 thăng 7 hơp 6 chưởc, đều được đông làm 249 bao 16 thăng 7 hơp 6 chước (trong đó, cứ 40 thăng gạo được đóng làm 1 bao) cùng với sơ tiền phư-nạp là 49 quan, 8 tiền 48 chữ tiền đồng. (Trong đó, cứ 1 bao thl phải phul-nạp 2 tiền).

Huyện Quảng-điền đăng-nạp sơ gạo điền-mẫu là 7.176 thăng 2 h ơp 3 chước, đều được đóng làm 179 bao 16 thăng $2 \mathrm{~h} \not \mathrm{p} \mathrm{p}$ 3 chước, cùng với sớ tiền phu-nạp là 35 quan, 48 chữ tiền đồng.

Huyện Phú-vang đăng-nạp sơ gạo điền-mẫu là 12.430 thăng 3. hơp 3 chước, đều được đóng làm 310 bao 30 thăng 3 hơp 6 chước, cùng với sठ tiền phư-nạp là 62 quan, 1 tiền, 30 chữ tiền đồng.

Huyện Hải-lăng đăng-nạp s $\begin{gathered}\text { gato } \\ \text { [100b] điền-mẫu là } 7.246\end{gathered}$ thăng, đều được đóng làm 181 bao 6 thăng, cùng với so tiền phư-nạp là 36 quan, 2 tiền, 18 chữ tiền đồng.

Huyện Đăng-xương phải đăng-nạp sô gạo điền-mẫu là 8.131 thăng $9 \mathrm{hơp}$, đều được đóng làm 203 bao 11 thăng 7 h ơp, cùng với sơ tiền phul-nạp là 40 quan, 6 tiền, 33 chữ tiền đờng.

Huyện Minh-linh đăng-nạp sð gạo điền-mẫu là 7.106 thăng
 tiền phư-nạ là 34 quan, 4 tiền, 48 chữ tiền đồng.

244


Huyẹ̀n Lệ-thuỷ đăng-nạp số gạo điền-mẫu là 3.736 thăng 8 hơp, đều được đóng làm 93 bao 16 thăng 8 hơp, cùng với só tiền phư-nạp là 18 quan, 6 tiền, 48 chữ tiền đồng.

Huyện Kháng-lọ̣c đăng-nạp sơ gạo điền-mẫu là 6.955 thăng $7 \mathrm{~h} \not \mathrm{Op}$, đều được đóng làm [101a] 173 bao 35 thăng 7 hợp, cùng với sơ tiền phư-nạp là 34 quan, 6 tiền, 49 chữ tiền đồng.

Châu Nam Bơ-chánh đăng-nạp so gạo điền-mẫu là 2.879 thăng, 3 hơp 4 chước 3 sao ${ }^{17} 7$ toát, đều được đóng làm 71 bao 39 thăng 3 hơp 4 chước 3 sao 7 toát, cùng với sơ tiền phulnạp là 14 quan, 3 tiền, 57 chữ tiền đờng.

Còn theo thề-lẹ̀ trưng-thâu thuê tô ruọ̀ng của phường Bạchcâu ở cưa Họi thuợc huyện Minh-linh, thi phường ấy được phép biẹt nạp 330 con cá khô thay-thế cho thuê điền-tô. Đên năm Kỷ-sửu [tức năm 1769 sau Còng-nguyèn], người ta lại tinh ruọng thực-điền của phường ây cùng với số ruộng lưu-hoang mới được tăng diẹ̀n-tích cọng thành 21 mẫu, nên gia thuê̛ cá phường nầy lên 20 con cá nưra.

Về sð gạo điền-mẫu các huyện thuộc trấn Thuận-hoá, sau khi được nhả nước áp-thâu, và cấp-phát cho các nha làm lộc cư-ngu rò̀i, còn thừa lại [101b] bao nhiêu bao, đều được đăng-

1. Sao là cải thia. Sao là 1 phì̀n nghìn của 1 thàng, là 1 phtìn träm của $1 \mathrm{hợ} \mathrm{p}$, hay 1 phà̀n mười của 1 chưởc.

nạp vào kho Nghi-mề [kho gạo này được dành riêng cho các việc lễ-nghi]. Nhưng cüng có xã được phép lá̛y tiền nạp thay gạo.

Còn sơ gạo điền-mẫu huyện Quảng-điền cüng được dành làm lọ̀c cư-ngu cho Cai-trưng và chức Đọi-trưởng kho cong, cùng với các phái-viên bản-đường [tức trăn-đường]. Còn thừa bao nhièu nữa đều được chuyen - chở đên kho Thuận-hoá đăng-nạp.

Đên kỳ thấu thuê, các xã thòn nào có cày ruộng cơng đều phải chiếu theo sర lúa lệ định và sð gạo lệ định mà chuyênchở đên giữa đinh làng tạm trữ, rò̀i đều phải đem sơ lúa gạo ấy đe̛n trường điền-tô tại nơi kho công. Bường-quan huyện địaphương phải đửng sẵn ở đăy, rồi chiêu theo sơ lúa, gạo đả thâu, giao cho quan Đề-lãnh tại nhà kbo nhạn. Quan Bềlãnh mới giao-phó cho linh coi giữ kho phưng nhạn và cất trữ vào kho. Các đám ruộng của các họ, nếu kbồng muớn đăng-nạp tại bản-huyện đường-quan, cung được phép biẹtt-nạp tại viên Caitrưng, nghỉa là các họ không bị bắt-buộc phải nạ̣ tiền thuê qua huyện quan, mà có thề nạp thẳng cho viên Cai-trưng cüng được.

Như năm Kỷ-sửu [tức năm 1769 sau Còng-nguyên], Caitrưng [102a] Chièm-hậu đả nạp s $\delta$ tiền đại-nạp cho các họ trong huyện Quảng-điền là 3.000 quan, và tiền thuê tô 87 quan. Rồi viên ạ̛y lại nạp các sơ tiền về phần các tòng, các xã, thơn, các phường thuộc huyện Quảng-điền nữa. Viên ây lại còn đem nạp

các so tiền về phần ruọng các họ phư-canh xin nạp thay các bức rèm tre che-đăy nhà kho, cọng 337 quan tiền.

Nay tôi lại kê-cứu về các xả, thon, cùng các khoảnh ruọng các họ thuợc trấn Quảng-nam. Năm Mậu-tý [tức năm 1768 sau Công-nguyên là năm thứ 29 niên-hiệu Lê Cảnh-bưng], tất cả các hạng ruộng đắt khần-trưng từ ngày trước, ruộng đất mới khầntrưng, và ruộng đất đươong lưu-hoang, nhà nước cứ theo sô mẫu mà đánh thuế mỗi mẫu là 36 đồng tiền về trường điền-tơ. Cùng với các bạng ruộng thu-điền cao-táo, nhà nước cüng chỉ đánh thuế mỗi mẫu 18 đồng tiền. Khoản tiền điền-tô trường trong trẫn Quảng-nam lại do chức quan Ty-nơng bięt-nạp.

Từ xưa đênn nay, đð̛i với việc lập-pháp, người ta cần phải làm thế nào cho pháp-luật đơn-giản, mà lại đằy-đủ ý nghĩa. Còn như sai-kbiến người ta thì qui tại sô người it mà cong vu tinhtường. Luật-pháp có đơn-giản thì mới dễ kê-cứu. Sơ người làm việc quan it thì mới khỏi phiền-nhiễu nhân-dàn. Như việc thuếkhoá trân Thuận-hoá, pháp-lệnh đä quá phiền-phức rườm-rà, các nhân-viên trưng-thâu đớc-thâu lại quá đơng-đúc, những kẻ dân cùng, những nhà ngbèo-khó, thường bị khô-sở về việc bọi-nạp. [102b] Thé̛ mà tại Ty-lại ở trong bọ cüng như tại bản trẫn-đường ở ngoài quận, các bộ-tịch về thuế-khoá đều bị mơi-mọt nhắm ăn hết, nay khong biết khảo-cứu vào đâu nữa.

Bộ điền hiện-canh trong trẵn Thuận-hoá tuy có biên rõ con sठ mẫu ruộng ở các nơi sở - tại. Nhưng từ năm Kỷ- dạu là

năm thứ 7 nièn-hiệu Cảnh-trị ${ }^{1}$ [tức năm 1669 sau Cơng-nguyên] cho đe̛n ngày nay là năm Canh-dần, năm thứ 31 niên-hiệu Lé Cảnh-hưng [là năm 1770 sau Công-nguyên] đã trải qua 102 năm, các giấy-tờ, bọ-tịch đều đã bị mơi-mọt phá-huỷ rách-nát hết, đó là lẽ tăt-nhiên.

Tháng ba năm nầy, họ Nguyễn sai-khiên các buyện-quan trong các huyện cùng các viên thông-lại trong các huyện phải biên-soạn sồ bộ ruộng đá̛t các xã và ruộng khoảnh các họ trong xã đề quy vào mọt tập, như :

Huyện Hương-trà gồm 10 tồng, 222 xã, thôn, phường và tộc-bức quy làm 8 tập.

Huyện Quảng-điền gồm 8 tồng, 137 xã, thon, phường và tộc-bức quy làm 4 tạp.

Huyện Phú-vang gò̀m 6 tồng, 352 xã, thôn, phường và tộcbức quy làm [103a] 15 tập.

Huyện Đăng-xương gò̀m 5 tồng, 188 xã, thôn, phường và tộc-bức quy làm 8 tập.

Huyện Minh-linh gồm 5 tồng, 227 xã, thon, phường và tộcbức quy làm 5 tập.

1. Cảnh-trị là niên hiệu vua Lê Huyèn-tông.

Lê Huyè̀n-tông, huỷ Duy-Vũ, là con vua Lê Thaìn-tông, ở ngôi được 9 năm. Dưới triều vua Lê Huyè̀n-tông, các giáo-điè̀u được thân-minh, cùng nghiêm-cá́m đạo Gia-tô truyền-bá và hoạt-động ở trong đất nước.

Huyện Khang-lộc gòm 6 tồng, 83 xă, thon, phường và tộcbức quy làm 6 tập.

Huyện Lệ-thuỷ gò̀m 5 tồng, 73 xã, thôn, phường và tọc-bức quy làm 4 tập.

Châu Nam Bठ-chánh gò̀m 2 tồng, 54 xã, thôn, phường và tộc-bức quy làm 1 tập.

Chỉ có huyẹ̀n Hải-lăng đã khai-xưng bọ cū huyện ấy vào năm Mạ̀u-tỳ [tức năm 1768 sau Công-ngnyên là năm thứ 29 niènhiẹu Le Cảnh-hưng] từng bị nước lut lớn tròi măt. Sau đó chẳng bao lâu, quan quân triều-đinh phủ-du và bình-định huyện nầy, co bắt được các bộ-tịch huyện ấy, hiện còn lưu-trữ tại kho, nay còn có thề kê-cứu đươc. Bởi vì từ năm Canh-dằn đên năm Ất-vị mới có 6 năm mà thoi.
[103b] Đến năm Giáp-ngo [tức năm 1774 sau Cơng-nguyên là năm thử 35 niên-hiẹ̀u Lè Cảnh-hưng], quan quán triêu-đinh bình-định được trẫn Thuạn-hoá, nhà vua có ra lệnh miễn thâu thue tô cho nhân-dàn Thuạn-hoá 2 năm.

Sang tháng 4 năm Binh-thân [tức năm 1776 sau Công-nguyên là năm thứ 37 niên-hiệu Lê Cảnh-hưng], chúng toi mới sai các huyện quan chuyền sức xuông các tồng, các xä phải lươc-khai các bạng ruọ̣ng đa̛t công và tư, ruộng nhà chùa, đát bāi làm hoa-màu, trang ruộng cơng, đồn-điền cờng, ruộng các họ, ruộng đắt biẹt-trưng, và ruộng đát còn lưu-hoang chưa khai-khần là bao nhiêu mẫu, sào, thước, tåc, vil chúng toi muôn được biêt

ruọng đắt trong trăn Thuạ̀n-hoá mọ̀t cách tồng-quát và đại-khái. Bởi vạ̀y, chủng tòi kbơng bắt-buộc các thuợc quan vien phải kê-khai đầy-đủ các xứ-sở và đẳng-bạng ruọng đăt. Hạn trong hai tháng, các huyẹ̀n trong địa-hạt phải sơ-lược ke-khai ruọng đắt cho xong. Và chúng tòi đä thông-linh mọt xử Thuận-hoá có thực-điền là 153.181 mẫu 1 sào 5 thưởc 3 tấc được chia ra nhur sau :

Huyện Hương-trà có 33.287 mẫu 13 thưởc 4 tấc ruộng đăt. Trong sô đó, người ta trừ đi những nơi lưu-hoang, những noi rừng núi, những nơi gò lăng và những nơi thồ-mọ c̣̣ng 13.845 mẫu 5 sào 8 thước 8 tá̛c, còn ruọng đất thực-canh là 19.442 mẫu [104a] 1 sào 3 thưởc 6 tấc.

Huyện Quảng- điền có 14.020 mẫu 4 sào 4 thưởc 1 tá̛c ruộng đắt. Trong sठ đó, người ta trừ đi những nơi rụ̂ng đắt lưuhoang, những nơi thồ-mộ, những đám ruộng khô, cùng với sơ đầm, ao, vườn công, chơ-búa bản-đồ cọng 3.600 mẫu 8 sào 3 thước 3 tấc, còn thực-canh ruộng đá̛t là 10.419 mẫu 6 sào 9 tác.

Huyện Phú-vang có 39.574 mẫu 6 sào 5 thưởc 6 tấc. Trong số đó, người ta trừ đi những nơi lưu-hoang, và những nơi thồmộ cọng 11.540 mẫu 4 sào 4 thưởc 8 tắc 1 phân, còn thực-canh ruộng đắt là 28.034 mẫu 7 sào 7 tấc 9 phân.

Huyện Đăng-xương có 25.524 mẫu 2 sào 8 thước 3 tả́c 3 phân rụ̂ng đắt. Trong sô đó, người ta trừ đi những nơi luuuhoang, những chơn gò lăng, thồ-mợ, những ruọng đắt khô-khan,
đầm cơng, [104b]nhà tư, nhà giải-vü ${ }^{1}$, đất khai kênh cọng 10.919 mẫu 5 sào 1 thước 3 lấc 4 phân, còn thực-canh ruọng đăt c̣̣ng 14.604 mẫu 7 sào 6 thược 8 tấc 8 phân.

Huyện Hải-lăng có 26.871 mẫu 6 sào 7 thước 2 tả́c ruộng đăt. Trong so đó, người ta trừ đi những khoảnh đăt lưu-hoang, đắt gò, mò̀-má, thuỷ-sa [nước có cát vàng, đá vưn và sỏi], những nơi bị cát lấp cọng 6.706 mẫu 6 sào 2 thước. Còn thực-canh ruọng đất là 20.165 mẫu 1 thưởc 2 tả́c.

Huyện Minh-linh có 39.807 mẫu 7 sào 8 thước 5 tá̛c 4 phân ruộng đăt. Trong sô đó, người ta trừ đi những khoảnh đất lưuhoang, những khu rừng núi cọng 15.811 mẫu 9 sào 11 thưởc. Hiện còn ruộng đắt thực-trưng là 24.065 mẫu 12 thước 5 tắc 3 phân.

Huyện Lệ-thuỷ̉ có 16.643 [105a] mầu 5 sào 12 thước ruộng đăt. Trong sơ đó, người ta chiết-trừ đi những vùng đăt hiện lưu-hoang, những khu đất chơn mò̀-mả cọng 7.832 mẫu 5 sào 10 thươ̛c 8 tắc. Hiện còn ruộng đất thực-trưng là 8.011 mẫu 1 thước 2 tấc.

Huyẹ̀n Khang-lộc có 41.604 mẫu 5 sào 9 tấc 5 phân ruọng đât. Trong sô đó, người ta chiết-trừ đi những khoảnh đã́t lưu

1. Giải-vũ: là hai dãy nhà làm ở hai bèn nhà chinh giữa. Như tại đỉnh làng ta, có hai caii nhà giải-vũ ở hai bên đình chinh.

## PhỨ biÉn tạp LưC QUYÈN bA

hoang cọng 21.337 mầu 7 sào 11 thưởc 5 phân. Hiện còn rựng đăt thực-trưng là 20.366 mầu 7 sào 8 thước 9 tác.

Châu Nam Bơ-chánh có 28.173 mẫu 7 sào 3 tấc ruộng đăt. Trong sô đó, người ta chiết-trừ đi những khoảnh đá̛t lưu-hoang, những đám đăt gò, cồn, và những khu rừng núi c̣̣ng 20.831 mẫu 3 thước. Hiẹ̀n còn ruộng đắt thực-trưng là 7.342 mẫu 6 sào 12 thưởc 3 tả́c.

9 huyện trong trắn Thuạ̀n-hoá có diện-tich ruộng đất tồng cọng là 265.507 mẫu 4 sào 2 thưởc 3 tác. Trong sơ đó, người ta chiết-trừ [ $\mathbf{1 0 5 b}$ ] đi sơ ruộng đât lưu-hoang là 112.306 mẫu 2 sào 12 thước. Hiện còn ruộng đất thực-canh là 153.181 mẫu 1 sào 5 thưởc 3 tả́c.

