## LÊ QUÝ̛ ĐÔN

## PHU BIEN <br> TAP LUC

## Tập II

Quyè̀n 4, 5 \&. 6
bản dịch của
LE XUÂN GIÀO

## Timifách

TỦ SÁCH CỘ VĂN_UY̌ BAN DİCH THUÂT

## PHỦ BIÊN TẠP LỤC <br> Tạp II (trọn bọ)

$\because$

## phỦ BIÊN TẠP LỤC Quyèn bốn

# Phủ Biên Tạp Lục <br> Quyên Bón <br> Lế-quý-Đôn tụ là Doãn-hạu mới soạn ${ }^{1}$ 

## [1a] NÓI VỀ THUÊ KHOÁ

Thièn Chu-quan trong kinh Lễ-ký có nói đến thuế quan thị và thuế sơn trạch ngày xura.

Quan-thuế như thuế tuần ở nưởc ta ngày nay ; thị-thuế như thuế chợ ở nước ta bày giờ; sơn thuế như thuế khai-thác cảc mỏ ở nước ta sau nầy; và trạch-thuế như thuế chằm ở nước ta ngày nay vậy.

Về đởi nhà Chu, tại những nơi núi-non, ao chằm, nhà-nưởc đều có đặt chức Ngu-quan đề tròng-coi.

Tại những nơi núi cao, chằm lởn, nhà-nưởc đều dặt bốn người trung-sĩ cùng tám người hạ-sĩ tròng-coi.

Ở những nơi núi-non và ao chẳm thuọ̀c hạng trung, ngườị ta đều đặt sảu người hạ-sĩ.

Còn ở những nơi núi-non và ao chằm vào hạng nhỏ thì chị đặt hai người hậ-sĩ.

[^0]
## phú bien tap luc puyìn bón

Cho đển các sòng, caic rừng đều đặt các nha-quan đề gingiữ còng-sản. Nhur ở nhưung nơi rờng lởn, sỏng lơn, người ta dătt mười hai người hạ-sĩ.

ở những nơi có rừng và sòng vào hạng trung, người ta đặt sáu ngurời hạ-sĩ.

Còn ở những nơi có sòng và rưrng vào hạng nhỏ, ngrười ta chỉ dặt hai nguời hạ-sì.

Như vạ̀y thì những người thuọ̀c phủ lại ngày xưa cũng rắt nhiều.

Nhurng người đời xura há có nghĩ chẳng phải vì nhà-nước cùng nhản-dàn tranh-giành mối lợi mà khơng dặt ra pháp-luạ̀t cho nghiém-mạt.

Hai xứ Thuạan-hoá và Quảng-nam, về môi lợi chinh-các ${ }^{1}$ rất lởn-lao. Căn-cứ vào các bản loại-khai của những viên Cai-bạ và Cai-hơp, thì năm Giiap-ngọ [tưrc năm $177+$ là năm thứ 35 niênhiẹ̀u Lè Cảnh-hurng], tất cả các ngạch thuể đầm, thuể chơ, thuể đò-ngang và đò-dọc, thuế đăng-đó tại các trẻm nưởc thuọ̀c các nguyèn-đầu, tồng-cọng tính theo tiền là [1b] 76.467 quan, 2 tiền, 40 chữ. Tính theo giai vàng là 14 thoi [hốt], 8 lượng, 3 đồng càn và 1 phàn, còn tính theo giá bạc là 145 thoi, 2 đồng càn và 1 phản. Cüng vởi 9 chiếc lè-giảc [sừng con tè-ngu], sáp-ong vàng, dầu nưởc [thủy-du], cày long-dằng [cày mày rồng), thiết - đằng [cây mày đen rất bền, cứng], traii cảm-lạm [trải trám], mãn-đường-đăng (caii đèn lởn toả ánh sáng khắp nhà ], chiếu đan bằng mày, mạ̀t-ong trắng, hải-saim [con đồn-đột), nước mắm, và

[^1]8


## phú bien tap lưc quyèn bôn

những hoad-vật linh-tinh các hạng, tính đến con số hàng trăm, hàng nghìn, tưởng cũng nhiều lắm vạ̀y.

Trong các thưr thuế kề trèn, những nơi có thuế chơ và thué đò đều tăng thuế hơn trước quá nặng-nề. Cả đến mỡ heo, và trằu-cau cũng đều bị đánh thuế, thạ̀t là vuın-vặt!

Trong viẹ̀c đánh thuế, quan [tức nhà-nước] chỉ được mọ̀t phần, mả kẻ đi thàu thuế thủ lợi đến hai phần, vi thế mả nhàn-dàn ta-thán chính-phủ.

Nhưng ngày nay, nhà-nước nèn nhàn đó mà sửa-đôi lại ngạch thuế cho thích-hơp, bỏ những thứ thuế mà nhàn-dàn không thề chịu được. Rò̀i đánh thuế những thứ đáng chịu thuế của những ngurời sở-hữu, và qui-định phương-pháp dảnh thuế một cách vừa-phải, giản-dị, như vạ̀y mới mong nhàn-dàn dược yên-nghiệp làm ăn, mà nhà-nước cũng được lợi.

Nay nhà-nước lấy số thuế ruọ̀ng-nương dất-dai của hai xứ Thuận-hoá và Quảng-nam mà cấp lương cho quan-lại và quànbinh hai xứ ấy, cũng còn dư thựa thay.

Kia bèn nước Trung-Hoa, võn-vẹn trong mọ̀t nưởc Tě̀ nhỏbé, chỉ đảnh có thuế núi, thuế biền, và thuế muới-họ̀t, mà người ta cũng còn làm giàu được [2a], huống chi nguò̀n lợi của nước ta có đến gấp mười lần nguò̀n lợi của nước Tề?

Hai xứ Thuạ̉n-hoá và Quảng-nam, về số tiền thu thuế các chằm, núi và chợ-búa, cọng 76.467 quan 2 tiền 40 chữ. Rièng về xử Quảng-nam đã chiếm đến 6 phần 10 sớ tiền thuế ấy, còn xứ Thuạ̀n-hoá chỉ có 11.222 quan 2 tiền 54 chữ mà thỏi.

Khi chúng tòi gạn hỏi mọi người, họ đều cho biết : các thứ tạp-thuê ở xử Quảng-nam đều do Trương-phúc-Loan mởi đặt

## PhỨ bIÊN TAP LUUC QUYÈN BÓN

thèm, chử khòng phải dã có từ dời các vương cỏng [tực, các chưa Nguyền] ngày trước.

Trong khoảng trời dất bao-la bát-ngát, dần dần người ta mở-mang khai-thác, cho nèn từ núi sóng, dất-cât cho đến nhànvạ̀t, tài-hoả dều biến đồi. Có chổ trước kia còn bỏ hoang, ngày nay đã được khai-khần, có chổ trưởc kia còn it-öi, ngày nay trở thành đöng-dúc, tinh-trạng trước sau thạt khác nhau như vạy.

Như xứ Thuạan-hoá, vào thời Hö̀ng-đức [tức Lè Thánh-tòng], mới chỉ thảu thuế diền-thồ, nèn trong sả ch Thièn-nam dur-hạ tạ̀p ${ }^{1}$ khòng tháy nói đến thè̀-lẹ̀ nạp thuế thóc.