Xứ Thuạ̀n-hoá, sau hơn hai trăm năm nhân-dân ta sinh-tư, các làng, các ấp đơi-diện với nhau song-song, dàn-cư đơng-đúc. Tức như bộ đinh năm Qui-tị [tức năm 1773 sau COng-nguyên là năm thứ 34 nièn-hiệu Lè Cảnh-hưng], 9 huyện, châu trong xứ Thuận-hoá có 862 xã, thơn và phường, nhân-só tòng cọng là 128.857 người, các thứ tiền do nhân-dân đăng-nạp suru-sai đên 153.600 quan tiền đồng. Như vậy người ta có thề nói xứ Thuận-hoá là xứ rất phồn-thịnh vây. Nhưng tồng-số rựng đắt thực-canh chẳng qua có 158.181 mẫu, há cbẳng phải người nhiều mà ruộng đắt it hay sao? Ngày trước, việc buôn-bán với xứ Đồng-nai được lưu-thông, thì tại kinh-thành Phú-xuân, giá gạo mợt hộc mười thăng chỉ có ba tiền đồng, mà có thề đầy-đủ cho một người ăn trong một tháng, cho nên nhân-dân ở Thuận-

hoá chưa hề [106a] phải lưu tâm chư ý đến việc làm nghề nơng. Ngày nay, thành Qui-nhân bị loạn-lạc, thành Gia-định bị núi cách sông ngăn, nền nhân-dân ở nơi đây lấy viẹ̣c thiếu ăn làm điều lo-lắng lớn. Vi thế từ ngày quan quân triều-đình mới binhđịnh xong Thuận-hoá cho đe̛n bây giơ, giá gạo đä thật đăt, mà giá ruộng cüng lên cao. Nhân-dân ba huyện Hương-trà, Quảngđiền và Phú-vang vì việc cầm ruọng và chuộc ruộng rồi sinh ra những việc kiện thưa nhau mäi mà khong chịu thoi, tơn hại tiền của bao nhiêu cüng chắng tiếc.

Tháng tư năm Bính-thân ${ }^{1}$ [tức năm 1776 sau Công-nguyên là năm thứ 37 niên-hiệu Lê Cảnh-hưng], chúng tôi có ra những điều hiều-thị, khiến mọi người dân phải chiếu theo điều hiềuthị đó mà tuân-hành. Chúng tôi lại tự mình đem những điều hiều-thị đó mà giảng-giải, đề mọi người khỏi kiện-thưa tranhgiành nhau nữa.

Nhưng có mợt người đàn-bà, trước đây bơn mươi năm, đã viết văn-khě bán đoạn ruọng tư cho một người, mà lại viết làm ruồng công-điền đồng-xä, đề rồi tranh-giành đòi chuộc lại ruộng ây.

Lại có một người, trước đây mười năm, đã viết văn-khẻ̛

1. Năm Binh-thân là năm 1776, là năm mà tác-giả Lê-qui-Đôn được phải vào làm chức Hiệp-trấn Thuạ̀n-hoá.

Cüng trong năm ấy, Nguyễn-văn-Nhạc xây-đắp thành Đờ-bàn, tự xưng Tây-sơn vương, và Nguyễn-Huệ làm Long-tương tướng-quân.

bán đoạn vườn tư của mình, mà lại làm của hương-hoả đờng họ, đề rồi đầu đơn kiện-cáo đòi chuộc lại vườn ăy. Cái tẹ kiẹnthưa nhau rẳc-rơi, loi-thoi như vạ́y đên ngày nay vẫn còn chưa chắm dứt.

Ngày 20 tháng 4 năm Binh-thân, trân-phủ nha-mon có ra những điều hiều-thị về ruộng cơng và ruộng tư các xã như sau :

Ruộng đăt từng được biên vào trong bọ hiện-canh, [106b] nhưng ngày trước, chủ ruộng đắt nhân có việc pbải bòi-thường cho nhà nước, đã bỏ đi trớn, nên ruộng đăt á̛y đã được quan trên châu-phê cho phép bán đoạn làm ruộng đất tư. Hoặc có trường-hơp người ta đã tự viết làm ruộng tư đề đem bán đoạn. Làm như vậy khiến nhân-dân hoặc có người không có đăt ruộng đề làm ăn sinh sớng. Cái tệ-đoan á̛y cần phải sửa-sang lại cho hơp-lý.

Vậy từ nay về sau, phàm có trường-hợp bán đoạn ruọng công, người ta khơng cằn phải hỏi ruộng ấy đã bán tại năm nào, tháng nào, bán đã lâu ngày hay mới bán; hoặc ruộng ây bị luânlưu mua bán từ người nầy sang người khác... Tất cả các trườnghợp đä kê trên, người ta đều được phép truy tim nguyen-khe̛ đề chuợc lại ruộng đa̛t, đặng quân-cấp cho nbân-dân cày cây làm ăn sinh sông. Những người mua ruộng khong được cơ ý giữ lây ruộng cho mình, khơng cho người khác chuộc lại.

Hơn nữa, từ nay trở đi, hễ ruọng công đã chuộc lại rời, vê 254

sau kbong được đem rụ̣ng ây bán đoạn cho người khác mọt lần nữa.

Nêu trái lệnh nầy, thi tất cả những ngurời mua rụ̣ng cơng cüng như những người bán ruộng cơng đều bị khép vào tọ̣i

1. Về các hạng ruọng cong-trái ${ }^{1}$ các xã, từ má̛y lâu nay, người ta đem cho kẻ khác thuê cày cüng khá nhiều. Lại còn có trường-hq̣p người ta gia thêm năm tháng cho thue đề kéo dâi niên-hạn. Bởi vạ̀y mà nhan-dân trong xă khơng biêt láy ruọngnương ở đâu đề làm ăn sinh-sơng. Vạy việc nầy, nay cần phải tuỳ quyền-nghi châm-chước, cân-nhắc đề sửa-đð̊i lại cho thíchh $\boldsymbol{q}$ p.
[107a] 2. Có trường-hq̣p đồng xã đưng khê cho người kbác thue mươn một sô rựng công từ 10 mẫu trở lên, nhưng buỷ tiền chưa hất hạn ${ }^{2}$. Nay cho phêp người ta chiết-trừ đi mọt nửa sô tiền thuê ruộng đề hoàn ruộng lại cho nhân-dân nhờ đó mà có ngbè-nghiệp làm ăn sinh-sông. Còn như dan các xä cứ chiêu theo trong văn-khể cho thuê ruọng mà đem đủ sơ nguyên-tiền
2. Công-trái điền: là thứ ruộng tư đă được đem càm-thê cho nhà nưởc đề vay tiè̀n-bạc hay lúa thớc. Nếu quá niên-hạn mà chủ điền không chuộc lại, thil ruộng ấy đương-nhiên sẽ thành công-diền.
3. Việc cho thuê ruộng công huỷ tiền thường xảy ra tại các hương thôn trước đây. Vi-dư anh A thuê đám ruồng công 40 quan tiè̀n. Mỗi năm huỹ 10 quan, thì sau 4 năm là huẙ hêt sơ tiền thuê ruộng, anh A phải hoàn ruộng công lại.

hoàn lại cho người mướn ruọng, thl cho phép hoàn lại mọt nửa phần tiền cho người mua ruộng [tức người thuê ruộng] mà thoi.

Nêu người bán ruộng có giao-hẹn sẻ chuộc ruộng lại, thì cho phêp người ây được chuộc ruộng lại.

Đên như sర̛ cong-điền thuộc về kbầu-phần quân-cấp của dân mà đem cho người khác thuê-mưởn, thì cũng y theo lệ ấy mà thi-bành, nghĩa là người thuế rựng phải cho chủ cũ ruộng chuọc lại.

Vạ̀y kề từ ngày nay trở về sau, đại-phàm có trường-hơp cho thuê-mướn ruọng đất công, thì quyêt-định chỉ la̛y một năm rưỡi hoặc hai năm làm bạn-định mà thôi, chứ khơng được phép cho thuê-mướn ruộng cơng quá nhiều năm.
3. Đại-phàm trong các xã thôn có nhiều viên-chức, danhsắc được cạ̛p-phát khầu-phần bằng ruọ̀ng đăt công hay viên trạch cơng [vườn nhà ], khi có kẻ đem khầu-phần của minh bán đoạn cho người trong xã thê vào làm khầu-phần của người ấy. Nêu người ấy đã xây-dựng nhà-cưa, hoặc trò̀ng-trọt cây-cơi tại đám ruộng đá̛t công hay viên trạch công ấy rồi, thì người ta khơng thề viện-dẫn lấy lẹ đđoạn-mải cơng-điền" mà cưỡng-ép người mua phải cho mình chuộc lại.
[107b] 4. Đại-phàm người ta đem phần ruộng đắt đ phưng-tự hươong-hoả " mà bán hoặc cầm-thê cho kẻ khác, nay cứ theo trong chúc-thương cha lưu lại, nếu có ghi rö ruọng đắt ấy là :

*Hương-hoả phuug-tự ", thì người bán hay cầm ruọng mới được phép đòi chuộc lại. Còn như ơng cha trước kia đä chia ruộng đã̛t tư cho con cháu rồi, nếu con cháu đem phần ruộng đăt của minh mà bán đoạn cho người khác, thì người đả bán đoạn ruọng đăt không được mươn tiếng của *hương-hoả phụng-tự" mà cưỡng-ép người mua phải cho minh chuọc. Tức như ruộng đá̛t của bác, chú, có, cậu, chị, em mà đã bán cho kẻ khác, thì cũng không được mượn tiểng ruộng đắt của thân-thích mình mà tới đòi chuộc.
5. Bại-phàm ruộng đất tư đã bán đoạn cho người khác rò̀i, thì không cho chuộc lại nữa. Như trong văn-khé̛ bán đoạn có giao-ước đến năm nào, tháng nào mới được chuộc lại, thì cho phép được chuộc y theo trong văn-khê đã nói. Nếu đề quá hạn năm đã định trong văn-khê có giao-ước đe̛n ngày sau sẽ tởi chuộc lại, nhưng đả đề ngoài ba mưỡi năm rò̀i, thì không được chuộc nữa.
[108a] 6. Đại-phàm việc chuộc lại ruộng đá̛t, ruộng hạ-điền thi lấy ngày 15 tháng 9 làm kỳ-hạn chuộc, ruộng thu-điền thi lá̛y ngày 15 tháng 3 làm kỳ-hạn chuộc. Nếu đề quá kỳ-hạn ở trên thì không cho chuộc nữa. Nếu trong kỳ-hạn, mà người chủ Dán ruộng đất đä đem tiền tới xin chuợc, có người ngoài chứng-kiến, thể mà chủ mua cơ ý làm khó, kéo dài ngày tháng cho quá kỳ-hạn, đề làm cho má̛t số tiền lợi-tức của chủ bán, thl cüng cứ cho chuộc.

## PhỬ biÊN TAP LỤC QUYÊN bA

7. Đại-phàm con trai đä được 16 tuời trở lên, con gái đả được 20 tuôi trở lên, mà ruọng đăt của người trai hay người gái ây đă được người trong tông-tọc cày hay ở trải qua 30 năm rôi, hoặc là người khác [người ngoài họ] cày hay ở trải qua 20 năm rồi, thil khơng được cưỡng-nhận làm của mình. Nêu người trai hay người gái ấy bị mắc kẹt ở nơi xa bởi binh-hoả, hay bị phiêu-lưu đến phương xa lạ mới trở về quê-quán, thil không bị luật ấy ràng-buộc.

## *

Làm quan cai-trị nhân-dân không có chính - sách gì hay hơn là khiến cho nhân-dân trong hạt đều có nghề-nghiẹ̣p làm ăn sinh-sơng. Ấy cho nên người đời xưa đã nơi : «Hữu hằng sản tat́c hữu hằng tâm dã [ 118 b ] nghĩa là : Hễ người dân đã có của thường «như ruộng vườn nhà cửa... $>$ thì tất nhiên họ sẽ có lòng thường a như nhân nghĩa trung tín vậy ".

Làm quan không có thành-tich nào xấu [bất thiện] cho bẵng khiến nhân-nhân trong hạt lia bỏ làng-mạc mà đi ở nơi khác. Vì thẽ̛ người đời xưa đã nói : "Vo hằng sản tắc vó hằng tâm dã " nghĩa là : "Hễ người dân đã không có của thường, thì tất nhiên sẽ khờng có lòng thường vậy ${ }^{\text {. }}$.

Nhân-dân trẩn Thuận-hoá, phủ Quảng-bình tính-tinh chẫtphác hiền-lành. Mọi người dân đều yên lòng ở lại với làng-xóm
và ruọng-nương của minh. Ít khi họ đi ra phương ngoài hay lặn-ḷi đi ra những nơi xa. Thường-thường họ không biết huyện ở một bên làng, có những con đường chính và đường tắt nào ? Họ cũng khong hay biêt Kinh-thành Phú-xuân có những phongcảnh sắc-thái đẹp-đẽ như thế nào? Phủ Triệu-phong là nơi có nhiều kiều-dân cư-ngu, nhưng vơn khơng có những phường điếm-đảng và bọn người du-thủ du-thực. Những xã thôn thồtrưởc cũng đều yên-ò̀n làm ăn sinh-sớng, không quen đi đên các nơi thành -thị. Phong-tuc ấy ra̛t tơt. Những nơi thanh-tịnh thường-thường it việc, chúng ta chớ nên làm phiền-nhiễu nhândân các địa-phương đó. Hễ có những vụ lại-thuộc và nhândân kiện-thưa nhau, thì chúng tôi hiều-dụ cho họ và hoà-giải. Như vậy, nhân-dân trong một cõi đều được yên-ồn.

Xứ Quảng-nam gồm 25 huyện và 1 châu. Còn như ruộng cơng-điền các xä thơn thuộc các tồng cùng với ruọng tư các họ, con sठ mẫu [109a] ruộng thật nhiều. Nhưng nhà nước đä cho chiểt-trừ đi những nơi lưu-hoang, những nơi bị nước phá nặngnề, cát lạ̛p, nưởc mặn, những chỗ cao-ráo, rừng núi, cùng cbo chước-trừ những nơi có dinh-thự, có xưởng công, có trường vận-tải, có chùa, miếu, v.v...

Căn-cứ vào sờ bọ ruộng đất năm Giáp-thân [tức năm 1764 sau Cơng-nguyên là năm thứ 25 niên-hiệu Lê Cảnh-hưng] và
năm Binh-hợ [tức năm 1767 sau Cóng-nguyên là năm thứ 28 niên-hiệu Le Cảnh-hưng] trở về sau, cùng với bọ lưa thue̛ to thực lệ, ty Lệnh-sử thâu hai huyện Yên-nông và Dien-khánh thuộc phủ Biện-bàn thực-trưng ruọng là 23.817 mẫu 5 sào 8 thước 1 tá̛c 5 phân, theo lệ nạp lúa là 538.019 thăng.

Hai huyện Hoà-vang và Tan-phước thực-trưng ruọng là $17.12 \bar{j}$ mẫu 10 thước 4 tả́c. Theo lệ nạp lưa là 385.436 thăng 1 hơp.

Huyện Phú-xuyên khơng có lệ nạp thuể lúa to điền-mẫu.
Ty Tướng-thần-lại thâu 6 huyện thuợc phủ Thăng-hoa là Hà-đông, Duy-xuyen, Lệ-dương, Chính-huyện [109b] và Tanhuyện [còn sót một huyện nữa], gòm các hạng ruộng thực-trưng cọng là 72.357 mẫu 11 thước 2 tã̛c 4 phân, theo lệ phải nạp thuê là 1.681 .294 thăng. Còn $s ర$ tiền nạp thay cho những khoảnh ruọng đăt công bị cỏ may mọc đầy, các hạng ruọng trang trại nạp lưa nếp, hợp với các sơ tiền nạp thay cho lủa tô ruọng tácanh các xả. Cùng các hạng tiền nạp cho Trà-đình, cho ruộng đăt trại Tam-bảo [ruộng đắt trại nhà chùa], cho lưa to xả Thanhhà thì không được tính vào.

Huyện Binh-sơn, huyện Chương-nghỉa, huyện Mọ-hoa [tức huyện Mọ-đức sau nầy] thuộc phủ Quảng-nghĩa thực-trưng ruọng đá̛t là 52.639 mẫu 2 sào 3 thước 3 tắc 6 phân, theo lệ định phải nạp lúa cọng 1.221 .882 thăng 4 h प̣p. Còn sơ tiền nạp thay cho lúa tô ruọng đá̛t xä Thanh-hảo cùng với sơ tiền nạp thay

[110a] cho lưa tò phường Câu-bàng và Lý-phường thì không đưge tính vào.

Huyẹn Bồng-sơn, huyện Phủ-ly [tức huyẹ̀n Phủ-mỹ sau nằy] và huyện Tuy-viễn [tức phủ Tuy-phước sau nằy] thuộc phủ Quinhân thực-trưng ruộng đất là 72.600 mẫu. Còn 5 thuộc ${ }^{1}$ cùng với số tiền nạp thay cho các điền-trang thì khơng được tính vâo.

Lại-ty thâu các thuộc Thời-tú, Thời-đôn, Thời-hoà phủ Quinhân cùng với hai thuộc Hà-bá và Hà-nghiêu thực-trưng ruọng ĉ̣ng 200.343 mẫu 2 sào 5 thước 3 phân 4 ly rưỡi, theo lệ phải nạp lủa cho nhà̀-nước là 1.526 bao (mỗi bao 14 thăng) 5 h pp rưỡi, gạo lúa cánh [thứ lúa chin muộn mà it nhựa như lưa tám cánh ta] là 323 bao 8 bát (mỗi bao là 13 bát) 1 hơp rưỡi. Còn tiền nạp thay cho lúa tô trường Bạch-cánh họ Thơng huyện Tuyviễn thì khơng được tính vào.

Ty Tương-thần-lại thâu lúa theo lệ ruọ̀ng đắt thực-trưng các huyẹ̀n Phú-yên, huyện Bồng-xuân và huyện Tuy-hoà cọng [110b] 128.904 thặng 7 hợp. Còn các món nạp thay cho những khoảnh rụ̂̀ng đá̛t lưu-hoang, ruộng đắt xâm canh, ruọng đắt mới khaikhần, mới trưng thuế, đất trồng dâu và đất phù-sa thi khơng đượ tính vào.

Hai huyện Quảng-đức và Tân-an thuợc phủ Bình-khang

1. Thuộc là những làng xóm ở gà̀n rừng núi hoặc khe hay bãi biền.
cùng với thuọ̀c Hà-bá có ruộng đa̛t thực-trưng cọng 648 mã̃u 8 thước 3 tấc, theo lệ phải nạp lúa thuể là 161.421 thăng, còn các khoảng tiền nạp thay cho những bãi đá̛t và ruộng lưu-hoang thì khơng được tính vào.

Các huyện Phưởc-điền, huyện Vĩnh-xương và huyện Hoachâu thuọ̀c về phủ Diên-khánh cùng với thuọc Hà-bá |tức tồng Phước-hà-ngoại là̀ vùng Hòn-khói sau nầy], thuộc Tân-ninh có ruộng đăt thực-trưng là 5.920 mẫu 1 thước 1 tá̛c, theo lệ phải nạp lúa thuế là 405.959 thăng 6 hợp 2 chước. Còn các món tiền thuẽ̛ đắt bãi, ruọng đăt lưu-hoang cùng với ao đắt thi khong được tinh vào.

Huyện Tân-bìnb, buyện Yên-phước và huyẹ̀n Hoà-đa thuộc phủ Binh-thuạ̀n củng với [111a] các thuộc trong phủ nằy đều khòng có lệ nạp lúa tô điền-mẫu.

Huyẹ̀n Tân-binh thuợc về phủ Gia-định có ruọng đắt thựctrưng là 1.452 mẫu 2 sào 8 thước 1 tấc, theo lệ định phải nạp lúa thuể là $2.98 \overline{\text { thă̆ng }} 3 \mathrm{~h} ̛$ pup 3 chước. Còn các khoản tiền nạp thay cho đá̛t trò̀ng dau, đá̛t trò̀ng mia cùng vơi đá̛t vườn, tiền nạp thay cho thuế lúa tô về ruộng đăt các họ, tiền nạp thay cho các bạng ruộng lãnh-canh thì đều không được tính vào. Còn như ruộng núi thì chiếu theo sơ đinh mà xuất nạp lúa thi được tinh rieng.

Huyện Phưởc-long có ruộng đăt thực-trưng là 787 mẫu 6

## PHỦ BIÊN TAP LUCC QUYỀN BA

sào 11 thước 7 tắc, theo lệ định phải nạp lúa thuẽ̛ là 15.756 thăng 3 hơp 8 chước. Còn các khoản tiền nạp thay cho các khu đắt trờng dâu, trò̀ng mía và đảt vườn, cùng những người lãnh-canh đờn-điền cong xin nạp tiền thay thì đều khong được tính vào. Còn như ruọng núi, ruọng các nơi có nưởc nhỉ đều chiếu theo số đinh mà xuất-nạp lúa thì được tính riêng.

Thuộc Tàn-an, châu Định-viễn thi không [111b] có thue̛ điền-mẫu. Còn nhưr ruộng núi, ruộng cỏ, thì người ta cứ chiếu theo $s$ đ đinh mà xuất-nạp lúa thuê thì được tính rièng.

Từ đây trở lên là thông tính một xứ có ruộng đất thựctrưng đẽ̛n 270.000 mẫu, hằng năm theo lệ phải nạp lúa cọng 648.528 thăng $8 \mathrm{~h} ̛$ pp, gạo lẹ̣ là 68.040 thăng $5 \mathrm{~h} q$ p rưỡi, gạo lúa cánh là 20.357 bát 1 một hợp ruỡi.

## +

Xứ Đồng-nai thuộc phủ Gia-định là nơi được khen có đắtđai phì-nhiêu vào bạ̀c nhứt.

Căn-cứ vào bộ thuế năm Kỷ-sửu [tức năm 1769 sau Cơngnguyên là năm thứ 30 niên-hiệu Le Cảnh-hưng], huyện Tânbình có ruộng đăt miền núi thực-nạp là 751 người, lúa thuê là $1.902 \mathrm{họ} \mathrm{c}$.

Huyện Phước-long có ruộng đắt miền núi thực-nạp là 245 người, lúa thuê là $576 \mathrm{hơ} \mathrm{c}$.

Huyện Định-viền có ruọng đắt miền núi và ruộng đắt cỏ thực-nạp là 2.937 người, lúa thuể là $6.144 \mathrm{học}$.

Chúng toi tra-cứu bản kè của chức [112a] Cai-hộ dinh Longhồ là Hiến-đức-bằu Nguyễn-khoa-Thuyên, thi hai thuợc Quinhàn và Qui-hoá, dân mỗi nơi đều ngoài 3.000 đinh, rựng đất mổi nơi đều ngoài 5.000 sở, mỗi sở lệ thuể bạng nhứt là 6 học mỗi mẫu, hạng nhì là 5 họ̀c, hạng ba là 4 hộc mỗi mẫu.

Thuộc Tam-lịch có dân-số ngoài 4.000 đinh, và có ruộng dắt ngoài 5.000 sở.

Ba trại thuộc là Bả-canh, Bà-lai và Bà-kiến có dàn-sớ ngoài 4.000 đinh, ruọng đắt ngoài 4.000 sở. Mỗi sở đều theo lẹ̀ thué đảnh hạng nhứt 6 hợc mỗi mẫu, hạng nhì 3 bọ̀c, hạng ba 2 hộc mỗi mầu.

Trường Gian-thảo thuộc huyện Phưởc-long có ruọ̀ng đắt ngoài 6.000 sở, mồi sử cứ theo lẹ̀ thuế mà đánh hạng nhứt 10 hộc mỗi mẫu, hạng nhì 8 hộc, hạng ba 6 hộc mỗi mẫu.

Châu Định-viễn có dân-sơ ngoài 7.000 dinh, và có ruọng đắt ngoài 7.000 sở. Mỗi sở cứ theo lệ thuế mà tinh, hạng nhứt 4 hộc mỗi mẫu, lạng nhl $3 \mathrm{họ} \mathrm{c}$, và hạng ba 2 hộc mỗi mẫu. Như vậy thì thuế-khoá mỗi năm [112b] không khỏi có sự thiéu-sót à̀n-lạu

Nguyền-khoa-Thuyên nói : Có những khoảnh ruộng tại các xứ thuộc huyện Tân-bình, huyện Phước-long và huyện Qui-nhân, 264
người ta phải cày rời mới trồng cấy lúa. Trồng một hộc lúa giơng thì người ta thu-boạch được một trǎm học lúa mùa. Cỏn như tại trường Bả-canh thuộc Tam-lịch và châu Định-viễn có những khoảnh ruộng không phải cày, người ta chỉ cần bứt cỏ đi rò̀i trồng lúa. Trồng một hộc lúa giơng thi người ta thuhoạch được ba trăm hộc lủa mùa. Nhưng vậy chúng ta đủ biết ruộng ở đây thạt là phì-nhieu.

$$
\pm
$$

Tại các trường thâu lúa của điền to thuộc các huyện trong xứ Quảng-nam, các tồng, xã, thôn, phường cùng với các tộcbức phư-canh đều phải nạp một số gạo và mọt món tiền về cung-đơn điền-mẫu.

Năm Kỷ-sửu [tức năm 1769 sau Cong-nguyèn], bð̌n huyện trong phủ Biện-bàn phải nạp sơ gạo về cung-đơn điền-mẫu ĉ̣ng 240 bao 50 thăng $6 \mathrm{hơp}$, và món tiền cung-đơn là 373 quan 5 tiền đồng và 46 chữ tiền đồng.
[113a] Sáu huyện chinh và huyện mới trong phủ Thăng-hoa phải nạp sơ gạo cung-đốn cọng 639 quan, 1 tiền đồng 48 chư tiền đồng.

Ba huyện thuộc phủ Quảng-nghĩa phải nạp sơ gạo cung-đơn điền-mẫu cọng 559 bao 22 thăng $6 \mathrm{hơp}$ và số tiền cung-đớn c̣̣ng 167 quan, 9 tiền đồng và 8 chữ tiền đồng.

Ba huyện thuộc phủ Qui-nhân phải nạp sð gạo cung-đón điền-mẫu cọng 1.028 bao 5 thăng, $3 \mathrm{~h} \not \mathrm{p} \mathrm{p}$, và sơ tiền cung-đơn là 528 quan, 7 tiền đồng và 8 chữ tiền đồng.

Hai huyện thuộc phủ Phú-yên phải nạp thuế to điênn-mẫu là 106 bao 17 thăng $9 \mathrm{~h} \not \mathrm{p}$, sô gạo cung-đơn điền-mẫu là 100 bao 28 bát, và sð̛ tiền cung-đớn c̣̣ng 81 quan, 7 tiền đờng, 39 ch̛̛̃ tiền đồng.

Hai huyện trong phủ Binh-khang phải nạp sơ gạo cung-đð́n điền-mẫu cọng [113b] 141 bao, 28 bát, $1 \mathrm{~h} \not \mathrm{p}$, cùng với sơ gạo được the̛ tiền cọng 59 quan, 2 tiền đồng va 52 chữ tiền đồng.

Ba huyện trong phủ Dien-khánh phải nạp sô gạo cung-đð́n điền-mẫu cọng 143 bao 16 thăng $8 \mathrm{~h} q \not \mathrm{p}$, và s $\delta$ tiền cung-đơn là 43 quan 8 tiền đồng và 44 cbữ tiên đờng.

Huyện Tân-bình thuộc phủ Gia-định phải nạp số gạo cungđơn điền-mẫu cọng 303 'bao 34 thăng $4 \mathrm{~h} \not \mathrm{p}$, và sô tiền cungđơn cọng 19 quan 3 tiền đồng và 56 chữ tiền đồng.

Huyện Phước-long phải nạp sô gạo cung-đớn điền-mẫu cùng các hạng gạo "thường-tân" [gạo mới], gạo bạch-cánh cọng 113 bao, 32 thăng, 5 hơp, 3 chước.

Còn kho đề lưu-trữ các hạng lúa gạo phải có những cái rèm tre [bay vanh tre đề che kho], mỗi miếng rèm tre dài 8 thước. ngang 7 thước 5 tá̛c, được phân-bồ cho những người có ruộng đăt phải đài-thọ.

Như mồi xã nạp [114a] 1.000 thăng lúa, thì phải nạp 5 miêng rèm tre. Như mưon lăy tiền nạp thay rèm tre, thì người ta nạp 2 tiền đồng thay mọt phiến rèm tre.

Theo lệ, hễ sớ tiền mua-sắm rèm tre làm kho còn dư-thừa, thì người ta lẫy sớ tiền dư á̛y làm lọc cư-ngu cho các viên Caitrưng và viên Cai-lại ở bản trấn-đường.

Cứ mỗi tich [phằn], mỗi huyẹ̀n phải nạp 100 phiến rèm tre.
Lai phải dành làm lộc cư-ngụ cho các quan Bê-länh, quan coi kho và linh giữ kho mồi người hơn 10 phiến rèm tre nữa.

Lai còn 'lễ biếu các quan Tứ-tru, các quan Luc-bơ, các quan Tri-bạ và Tri-thuê mỗi quan-chức 20 phiến rèm tre do mỗi huyện đài-thọ.

Hiẹ̀n còn thừa bao nhiéu, người ta thâu sơ tiền thay rèm tre nạp vào kho. Những việc như đã kề ở trên, thật là te̛-toái quá, nghĩa là quá nhỏ-nhen, vun-vặt.

Chúng toi tra-cứu b̧̧ năm Kỷ-sửu [tức năm 1769 sau Còngnguyen] lệ nạp rèm tre về phần các huyện trong xứ Thuận-hoá nhur sau :

Huyện Hương-trà, trừ những khoảnh ruộng đề cá̛p lươngđiền ${ }^{1}$ không phải đóng-góp rèm tre, người ta còn thâu được

1. Ruọ̀ng cấp lương-điền, theo lệ xưa, được thi-hành như sau: Tại mỗi xã thôn, người ta trich ra mọ̀t khoảnh ruộng công đề làm ruộng


296 phiến nạp vào kho. Huyện ấy lại phải đóng góp 1.760 phiên rưỡi thứ rèm 3 gojc rưỡi, và được nạp tiền thay-thế là 352 quan 3 tiền đồng.

Huyẹn Quảng-điền, [114b] trừ ngoại những khoảnh ruọng đề ca̛p lương-điền khòng phải đóng-góp rèm tre, người ta còn thâu được 189 phiên nạp vào kho. Huyện ấy lại phải đóng-gop thêm 1.597 phiến thứ hai góc, và được nạp tiền thay-thế là 320 quan tiền 50 chữ tiền đồng.

Huyện Phú-vang, trừ ngoại nbững khoảnh ruọng đề câp lương-điền khỏi phải đóng rèm tre, người ta còn thâu được 348 phiên nạp vào kho. Huyện ây lại phải đóng-góp thêm 2.688 phiên thứ ba góc, và được nạp tiền thay-thế là 537 quan 7 tiền 51 chữ tiên đồng.

Huyện Hải-lăng, ngoại trừ những khoảnh ruọng đề cấp lương-điền thì khỏi nạp lúa to và nạp rèm tre, người ta còn thâu 350 phiến nạp vào kho. Huyện ấy lại phải đóng-góp 5.418 phiến thứ ba góc, và được nạp tiền thay-thé̛ là 283 quan, 7 tiền 30 chữ tiền đờng.

Huyện Đăng-xương phải thâu 362 phiến rèm tre nạp vào

[^8]kho. Lại còn phải nạp 1.624 phiến ba góc, và được nạp tiền thaythế lì 322 [115a] quan 8 tiền đờng.

Huyện Minh-minh phải thâu 458 phiến rèm tre nạp vào kho. Lại phải đóng-góp 1.440 phiên thứ mọt góc, và được nạp tiền thay-thè̛ là 289 quan 3 tiền 22 chữ tiền đồng.

Huyẹn Kbang-lọc phải thâu 304 phiến rèm tre nạp vào kho. Lại phải đóng-góp 1.426 phiên thư̛ hai góc rưỡi, và được nạp tiền thay-thế là 285 quan 3 tiền 30 chữ tiền đồng.

Huyện Lệ-thuỷ phải thâu 275 phiến rèm tre nạp vào kho. Lại còn phải đóng-góp 668 phiến nửa góc, và được nạp tièn thay-thẽ̛ là 136 quan 1 tiền và 41 chữ tiền đồng.

## $\pm$

Các huyện trong xứ Quảng-nam phải đóng-góp rèm tre theo lệ định như sau :

Hai huyện Hoà-vang và Tân-phước thuộc phủ Điện-bàn phải thâu 251 phiên rèm tre nạp vào kho. Lại phải đóng-góp them 1.186 phiến, và được nạp tiền thay-thể là 236 quan [115b] 2 tiền.

Hai buyện Yên-nơng và Diên-khánh phải thâu 387 phiến rèm tre nạp vào kho. Lại phải đóng-góp thêm 5.186 phiến, và được nạp tiền thay-thế là 337 quan 7 tiền.

## phỦ biÊN tạp lự QuyÊn ba

Sáu huyện chính và huyện mới thuọc phủ Thăng-hoa [tức phủ Thăng-binh sau nầy] phải thâu 1.111 phiến rèm tre nạp vào kho. Lại phải đóng-góp thêm 5.449 phiên, và được nạp tiền thay-thẻ̛ là 1.019 quan 3 tiền 30 chữ tiền đồng.

Ba huyện thuọ́c phủ Quảng-nghĩa phải thâu 1.072 phiễn rèm tre nạp vào kho. Lại phải đóng góp thêm 5.449 phiến, và đươoc nạp tiền thay-thế là 1.049 quan 3 tiền 30 chữ tiền đồng.

Ba buyện thuộc phủ Qui-nhân phải thâu 3.020 phiến rèm tre nạp vào kho đề làm lộc cư-ngu cho vien-chức coi thuyền Hữu-hậu. Lại còn phải đóng góp thêm 3.094 phiến thứ hai góc, và được nạp tiền thay-thể là 618 quan 1 tiền

Hai huyện thuộc phủ Phú-yên phải thâu [116a] 374 phiến rèm tre nạp vào kho. Lại còn phải đóng góp thêm 547 phiến thứ mọt góc, và được nạp tiền thay-thế cọng 109 quan 4 tiền 30 chữ tiền đồng.

Ba huyện thuộc phủ Diên-khánh, và hai huyện thuọ̣c phủ Bình-khang, [tức tỉnh Ninh-thuận sau nầy] với hai huyện thuộc phủ Bỉnh-thuặn, cùng ba huyện và một châu thuộc phủ Giađịnh đều khơng có lệ định phải đóng-góp rèm tre.

Chúng tôi khong tính hai xứ Thuận-hoá và Quảng-nam, tông cọng sơ tiền đóng-góp rèm tre theo lệ là 5.595 quan 7 tiền 19 chữ tiền đồng.

## PHỦ BIÊN TAP LỤC QUYÊN BA

Họ Nguyễn đơng ở thành Phư-xuân được gọi là Chínhdinh ${ }^{1}$. Các quan được chúa Nguyễn tín-nhiệm và ủy-quyền co quan Tứ-tru đó là quan Nọi-tả, quan Nội-hữu, quan Ngoại-tả và quan Ngoại-hữu. Các quan Tứ-tru đều là những người trong cơng-tộc tức là nhữug người trong họ Nguyễn cùng vời các tương có cóng-lao. Lại có mọt vien Đo-tri và một vien Ký-luc.

Ty Xá-sai có một viên Cai-bạ [cầm đằu]. Ty Tướng-thằn-lại có một viên Vệ-úy [cầm đầu]. Hai ty ây cùng với [116b] ty Lẹnhsử được gọi là Tam-ty [dưới Tứ-tru].

Ty Xá-sai gồm có 3 viên Câu-kê, 7 viên Cai-hợp, 10 viên Thủ-hợp và 40 viên Bản-ty-lại. Ty Xá-sai nầy trông-coi gìn-giữ tá̛t cả từ-tưng [kiện-thưa] và văn-án trong nưởc.