Thế mà ngày nay trong bọ̀ cũ của nhà Nguyền đã thàu thóc thuê điền-thồ, thuế còng ở xử Thuận-hoả đến 3.533 .360 thăng thóc.

Cön xứ Quảng-nam, từ đời Lè Hồng-dức đánh chiệm đát nước Chièm-thành ${ }^{2}$, chỉ mới [2b] khai-khàn được ba phủ mà thôi. Đến đời nhà Nguyễn, ngay lúc đầu, đã đãnh lấy nước Chiêmthành, và hơn nửa nước Chàn-lạp [tức nước Cao-miên], thâu dàn-số của họ bièn vào họ̣-tịch nước la, rời thiết-lạ̣p thèm năm phủ, thàu thèm tờ-lhuế rắt nhiè̀u.

Chàu Sà-böi và chàu Thuạn-lỏnh đều là những nơi dàn Man

[^2]

## PHỨ biEN TÁP LUUC QUYÈN BÓN

curnngu: Cơn Nguyèn ${ }^{1}$ Cam-lọ̀ thuọ̣c huyẹ̀n Đăng-xương:cing Thượng-lưu Sái -nguyên [đến đời Đoan Quạ̀n-còng NguyễnHoàng mới đặt lạm nguyèn] thuọ̣c huyện Hải-lăng, về đời Hồngđức, đều có lệ triều-cống vua ta. Đến đời nhà Nguyền mới saiphái quan-chức tròng coi các Man ở Saii-nguyèn. Các Man nằy cọ đệ nạp thuế cong cho nhà-nước, còn số thuế tư thi dành để cấp ngụ-lọ̀c [tửc lương] cho quan Tri-huyẹ̀n.

Cỏn đôi với hai Man Cha-bòn và Thương-ké thuọ̣c chàu Sa-bói thì nhà-nước sai-phái một vièn Đội-trưởng đi áp thàu các thứ thuế còng như : voi đực một thớt, cao 5 thưởc 5 tấc ; hai bức màn vải; hai mươoi tấm vải trắng; gạo nếp một trăm làu [mỗi làu 30 thăng]; bốn bọ̀ tè-giác ; hoả-đao hai mươi chiếc ; hai làu nhỏ đá lửa [mổi làu 50 cân], nhà-nưởc phảt cho mổi làu 3 tiền ; mua một con trâu, phát cho 5 quan tiền; mua năm khối sáp-ong nặng 5 càn, phát [3a] 5 quan, 5 tiền.

Châu Thuạ̀n-binh nay được đôi làm chàu Tĩnh-yèn gòm có hai Man là Trầm-bồn và Xương-khàm. Đới với hai Man nầy, nhà̀-nước phải một viên Cai-đội đi áp thàu thuế công như voi đực một thớt cao 5 thước 5 tác, một bức màn vải, mười tấm vải trắng, bảy mươi làu gạo nếp. Còn thuế tư thì mua mười làu gạo nếp, mỗi làu 15 cân, phát tiền cứ tính mỗi làu là 3 tiền. Gạo lễ về tiết Chánh-đán [tức ngày mùng mọ̀t tháng giêng] và về ngày tur-ky [ngày giỗ rièng] mười làu, mỗi làu nặng 15 càn.

Bốn Man [Cha-bòn, Thượng-kế, Trà̀m-bò̀n và Xương-khàm] thuọ̀c hai chàu kể trèn [Sa-bỏi và Thuạ̀n-bình], hằng năm phải nạp đủ thuế lệ, thì nhà-nước phát cho ba quan cồ tiền [tiền đồng xưa], một tấm đoạn hờng-cà̀m, hai tám lưa thuế, tiền quản

[^3]
## phứ bièn tap luc quyèn bón

tượng mọ̀t quan, mọ̀t con heo được thay-thế tiền là ba quan, nước mắm ba tĩn, rươu ba tĩn, gạo hai bao, muối hai lâu.

Nểu nơi nào nạp khòng đủ số thuể, thi khòng dược cấpphát những vạ̀t-hạng kè̀ trèn.

Ở Đạo Man-vanh, nhà-nước cũng sai quan Chàu đi áp thâu thuế còng: voi đực mọ̣t thớt cao 5 thưởc 5 tấc, vải trắng bớn mượi tấm, chièng đồng mọ̀t chiếc [hè̀ mặt rọ̀ng 2 thưởc 2 tấc], như không có chièng đờng thì được nạp thay-thế bằng tiền là mười quan, ngà voi ba chiếc, hoả-đao ba mượi chiếc, đá-lửa [3b] hai mươi làu, tè-giác năm bọ̀.

Còn thuế tur thì sáp-ong càn nặng bẳng mười lăm quan tiền, thi phát mỗi quan là năm tiền ; còn tràu mọ̀t con thi phát năm quan.

Man nầy, nếu hằng năm nạp đủ thuế-lẹ̀ thì được phát tiền mười quan, mọ̉t tấm đoạn hồng-cầm, hai tấm luıa thuế, một tấm sa màu dương-liễu, mọ̀t quan tiền quản tượng, một con heo được thay-thế bằng mọ̉t quan tiền, năm tĩn nưởc mẳm, hai tĩn rượu, hai làu muối và hai bao gạo.

Ngoài ra, tại man Cü-bòng, quan Chàu chiểu lẹ̀ di áp thâu thuế cỏng, lấy tám bức màn vải ; cùng thuế tur, lấy mười lăm quan tiền và mọ̉t tấm vải trắng.

Tại sách Làng-Đè̀ [hay Làng - Đè], thi nhà-nước biẹ̀t phái mọ̀t vièn Cai-đội đi áp thàu, theo lẹ̀ cứ ba năm phải nạp một thớt voi đực, cao 5 thước 5 tấc. Thuế tư thì cứ ba năm nạp một con tràu, một khối sáp-ong càn nặng bằng mırời quan tiền, và được cấp-phát mổi quan là năm tiền.

Tại sách Làng-Tờng, cũng giao cho quan ở đấy áp thàu, chiếu lệ cứ đảnh công thuế lấy bì gai tám mưởi cuốn, bi-đao


## phú bien tap luc quyèn bón

bơn trăm trái, nhưng chỉ phải nạp một trăm trái, còn ba trăm trái thi được nạp tiền thay-thế là mười lăm quan tiền. Còn thuê tư thì phải nạp mười lân gạo nếp. Nhà-nược lại mua hai mươi lâu gạo nếp, mỡi lâu nặng 15 cân, và được câap-phát tiền cứ mỗi lâu là ba quan. [4a]

Tại sách Làng-Liên [hay Làng-sen], thì cho vièn Đọi-trưởng đi áp thâu, chiếu theo thuêe-lệ thàu thuế. công là bơn trăm trái bíđao, nhưng chỉ phải nạp một trăm trái, còn ba trăm trái thì được nạp tiền thay-thê là mười lăm quan. Còn thuế tư, phải nạp mười lâu gạo nếp, mỗi làu 30 thăng; mười bát mật-ong. Nhà-nước lại mua mười hai làu gạo nếp, mỗi làu 12 thăng, và được cấp-phát tiền cứ mỗi làu là ba tiền. Lai mua, sáp-ong cân nặng bằng năm quan tiền, và được cập-phát tiền cứ mỗi quan là năm tiền.