1. Vào đời chúa Hiếu-võ tức chúa Nguyễn-phúc-Khoát, Ngài mơi thie̛t-lập tại miền Nam Việt-nam 12 dinh như sau:
2. Chinh-dinh tại đô-thành Phú-xuân.
3. Cựu-dinh tại gà̀n sông Ái-tưr (Quảng-trị).
4. Quảng-bình dinh tại làng Yên-trạch (thuộc huyện Lệ-thuý sau này).
5. Lưu-đờn dinh tại làng Võ-xá (thuộc phủ Quảng-ninh sau nà̀y).
6. Bơ-chánh dinh tại Thò̀-ngoã (thuộc phủ Quảng-trạch sau năy).
7. Quảng-nam dinh tại tỉnh Quảng-nam.
8. Phú-yên dinh tại tỉnh Phú-yên.
9. Binh-khang dinh tại Binh-khang Yên-khảnh (thuộc tỉnh Ninhthuận sau nà̀y.
10. Bình-thuạ̀n dinh tại tỉnh Bình-thuạ̀n.
11. Trấn-biên dinh tại Phước-long.
12. Phiên-trấn dinh tại Tân-bình.
13. Long-hồ dinh tại Định-viễn.

## phƯ biên tạp lục Quyèn ba

Ty Tưởng-thần-lại cüng có các danh-hiệu và sớ-muc nhânviên tương-đồng với ty Xá-sai.

Ty Tương-thằn-lại nầy có nhiệm-vu thâu các món tiền surusai, các hạng lúa tô ruộng đắt tất cả các xã trong trấn Thuânhơa, cấp-phát lươong tháng cho đạo Lưu-đồn, dinh Quảng-bình bọ thuỷ và dinh B -chánh, câp-phát tiền cho các quân-nhân, cấp lương cho lính các xả cùng cấp-phát lộc cư-ngu cho các viên-tử.

Ty Lệnh-sử có các danh-hiệu và sớmục nhân-viên cüngđồng với ty Xá-sai và ty Tướng-thà̛n-lại. Ty Lệnh-sử trông-coi việc tiết-lễ các đền-đài, cấp-phát lương tháng cho quân-nhân $\dot{\alpha}$ Chính-dinh, thâu tiền suru-sai, và lúa tô ruọng đăt thuọc huyện Phư-vang và trơng-coi các hạng ruộng nhà nước [quan-điền].

Lại có ty Nội-lệnh-sử kiêm-hành trông-coi các hạng thuểkhoá, cùng chia ra hai ty ở hai bên tả hữu. Ty nầy có 3 viên Câuke, 7 viên Cai-hợp, 10 viên Thủ-hơp [117a] và 40 viên Bản-ty-lại.

Chư thuê ty gin-giữ tiền thuê hai xứ Thuạn-hoá và Quảngnam cùng với các hạng thuê khác. Ty nầy cung chia ra hai ty Tả Hữu hai bên coi giữ các lễ cúng ky và đại-lạp ${ }^{1}$ trong các từđường. Cùng phân-bồ và trưng-thau lễ-vạt hai xứ Thuạn-hoá

1. Lễ tê Đại-lạp là lễ cúng tê tát-niên vào tuà̀n tháng chạp, bởi lạpnguyệt là tháng chạp. Lễ Đại-lạp bắt đầu có tư đời nhà Chu, nước ta cüng noi theo tưc lễ ây, đên rằm tháng chạp có lễ Đại-lạp hay Hạ-nguyên.

và Quảng-nam đưa nạp tại Nọi-phủ, và thâu tiền sưu-sai các xä. Ty Tả Hữu còn kiêm-hành trông coi các điền-trang.

Lại còn có ty Lệnh-sử đồ-gia. Ty nầy có ba viên Câu-ké, ba viên Cai-hợp, ba viên Thủ-hợp và 24 viên Bản-ty lại. Ty nà̀y trông coi việc thâu và phát các thứ thau, kẽm, sắt kbði, dưngcu bằng đồng, ngà voi, chiêng đồng. Và phái người đưa các đồ nầy đến các phân-cuợc làm những đồ khí-giởi, đóng thuyền, sửasang các tường và đường-vü [các cơng-đường và các đền, miéu], cùng gìn-giữ các vật hạng như dầu, sơn, than cây, vàng khảm, các đồ thờ, đồ dùng... cùng khí-cu quân-sự.

Trưởc kia, Đoan-quận-công [tức Nguyễn-Hoàng] đóng ở Cátdinh tại địa-phận xä Ái-tử thuộc huyện Vö-xương. Vê sau chúa Nguyễn mới sai-phái quan đên trạ̛n-thủ Cát-dinh, và nơi đây lại được gọi là Cựu-dinh. Cựu-dinh chỉ có [117b] một ty Lệnh-sử gồm mợt viên Câu-kê, một viên Cai-hợp, một viên Thủ-hơp và 20 viên Bản-ty-lại. Ty Lệnh-sử nầy có nhiẹm-vu giữ-gìn các bọtịch về từ-dụng văn-án, họ-khầu và binh-suất, có mợt viên kýlưc và mợt viên Thư-ký phư-trách. Ty nầy còn có trách-nhiẹ̀m thâu thuê tô ruộng đăt hai huyện Hải-lăng và Đăng-xương, khámxét và tra-hỏi các việc quân dân hai huyện ấy tranh-tưng nhau.

Mọt vị tưởng khác được phái đến trắn-thủ Trạm-dinh mà người ta quen gọi là dinh Quảng-binh đóng tại địa-phận xã Yêntrạch thuộc huyện Lệ-thuỷ. Thuọc dưới quyền dinh Quảng-binh, có ty Xá-sai gồm mợt viên Cáu-kè, ba viên Thủ-hợp và ba mươi viên Bản-ty-lại.


Dinh Quảng-bình lại có mọt ty Tương-thằn-lại và mọt ty Lệnh-sử nữa.

Mọt viên tướng khác được phái đến trăăn-thủ dinh Mười mà người ta quen gọi là đạo Lưu-đð̛n đóng tại địa-phạan xã Võ-xá thuộc huyện Khang-lọ̣c [tức phủ Quảng-ninh sau nầy].

Laị có mọt viên trắn-thủ dinh Ngoã mà người ta quen gọi là dinh Bơ-chánh đơng tại địa-phận xã Thô-ngoã thuộc huyện Khang-lọc.
[118a] Thuọ̣c dưới quyền dinh Bơ-chánh có hai ty Xá-sai và Lẹnh-sử, con sơ viên-chức làm việc tại hai ty a̛y cüng đồng như nhau cả.

Hai ty có trách-nhiệm giữ-gìn các sồ-sách về từ-tưng vănán, hộ-khầu và binh-suất, và đều có mỗi ty một viên Ký-lục. Hai ty còn có nhiệm-vu cai-quát tường-lận và phân thâu thue̛ lúa tô các bạng ruộng đăt tại huyện Minh-linh, huyện Khang-lọ̣c, huyện Lệ-thuỷ và châu Bő-chánh, cùng khám-xét, tra-hỏi các việc quân-nhân và nhân-dân trong địa-hạt kiện-thưa.

Đe̛n như dinh Quảng-nam có quan trăn-thủ đóng tại địaphạn xã Khám-hào thuộc huyện Duy-xuyên. ở dưới quyè̀n dinh Quảng-nam có ty Xá-sai gồm 3 viên Câu-kê, 3 viên Cai-hơp, 10 viên Thủ-hợp. Còn việc giữ-gìn văn-án và từ-tung thi có mọt viên Ky-lục phư-trách.

Lại có ty Tướng-thần-lại, sơ nhân-vien làm việc cūng đồng 274
với ty Xá-sai. Ty Tương-thần-lại nầy coi giữ cong việc carp-phát lộc cư-ngụ cho các viên-tử, thâu phát sô tiền sưu sai và só lúa to ruộng đăt, có mọt viên Cai-bộ trông coi việc á̛y.

Tại huyện Khang-lộc, có chức quan Trấn-thủ, người ta thường gọi là dinh Binh-kbang. Dinh ấy có một viên Ký-lưc, [118b] một viên Tri-bạ và một viên Cai-án.

Thuộc dưới quyền dinh Binh-khang, có một ty Xá-sai, một ty Lệnh-sử đều có 1 viên Câu-ke, 2 viên Cai-hơp, 3 viên Thủhợp, 20 viên Bản-ty-lại. Ty Tướng-thần-lại cũng có sơ viên-chức tương-đồng với ty Xá-sai và ty Lệnh-sử.

Tại huyện Yên-lọc, có chức quan Trẫn-thủ, người ta thường gọi dinh nầy là dinh Binh-thuạ̀n. Dinh nầy có 1 viên Ký-lục và 1 vien Cai-án.

Thuộc dưới quyền dinh Binh-thuận, có mọt ty Xá-sai, một ty Lệnh-sử đều có mỗi ty 1 viên Câu-kê, và 20 viên Ty-lại. Ty Tương-thần-lại có 1 viên Câu-kê và 20 viên Ty-lại.

Tại huyện Tan-binh thuộc tinh thành Gia-định có quan Trẫn-thủ, người ta gọi đó là dinh Phien-trấn. Dinh nầy có 1 viẹn Ký-lục, 1 viên Cai-án và 1 viên Tri-bạ. Ty Tươngg-thần-lại có 1 viên Câu-ke, 2 viên Lại-ty, 3 viên Cai-lại, 7 viên Thủ-hợp và 10 người Ty-lại.

Tại huyện Phước-long có chức quan Trấn-thủ, người ta gọi đó là dinh Trẳn-biên. Dinh nầy có 1 viên Ký-lục, 1 viên Cai-án

và 1 viên Tri-bạ [119a]. Ty Xá-sai và ty Lệnh-sử, mỗi ty có 1 viên Cai-án và 2 viên Lại-ty. Ty Tướng-thần-lại có 1 vien Câu$k e, 2$ viên Cai-hơp, 1 viên Thủ-hơp và 10 viên Lại-ty.

Tại châu Định-viễn co chức quan Trẫn-thủ, người ta g̣̣i đó là dinh Long-hồ. Dinh nầy có 1 viên Ký-luc, 1 viên Cai-án và và 1 viên Tri-bạ làm việc tại dinh. Còn tạity Xá-sai và ty Tương-thằn-lại [dưới quyền quan Trấn-thủ], tồng só các nhân-danh và chức-chưởng mỗi ty cũng tương đồng với các ty Xá-sai và các ty Tường-thần-lại khác đä kề ở trên đây.

Cứ sáu nǎm lại đe̛n một kỳ mở trường thi lựa-chọn nhântài. Trong sô các sĩ-tử ứng-thi Hoa-văn. có khoá người ta lấy đậu 40 người, hay 50 người hoặc 60 người chẳng hạn. Những người trúng-tuyền được bồ vào làm việc tại Tam-ty ở Cbính-dinh [tức dinh Phú-xuân] cùng bơn ty Nội Lệnh-sử mỗi khi có chỗ khuyêt.

Cüng có trường-bơp nhà -nưởc cho người ta đăng-nạp tiền bạc đề được bồ làm quan-lại.

Cơn tại mắy ty thuộc các dinh khác thì tuỳ theo quan Trănthủ bồ-nhậm quan-chức, rời quan-chức ấy tự minh lựa-chọn la̛y người đề bờdưng các viên lại-thuộc.

Dưới triều nhà Trần [1225-1413], khắp trong cõi đắt nước ta được chia làm 2410 .

Vua Trần Minh-tơng ${ }^{1}$ có nói : "Sao lại có việc một nước bằng bàn tay lớn người ta mà thiết-lạ̀p [119b] quan-chức nhiều như thể ? "Như tại hai trẫn Thuận-hoá và Quảng-nam, ḥ̣ Nguyễn đã thiết-lập các chức quan-lại, các thuộc-tư [cüng như thuộcviên], các hươong-trưởng kề có hàng nghìn người, cho nên cái tệ quan-lại tham-nhũng và lạm-quyền càng ngày càng thái-quá. Nhứt-thiết bồng-lộc các hàng quan-lại, các thuộc-viên cho đên các hương-trưởng đều phải lây ở nhân-dân, thì dân làm sao mà đóng-góp, chịu-đựng cho nồi ?

Ở ngoài chơn kinh-đô, các thuộc-quan các phủ huyện gọi là Tri-phủ là chức quan nắm giữ các việc từ-tụng trong phủ. Gọi là Tri-huyện là người nẳm giữ cấc viẹ̀c từ-tưng trong huyện ấy.

Được gọi là huyện Huấn-đạo, phủ Lễ-sinh là những viènchức theo quan Tri-phủ đi dự lễ te̛ miếu Văn-thánh cùng các đền thiêng-liêng khác.

Được gọi là Phủ-lại, là Huyện đề-lại là những thuộc-viên giữ các văn-án từ-tung trong phủ hay trong huyện.

1. Yua Trằn Minh-tông huý là Manh, là con vua Tràin Anh-tòng, ở ngôi được 15 năm.

Dưởi triều vua Trà̀n Minh-tông, có khoa thi láy Thải-học-sinh. Thái-học-sinh vè̀ triều nhà Trà̀n cŭng tương-đương vởi Tiến-sĩ vè̀ triè̀u Lè và triều Nguyễn.

## PHỦ BIÊN TAP LỤC QUYÊN BA

Được g̣̣i là Phủ Thông-lại, là Huyện Thong-lại là những thuộc-vièn đi theo quan Tri-phủ hay quan Tri-huyện sai-phái và tra-cứu các viẹc từ-tưng trong phủ hay trong huyện.

Các quan-lại và thuộc - viên kề trên đã có sơ-muc [120a] nhứt-định, khơng cần phải bàn nữa.

Còn như chức quan được gọi là Bản-đường-quan chỉ đề đơc-suất và áp-thàu các khoản tiền sai-dư, thuể lúa tồ ruộng đất cùng với khoản tiền sưu-dịch trong huyện, có chức Ký-phủ và chức Thư-ký giúp viẹ̀c.

Chức "Tri bản-phủ lại tịch-bộ" cüng chỉ đề đớc-suất, ápthâu các khoản tiền sai-dư, thuế lúa tô ruọng đất và khoản tiền suru-dịch. Giúp việc có viên Cai-tồng áp-thâu, thôi-thâu các hạng thuế-khoá và suru-dịch trong tồng, có viên Lệ-lại áp-thàu, thơithâu thuê-khoá và suru-dịch trong huyện.

Năm Ất-tị [tức năm 1725 sau Công-nguyên] là năm thứ 6 niên-hiệu Bảo-thái ${ }^{1}$, nhà nước mới định lệ «Bản-đường-chức ${ }^{\text {n }}$ đề tránh khỏi cái tệ nhiều quan nhiễu dân.

Trong xứ Thuận-hoá, mỗi phủ, huyện và châu có 1 viên Đề-đơc, 1 viên Đề-lảnh, 1 viên phủ Ký-luc, 1 viên Cai-phủ Thưký, 3 viên Cai-tri, 3 viên huyện Thư-ký và 4 người Lệ-lại.

1. Nièn-hiệu Bảo-thái là niên-hiệu thử 2 vua Lê Dư-tông. Lê $\mathrm{D}_{\mathrm{u}}$-tông là con vua Lê Hy-tông, ở ngôi được 25 năm. Năm Ất-dạ̀u (1705), Lê Dư-tông lên ngôi, láy nièn-hiệu là Vĩnh-thịnh. Đến năm Canh-tý (1720), nhà vua đồi niên-hiẹ̀u là Bảo-thái.

Mỗi tồng có 3 viên Cai-tồng.
Mỗi thuộc cùng với tồng Bái-trời có 1 vièn Cai-tồng và 1 viên Lẹ-lại.

Trong sứ Quảng-nam, mỗi phủ có 1 viên Chính-bọ-lý, 1 viên Đề-lãnh, [120b] 1 viên phủ Ký-lục, 1 viên Cai-phủ và 1 vien Tbur-ký.

Mỗi huyện có 1 viên Cai-tri và 1 viên huyện Thư-ký.
Mỗi tồng co 3 viên Cai-tồng.
Còn các thuợc thì mỗi thuộc có 1 viển Đềlãnh, 1 viên Caithuộc, 2 viên Ký-thuộc, 2 viên Cai-tồng và 2 viên Lệ-lại.

Còn có 1 viên Đề-lại lãnh châu Duy-hoa. Ba thuộc là Phú-châu-cơ, Vöng-nhi và Hà-bá cüng đều có mỗi nơi 1 viên Đề-lại.

Các thuọc khơng được thiết-lập trong thời-gian bảy năm.
Chúng tôi tra-cứu các phủ trong xứ Quảng-nam, vì các huyện các thuộc mới được thiểt-lập, nên chưa có lệ định rõ-ràng sరmuc vien-chức :
Phủ Thăng-hoa có 15 phường và thuọc.
Phủ Điện-bàn có 4 thuợc.
Phủ Quảng-nghĩa có 4 thuộc.
Phủ Qui-nhân cón 12 thuợc.
Phủ Phú-yên có 38 thuộc.

Phủ Bình-khang có 12 thuộc.
Phủ Diên-ninh có 14 thuộc và Cbâu.
Phủ Bình-thuận có 20 thuộc và phường.
Băy giờ nhà nước mới định cho phép nơi nào có từ 500 người trở lên, được đặt [121a] 1 người Cai-thuộc và 1 người Ký-luc. Nơi nào có từ 450 người trở lên, thì được đặt 1 người Ký-luc thuộc. Nơi nào có từ 100 người trở xuơng đên 10 người, thì chỉ được đặt chức Tưởng-thần theo lệ định đơi với các châu. Nêu khơng có 1 người Tướng-thần nạp đơn xin, thi cho phép trong thuộc bầu-cư và đặt lây người làm việc.

Nhưng thơng tinh trong hai xứ Thuận-hoá và Quảng-nam, những chức bản-đường chính-ngạch đã nhiều, mà những chức đặt thêm cũng quá lạm, cùng với những việc Tướng-thằn và Xä-trưởng bọi thâu tiền bạc của nhàn-dân thi kbơng làm sao tính cho xiết được. Tựu-trung viẹ̀c tạo-lập hơ-tịch và làm loạikhai nhân-kbầu, viên Ký-lưc và viền Lẹ-lại kê-biên, vơn không ần-giắu một người dân nào, việc nầy đả được người ta xét kỹ quả đúng sự thực. Bởi vì la̛y dàn mà điều-tra dân, lại có sồ quân-cấp công-điền có thề kê-tra được và bộ biên tiền sai-dư và gạo cước có thề khảo-cứu nữa. Có người nào đành chịu ầnlậu tên mình đề má̛t ruộng khầu-phần? Có ai có thề che giấu sठ nhân-đinh mà la̛y được tiền và gạo? Ấy cho nên từ xưa đến nay, có những việc họ Nguyễn khơng phải sai [121b] các huyệnquan, mà chỉ tra hỏi các người chức-sắc tai mắt trong huyện
đề biết sự thật mà thồi. Họ Nguyễn có phương-pháp làm việc như thê, thiết-tưởng cunng hay lắm vậy.

Đạo làm việc thiẹ̀n, cốt-y yuu nhất là phải biết cho chu-đáo sớ nhân-dân và số ruộng đất trong địa-hạt thuộc dưới quyền của minh. Quan địa-phương cần phải biêt nơi nào nhân-dân đòng-đúc, nơi nào nhàn-dân thưa - thớt, it-oi. Cần phải biêt những nơi nào ruộng đắt phi-nhiêu đề chế-định thuê-khoá, đề chấn-hựng quân-đọi. Nhưng nhứt-thiết không nên hà-khắc, và làm phiền-nhiễu nhân-dân, và cũng khơng nên trưng-thâu thuế-khoá mọ̀t cách nặng-nề quá đáng.

Những người ưa làm việc một cách cầu-thả từng nói : Người ta không cần phải tra-xét cho kỹ-càng, là có ý muớn khoandung cho nhân-dån. Nào có hay đauu chinh là mở mới cho những người nhận của hới-lọ đề che giấu sự thực. Hơn nữa, làm viẹ̀c cầu thả như vạ̀y thì người có tiền có thề được đóng-góp nhẹ, mà người không có tiền sẽ phải đóng-góp nặng-nề, đâu phải là chinh-sách công-bình như thê?

Ngày trước, họ Nguyễn mở-mang bờ-cõi về phương Nam, thiễt-lập các phủ, huyện. Những nơi gần rừng núi, hoặc những nơi ở dọc khe, dọc biền đều được đặt làm "thuộc". Bao nhiêu những phường, thơn, châu, man linh-tinh và phân-tán đều được lệ-phụ vào «thuọc" cả, rồi thuộc cũng đặt ra những viên «Tri », "Áp" [như Cai-tri, Đôćcáp] [122a] cùng với các tồng đồng nhau, có quyền trưng-thâu lúa điền-tô, có quyền thâu tiền đại-nạp.


Trong lúc tạo-lập bọ điền-thồ và tuyền-chọn nhân-đinh, thi dân-sơ mỗi nơi bao nhiêu, người ta có thề biễt tường-tận, và tài-chánh thuế-khoá cunng nhiều. Làm viẹ̀c như vạ̀y, thiêt-tưởng cüng đã kỹ-luỡng lắm vậy. Nhưng người ta lại không tinh những viên-chức ở các quan địa-phương-quan, mà cứ sai-khiến những viên-chức phải lệ-thuộc Nọ̀i-phủ, rồi lại đặt ra nhiều chức «Cai» và "Tri", đề thúc-giục và đơc-suất thuê-khoá trăm đường, vì thế mà $\sinh$ ra nhiều tẹ-đoan.

Chức Tướng-thần ở xứ Thuận-hoá và xứ Quảng-nam cũng như chức Khán-thủ tại bơn trân, được cùng vời các Xä-trưởng trưng-thâu và đớc-suất các hạng thuế-khoá và sai-dịch.

Trưởc năm Ất-tị niên-hiẹ̀u Bảo-thái nhà Lè [tửc Le Dưtông], họ Nguyễn đặt thề-lẹ̀ thâu các tiền lễ, như chức Tươngthần phải nạp thượng-lễ [lễ dâng lên chúa Nguyễn] 35 quan, nạp nội-lễ [lễ dâng vào nội-phủ] 7 quan, nạp tiền lễ nhận-lãnh văn-bằng đề làm lộc cur-ngu cho các quan cọng 5 quan. Vi thê mà người ta tranh giành nạp tiền lễ đề được cấp-phát văn-bằng.

Đên ngày nay, trong mọ̀t xã mà có đến 16,17 chức Tưởngthần, hơn 20 chức Xä-trưởng đều được [122b] ứng-hành cơngvu, chinh là cho chức "Tri", "Áp" làm đầu-muc.

Các viên-chức đều được cấp mỗi người mấy phu hầu, đươc miễn mọi tạp-dịch dân-đinh, và được phép lấy sơ tiền thuê của phu làm lộc cư-ngu của minh.

Các viên-chức lại phải nạp tiên lễ hằu-phu, và gạo lễ hằutrung, rồi phải thuê-mướn thuyền theo mình chuyên-chở sớ tiền và gạo kề trên đến Kinh-thành Phú-xuân đăng-nạp.

Như năm Kỷ-sửu [tức năm 1769 sau Còng-nguyên là năm thứ 30 niên-hiệu Lê Cảnh-hưng], chức Tri-phủ phủ Thăng-hoa phải nạp 1 quan 5 tiền, và gạo 15 bát. Chức Tri-huyện và chức Huẫn-đạo phải nạp mỗi người 1 quan 7 tiền, và 15 bát gạo. Kýphủ phải nạp 1 quan tiền và 15 bát gạo. Ký-huyện, Ký-thuơc, Cai-tồng và Cai-man phải nạp mỗi người 8 tiền, và 12 bát gạo. Cai-quan, Chính ty-trưởng phải nạp mỗi người 1 quan 3 tiền, và 15 bát gạo. Ty-quan phải nạp 1 quan 2 tiền và 15 bát gạo, Thủ-hơp, Cai-thuộc phải nạp mỗi người 9 tiền, [123a] và 30 bát
 vua chúa], và Thứ $\mathrm{Đ̧̧i-trưởng} \mathrm{Từ-đường} \mathrm{[chức} \mathrm{Thứ} Đ$ ©̣i-trưởng coi các đền đài] phải nạp mỗi người 1 quan tiền và 15 bát gạo. Thử Đội-trương Thủ-lăng phải nạp 6 tiền 10 bát gạo. Tươngthần phải nạp 7 tiền và 8 bát gạo. Thương-đẳng Từ-hàm [người giữ rương tiền tại đền thờ Thần Thượng-đẳng] phải nạp 8 tiền và 12 bát gạo. Trung-đẳng Từ-hàm [người giữ rương tiền tại đền thờ Thần Trung-đẳng] phải nạp 7 tiền và 10 bát gạo. Hạđẳng Từ-hàm [người giữ rương tiền tại đền thờ Thần Hạ-đẳng] phải nạp 6 tiền và 8 bát gạo.

Các viên-chức phủ Thăng-hoa đä kề ở trên cọng 278 người. Só tiền mà họ phải nạp là 213 quan, 7 tiền, và sð gạo họ phải nạp cọng 2.727 bát. Còn bao nhiêuu món tiền và sỡ gạo khác nữa

đề cấp-phát cho các vièn-chức làm lộc cư-ngu cùng với sơ tiền và gạo các xã, các phường sẽ được nạp và chuyên-chở riêng.

Người ta lại căn-cứ vào con sớ hiẹ̀n đinh trong phủ-bạt Thăng-hoa mà thâu tiền lễ làm lộc cur-ngụ cho các viên-chức. Cứ mỗi đầu người phải nạp 12 chữ tiền đồng; cứ mỗi 100 người trình-diện phải nạp 5 thăng gạo, cùng với sớ tiền mỗi xả lớn phải nạp là 1 tiền và xä trung là 30 chữ tiền. Còn $s$ ơ mân-tiền [tiền đả đóng thà nh từng quan], thì mỗi đầu người phải chịu 7 chữ tiền.
[123b] Như năm Kỷ-sửu [tức năm 1769 sau COng-nguyen], các huyện, các thuọ̀c trong phủ Thăng-boa cọng 14.349 người, người ta thâu các khoản tiền cọng 483 quan 3 tiền 30 chữ, và thâu gạo cọng 714 thăng 9 hơp. Trừ sớ tiền thuê đóng thành từng quan, thi cứ mỗi 100 quan, người ta phải thuê 4 tiền, và gạo phải thuê đóng thành từng bao, cứ mỗi bao, người ta phải thuê 1 tiền khòng được kề. Đó là phi-tồn mỗi mộ lằn, người ta vận-chuyền tiền và gạo đi nạp vào kho Phú-xuân, mà biết mấy lần mỗi người phải vạ̀n-chuyền đi nạp tiền và gạo như thê? Chẳng phải chỉ một xứ Quảng-nam đóng-góp và chuyênchở đăng-nạp tiền và gạo mà thôi, xứ Thuạnn-hóa cüng phải làm như the̛, thiết-tưởng làm việc như vậy thật là quá vặt-vạnh, nhỏ-nhen.

Các dinh Thuạ̀n-hoá, Quảng-nam cho phép các ty-lại cùng

các huyện bản-đường đặt danh-hiệu và sơ-mưc các chức-sắc quá nhiều, sai-khiến họ trưng-thâu tiền, lúa về nhân-đinh và ruọng đất đä đành, mà còn sai họ thâu tiền, gạo tại các quan-lại, các chức-såc cüng khơng phải là it. Như những món tiền nhận-länh văn-bằng cùng với món tiền trầu cau, và lệ thẻ̛ bạc. Đð̛i vơi những chức Cai-hơp, Thủ-hợp tại các dinh, người ta tùy theo nơi nhiều việc quan hay it [124b] mà bắt-buộc họ nạp tiền hay bạc. Như tại những nơi phiền-nha [tức nha-mòn có nhiều việc quan], thì chức Cai-hơp hay Tbủ-hợp phải nạp 13 quan tiền, và 2 thoi bạc. Thứ đênn những nơi mà công-việc quan không phiềnnhüng, cüng khơng đơn-giản, thì chức Cai-hơp hay Thủ-hơp phải nạp 6 quan tiền và 8 lượng bạc. Còn tại những giản-nha là nha-môn it công việc, thì Cai-hợp hoặc Thủ-hơp cũng phải nạp 3 quan tiền và 1 lượng 5 đồng-cân bạc. Viên Ty-lại phải nạp tiền 2 quan. Viên Cai-án trấn phải nạp 8 quan. Lại còn quan Đê-länh coi kho cùng với Cai-quan trấn tuần-nguyen phải nạp tiền mỗi người 14 quan. Viên Đội-trưởng giữ kho phải nạp 8 quan 5 tiền. Viên Ty-lại cüng phải nạp 8 quan 5 tiền. Chức Cai-trường và chức Cai-thuộc phải nạp mỗi người 8 quan. Viên Ký-phủ phải nạp 10 quan. Các viên Ký-luc, Ký-thuộc, Cai-tòng và Cai-xã đều phải nạp mỗi người 4 quan 5 tiền. Viên Đê-lại phải nạp 3 quan 5 tiền. Các viên Lệnh-lại các nhà thờ và các viên Xá-lại thuộc phải nạp mỗi người 1 quan 1 tiền. Viên Thứ Đọi-trưởng coi giữ các nhà thờ, viên-chức coi kho Tuần-sở cùng với các Đọi-trưởng và Thứ Đội-trưởng coi giữ các thồ-sản đều phải nạp mỗi người 2 quan. Viên Thông-lại giữ rương tiền cúng

tại nhà thờ và viện Lệ-lại phải nạp mỗi người 1 quan 5 tiền, cho đến các [124b] chủ thuyền, các Xä-trưởng, các Phườngtrưởng có xin đồi văn-bằng mới đều phải nạp mỗi người 1 quan 1 tiền. Lại còn có tiền đóng á̛n cùng với tiền lễ trầu cau nữa.

Còn các viên Cai-cơ, viên Cai-hơp và viên Thủ-hơp tại các dinh, thì tuỳ theo từng nơi phiền-nhŭng hay đơn-giản mà nạp tiền, hoặc 1 quan 9 tiền [phiền-nha], hoặc 1 quan 5 tiền [giảnnha]. Lai còn phải nạp tiền đóng ấn cùng vợi tiền lễ trầu cau nữa. Các viên Trẩn-thuộc, viên Cai-án và viên Cai-thâu phải nạp mỗi người 1 quan 6 tiền. Trấn Tuần-nguyên Cai-quan phải nạp 3 quan 4 tiền. Chức Cai-phủ ty-quan phải nạp 1 quan 9 tiền. Các viên Ký-huyện, Ký-thuộc, Cai-tồng, Cai-xã và Bề-lại phải nạp mỗi người 1 quan tiền. Các viên Xá-lại, Lệnh-lại thuộc Từhàm phải nạp mỗi người 1 quan 7 tiền. Các viên Thứ Cai-đọi các Từ-đường, các Tuần-khơ đều phải nạp mỗi người 8 tiền. Các khoản tiền kề trên đây đều được dùng làm lộc cư-ngư cho các thị-nữ ở nội-phòng cùng với nội-quan và tả hữu Lại-bọ quan và Lễ-bộ quan.

[125a] Bên như gặp lễ Chinh-đán ngày sinh [tức sinh-nhựt chúa Nguyễn], đã là các viên-chức thuộc hai xứ Thuận-hoá và Quảng-nam, đều phải đóng-góp tiền bạc lễ mừng từ 1 tiền trở lên cho đênn 2,3 thoi bạc, và tiền lễ cau trầu từ 15 chữ cho đênn 5 quan tiền. Còng-đường quan sở-tại phải đưng thâu và đăngnạp các khoản tiền á̛y. Tuy chức Xã-trưởng nhỏ-bé, cũng phải nạp nhân-ngân\[bạc tính theo đầu người] là 1 đồng cân bạc và

món tiền lễ trầu cau là 30 chữ tiền. Gạ̣p những ngày Húy nhạt [ngày ky, ngày cúng giỗ họ Nguyễn], các quan-vien cüng phải đóng-góp tiền-bạc lễ như vậy.

Tại tuyè̀n-trường [nơi lựa-chọn các quan-viên] Thuận-hoá và Quảng-nam có những người tới nạp đơn xin ở ngoài cửa trường, cùng những người nạp đơn xin thăng chức hay thăng trật, thl người ta thâu tiền-bạc về Thượng-lễ [lễ dâng lên chúa Nguyễn] và Nội-lễ [lễ nạp vào Nội-phủ], khoản tiền-bạc nầy người ta thâu được cūng nhiều.

Như năm Bính-thân [tức năm 1776 sau Công-nguyên là năm thứ 37 niên-hiệu Lê Cảnh-hưng], người huyện Phù-ly làm chức Tưởng-thần là Đoàn-phước-Chiêm được thăng chức Ký-phủ. Vien nầy đä dâng Thương-lễ là 20 thoi 5 lượng bạc tinh, được thay-thế tiền là 515 quan. Lại nạp thứ bạc nặng cân là 1 thoi 2 đồng cân 5 phân thay-thé̛ tiền là 25 quan 6 tiền 12 chữ, nạp lễ [125b] bạc tinh 4 thoi thay-the̛ tiền là 102 quan 5 tiền. Lại nạp bạc nặng cân 2 lượng 5 phân thay-the̛ tiền là 5 quan 1 tiền 15 chữ cùng với bạc nén 4 lượng thay-thé̛ tiền là 9 quan 2 tiền. Lại nạp bạc nặng cân 2 đồng-cân thay-thê tiền là 4 tiền 36 chữ cùng tiền trầu cau 6 tiền. Ngoài ra, đương-sự còn dâng lễ trình-diện với nội-đường-quan, và tiền cho các trẻ con là 8 quan 3 tiền. Tồng cọng Đoàn-phước-Chiêm phải tớn đe̛n 664 quan 3 tiền 6 chữ.


Nguyễn-kim-Châu người huyện Duy-xuyên và Trần-vânnKiến người huyện Đŏ̀ng-xuân đều được thăng chức Ký-lục huyện. Các đương-sự phải dâng Thương-lễ mỗi người 8 thoi 5 lượng bạc tinh được thay-thé̛ tiền là 212 quan 5 tiền. Lại phải dâng bạc nặng can là 4 lượng 2 đồng-cân 5 phân thay-the̛ tiền là 60 quan 6 tiền 15 chữ. Các đương - sự đều phải dâng Nội-lễ mỗi người 2 thoi 7 lượng bạc tinh thay-thế tiền 42 quan 5 tiền. [126a] Lại dâng bạc nặng cân là 8 đồng-cân 7 phân thay-thế tiền 2 quan 1 tiền 15 chữ, bạc nén mỗi người 1 lượng 5 đờng-cân được thaythể tiền 3 quan 4 tiền 30 chữ. Lại dàng bạc nặng cân 7 phân 5 ly thay-thế tiền 1 tiền 45 chữ. Cùng với tiền trầu cau mỗi người 6 tiền. Ngoài ra, các đương-sự còn dâng lễ trình-diện Nọi-đường và tiền cho các trẻ-con mỗi người 5 quan 2 tiền. Tông cọng mỗi người phải tơn 277 quan 1 tiền 45 chữ.

Người huyện Minh-linh là Dương-bá-Dương lấy hàm quan-viên-tử được thăng chức Cai-tông. Viên nầy phải dâng Thươnglễ bạc tinh 5 thoi thay-thế tiền 125 quan. Lại dâng bạc nặng cân 2 lương 5 phân thay-thẽ̛ tiền là 6 quan 2 tiền 30 chữ. Đương-sự lại dâng Nội-lễ bạc tinh 1 thoi thay-thể tiền 25 quan. Lại dâng bạc nặng cân 5 đồng-cân thay-thế tiền [126b] 1 quan 2 tiền 30 chữ. Bạc lễ trầu cau bằng bạc nén 1 lượng 5 đồng-cân thay-thế tiền là 2 quan 4 tiền 30 chữ. Bương-sự lại dâng bạc nặng cân 7 phân 5 ly thay-thế tiền là 1 tiền 40 chữ. Ngoài ra, đương-sự còn dàng lễ trình-diẹn Nội-đường cùng với món tiền cho các trẻ-con là 4 quan 1 tiền. Tồng cọng đương-sự phải tơn 165 quan 2 tiền 15 chữ.