Tại khu-vực Tôi-ôi, lạ̀u-dàn có tám sách [củng như thôn], Cờn-quan [quan ở đắy] đi áp thàu các thứ thuế. Chiếu theo lệ thuê công, thì khu-vực ấy phải nạp tám làu gạo trắng, mỗi lâu 30 thăng, và sáu cuớn bì gai. Còn thuế của hai sách Làng-Tán và Làng-Mít thì được phép dành làm ngụ lộc cho các viên chức ở Tờ-án. Chỉ có thuế tư thì phải nạp gạo nếp bảy lâu, mỗi lâu 30 thăng; lại mua gạo nếp mười lâu, mỗi lâu 15 thăng, còn tiền lá thì mỗi lâu ba tiền.

Xã Cam-lộ thuộc huyện Đăng-xương ở về mạn Thượng-lưu sông Điếu-giang, phia dưới thông với cửa biền Việt-hải, phia trèn tiếp-giáp với các sách thuộc vùng Sái-nguyên nước Ai-lao. Người Man đều theo con đường nầy mà đi. Qua các vùng như nước Lạc-hòn [nay là tỉnh Lạc-hòn thuộc nước Thái-lan], Vạntượng [nay là kinh-thành Vientiane, một trong hai thủ-đô của nưởc Ai-lao], phủ Trấn-ninh [thuộc tinh Nghệ-an, giáp-giới với nước Ai-lao], [4b] chầu Qui-hơp, những bộ-lạc của người Lào đều có đường thông-hành ra đễn nơi đây.


## phÚ biên tap lưc quyèn bón

Từ xã Cam-lọ̀ nầy, người ta đi một ngày đường thì đến phường Khang-yèn, có đồn-tuần được gọi là đồn Ba-trăng, cũng đượe gọi là đồn Hiếlu-giang. Theo lệ, các khách buôn hoặc các người lãnh-trưng phải đến đồn [đờn Ba-trăng] xin cấp giáy đề lèn Thượng-nguyèn mua bán các hàng-hóa và vạ̀t-dung, mổi năm mỗi ngurời phải nạp 110 quan tiền.

Từ đờn Ba-trăng đi hai ngày rưỡi thì đến địa-giới nưởc Ai-lao, ở một bèn sông Đai-giang, nhà Nguyễn có cho thiết-lập dinh-đồn, có sáu thuyền binh đóng ở nơi đày. Dinh nầy được gọi là dinh Ai-lao.

Ở về phia bên hữu sòng xã Cam-lộ, có đồn-tuần Cây-lúa. Lệ ở đồn-tuần nầy cũng y như lệ ở đồn-tuần Hiếu-giang, thuê hàng năm, caic khách buôn cứ đem vào đây đăng-nạp. Từ đây, ngurời ta đi thông tới miền Man-vang và miền Vạn-tượng.

Ở về phia bên tả đồn Hiếu-giang, có đồn-tuần Ngưu-cước. Thề-lẹ̀ nạp thuế ở nơi đày cunng như ở đồn Hiếu-giang, thuế mỗi một năm là 120 quan tiền.

Từ bên trái đồn Hiếu-giang đi ngược trở lên, có các đọng sách, ngırời Man cur-trú ở đày cày-cấy, chăn-nuôi rất nhiều. Những người khách buôn ở các nơi khác thường thường chuyênchở muối, nước mắm, cá khô, các đồ sắt, nòi đồng, hột bạc, thoa, xuyến cùng các tạp-vật khác, đến các động sách người Man ở đề đôi-chác lấy thơc, gạo, gà, tràu, gai, sáp-ong, mây, vỏ cây gió (đề làm giấy), [5a] vải man, màn man, các hóa-vật..., rồi họ thuê voi chở về xã Cam-lộ.

Người Mán eũng có chuyên-chở các hàng-hóa và vật-hạng xuỗng xã Cam-lộ đề bán-chác. Một con voi có thề chở được 30 gánh gạo, mỗi gánh chừng 20 bát gạo.


## phú bien tap lưc puyèn bôn

Cüng có phiên chơ, họ lùa tớ $\mathbf{3 0 0}$ con trà̀u đến bán, mői con trâu trị giá không quá $\mathbf{1 0}$ quan tiền, còn một con voi trị giá 2 thol bac.

Nếu người ta giảm nhẹ thuế luần và đừng thàu thuể đầu voi, thil có thề chuyèn-chở thóc từ nước Ai-lao xuống đủ cungcấp cho nơi biên-giới dùng, và cũng có thề thâu được nhiều món lợi về các châu báu, hoá-hạng cùng gia-súc, sản-vật v.v...

Trước kia, nhà Nguyễn có sai-phái người đem tặng nưởc Lac-hòn và nưởc Vạn-tượng các khí-dụng, vật-hạng. Các nước ạ̛y đều vui-mừng vì có chỗ tiêu-thụ các thô-sản của họ, rò̀i họ cũng mang lễ-vật vào cớng-hiến nước ta, hai bên giao-thông đi lại mua bán, thuế-khoá nhà-nước đôi bèn cüng được thêm phần dur-dụ.

Trước đày, quan Hộ-bộ Thục-Thận-hầu là Nguyễn-đức-Lưu từng nói : «Ngày xưa, nưởc Vạn-tượng có sai-phái sứr-bộ đên dâng nạp lễ-vật là voi đực, sáp-ong và tè-giác cho nước ta. Họ chở vật-hạng bằng ghe, còn lễ-vật nhiều it tùy ý, không có hạn định.

Khi sứ-bộ họ trở về, thì Chúa Nguyễn lại gởi cho Tù-trưởng nước họ hai cày song-đao, hai mươi khầu súng, hai tấm gấm hoa, hai tấm nhung gấm, năm tấm sò, [5b] năm tấm sô trắng, năm tấm tơ màu hồng; lại cho riêng sứ-bộ năm tăm lụa thuế, năm bao gạo, mười quan tiền, năm tĩn nước mắm, hai lâu muới và năm tĩn rượu.

Các đồn-tuần Sái-nguyên, Hiếu-giang và Yên-khang đều có mọt số dân coi-giữ và hầu-hạ.

Hai phường Mai-hoa - phường chính và phường phụ - , cùng hai phường Trung-yèn, Thạch-hãn đều phụng-thờ Thần

## phU̇ bien tap lưc quyèn bón

Đại-Càn, có hai người lãnh-binh trông-coi miếu-sở. Đó là tùy theo phường nào yèu-cầu xin phái-viên thì cho, chứ không nhứt-định cho phường nào.

Chúng tòi tra-hỏi những người lính cũ, họ khai rằng: các lẹ̀ thuế xura là do quan vièn ở tại Nguyèn đó và nhàn-dàn buônbán ở đầu Thượng-nguyè̀n đi lại những nơi rừng núi làm ăn, lấy các thứ nhur mày hay vỏ caìy gió đề làm giấy, caic hạng, rồi đem về đăng-nạp thuế đồn và thuế thồ-nghi được chia ra từng đả̉ng-hạng khác nhau.

Thuế đồn thì cứ mỗi mọ̀t con voi của tur-nhàn phải nạp haí quan tiền thuế và một quan tiền còng-phác. Ngurời nào nuôi rièng một đửa ở cunng phải đăng-nạp tiền thuế như vạ̀y.

Người nào có một lượng vàng phải nạp năm tiền thuế đồn và năm tiền còng-phaic. Có một thoi bạc phải nạp thuế đồn tám tiền và tiền còng-phaic là bốn tiền. Có một quan tiền cồ phải nạp thuế đồn là hai mươi bốn đồng và tiền công-phác mười hai đồng. [6a] Sáp-ong càn nặng mọ̀t quan tiền, đồng nát càn nặng một quan tiền, kén càn nặng một quan tiền, nòi đồng một chiếc, bòng-gòn một sọt đều phải nạp thuế đồn đồng-đều như nhau cả. Vỏ cạy làm giấy, trầu cau, vỏ cày gai, hột cày gai, thóc, gạo, đạ̀u, lúa mạch [mi], mỗi gánh phải chịu thuế đồn như vậy.

Mày một gánh phải chịu thuế đồn là ba mươi cày mây [sợi mày], heo một con phải chịu thuế đồn bốn mươi đồng tiền và tiền còng-phác mười hai đồng tiền. Có một con trìu phải nạp thuế hai tiền. Một cái bè gỗ tạp, mọ̀t gánh trái sơn-tra tạp, tiền thuế và tiền công-phác cứ mỗi khoản là ba tiền. Một miểng [hay một tấm] ván thuyền, tiền thuế và tiền công-phác là ba mươi đồng tiền. Một con voi hoặc một chiếc thuyền chở những đồvật lặt-vặt sang ngang, tiền thuế và tiền công-phác là ba mươi đồng tiền.

## phú bien tap lưc quyèn bón

Còn như bông gòn，kén，cùng sáp－ong，hay tiền đóng thành quan thì khòng cho chở bằng voi đê đi bán．Nếu người nào đém nhiều những vật－hạng ấy，thì lại phải chịu thèm mộl khoản thuế là thuế thờ－nghi．

Theo thuế thồ－nghi thì mỗi con voi phải chịu tiền thuế là một quan bốn tiền．Thuế tiền đóng thành quan thì mỗi quan phải chịu hai mươi đồng tiền．Sáp－ong cìn nặng bằng hai quan tiền，cùng với tràu một con，cày mây một gánh，lại phải chịu hai quan tiền thuê thố－nghi．Một con heo phải chịu tiền thuế thồ－nghi là một quan một tiền．［6b］Màn tiền là tiền đóng thành quan thì phải chịu thuế thờ－nghi là một tiền và năm mươi bơn chữ．

Bán ba con tràu，ba con heo trở lèn，cüng như bán hai con trâu，một con heo đều phải chịu tiền thuế «thồ－nghi» là tám tiền．Có một quan màn tiền thì phải chịu thuế thồ－nghi là một tiền năm mươi bớn đồng．Bán hai gánh mày trở lèn，bán một con tràu，bán hai gánh vỏ gai，và có một quan màn tiền đều phải chịu thuế thồ－nghi．Các nhàn－dàn xã Mai－đàn làm hương ［nhang］，nhân－dàn xã Phước－giang và xã Mỹ－cương làm nghề kéo cày，nhàn－dàn xã Yên－khang và xã Hương－cần làm nghề buôn vặt đều được miễn thuế－lệ．

Những lệ và ngach thuế đã kề ở trèn thật là nặng－nề quá đáng．Ngày trước，ở nơi nào người ta xin ngòi thàu thuế ngay ở đá̛y．Còn ngày nay thì cho giảm đi nửa phần thuế－lệ，rồi yết－thị，và hiều－thị cho các tuần ty biết những món tiền thuế hàng năm quá nặng nên phải giảm đi，nhứt là đơi với những người đi buôn－bán rong những vật－hạng rẻ－rúng đều được giảm thuê cả．

## PHU̇ BIEN TAP LỤC QUYÈN BOUN

Đới với tuần Ngưu-cưởc, thuế-lệ cũng được giảm như thê.
Tại sách Caly-bò̀ Nghi-ngũ ở về phia bèn hữu Sái-nguyên thuộc huyẹ̀n Hải-lăng, thì quan ở đắy cứ chiếu theo thuế-lệ mà đi áp thâu thuế công, cọng sáu mươi quan cồ-tiền, có khi thiếu khi đủ, khòng nhứt định.

Đi lèn phia trèn, có mười phường về thuộc ${ }^{1}$ Hà-bá đều ở một bên các con sông nhỏ, theo ven Nguyên-đầu, ây là :

1) Phường Yên-định,
2) Phường Yèn-cur,
3) Phường Yên-cát,
4) Phường Mai-hoa,
5) Phường Trực-cóc,
6) Phường Cao-bôi,
7) Phường Tàn-yên,
8) Phường Dĩ-Xuàn,
9) Phường Mỹ-nhạc,
10) Phường Tầm-cáp.

Chiếu lệ, cứ theo nhàn-đinh hiẹ̀n-cư mà thâu thuế, hạng nhứt mỗi đinh [7a] một quan tiền, hạng nhì mỗi đinh năm tiền, hạng ba mổi đinh ba tiền, nhà-nước phái viên kỵ-thuộc cai-án phủ áp thàu.

1. Thuộc là những thôn hay ấp, làng, xóm ở gà̀n rừng núi, hay gằn khe sữi, gà̀n bãi biè̀n.

㑒路

## PhÚ biên tap lưc Quyèn bôn

Còn sơ dìn từ các huyẹ̀n ở hạ-bạn lên đày làm ăn, tùy theo năm nhiều, năm it, không có nhứt-định số đinh ngạch.

Đên thuê tư, như quan ở Sái-nguyên mua gạo nếp hai mươi lâu, mỗi làu 30 thăng, thì cấp-phát tiền cứ mỗi lâu ba tiền. Mua sáp-ong cân nặng bằng năm quan tiền, thì cấp-phát tiền cứ mỗi quan là năm tiền.
[7b] Tại nguyên Viên-kiều ở về nguyèn-đầu huyện Hải-lăng, thì quan ở nơi đây chiếu lệ đi áp thàu công thuế là một trăm bốn quan tiền; chiếu mày hai đôi; tạp-hương hai sọt nhỏ ; mản đường đăng [đèn lồng] hai chiếc ; cơ-diệp [lá cơ] sáu vạn tàu. Thuế tư dành làm ngư-lộc cho quan ở Sái-nguyên là hai vạn tàu lá cơ, mày long-đằng tám cuốn, mày thiết-đằng tám cuơn, thịt khô một sọt, tạp-hương một sọt nhỏ, chiêu mày một đôi, gạo nếp mười lăm lâu, mỗi lâu nặng 15 càn. Lai còn gạo lương hai lâu, mỗi làu nặng 30 cân.