硢㗊

Người huyện Phứ-xuyên là Trần-văn-Tình được làm chức Lẹ-lại, phải dâng Thượng-lễ cùng bạc tinh là 2 thoi 5 lượng thay-thé̛ tiền là 62 quan 5 tiền. Laii dâng bạc nặng cân là 1 lương 2 đồng-cân 5 phân thay-thế tiền 3 quan 1 tiền 15 chữ. Đương-sự lại dâng Nọi-lễ 5 lương bạc tinh thay-thể tiền là 20 quan 5 tiền. Lại dâng bạc nặng cân là 2 đờng-cân 5 phân thay-thế tiền là 6 tiền 15 chữ, và tiền trầu cau là 6 tiền. Ngoài ra, đương-sự còn dâng lễ trình-diện Nội-đường, [127a] cùng với món tiền cho các trẻ con là 3 quan 1 tiền. Tồng-cọng đương-sự phải tơn 82 quan 4 tiền 30 chữ.

5 người được thăng chức kề trên phải tớn tông-cọng 1.466 quan 3 tiền 22 chữ.

Triều ta [tức triêu Le] từ niên-hiệu Hồng-đức vua Lé Thánh-tơng cho đến đời Lè Trang-tòng Trung-hưng, vào khoảng thời-gian niên-biệu Thịnh-đức và niên-hiêu Vĩnh-thọ ${ }^{1}$

1. Niên-hiệu Thịnh-đức và niên-hiệu Vĩnh-thọ đều là niên-hiệu vua Lê Thà̀n-tông cả.

Vua Lê Thằn-tông, huý Duy-Kỳ, con trưởng vua Lê Kinh-tông, ớ ngôi vua hai lằn : lần đầu 23 năm và lần sau 13 năm.

Năm Kỷ-vị (1619) tức năm thứ 20 niên-hiệu Hoàng-định vua Lê Kinhtông, vào tháng 5, Trịnh-Tùng giết Lê Kinh-tông, rưởc Hoàng-tử DuyKỳ lập lên làm vua, tức Lê Thằn-tông, lấy niên-hiệu Vĩnh-tộ.

Đên năm Kỷ-vị (1629), Lê Thà̀n-tông cải-nguyên Đức-long. Qua năm Ất-hợi (1635), Lê Thà̀n-tông lại đời niên-hiệu Dương-hoà

thường có sửa-sang, tu-bô bọ-tịch. Việc nầy được thăy trong tập "Thiện-chính" có ghi-chép, chưng ta có thề khảo-cứu mọt cách đại-khái. Theo lệ xưa, cứ ba năm mọt lần «tièu-tạo» nghĩa là sửa-sang bộ đinh một cách tiều qui-mo, trong mọt phạm-vi nhỏ-hẹp. Cứ sáu nǎm thl đến mọt lần «đại-tu», sửasang bộ đinh mọt cách đại qui-mo, trong mọt phạm-vi rọngrāi. Nhà nước sai-phái các quan - chức duyẹt lại ḅ̧ và tuyênchọn, khiên các tồng, xã phải làm các bản loại-khai kê rõ chính-hộ, khách-hơ, nghĩa là dân-đinh chính trong làng và dânđinh ${ }^{\circ}$ đạu trong làng.
$\rightarrow$ Sang năm Qui-vị (1643), Trịnh-Tráng đưa nhà vua đi tuằn-hạnh Yênbài. Đên lúc trợ vè̀ Kinh-đô, Lê Thì̀n-tông truyè̀n ngòi cho con là DuyHữu tức Lê Chân-tông, vua con tôn cha là Thần-tông lên làm Thái-thượnghoàng. Đến thaing 8 năm Kỷ-sửu (1649), vua Lê Chân-tông băng-hà, Trịnh-Tráng lại rước vua Lè Thàn-tông trở lại ngôi báu, và lấy niênhiệu mới là Khánh-đức. Qua năm Quý-tỵ (1653), Lê Thằn-tông đời niênhiệu Thịnh-đức.

Sang năm Mạ̀u-tuắt (1658), Lê Thà̀n-tông đời niên-hiệu Vĩnh-thọ. Ròi đến năm Nhàm-dần (1662) Lê Thà̀n-tông lại đồi niên-hiệu Vạnkhánh.

Tòng-cọng hai lần làm vua, Lê Thà̀n-tông ở ngôi được 36 năm, và đặt niên-hiệu cùng đồi niên-hiệu 7 lần tất cả. Vua Lê Thằn-tông là vị vua quả nhu-nhược, chứng-cở là Trịnh-Tráng có người con gái tên là NgọcHành trưởc đã lá́y Tôn-thất Lê-Trụ sinh được 4 con. Đên khi Lê-Trụ can tội bị tù. Trịnh-Tráng đem gả cho Lê Thà̀n-tông, nhà vua nhạ̀n lấy, rời sách-lạ̀p Ngọc-Hành làm Hoàng-hậu. Điều đặc-biệt là trong khi vua Lê Thà̀n-tông làm vua ở nưởc ta, thi Minh Thà̀n-tông cüng làm vua ở nưởc Tàu với niên-hiệu Vạn-lịch.


Trước lưc tu bọ, nhà nước tờ-chực kỳ thi các sĩ-tử, người nào trúng-tuyèn, thl được chức «Nhiêu-học», thứ đến chức «Nhiêuâm ${ }^{n}$, thừ nữa đén dân-đinh. Trong sठ dân-đinh, người ta lại chia làm tráng-hạng là hạng tráng-đinh, quân-hạng là hạng quân-binh, dân-hạng, lảo-hạng, tạt-hạng và cùng-bạng là hạng dân bần-cùng. Cỏn các sắc lão-nbiêu là các bậc lảo-nhiêu có phầm-hàm chức-sắc thi được tính riêng. Những người phiêulưu [127b] và bỏ trơn đâu mất thi được bỏ ra ngoài bộ. Những người đã đên tuôi trưởng-thành mới được đưa vào bọ. Những người được biên tên vào bộ phư tức là người mới phư-nhập vào xä.
$B$ Co loại-khai phải làm bơn bản : mơt bản tâu lên vua hay chúa, mọt bản đệ trình quan Họ̀-bộ, mọt bản đưa đên hàm ty [nơi chứa bọ đinh tại các tỉnh], còn mọt bản đưa tới quan huyện.

Đên niên-hiệu Cảnh-trị nhà Le, triều-đình đä chán-ngãay cái 1 ̛oi duyệt tuyền như thế quá phiền-phức, mới sai-khiênn các quan chia nhau đi khám-xét các nơi đề biết đích-thực. Người ta thơng tính tất cả nhân-đinh và điền-sản các xả trong nước, ròi cân-nhắc và phân-bồ bao nhiêu suất, sơ cho mỗi xã, lập làm binh-lệ. Theo bình-lệ nầy, thì người mới sinh khơng được tính thêm vào sô đinh, mà những người chết mòn đi cüng khơng được trừ tên trong bọ đinh, còn phép duyệt-tuyền cũ thil bị bỏ, khong thi-hành nữa.
 nam và xứ Thuận-hóa, cha truyền con nơi, trải qua lâu đời, mà sठ binh, sơ dân, sठ ruộng đăt cho đên thuê-khoá lúa to, đêù tuân theo qui-chê và thê-lệ đời Lê Hồng-dức, châng cợ đời khác điều gl. Người ta cứ tuân theo phép ây chiếu hạng quânnhân trong bọ̣ đinh mà lựa-chọn linh, thì có thề nói sơ quânnhân họ Nguyễn lúc bấy giờ đơng lá̛m vạy.

Vua Thải-tong nhà Bương (627-647) ${ }^{1}$ sai-khiển quan đi kiềm-điềm sơ trung-nam trong nước cho vào quañ-đọi, thiêttường cüng làm như thê.

Hơn nữa, những người ở nhà thi phái xuắ tiền ra đề khỏi [128a] phải đi làm các hạng sai-dịch, còn như những người nào ra trung-binh, thil được miễn tát cả các thứ thuê to rựng đăt và thuê-khoá khác. Đo cũng là ý-nghĩa «ngu binh ư nơng p là "gởi binh ở nghề nơng", vừa làm lính, vừa làm nghề nơng của ngườ đ̛̛̀i xura. Còn hạng linh thường theo ứng-hành cơngvu đãa được trừ ngoại thì khong kề tơi. Đên như việc người ta chiéu theo các đẳng-bạ̀c đinh-khầu mà phân-biẹt từng hạng người đề xuá̛t nạp tiền thuế khác nhau, thi cūng không đến nỗi thiê :-khinh hạng người nằy hoặc thien-trọng hạng người khác.

1. Đường Thải-tông, tên Thể-dân, là con Đường Cao-tồ, ở ngôi được 23 năm, lắy niên-hiệu là Trinh-quán. Lúc bấy giờ, nưởc ta bị nội-thuọc Tàu lằn thứ 3 .

Người ta cbỉ cần mở sô-bọ ra mà đề mắt xem qua một lần, thì dân-š̛ bao nhiêu đả thây rô-ràng, răt dễ kê-cứu và xét lại.

Ngày xura, Ong To Đơng-pha ${ }^{1}$ có nơi: : © Pháp tương nhân tắc sự dĩ thành" nghîa là "Người ta cứ nhân noi phép cũ mà làm, thì cơng-việc dễ thành-lựu", nên người ta vẫn cứ theo thành lệ mà làm. Tựu-trung đ̛̌i với các xã, nếu nhà nước cứ lương thêm những sự tài-giảm các sơ tiền thuế mà dân phải đóng-góp, thl những chức viên-muc Cai-trung cüng theo đà ây mà giảm bớt. Tức là nhan-dan trong một địa-phương đä đươc tắm-gọi ơn mura-móc của triềı-đinh, do đó binh, tài được đâyđủ, và thuê-khoá trong nước mới dư-thưra.

Xứ Thuận-hoá và xứ Quảng-nam, cứ sáu năm lại đên một lần tuyền-trường. Tháng giêng, nhà nưởc sai-phái các quan, tháng sáu thì các quan duyệt-tuyèn.

Huyện Hương-trà, huyện Quảng-điền và huyện Phư-vang [128b] ba huyện mở chung một trường.

Huyện Đăng-xương, huyện Hải-lăng và huyện Minh-linh, ba huyện mở chung một trường.

1. Tô Đòng-pha là Tô-Thức, anh Tô-Triệt và Tô Tièu-muội, tự TửChiêm, người ở My-sơn nước Tớng. Dưới triều Tống Gia-Hữu, Tô-Thức thi đạ̀u Tiến-sĩ, và làm quan đến chức Lại-bộ Thượng-thư. Tò-Thức học rất rộng, sở-trường vè̀ kỷ-tải và có tiếng thanh-lièm càn-kiẹ̀m. Nhân chỗ Ong ở, người ta gọi Ông là Tư-Khê Tiên-sinh. Òng viết nhiều bộ sách rất có giá-trị.

Huyện Khang-lơc, huyẹn Lệ-thuỷ và chàu Nam Bô-chánh, mỗi huyện, châu mở riêng mọt trường.

Còn chín phủ trong xứ Quảng-nam được mở chin trường.
Nhà nước sai-phái các quan, rò̀i các quan tự lưa-chọn lây chỡ thuận-tiện làm trường tuyền-duyệt, chứ không nhứt-định một nơi nào. Và bạn trong mọt tháng các xă phải làm xong các bô loai-khai. Nhà nước chỉ căn-cứ vào con sô nhân-đinh tăng hay giảm đề biết mà thâu thư̛̂, chứ khơng phải tuyền-chọn như tuyền-chọn linh. Nhưng nêu binh linh có khuyêt, thì chức quan Cai-bộ bộ Họ̀ cứ chiếu theo bộ đinh đó mà bồ-sung cho đủ sô.

Phiên-trắn Thuận-hoá và Quảng-nam, tinh từ Đoan-quậncong Nguyễn-Hoàng cho đên Đỉnh-quơc-công Nguyễn-phúc-Chú trải qua thời-gian bảy đời chúa. Cự đến 5 năm, thì quan trên sức xưong các sĩ-nhàn trong các huyện đều phải tề-tựu tại dinh Bản-trẳn ứng thi. Thi trong mọt ngày, và đề-muc thi là 1 thú thơ [tức 1 bài thơ] và 1 bài văn-sách.
[129a] Các quan Tri-phủ và Tri-huyện chấm sơ-khảo, chức quan Ký-luc Bản-dinh chá̛m phúc-khảo. Kỳ thi lấy bao-nhiêu người trúng-tuyền, người ta phải kè-khai đầy-đủ tên họ trinh nạp lên quan Phó-đoán-sự Cai-bọ. Những người trúng-tuyền sẽ được làm "Nhiêu-học tuyền-trường", được miễn nạp sठ tiền và sô gạo sai-dịch trong hạn 5 năm. Kỳ thi đó được gọi là "Xuân-thiên quận thí" nghîa là kỳ thi tại quận về mùa xuân.

水路

## PHỦ BIÊN TẠP LƯC QUYÊN BA

Vi từ đầu đời Lê Trung-hưng [tức Le Trang-tòng], nhànước đã đặt trường tuyè̀n-chọn lính, còn thi lấy các "Nhiêuhọc» ${ }^{\text {là }} \mathrm{mợt}$ giải-pháp cho các Nhiêu-học khỏi phải đi lính vậy.

Cứ chin nǎm một kỳ, các sĩ-nhân trong các phủ, huyện đều tề-tựu tại dinh Phú-xuân [Chính-dinh] ứng-thi. Kỳ thi chỉ định trong ba ngày :

Ngày thứ nhứt : thi ba đê-muc văn Tứ-lục ${ }^{1}$.
Ngày thứ hai : thi mọt đề thơ và mọt đề phú ${ }^{2}$.
Ngày thứ ba: thi một đề Sách-vân ${ }^{3}$.

1. Văn Tứ-lục là thề văn càu trên 4 chữ, càu dưởi 6 chữ, câu trên đối vởi câu trên, câu dưới đới với càu dưới, gọi là tièu-đối. Còn 2 càu dài mỗi câu 10 chữ đối với nhau, gọi là đại-đơi. Vi như cờ-văn: «Thư vớ bất báo, anh-hùng chi hạ̀n vô di; hoạ cạ̀p vò cô, quân-tữ chi tâm bắt nhẫn ». «Thù vò bất báo " đối với «hoạ cạ̀p vô còn là tiều-đơi, mỗi câu mỗi vê 10 chữ đơi vởi nhau, gọi là đại-đối. Buồi xưa, những bải : Táu, Sở, Chiếu, Biều, ngırời ta hay dùng thề răn Tứ-lục.
2. Phú là thề văn có 8 ve̛, được gọi là văn Bát-cờ (tám vế); có vàn, do người xuất đề-mục cho và̀n, câu nà̀y phải đới vởi càu kia chinh-xác. Ví như bài phú «Bái thạch vi huynh» của Cụ Sào-nam, người ra đề-mục lấy câu: «Thạch bất năng ngôn tín khả nhân» làm và̀n, người làm bài phải làm thế nào cho đủ những và̀n là và̀n Thạch, vần Bất, và̀n Năng, và̀n Ngôn, vằn Tín, và̀n Khả và và̀n Nhán. Người làm bài phú dù hay mà xuất vận hay sót vạ̀n cưng bị hỏng.
3. Văn Sách-vấn là thề bài văn-sách, trong đó, người ra đề-mục muớn hỏi điều gil thì tự ý mình, các thí-sinh làm bài phải theo những câu hỏi mà trả lời cho chinh-xác. Buò̀i xura, tại các khoa thi Hương, vào trường Tam, các thi-sinh phải làm một bài văn-sách, trong đó, đoạn đàu đè̀-mục, người ta hỏi về Tứ-thư, hay Ngũ-kinh, Nam-sử hoặc Bắc-sử, Tam-giáo, hay Bách-gia Chur-tử, còn đoạn sau thi hỏi về thời-sự.


Người ta lấy các chức quan văn như Tri-phủ, Tri-huyẹn làm quan-trường chấm sơ-khảo ; chức Ký-lục Cai-bạ làm quantrường chấm phúc-khảo; chức Ký-lục Nha-úy làm quan-trường giám-phúc [cũng như Chánh-chủ-khảo] coi thi khắp cả các vi ngoại-tả, ngoại-hữu. Kỳ thi nầy lạ̛y đậu hạng Trúng-cách bao nhiêu người, các quan-trường phải làm sò kê-khai tên họ, quánchỉ từng người đê nạp [129b] lên chúa Nguyễn. Bây giờ, họ Nguyễn phê định làm ba hạng trúng-tuyền như sau :

1. Những người đậu hạng Giáp được làm Hương-cỡng [cũng như Cử-nhân trước đây] và được bồ làm chức quan Triphủ hay chức quan Tri-huyện.
2. Những người đậu hạng Ất được làm Sinh-đồ [cüng như Tú-tài trước đây], được bồ chức Nho-học hay chức Huấn-đạo [Giáo-chức tại các huyện].
3. Những người đậu hạng Bính cũng được làm Sinh-đồ, hoặc có người được bồ chức Lễ-sinh [chuyên coi về tế lễ], hoặc được làm Nbiêu-học suơt đời.

Kỳ thi nầy, người ta treo bảng tại trước Công-đường Chính-dinh, và người ta bảo kỳ thi nầy là «Thu-vi Hội-thi». Vi nhà nước thường thi-hành phép thi «Tiều-tỉ Huơong-vi» cứ ba năm lại đến mọt lần khai khoa tại các tỉnh.

Sau khi treo bảng kỳ thi «Thu-vi Họi-thi", họ Nguyễn lại còn thi một luật thơ nữa, định hạng đạ̀u cao và hạng đậu thấp đề bồ làm các chức quan. Người ta gọi kỳ thi nầy là «Binh-thi». 296.

碞裉

Đên nǎm Giáp-tý [tức năm 1744 sau Công-nguyen là năm thứ 5 niên-hiệu Lé Cảnh-hưng], Nguyễn-phúc-Chu tự xưng Vương-hiệu, mới bắt đầu đồi chức Cai-bọ̣ làm Họ-bộ, chức Ky-luc làm Laị-bọ, chức Nha-uý làm Lề-bô, văn-chức làm Hànlâm. Còn như phép thi-cử, thì chúa Nguyễn cüng noi theo phép cü các đời trước, không hề thay-đồi.