Còn đồn-tuần Viên-kiều ở về địa-phận xã Trường-thuộc, só tiền thuế hằng năm là chín mươi tám quan một tiền thì được phêp nạp riêng và thâu riêng.
[8a] Danh-sách của ba Nguyên là Nguyên Yên-đại, Nguyên Yên-niều [hay Yên-nẻo], và Nguyên Cầm-lý ở về đầu nguò̀n thuộc địa-phạ̀n huyện Khang-lộc, mỗi người dàn Man đều ở đấy. Chúng tội tra hỏi viên Nghĩ-lễ-tử [người làm việc - có lẽ Nghi-lễ-tử] đ̛̉ tơà-án ba Nguyên ấy kê-khai, thì lệ thuế về năm Giáp-tý [tức năm 1744 - năm thứ 5 niên-hiệu Lê Cảnh-hưng], nhà-nước thâu tiền thuế quá nặng. Còn về trước, thâu thuế nặng nhẹ như thễ nào, thì viên ấy không được biết.


## phÚ biên tap lưc Quyèn bôn

Danh-sách Man-dàn thuộc Nguyèn Yên-đại cọng được 11 đinh.

Nhứt hạng đinh ở sách Cay-bồ Nghi-ngũ là tên Phan-Triên gồm cả $v o ̛ ̣ ~ c o n ~ p h a ̉ i ~ n a ̣ p ~ s o ̂ ́ ~ t i e ̂ ̀ n ~ l e ̂ ̃ ~ n a ̆ m ~ m o ̛ ́ i ~ l a ̀ ~ 15 ~ q u a n, ~ c u ̀ n g ~$ với số tiền thuế là 45 quan, cọng thành số tiền phải nạp là 60 quan.

Ở sách Tờng-ngũ, tèn Phan-Aà [cũng nhứt hạng đinh] gồm cả $v o ̛ ̣ ~ c o n ~ p h a ̉ i ~ n a ̣ p ~ s o ̂ ́ ~ t i e ̂ ̀ n ~ l e ̂ ̃ ~ n a ̆ m ~ m o ̛ ́ i ~ 17 ~ q u a n, ~ c u ̀ n g ~ v o ̛ ́ i ~ t i e ̂ ̀ n ~$ thuế 53 quan, cọng thành số tiền phải nạp là 70 quan.

Nhị hạng đinh ở sách Thượng-Trường-ngũ là tên PhanManh gồm cả vợ phải nạp số tiền lễ năm mới 15 quan, cùng với tiền thuế 37 quan, cọng thành số tiền phải nạp là 52 quan.

Tên Phan-Tinh [cũng nhị hạng đinh] gồm cả vơ phải nạp số tiền lễ năm mới 15 quan, cùng với tiền thuế 38 quan, cọng thành sớ tiền phải nạp là 53 quan.

Tam hạng dinh ở sách Cay-bồ Nghi-ngũ là tên Phan-Xung gồm cả vợ phải nạp số tiền lễ năm mới 10 quan, cùng với tiền thuê 35 quan, tòng cọng só tiền phải nạp là 4.5 quan.

Tên Phan-Hinh [cũng tam hạng đinh] ở sách Thượng-trường-ngũ gồm cả vợ phải nạp số tiền lễ năm mới 10 quan, cùng vời tiền thuế $[\mathbf{8 b}] 34$ quan, tồng cọng số tiền phải nạp là 44 quan.

Tên Phan-Tinh gồm cả vợ phải nạp số tiền năm mới 8 quan, cùng với tiền thuế 20 quan, tồng cọng số tiền phải nạp là 32 quan.


## PhU̇ bIÊN TAP LUC QUYÈN BÓN

Tên Phan-Ý phải nạp sô tiền lể năm mới 8 quan, cùng với tiền thuế 20 quan, tồng cọng số tiền phải nạp là 28 quan.

Tên Phan-Duệ phải nạp số tiền lể năm mới 8 quan, cùng với tiền thuế 14 quan, tồng cọng số tiền phải nạp là 22 quan.

Tên $A$-Ký-Ngũ phải nạp số tiền lễ năm mới 7 quan, cùng với tiền thuế 13 quan, tòng cọng số tiền phải nạp là 20 quan.

Tên Phan-Hức phải nạp số tiền lễ năm mới 5 quan, cùng với tiền thuế 10 quan, tồng cọng số tiền phải nạp là 15 quan.

Từ đày trở lèn, tồng cọng số tiền là 411 quan.
Danh-sách hai ngũ [ngũ nhỏ hơn sách] là ngũ Cảy-sanh và ngũ Cha-di thuộc Nguyèn Yèn - nẻo cọng được 31 nhân- đinh. Thuế nhân-đinh có người phải nạp 20 quan, có người nạp 15 quan, có người nạp 12 quan, hoặc 10 quan, 7 quan trở xuống đến 3 quan. Còn sớ tiền lễ năm mới cọng 253 quan.

Danh-sách hai ngũ Bản-sơ và Cửa-chuò̀n cọng 10 dinh, tinh cả số tiền lễ năm mới và số tiền thuế cọng 38 quan.

Hai ngũ Đồng-vĩnh và Phan-bồng, tiền lễ năm mới và tiền thuế cọng 7 quan 6 tiền. Lại còn số tiền trước ngũ là. 92 quan 3 tiè̀n.

Tử dảy trở lèn, tồng cọng số tiền là [9a] 395 quan (tiền xưa).

Danh-sách Nguyèn Cầm-lý có 10 nhàn-dinh, tiền lề năm mới và tiền thuế cọng là 38 quan 8 tiền.

## phư biên tap lưc quyèn bón

Lại có những người dân phiêu-lưu đến ở tại hai xóm nhỏ thuọ̣c địa-phận Nguyên Yên-đại : xóm Tồng-vựng phải nạp tiền thuế là 35 quan ; xóm Châu-báu gồm cả tên Phan-Kiên phải nạp tiền thuế là 33 quan 6 tiền.

Từ đày trở lèn, tòng cọng các số tiền là 102 quan 4 tiền.
Còn các trang thuọ̀c về dân nước Tièm-la ở chỉ có 4 suất đinh. Số tiền lề năm mới cùng với số tiền thuế cọng 15 quan.

Dàn Man Y-ta và Man Đạo-hôi phải nạp tiền thuế 12 quan.
Tờng cọng số tiền là 994 quan 6 tiền 30 đồng. Trong số đó, Thì người ta thàu tiền thuế là 612 quan, còn tiền lễ năm mới, * chiếu theo lệ, là hơn 200 quan, thi cho dàn chi-tiêu về các việc như lề khai-sơn [mở núi], lễ kỳ-hoa [cầu hoa], lễ khao-xưởng [ăn mừng và hát-xưởng|, lễ giao-tiếp các xã và quan-khách, cùng với những món tiền chi-dùng về những viẹ̀c hịch thị, bạch ngạnh, nhièu-phu, hương-vị (?) vàn vàn.

Nguyèn Sơn-bò̀-trấn ở về mạn trèn và mạn dưới đầu nguồn huyện Quảng-điền có 16 sách man-đinh là:

1) Sach A-la,
2) Sách A-xuöng,
3) Sách A-tác,
4) Sách Huyền-đó,
5) Sách A-dièn,
6) Sách A-ly,
7) Sách A-ty,
8) Sách Hãn-tôm,


## phứ bien tap lư quyèn bón

9) Sách Câu-suất, [9b]
10) Sách Hãn-thâm,
11) Sách Quàn-việt,
12) Sách Hản-ty,
13) Sách Phul-hò,
14) Sách Ba-lăng,
15) Sách Tăt-y,
16) Sách Huyền-đô.
[Trong sơ 16 sách kề trên, thì có 1 sách trùng tên, ấy là sách Huyền-đô].

16 sách ấy đều phải chịu thuế nhà-nước cọng 36 đinh-suất.
Trưởc kia, nhà Nguyễn sai-phải Minh-đức-hầu họ Lé [thiêu tèn] làm chức quan Cồn-suất đề đớc-suất dân Man tại các sách, lấy dân bản-nguyên [tức dàn bản-xứ] làm lính đề phòng-ngự bọn Man hung-ác và đề trưng-thâu thuế-khóa theo lệ định.

Những người dân ở vùng hạ-lưu muốn đi lên mạn đầu nguồn đề tìm nơi làm ăn sinh-sông thì phải khai trinh với viên Đợi-trưởng đề xin đi và hẹn ngày về nạp thuế, không được đi quá kẏ-hạn phạm cấm, đề đề-phòng khỏi sinh những việc lôi-thôi, rắc-rới về sau.

Cử y xem những bản kê-khai 5 sách ở động Cây-tôm cùng dàn Man ở đả́y chịu thuế năm suất, 5 sách ở động A-la cùng dân Cao-mièn chịu thuế năm suất, sách động Làng-côi cùng dân hạ-man chịu thuế bớn suất, sách động Làng-Thai cùng dân bạ-man chịu thuế năm suất, thì mỗi suất đinh phải chịu thuế

## PhỨ bièn tap luc quyèn bón

1.000 sợi mảy, 20 đinh suất phải chịu thuế hàng năm là 20.000 soci may.

Thường năm, quan Còn-suắt cứ đem muói, gạo tới cấpphat cho caic saich đề đòi lấy cac vạ̀t-hạng thồ-sản đem đi bán kiếm lời, cùng bán mạy mà dàn Man nạp thuể [10a] được khoản tiền dén 230 quan.

Trong số tiền 230 quan nà̀y, trừ số tiền mua tràu, mua heo, sắm rượu dề khao mưrng và biii-tạ thần-linh, cùng lề-vật dón rước quan mới, tiễn đưa quan cũ, với yến-hưởng [ăn tiệc] các man-dinh hết 65 quan, lại còn cho các ngurời thông-ngòn ở các saich hết 12 quan, hiẹ̀n chỉ con 111 quan dem nạp cho nhànưởc. Cĩng có năm dư-thưra tiền được 170) quan, nhưng không có hạn định.

Vè hạ-luru xã Hiền-sĩ [ngoài Kinh-thành Huế hơn 20 cáy số] có mọ̉t sở đờn-tuần, thuế-lệ 160 quan, tiền đèn dầu đến 40 quan.

Những ngırời di buỏn lèn caic Nguyèn mạn trèn thi mất 30 dòng tiền di thuyèn. Còn ti̛ trèn caic Nguyèn di xuống, bất kỷ chuyèn-chở vật gi cùng cử thảu tiền thuyền là hai bó vật đ̛ay. Cón nhur gỗ súc kiền-kiền thi cứ 10 cày thaiu 7 tiền, gỗ súc thường thi cứ 10 cay tháu 2 tiền.

Tại con dường ở trèn nủi, có mọ̀t cải lò rèn dao-quắm. Người nào di buỏn ở đấy ra, mang 100 con dao lớn phải chịu thuế là 1 quan 2 tiền, còn 100 con dao nhỏ thi phải chịu thuế 6 tiền. Thuyền chuyèn-chở than gổ cứ mồi thuyền chở 200 cân thì phải đại nạp 7 tiền.

## 24



## PhÚ biÈN tap luc quyèn bón

Nguyen Tả-trạch ở về mạn thương-lưu huyện Hương-trà, cứ mổi suất đinh, trước kia phải nạp thuế là $1.0 \times()$ sợ mày cứng [thiết đằng]. Ngoại trừ số tiền [10b] mua sắm lễ-vạ̀t cúng "Khai sơn-trường", còn số tiền thực nạp cho nhà-nước là 10 quan.

Đến năm Kỷ-sửu \{tửc năm 1769 là năm thứ 30 nièn-hiệu Lè Cảnh-hưng), nhà-nước sai-phái vièn Cai-đọi ('hử-dức-Hầu trông-coi việc buơn-bán nạ̣p thuế, thàu được 47 quan 3 tiền 17 đồng tiền thuế.

Nguyèn Hữu-trạch cũng ở về mạn thượng-lưu huyẹ̀n Hươngtrà. Năm Kỷ-sửu, người ta thâu số tiền thực-nạp thué thàn được 488 quan 1 tiền 11 đồng. Lại còn hai sách ở ngoài Tä-trạch nguyèn là sách A -la và A -nhuyền thực nạp tiền thué là 20 quan.

Nguyèn Hưng-binh ở về mạn thượng-lưu huyẹ̀n Phú-vang. Nguyên ấy có 3 sách dàn miền núi.

Năm Qui-tỵ [tức năm 1773 là năm thứ 31 nièn-hiẹ́u Lė Cảnhhưng], nhàn-sô sách Cao-đòi [nay thuọ̀c huyẹ̀n Phú-lọ̣c] là 31 người, sách Tàn-yèn 12 người, phus sách 10 người, sích Mỹ-gia 57 người. Nội ngoại tịch đinh có ba hạng: nhứt hạng đinh mổi người 1 quan tiền thuế ; nhị hạng đinh mổi người 7 tiền thuế ; và tam hạng đinh mồi người 5 tiền thuế. Còn hạng cùng đinh [bần cùng] thì được miển cả tiền thuế củng tiền tièu-sai [tiền tạp dịch].

Ở trèn ba sách [thuọ̀c nguyèn Hưng-binh] này, lại có cảc hạng dàn Mán, dàn Mọi. Căn-cứ vào bản kė-khai của vièn Caiđọi thủ-ngự ở đăy là Chử-đức-Hầu, thì năm Kỷ-sửu, [11a] thàu khắp cả tráng-hạng được 10 đinh-suất, mỗi đinh-suất phải nạp 2.000 sơi mày cứng Mỗi đinh lại phải phụ nạp sô thuế sai-dư


## PHỨ BIEN TAP LƯC QUYÈN BÓN

là 20 sợi mày cứng, 500 sợi mày trắng, 7 cân gạo tiết-liẹu được nạp thay-thế bằng 1.400 sợi mày cửng và mây trẳng.