Trước kia, vào thơi-kỳ chúa Nguyễn-phúc-Tần [tửc Dũng-quân-cơng Nguyễn-phúc-Tần, tức chúa Hiền], qua mây kỳ tuyền-duyệt, ngurời ta khong [130a] cho khảo-thi các sī-tử Chính-đồ tại hai xứ Thuạnn-hoá và Quảng-nam cùng các họcsinh Hoa-văn. Trong khoảng thời-gian 40 năm, chúa Phúc-Tần khơng la̛y mọt người đậu Nhièu-bọc.

Đěn đời con chúa Nguyễn-phúc-Tần là Nguyễn-phúc-Trăn [tức Hiêu-nghĩa Hoằng-quận-công, hay chúa Nghĩa] mới giảitrừ cái lẹ̣ căm các học-sinh ưng-thi.

Đên thơi-kỳ chúa Nguyễn-phúc-Chú mới cho mở khoa thi lấy các Nhieu-học. Có mọt khoa thi, dur-luận giới sĩ-phu bò̀ngbọt nồi lên cao. Chúa Phúc-Chú mời ra lẹnh cho các sĩ-tử đều phải tỡi Công-đường Chính-dinh đề chúa ra đề phúc-tbi. Các sī-tử đêu khong chịu ứng-thi, và đều bỏ trường thi đi ra, chủa Phúc-Chú bèn truât-khử hết các thi-sinh và khong lắy một người nào trúng-tuyền.

Bên năm Canh-thân 〈ức năm 1680 sau Công-nguyên là năm thứ 5 niên-hiệu Vĩnh-trị Lê Hy-tông], không có khoa quận-


## PHỦ BIÊN TAP LƯC QUYÊN BA

thi [tức thi Hương], chỉ có khoa Thu-thi [tức thi Họi] mà thôi.
Tại khoa Thu-thi ây, kỳ đẹ̀ nhứt [tức ngày thứ nhứt], thi ba bài văn-sách. Những người trững-tuyền đều được làm *Nhiêubọc tuyền-trường ", và được miễn nạp tiền và gạo trong hạn 5 năm.

Ngày thứ hai, khi một bài thơ và mọt bài phú.
Ngày thứ ba, thi hai bài Kinh-nghĩa [thề văn Kinh-nghĩa cüng hơi giống như văn luận].

Những người trúng-tuyền đều được làm Nhieu-học thi trúng, và được miễn các hạng sại-dịch sữt đời.

Ngày thứ tư, thi một đạo văn sách-văn. Ngưỡi nào trúngtuyè̀n thì được làm Hương-cơng, và được bồ [130b] những chức quan Tri-phủ, hay Tri-huyện, hay Hư̆nn-đạo.

Đến đời chúa Nguyễn-phúc-Thuần, nhà-nưởc có mở khoa thi năm Mạu-tý [tức năm 1768 sau Công-nguyên là năm thứ $\mathbf{2 9}$ niên-hiệu Lê Cảnh-hưng] cũng thi như thế.

Đên khoa thi năm Giáp-ngọ [tức năm 1774 sau Cong-nguyên là năm thứ 35 niên-hiệu Lê Cảnh-hưng] rò̀i chúa Nguyễn-phúcThuần mất ngoi sau đó. Chỉ có hai khoa thi kề trên mà thoi i. Thi Hoa-văn cüng như thế.
$H_{Q}$ Nguyễn, ngày trước, chỉ chuyên dùng những người bảntọc [tức người họ Nguyễn], những người bản-huyện [đồng huyện vơi chúa Nguyễn] cùng những người què-quán ở xứ Thanh-hoá [nơi phát-tich của họ Nguyễn]. Nbững chức quan trọng-yêu nhu
 là những hạng người đă được kề ở trên, thil không được lựachọn đề bò-sung những chức ây. Đã là giòng-döi họ Nguyễn, thi đời đờ đươc chước-trừ suru-sai tạp-dịch.

Còn như những người quê-quán ở xứ Thuận-hoá và xứ Quảng-nam thì đều được gọi là người bách tánh [dàn trăm họ]. Nếu người bách tách có yêu-cầu xin làm những chức Cai hay chức Độ, thì họ cũng chỉ được làm chức Cai Nguyên-đầu [Cai coi đầu nguồn] hoặc chức Đọi thủ-ngự [ $B$ ọi coi việc canh-gác, ngăn-chặn trọ̀m cướp] hoặc chức Bọi coi các Thồ-binh lặt-vặt mà thôi. Con cháu của họ đều kbơng được chước-trừ thuế-khoá. Như các con cháu những quan văn từ chức Cai-bọ, Tri-phủ, Trihuyện cùng với các chức Câu-kê, Cai-hợp cüng đểu phải xuất nạp tiền thuê. Còn như những người tuy không có chức quan, nhưng họ đều là con cháu các quan thân-sinh, thì cüng đều được coi là tộc-thuộc các quan, và đều được gọi là hàng quanviên, nhưng họ cũng khơng thề tránh khỏi điền-thế quân lính.

$$
\pm
$$

[131a] Các hạng quan-chức ở Thuận-hoá cũng như ở Quảng-

## PHỦ BIÊN TAP LUCC QUYỀN BA

nam đều được phép la̛y một sơ phu-hầu. ${ }^{1}$ và được lạ̛y sơ tiền do các phu nạp đề làm lọ̀c lưu-ngu của mình, viẹ̀c a̛y đã thành lệ cũ.

Tại dinh Quảng-nam, chức Cai-giám Khám-lý được lây so phu 20 người (mọ̀t nửa sơ phu là hạng chinh-họ, còn mọt nửa sớ phu là hạng quân khách-họ̀). Viên Khám-lý ấy được sơ tiền phu nạp là 45 quan.

Chức Cai-giám được lấy 20 người phu (mọt nửa số phu là hạng quân chinh-hộ, còn một nửa số phu là hạng quân kháchhợ). Chức Cai-giám ấy được sô tiền phu nạp là 30 quan.

Chức Chánh và Phó Đề-đốc được la̛y 20 người phu (mọt nửa $s$ o phu là hạng quân chính-hộ, còn mọ̀t nửa là hạng quân khách-bộ). Chức Chánh và Phó Đê-đớc nằy được số tiền phu nạp là 27 quan.

Chức Ký-luc phủ đượ lấy 7 người phu (chinh-hộ 3 người, khách-hộ 4 người). Chức Ký-luuc phủ nầy được sô tiền phu nạp là 10 quan.

Chức Cai-phủ được lấy 12 người phu (một nửa so phu là hạng quân chính-hộ, còn mọt nửa là hạng quân khách-họ).

1. Bười xưa, có những người bị bát đi phu hà̀u các quan, nhưng phàn nhiè̀u người đem tiền nạp thay, đè được ở nhà. Còn quan thì được nhận sర tiền phu nạp đề làm lộc của mình.

300


Chức ã̛y được sơ tiền phu nạp là 15 quan (lại còn tiền ngoại là 1 quan 2 tiền đồng).

Chức Thư-ký phủ được lây 5 người phu (toàn là hạng quân khách-họ). Chức ấy đưực sठ tiền phu nạp là 5 quan.

Chức Cai-tri phó Tướng-thần được lấy 8 người phu (mọt nửa sô phu là hạng quân chính-hợ, còn mọt nửa sô phu là hạng quân khách-họ). Chư̛c ấy được sơ tiền do phu nạp là 10 quan (còn tăng tiền ngoại là 2 tiền).

Chức Cai-tri Tham-tương được lăy 8 người phu (một nửa s $\delta$ phu là hạng quân chính-hộ, còn một nửa s $\delta$ phu là hạng quân khách-họ). Chức á̛y được sơ tiền do phu nạp là [131b] 18 quan (còn ngoại tiền là 8 tiền nữa).

Chức Thư-ký được lấy 3 người phu (toàn là hạng quân khách-họ). Chưrc âa được số tiền 3 quan do phu nạp.

Chức Câu-ke bản phủ được lấy 3 người phu (mọt người là hạng quân chính-hộ, còn mọt người là hạng quân khách-họ). Chức á̛y được sơ tiền 3 quan do phu nạp (còn tiền ngoại 7 tiền nữa).

Chức Cai-huyện được lắy 3 người phu ( 1 người là hạng quân chính-hộ, còn 2 người là hạng quân khách-họ). Chức ây được sơ tiền là 3 quan 7 tiền.

Chức Chánh và Thư̛ Đội-trưởng Thủ-Lăng [coi giữ các lăng

## phú biên tap lục Quyèn ba

tầm vua chưa] đực lấy mỗi viên mọt người phu (hạng quân chính-họ). Hai viên ấy được tiền mỗi người 1 quan 7 tiền.

Chức Cai-xã được lăy 3 người phu ( 1 người chinh-họ, 2 người khách-hô). Chức á̛y được sơ tiền 6 quan (ngoại giảm 7 tiền).

Chức Tướng-thần được lấy 3 người phu ( 1 người chinh-ḩ, 2 người khách-họ). Viên ấy được 2 quan 7 tiền.

Chức Xä-trưởng được lắy 2 người phu ( 1 người là hạng binh chánh-hợ, còn 1 người là hạng quân khách-họ). Chực ây được tiền 1 quan 8 tiền do phu nạp.

Còn các sở và các nơi như Tân-bình, Hoa-châu, Phư-châu, Kiêm-hơ, Võng-nhi, Hà-bá, Châu-tương, Biền-trang, Thươngnhân, Họ̀i-sơn-điền đều được lấy mỗi nơi 1 người phu thụ̣c hạng quân kbách-hộ.

Chức phủ Ký-luc được lấy 7 người phu ( 3 người phu là hạng tráng-đinh, còn 4 người là hạng quân-nhân). Chức ấy được sơ tiền là 8 quan 5 tiền.

Chức quan Cai-quản sở Kiem-họ được lấy 2 người phu (một nửa là hạng tráng-đinh, còn mọt nửa là hạng quân-nhân). [132a] Chức ấy được sơ tiền 15 quan.

Chức Cai-quan sở Châu-tương được lây $\mathbf{8}$ người phu (mọt

## PHỦ BIÊN TAP LUCC QUYÊN BA

nửa tráng-đinh, một nửa quân-nhân). Chức ạ̛y được so tiền là 10 quan.

Chức quan ty Châu-tương được lấy 6 người phu (m仓̣t nửa là tráng-đinh, mọt nửa là quân-nhann). Chức ây được sô tiền là 7 quan 5 tiền do các phu nạp.

Chức Cai-phủ Châu-tượng được lăy 6 người phu.
Chức Cai-phủ Hoa-châu và Phú-châu cùng với chức Caiphủ đều đự̛̛̛c lấy mỗi vien-chức 20 người phu (mọt nửa là hạng tráng-đinh, còn một nửa là hạng quân-nhân). Các chức nầy được tiền mỗi người 15 quan do các phu nạp.

Chức Cai - phủ sở Kiêm-họ và chức Cai - phủ Biền - trang được lấy mỗi vien-chức 11 người phu ( 6 người phu thuộc hạng tráng-đinh, còn 5 người nữa thuộc hạng quân-nhân). Hai chức a̛y được sơ tiền mỗi viên-chức 13 quan 5 tiền do 11 phu nạp.

Chức Cai-phủ lạm-vu-sứ sở Võng-nhi và Hà-bá được lăy 9 người phu ( 4 người phu về hạng tráng-đinh, còn 5 người về hạng quân-nhân). Chức ấy được tiền 11 quan.

Chức phủ Thư-ký được lấy 5 người phu (toàn là hạng quân-nhân). Chức á̛y được tiền 5 quan.

Chức Cai-tri được lấy 8 người phu (mọt nửa là hạng trángđinh, còn mọt nửa là hạng quân-nhân) Chức ấy được tiền 10 quan.

Chức Câu-ke bản-phủ được lấy 9 người phu (4 người phu về hạng tráng-đinh, còn 5 người về hạng quân-nhân). Chức ây được tiền 13 quan.

Chức Thur-ký huyện và Thư-ký sở Châu-tương được lây mỗi viên-chức 3 người phu (toàn là hạng quân-nhân). Hai viênây đều được mỗi viên 3 [132b] quan tiền.

Chức Thuộc-phủ Thur-ký được lấy 6 người phu (một nửa là tráng-đinh, còn một nửa là quân-nhân). Chức ây được sơ tiền 7 quan 5 tiền.

Chức Cai-thuộc đội Tam-thuộc được lấy 7 người phu (3 người phu là hạng tráng-đinh, còn 4 người là hạng quân-nhân). Chức ạ̛y được sơ tiền 8 quan 5 tiền.

Chức thuộc Thur-ký đội Tam-thuọc được lấy 3 người phu (toàn là hạng quân-nhân). Chức ấy được sơ tiền 3 quan 5 tiền.

Chức Cai-tồng được lấy 3 người phu (toàn là hạng trángđinh). Chức ây được số tiền 3 quan 5 tiền.

Chửc Xä-trưởng đội Tam-tbuộc được lấy 2 người phu (toàn là hạng quân-nhân) Chức á̛y được 1 quan tiền..

Chức Thủ-hợp sở Chau-tượng được lây 4 người phu (mọt nưa là hạng tráng-đinh, còn mọt nửa là hạng quân-nhân). Chức ây được sơ tiền 5 quan.

Chức Cai-trị Điền-trang được lấy 2 người phu (toàn là hạng quân-nhân). Chức ấy được 3 quan 5 tiền.

Chức Cai-thuộc Điền-trang được lấy 4 người phu (mọt nửa là hạng tráng-đinh, một nửa là hạng quân-nbân). Chức ấy được 5 quan tiền.

Chức Cai-tồng Điền-trang được lấy $\mathbf{3}$ người phu (một người phu là hạng tráng-đinh, 2 người là hạng quân-nhân). Chức ây được 3 quan tiền.

Chức Cai-trường Nội-phủ phủ Tbăng-hoa được lấy 4 người phu (mọt nửa là hạng tráng-đinh, một nửa là hạng quân-nhân). Chức ây được sơ tiền 5 quan.

Chức Cai-trường phủ Điện-bàn được lấy 3 người phu (1 người là hạng tráng-đinh, 2 người là hạng quân-nhân). Chức ấy được sớ tiền là 3 quan [133a] 5 tiền.

Chức Cai-đọi đội Châu-tương được lăy 3 người phu ( 2 người là hạng tráng-đinh, 1 người là hạng quân-nhann). Chức ây được sठ tiền là 3 quan 5 tiền.

Chức Câu-ke Cai-trường Nọì-phủ được lấy 3 ngurời phu (một nửa là hạng tráng-đinh, một nửa là hạng quân-nhân). Chức ây được 2 quan 5 tiền.

Chức Cai-trường phủ Quảng-nghỉa được lấy 3 người phu

## PHỬ BIÊN TAPP LƯC QUYÈN BA

(1 người là hạng tráng-đinh, 2 người là hạng quân-nhân). Chức ây được so tiền là 3 quan 5 tiền.

Chức Cai-man sở Thương-nhân thuộc phủ Thăng-hoa đươc lǎy 6 người phu (nưa sơ phu là hạng tráng-đinh, nửa sô là hạng quân-nhân). Chức ây được 7 quan 5 tiền.

Các chửc Câu-đương các xử Hoa-châu, Phú-châu và Võngnhi được lấy mồi nơi 3 người phu ( 1 người về hạng tráng-đinh, 2 người về hạng quân-nhân).

Chức Cai-man sở Thương-nhân thuộc phủ Biện-bàn được la̛y 5 người phu ( 2 người phu về hạng tráng-đinh, 3 người về hạng quân-nhân). Chức Cai-man ấy được sớ tiền là 6 quan.

Chức Thư-lại được lăy 1 người phu (hạng quân-nhân). Chửc ấy được 1 quan tiền.

Chừc Cai-man thuộc phủ Quảng-nghỉa được lấy 3 người phu (1 người phu về hạng tráng-đinh, 2 người về hạng quânnhân). Chức ấy được 1 quan 5 tiền.

Chức quan Trúc-nguyên-đầu được lây phu 8 người (nhị hạng Thồ-quan được lá̛y 4 người phu, mỗi người phu phải nạp 2 quan tiền ; và được lăy 4 người ngoại-binh [không phải Thồbinh], mỗi người nạp 5 tiền). Chức quan nầy được sơ tiền là 10 quan.

Chức Cai-xã được lấy 3 người phu (toàn là hạng quân-nhân). Chức ấy được 3 [133b] quan tiền.

Chức Cai-thuộc Hạ-hàng được lấy 9 người phu (phu Thơtrước mỗi người nạp 5 tiền). Chức ấy được 4 quan 5 tiền.

Chức Thư-ký Hạ-hàng được lấy 7 người phu (phu Thôtrưởc nạp mỗi người 5 tiền). Chức Thư-ký ấy được 3 quan 5 tiền.

Chức Tưởng-thần được lây 2 người phu ( 1 người về hạng tráng-đinh, 1 người về hạng quân-nhân). Chức ấy được 1 quan 5 tiền.

Chức Xä-trưởng được lấy 2 người phu, và được 1 quan 2 tiền.
$\pm$

Thề-lệ ân-định cho các phủ trong tỉnh Quảng-nam được lăy phu thủ-lệ như sau:

Phủ-quan kiêm chức Đạo-lunc được lấy 4 người phu thủ-lệ ( 2 người về hạng tráng-đinh, 2 người về hạng quân-nhân). Phủquan được sớ tiền 7 quan 5 tiền, do các phu thủ-lệ nạp.

Phủ-nha được lấy 10 người phu thủ-lệ (chính dân lão hạng 6 ngưởi, khâch-quân tráng-hạng 4 người). Phủ - nha được 9 quan 2 tiền, do các phu thủ-lệ nạp.

## PHỦ bIÊN TAP LƯC QUYÊN BA

Huyện-nha được lấy 8 người phu thủ-lẹ.