Hạng quàn-nhàn được 11 đinh-suất. Mỗi đinh-suất phải nạp thuế thồ-nghi là 2.000 sơi mảy cứng, 400 sợ mày trắng, 1.500 sợ mày cứng về số tiền sai-dư, 5 thăng gạo tiết-liẹ̀u được nạp thay-thế bằng 1.200 sợi mày cửng, cùng với 500 sơi mày cửng về khoản tiền sưu.

Dàn-hạng được 4 đinh-suắt. Mổi đinh-suất phải nạp thuế "thồ-nghi" là 5.000 sơi mày cứng, 500 squi mày trắng, 1.000 sơi mày cứng về số tiền sai-dư, 800 sợi mày trắng đề nạp thay-thế cho số gạo tiết-liệu, 500 sợi mày trắng vè̀ khoản nạp sưu.

Hạng tàn-dàn [dàn mới] đượe 2 dinh-suắt. Mổi đinh-suất phải nạp thuế thò-nghi là 1.400 sơi mảy trắng, và nạp tiền saidư là 1.0 ONO sợi mảy cứng, còn gạo tiết-liệu được nạp thay-thé bẩng $8(X)$ sơi mày trắng, và tiền suru bẩng $50(0)$ sơi mày trẳng.

Hạng lão-nhièu [từ 60 tuồi trở lèn] dược 3 đinh-suất. Mỗi đinh-suất phải nạp thuế thồ-nghi bầng nửa phần mày cửng.

Hạng nhiéu-tạ̀t |giàn-nua và tàn-tạt| được 5 đ đinh-suất khỏi phải chịu thuế.

Nhà-nưởc tháu thử máy vang [hoảng dầng] được [11b] 156.900 sợi mày đem ra phát mãi. Còn mày cứng thì cứ 1.000 sợi trị giá 4 tiền 30 đồng. Mày trắng 1.000 sợi trị giá 4 tiền, hoặc 5 tièn, hoặc 3 tiền 30 đồng. Tờng cọng dượe 73 quan 51 dồng tièn. Trử các món tiền chi-tièu vè̀ các lề cúng «khai sơn trường ", "kỳ hoa ", "tạ trường» hết 16 quan 5 tiền, mua gạo bạch cánh [gạo trắng it nhựa, giống như gạo tám] và sắm dầu


## phú bien tap luc quyèn bôn

đèn hết $\mathbf{3}$ quan 7 tiền 44 đồng, chỉ con sớ tiền thuế thực nạp là 52 quan 8 tiền 10 đồng.

Ba Nguyên ở huyện Khang-lộc, vè̀ năm Mạ̀u-tý [tức năm 1768 là năm thứ 29 nièn-hiệu Lê Cảnh-hưng], đều phải nạp só tiền làm ngư-lọc cho quan Trăn-thủ tỉnh Quảng-bình là Nguyễn-phước-Lý, và sơ tiền thuế lệ, cùng các khoản tiền khác cọng 600 quan.

Nguyên Yèn-đại, tiền thuế là 198 quan 3 tiền; sáp-ong 3 khới, mỗi khới cân nặng bằng 3 quan tiền, cọng 27 quan tiền ; mật trắng 41 tĩn, mỗi tĩn 2 tiền, cọng 8 quan 2 tiền; tiền hương-vị 3 quan; mướp đẳng 87 tĩn, mổi tĩn 1 tiền, cọng 8 quan 7 tiền. Tờng cọng các món tiền kề trèn là 230 quan 2 tiền.

Nguyèn Yèn-niều [hay Yèn-nẻo] phải nạp tiền thuế là 235 quan 9 tiền; tiền thuế tạ̀n ngũ [12a] là 86 quan 3 tiền; sáp-ong 3 khới, mổi khối càn nặng bẳng 3 quan tiền, cọng 9 quan tiền; tiền mua hương-vị 31 quan; mưởp đắng 50 tĩn, mỗi tĩn 7 tiền. Tồng cọng 280 quan 9 tiè̀n.

Nguyèn Cầm-lý phải nạp tiền thuế là 64 quan ; mọ̀t khối sảp-ong càn nă̆ng bẳng 3 quan tiền; 30 tĩn mạ̉t-ong, mổi tĩn 1 tiền, cọng 3 quan. Tồng cọng các số tiè̀n kề trèn là 68 quan 9 tiè̀n.

Còn số dàn nưởc Tiêm-la ở các trang-trại đều phải nạp tiè̀n thuế là 20 quan.

Lại trong năm Mạ̀u-tý, vièn Caii-dội là Như-triều-hầu dần nạp tiền thuế của đạo Y-ta là 12 quan.

## PHỦ BIEAN TAP LƯC QUYÊN BÓN

Đối với các sách ở đầu Nguyèn thuọ̣c châu Nam Bơ-chánh, trưởc kia, nhà nước giao cho quan Trấn-thủ lãnh-trưng và đăngnạp tiền thuế hàng năm cùng với số tiền hương đăng cọng 60 quan tiền.

Nguyèn Cáu-dè thuọ̀c phủ Thăng-hoa [nay là quạan Thăngbinh| xứ Quảng-nam, hẳng năm phải nạ̣ 300 quan tiền thuế và 2 tĩn dầu thơm.

Nguyèn Đòng-lổ [cũng thuộc phủ Thăng-hoa] [12b] phải nạp số thuế 7 thoi vàng, và số tiền thuế thò̀-nghi 198 quan tiền.

Caic sách Hãn-gia và $Y$-xanh hàng năm phải nạp 60 bát sápong.

Nguyèn Hãn-gia hàng năm phải nạp thuế thàn [tính theo dầu ngırời] là 550 quan, và long-dằng 20 cuốn, thiết-đằng 3.500 sợ, đuốc cảm-lãm [cảm-lãm dăng] $3.7(N)$ hó, dầu thơom 73 tĩn.

Nguyèn Thu-bồn [ở dầu sòng Thu-bò̀n] hàng năm phải nạp thuế bằng vàng là 3 thoi 8 lượng 3 dờng-càn, 1 phàn, thuế thân cùng tiè̀n trà̀u cau 713 quan tiền, síp-ong cain nặng bằng 40 quan tiền, dầu nước [thủy du] 30 tĩn, cứ mỗi tĩn là 3 tiền, long-dằng 130 cuốn, cứ mổi cuốn là 1 tiền, chiếu mây 2 đối, mổi đời là 1 quan tiền, đuốc cảm-lãm 2.800 bó, mồi bó là 9 đồng tiền, dèn mãn-đường [dèn lồng] 2 chiếc, mồi chiếc là 5 tiè̀n.

Nguyèn Chièn-đàn phải nạp tiền thuế hàng năm là 2.060 quan. Trước kia, số thuế Nguyèn Chièn-đàn nầy được dành để cấp ngu-lộc cho quan Hữu-nội, nèn nguyèn ấy phải nạp [13a] giáp-ngàn [bạc hạng nhứt] là 20 thoi 6 đồng cân.


## PHỨ BIEN TAPP LUUC QUYÈN BON

Nguyên Bà-địa thuộc phủ Quảng-nghĩa hàng năm phải nạp tiền thué là 610 quan tiền.

Nguyên Ba-tơ hàng năm phải nạp tiền thuế là $\mathbf{1 . 2 9 2}$ quan, 4 tiền, 3 đồng, cùng tiền thuê thờ-nghi là 91 quan.