Quan phủ Thăng-hoa, và quan Huấn-đạo [học-quan] phủ ây mỗi người được la̛y 6 sái-phu [phu tưới nước] (4 người phu về hạng chính-dân, 2 người phu về hạng khách-quân). Hai quanviên ấy được tiền mỗi người 5 quan 5 tiền.

Các chức quan Huẫn-đạo phủ Quảng-nghĩa, phủ Qui-nhân và phủ Phú-yên được lấy mỗi viên 4 người sái-phu ( 1 người chính-lão, 2 người chính-dan, và 1 người khách-quân). [134a] Mỗi viên được 3 quan 5 tiền.

Còn lệ sái-phu tại các Từ-thừa các phủ được qui-định nhur sau :

Chùa Đạo-nguyên được lấy 4 người phu ( 2 người về hạng tráng-đinh, 2 người về hạng quân-nhân). Nhà chùa ấy được 7 quan 5 tiền.

Đền thờ Thương-đẳng Thần được lấy 3 người phu (chinhdân và chính-läo 2 người, khách-quân 1 người). Bền ây được 2 quan 7 tiền.

Đền thờ Trung-đẳng Thần được lăy 2 người phu ( 1 người chính-dân và 1 người khách-dân). Đền ây được 1 quan 8 tiền.

Đền thờ Hạ-đẳng Thần được lấy 1 người phu (quân-nbân). Đền ây được 1 quan tiền.

Các chức Thứ Đội-trưởng thuyền Trạch-tam, thuyền Kiênnhứt và thuyền Trạch-ngũ được lấy mỗi viên-chức 3 người phu (1 người chính-dân, 2 người khách-quân). Các viên ấy được mỗi vièn 3 quan 5 tiền.

Còn lệ định cho tùng-hành quàn được miễn các tạp-dịch và suru-sai như sau :

Quan bản-xứ được lấy sơ quân tùng-hành 30 người.
Quan Khám-lý được lấy số quân tùng-hành 30 người (một nửa là chính-dân, một nửa là khách-quân). Viên quan ây được 50 quan 5 tiền.

Quan Chinh Đề-đơc được lấy số quân tùng-bành 20 người ( m ọt nửa chính-dân, mọt nửa khách-quân), và được $3 \overline{\mathrm{~J}}$ quan tiền.
[134b] Chức Phó Đê-đớc và chức Cai - phủ được lấy mỗi viên 15 người quân tùng-hành ( 7 người chính-dàn, 8 người khách-quân), và mỗi viên được 29 quan tiền.

Chức Ký-luc được lấy tào-phu [phu vạn-lải đường nưởc] 15 người ( 7 người chính-dân và 8 người khách-quân). Chức ây được 19 quan 5 tiền.

## 士

Lệ định cho các chức tại các phủ trong tỉnh Quảng-nam đươc lấy hầu-phu như sau :

Hầu-phu chức Khám-lý phải nạp 16 quan tiền, lại nạp thêm tiền trà nưởc là 1 tiền trở xuống, và 1 bao gạo trở xuông.

Hầu-phu chực Đề-đớc nạp 5 quan tiền.
Hầu-phu chức Đề-lănh nạp 5 quan tiền.
Hầu-phu chức Ký-luc nạp 2 quan tiền và 1 ký gạo trở xuớng.
Hẩu-phu viên Cai-phủ nạp 2 quan tiền.
Hầu-phu chức Thur-ký phủ nạp 1 quan tiền.
Hầu-phu vièn Thư̛ Huyện-trưởng bản-phủ nạp 1 quan 3 tiền.

Hầu-phu viên Thư-ký huyện nạp 1 quan tiền.
[135a] Hầu-phu viên Cai-tòng nạp 1 quan tiền.
Hầu-phu vièn Cai-man nạp 1 quan tiền.
Hầu-phu viên Thứ Huyện-trưởng bản-phủ nạp 5 tiền.
Hầu-phu vièn Từ-thừa (viên-chức coi đền) nạp 5 tiền.
Hầu-phu viên Thứ Đ B i -trưởng Thủ-lăng nạp 5 tièn.
Hầu-phu viên Tướng-thần nạp 5 tiền và 12 bát gạo.
Hầu-phu viên Xä-trưởng nạp 5 tiền và 10 bát gạo.

Lệ định các vièn-chức tại các phủ trong tỉnh Quảng-nam mới nhận tân bằng-carp phải nạp tiền lễ như sau :

Viên Cai-giám nạp 30 quan tiền. Lại nạp thêm 1 tiền trầu cau trở xuớng.

Vièn Kbám-lý nạp 10 quan tiền.
Viên Chánh và Phó Đề-đớc nạp mỗi viên 7 quan tiền.
Viên Đê-lảnh và vièn Thư-ký nạp mỗi viên 3 quan tiền.
Viên Cai-phủ và viên Ký -phủ am-hiều nạp mỗi viên 4 quan tiền.

Viên Lệ-lại phủ và huyện, viến Tướng-thằn, viên Xä-trưởng nạp mỗi viên 1 quan tiền.

Các vièn Huyện Thư-ký, Cai-tồng, Cai-án, [135b] Cai-thuọc, Câu-kê, Thư-ký, Cai-đội, Đọi-trưởng, Cai-man, Cai-nguyèn, Cai-phường, đều nạp mỗi người 2 quan tiền.

Viên Tiền Đê-lănh kièm Cai-hơp Tân-thuộc nạp 8 quan 5 tiền.

Viên Thủ-hợp và viên Duyên-tượng [thợ chi], nạp mỗi viên 1 quan 6 tiền.

Vien Cai-thuộc và viên Cu-uyền [coi đè, đập], nạp mỡi viên 1 quan.

Viên Thứ Huyện-trưởng và viên Tả-thầm phủ nạp mỗi viên 1 quaan 8 tiền mân tiền [tiền đóng thành quan] xưa.

## PHỦ BIĖN TAP LUCC QUYÊN BA

Vien Cai-phường thị-đọ [đò chơ] nạp 1 quan tiên.
Vien Tướng-thần thiễt-tương [thơ sắt] nạp 1 quan 6 tiền.
Vien Cai-quan nguòn Chiên-đàn nạp 10 quan.
Viên Cai-quan nguồn Lỗ-đơng nạp 5 quan 5 tiền.
Viên Cai-quan nguồn Trà đđinh và nguồn Trà-vân nạp mỗi viên 5 quan 5 tiền.

Viên Cai-quan nguòn Bà-rịa nạp 7 quan 5 tiền.
Viên Cai-quan nguồn Minh-khiêm nạp 6 quan 5 tiền.
Vien Cai-quan nguò̀n Thuọc-phiên nạp 4 quan 5 tiền.
Các viên Cai-quan các nguò̀n Tả-na, Con-ong và Câu-đe nạp mỗi vien [136a] 4 quan 5 tiền.

Các viên Cai-quan các Nguyên [cüng như tông ở Trungchàu] nạp mỡi viên 2 quan tiền.

Các vièn Giang-quan các Nguyên nạp mỗi viên 1 quan 6 tiền.
Các viên Tuần-ty các Nguyên nạp mỗi viên 1 quan 6 tiền...

PHỦ-BIÊN TẬP-LỤC<br>QUYÈN BA HẾT

## MỤC - LỤC

Trang
Vài nét sơ-lược về sách "Phủ-Biên Tạp-Lục» ..... 7
Bài tựa sách *Phủ-Biên Tạp-Lục* ..... II
Mưc-lục sách Phủ-Biên ..... 23
Phủ-Biên Tạp-Lục quyè̀n Nhứt ..... 27
Phủ-Biên Tạp-Lục quyè̀n Hai ..... 139
Phủ-Biên Tạp-Lục quyè̀n Ba ..... 225
Mųc-lục ..... 313
Phần nguyên-tác chữ Hán từ trang I đến trang CCLXXXIV

## BẢNG ĐÍNH CHÁNH




PHỦ̉-BIÊN TẠP-LỤC TẬP I Bản dịch của LÊ-XUÂN-GIÁO In 2.000 quyền tại nhà in Việt-Hương 34 Lê-Lợi Saigon



CCLXXXIII


141a

|  |
| :---: |
|  <br> - |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |






## ccLXXVI




## CCLXXIV

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






CCLXIX




- +1 He
cclxvil


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



CCLXV




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

CCLXI



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

cewrir 順



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




CCLIII




125a


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





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

coxiv 前


CCXLIII


CCXLII

言

|  |  | 付 |  | K6 | 彷名 | 最 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 目系 | 年尔， | $\rightarrow$ | 自 | 偓 | 1． |
|  | 标， | 少r | 4 | 詨 | 記 | 詮侖 |
| 云大 | 回 | 杬 | $\Sigma$ | 細筫 | 㻢 | 中 |
| 姐 | 号も |  |  | ＋at |  |  |
|  | $三$ | 目 |  | 4 | 10 |  |
| 人 | － |  | 7口 | 仼 | 准 | 旨先 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 乿 | 易匈 | 大0000000 | $\cdots$ |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 挍 | 捬 | 名 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ， | 六匈 | 吹 | 复 |  | 韦昔 | ¢ |
| 㘶 | 堂立 | 行 | 3 |  | 碞． |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | $\frac{1}{7} 8$ | 具系 |
| $\pm$ | 178 | － | E |  | 目 |  |
| 上 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | － | E |  | 㑑系 | 边 | 田 |
| 7理 |  | － |  | HJ＊ | 0 | 租 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 校 |  | 矢 | 虎 | 㪀 | 租 |  |
| 领 |  | 5 |  | 倸 | 才边 | 才㧥 |





ccxxxvI




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






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

CCXXX

$\mathrm{HH}-\mathrm{H} . \operatorname{lin} \pi 1$

Cexxix


或 ccxxvili



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

CCXXVI




嘉

CCXXIII


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

CCXXI

(



CCXIX




CCXVI


## N..…titulion



## $\square$

## 1

$\qquad$





順







税



CCII




cxovir






acar




CLXXXXIX


(1)
clexxyi


CLXXXIV

为



示 +1


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






## 


cluxiv 职


CLXXIII


CLXXXII


CLXXI


CLXX




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


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

CLXV






## 

## T



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

$796$


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





|  |
| :---: |
|  |
| 通》－ 8 成 |
|  |
|  |
|  |
|  |

－ 4 －

706





$4 \rightarrow \pi$




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



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



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





| 気为亚小简 |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | 表法 |


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



CXXXVI



$i+3$


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




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

##  ＂

|  | 11 |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | 階 |

CXXVIII







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



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




-






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



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



$54 a$
CVII

㳊
左
右母田洊
江构

| 源 |
| :--- |
| 最 |
| 袁 |
| 江 |
| 江 |南寝民顺化在深



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




SIII

CII




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





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




＂ 1 第
隹

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






## $\square$


-..

$44 a$

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

Lxxxvil


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






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



LXXVII
保




| 20 | （1） | 灶 | 度 | 渴 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 不田 | 8 | 関 | 石2 | 追 |  |  |
|  |  |  |  | 吴 |  |  |
|  |  |  | － | 星枵 | 日息 |  |
|  | 家 |  |  | 等 | 日娄 |  |
|  |  | 现 |  |  | 侯 |  |
|  |  | 改 | － |  |  |  |
|  |  |  |  | 㪣耍 |  | 年 |
|  |  | $\cdots$ |  | 1 | 明 |  |
|  |  | － |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 者 |  |  |
|  |  |  |  |  | 迷 |  |
|  |  |  |  |  | \％ | 居 |
|  | 吅 |  |  |  | 男 |  |
|  |  | 尿 |  |  | 号 |  |
|  |  |  |  | － |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 象 |
|  |  |  |  | 枵 | 3 |  |
|  |  |  |  |  | 荷 |  |
|  | 析 |  |  |  | \％ | 旲 |
|  | 寿 |  |  | 険 |  | 代 |
|  |  |  |  |  | － | 尔 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 场 |  |
|  | 析 |  |  |  | 土 |  |
| 呚与 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 鲑 |  | 1矢 |
| 年 | 头 | 年 | ＋ | 荗 |  | ＊ |




## ?



N1

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

LXVIII
An

나느․
1


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




| a/HAtry |
| :---: |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

LXIV


$1+14$

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


$+110$

LX





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



27a


神

$\therefore 1$ YH

## 4nown



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





|  |
| :---: |
|  |
|  |
|  |
| $\tau$ |
|  |
|  |

xLyIII at



|  |
| :---: |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 宸 |
|  |



228


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


XL



$\sqrt{ }$



XXXVII






xXXI

$x \times x$

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



## XXVIII

|  |
| :---: |
|  |


훈


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



14









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



|  | $\ldots$ |  |
| :--- | :--- | :--- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

XIII




Tine $a ́ c h$


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


-



| 慈 | 論 | 加 | 阮 |  | 㛵 | 蕧 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 惠 | 文 | 贈 | 族 |  | 朝 | 只 |
| z | 尖 | 澅 | 公 | 加 | 朝 | 誅 |
| 師 | 借 | J | 男 | 取 | 部 | 其 |
| 然 | 款 | 禁 | 者 | 㰴 | 暑 | 禅 |
| 白 | － | 親 | 差， | 䛈 | 功 | 数 |
| 莅 | － | 脑 | 俥 |  |  |  |
| 何 | 誩 | 晹 | 有 |  | 阮 | 兄 |
| 榱 | 誩 | 学 | 生 | 䚩 | 族 | 羽 |
| 承 | 焉 | 宮 | 業 | 亦 | 镒 | 百 |
| 思 | 僕 | 胋 | 其 | 恃 | 睢 | 除 |
| 矿 | 不 | 礼 |  | 受 | F | 㒾 |
| ${ }^{\circ}$ | 敏 | 諸 | 詣 | z | 本 | 稆 |
| 鱞 | 不 | 生 | 京 | 對 | 見 | 竟 |
| 得 | 效 | 就 | 者 | 他 | 者 | 䆁 |
| 百 | 希 | 學 | 奉 | 共 | 稱 |  |
| 姓 | 古 | 數 | 給 | 告 | 楠 |  |
| 安 | 人 |  |  | 㫛 | 昌 | 曾 |
| 素 | 所 | 百 | 盤 | ， | 摬 | 張 |
| 号 | 謂 | 時 | 絓 | 無 | 幜 |  |
| 方 | 县 | 仡 |  | 間 | 和 | 賊 |
| 隹 | 信 |  |  | 113 | 逪 | 倖 |
| 觀 |  | 詩 | 影 |  | 董 | 翌 |










[^0]:    1. Năm Nhàm-ngọ, tức năm 1402 sau Còng-nguyên, Đỡ-Măn đurợc phái đi đánh Chiêm-thành, vua Chiêm-thành xin đầu hàng, và xin hiến cho ta Chiêm-động và Cồ-lự-động.
[^1]:    1. Năm Bính-tuắt (140j), vua Minh phái binh dưa Trà̀n-Thiêm-Binh trở vè̀ nước, Hờ Hán-Thương đón đường giêt Trà̀n-Thiêm-Binh.
[^2]:    1. Lê Anh-tông, huý Duy-Bang, là huyè̀n-tơn của Lam Quốc-cȯng LèTrừ, anh thứ hai của vua Lê Thái-tô, ở ngôi đurọ̣c 16 nam.

    Näm Đinh-tị (1557), Lê Anh-tông lên ngòi lấy nièn-hiẹ̀u Thièn-hữu.
    Năm Mạ̀u-ngọ (1558), Ngài cải-nguyèn Chính-trị, rò̀i lại cải-nguyèn Hồng-phúc.

    Sau khi Trịnh-Tùng giết Lê-cạ̀p-Đẹ̀, vua Anh-tòng sợ-hãi, đi viêng Nghệ-an.

    Khi trở vè dến dất Lôi-dtrơng, Lê Anh-lông bị Trịnh-Tùng giết.

[^3]:    Lên ngòi, Lê Chàn-tông láy niên-hiệu Phúc-thái, và tôn Lê Thà̀n-tông làm Thái-thurợng-hoàng. Năm Mạ̀u-tý (1648), Lê Chàn-tông băng-hà, Lê Thằn-tông trở lại ngôi báu.

[^4]:    1. Lê Huyè̀n-lông, huý Duy-Vụ, con vua Lê Thằn-tông, ở ngôi được 9 näm thi bäng-hà.

    Näm Qui-mão, Lê Huyèn-tông lèn ngôi, láy nièn-hiẹ̀u Cảnh-trị.
    Dưới triè̀u Lê Huyền-tông, triều-đình thàn minh giáo-điều và cắm đạo Thiên-Chúa.

[^5]:    1. Năm Canh-dần ( 1470 sau Còng-nguyên) là năm đầu niên-hiệu Hồngđức vua Lê Thánh-tỏng, người Chièm-thành vào cưởp-bóc Hoá-châu, vua Lê Thánh-tông tự làm tướng đi đảnh Chiêm-thành.
[^6]:    đại ở chinh giữa cửa biền Thà̀n-phù ngày xưa, hiện còn một ngôi đền thở thàn * Áp-lăng Quạ̀n-cơng, là vị Quạ̀n-còng trấn-áp được sóng bièn. Nhàndân địa phương ấy thường hát câu : "Lênh-đênh trước cửa Thà̀n-phư, khéo tu thl nòi, vung tu thi chim ${ }^{\text {. }}$.

[^7]:    7. Làng Cảnh-dưong. có phong-cảnh rất đẹp, là một trong bớn làng văn-vạ̀t thuộc phủ Quảng-trạch là: Sơn, Hà, Cảnh, Thồ tức là làng Lệsơn, làng La-hà, làng Cảng-dương và làng Thồngoã. Làng Cảnh-dương còn sản-xuất nưởc mắm rất ngon gọi là nưởc mắm Ròn.
[^8]:    $\rightarrow$
    lương-dièn. Ruệng lương-diền chỉ dê phàn-cáp cho những người trong xă, thôn đi làm viẹ̀c quan hoặc đi linh cho nhà nước. Khằu-phà̀n lươngđiền nhiè̀ hay it còn tuỳ theo khoảnh ruộng rộng hay hẹp và sठ ngươi trong xã thơn đi làm việc quan và đi linh nhiều hay it .