Nguyên Cù-ba Cayy-mít hàng năm phải nạp số thuê là 18 thoi bạac, 3.000 quan tiền, 2 đôi chiếu mây, 2 lâu [sọt] hương.

Nguyèn Đà-bồng [hay Trà-bồng] hàug năm phải nạp số thué là 1.851 quan tiền, cùng tiền thuế thờ-nghi 60 quan.

Nguyên Hà-nhiễu thuộc phủ Qui-nhàn hàng năm phải nạp sô tiền thuế là 166 quan 5 tiền, cùng thuệ thồ-nghi 27 quan 5 tiền, mật-ong 3 tĩn, chiếu mày hạng nhỏ 4 cuốn, bông gòn 99 càn, kỳ-hoa miên-hoa 3 bao cân nặng bằng 105 quan tiền, cảmlãm [trái trám] 25 làu (sọt), long-đằng 60 cày, dầu thơm 2 tĩn, đèn lớn 3.325 chiếc, đèn nhỏ 60 chiếc, sáp-ong 70 bát.
[13b] Nguyên Trà-đinh và nguyên Trà-vân hàng năm phải nạp số thuế là 2.550 quan tiền. Trước đày, tiền thuế nguyên Trà-đinh và nguyên Trà-vàn được dành đề cấp ngụ-lộc cho quan Ngoại-hữu Trương-phúc-Loan, nên hai nguyên nầy phải nạ 5 thoi giáp-ngàn.

Nguyèn Trà-vân còn phải nạp riêng 590 cây đèn dầu cảmlãm để cất chứa vào kho dầu.

Nguyên-Cầu bông hàng năm phải nạp sơ thuế là 150 quan. Trưởc đây, sô thuế nguyên Cầu-bông được dành đề cấp lương cho quan Nọi-hữu-chưởng tên là Khoan, nên nguyên Cầu-bông nầy phải nạp 11 thoi 2 lượng giáp-ngàn.


## PhỨ biên tap lưc quyèn bón

Nguyên Đí-bàn phải nạp số thuế hàng năm là 1.000 quan tiền. Trước đày, số thuế nguyèn Đá-bàn nầy được dành để cấp lương cho quan lưu-đồn đạo Chưởng-co là Trường-lọc-hầu, nên nguyèn ấy phải nạp 8 thoi giáp-ngàn, và tiền thuê̛ thờ-nghi 50 quan.

Nguyên ()-lièm hàng năm phải nạp số tiền thuế là 749 quan 5 tiền. Trước đày, số thuế nguyèn Ô-liêm nầy được dành đề cấp lurơng cho quan Nội-thủy-chưởng tèn là Ải, nên nguyên ấy phải nạp 5 thoi giáp-ngàn.
[14a] Nguyèn Hà-di thuộc đạo Phú-yèn hàng năm phải nạp só tiền thuế cùng với tiền trầu cau là 1.836 quan 2 tiền 13 đồng, sáp-ong 30 càn, mạ̀t-ong 3 tĩn. Nguyên nầy lại còn phải nạp ngà voi 4 chiếc (mỗi chiếc ngà voi được nạp thay-thế bằng 12 bát rưỡi sáp-ong) và 7 bộ tè-giaic (mỗi bộ tê-giác được nạp thaythê bằng 14 bát rưỡi sáp-ong).

Nguyèn Nam-bàn hàng năm phải nạp sơ tiền thuế : 100 quan tiền.

Nguyên Đá-bạc hàng năm phải nạp số tiền thuế cùng tiền trà̀u cau là 1.500 quan, sáp-ong 200 cân, mật-ong 200 cân.

9 sách hoang-man dàng lễ xin hàng-phuc, phải nạp thuế cho nhà-nước, gồm aio gấm củng gạo, saip-ong, mật, chăn, và dược nạp thay-thế bằng tiền là 20 quan 4 tiền, 36 đồng, mật-ong 1 lường.

Trước đày, đề cấp lương cho quan Ngoại-hữu-chưởng tên là Hoán, các nguyên nầy phải nạp giáp-ngân là 28 thoi, 8 lượng, 7 đồng-càn.


## phú bien tap lưc quyèn bón

Nguyên Bình-gạo phải nạp thuế hàng năm cùng tiền trầu cau là 565 quan 2 tiền 4 đồng, tê-giác 2 bơ, mật-ong 30 tĩn, sápong 30 cân, ngà voi 2 chiếc.
[14b] Tiều-nguyên Đồng-hương, Đồng-nảy thuộc phủ Bỉnhkhang hàng năm phải nạp số tiền thuế là 2.229 quan 3 tiền 20 đồng, sáp-ong 727 bát, mật-ong 51 thùng, thuế tiết-liệu bằng sápong 70 bát, ngà voi hạng trung 4 chiếc.

Trước đây, đề cấp thường-lộc cho quan Ngoại-hữu Trương-phúc-Loan, nên hai tiêu-nguyên nầy phải nạp giáp-ngân là 22 thoi, 7 lượng, 9 đồng-cân, 2 phân.

Nguyên Nha-trang thuộc phủ Dièn-khánh hàng năm phải nạp tiền thuế : $\mathbf{1 0 . 0 0 0}$ quan.

Nguyên Bao-bình thuộc phủ Gia-định hàng năm phải nạp tiền thuế : $\mathbf{4 3 0}$ quan.

Nguyên Thủy-bột hàng năm phải nạp tiền thuễ : 360 quan.
Đầm Yèn-xuân thuộc huyện Quảng-điền, xử Thuận-hóa, hàng năm phải nạp thuế là 8 thoi giáp-ngàn.

Đầm Vịnh-xung hàng năm phải nạp tiền thuê : 66 quan, 6 tiền, 40 đồng.

Đầm Vịnh-sỹ hàng năm phải nạp số thuế : 40 quan tiền.
Hai đầm Thanh-lam và Vịnh-lam thuộc huyện Phú-vang mỗi năm có hai kỳ bắt cá, cùng với 5 [15a] cớng đặt đó-tre đơm cá hơn ba tháng [tức ba tháng mưa lưt trong một năm], hàng năm phải nạp thuế : 70 quan.

## PHỨ BIEAN TAP LỤC QUYÊN BƠN

Bầm Mạ̀u-tài hàng năm phải nạp sơ thuê : 175 quan tiền.
Đầm Lathồng hàng năm phải nạp khoản tiền thuế : $\mathbf{1 7 0}$ quan.

Đầm Tô-đà hàng năm phải nạp số tiền thuế : 175 quan.
Bầm Đả-đã hàng năm phải nạp số tiền thuế : 620 quan.
Bầm ()-tê và đầm Vịnh-chinh do huỵ̣̂n Hoà-đa phái người đén phàn-bồ và thàu thuế, mỗi năm cọng 30 quan tiền.

Đầm Thái-lai thuộc huyện Đăng-xương hàng năm phải nạp liền thuế : 38 quan 3 tiền 20 đồng tiền.

Đầm Hà-cát hàng năm phải nạp số tiền thuế : 35 quan.
Đầm Thuộc vịnh Giaio-liêm thuộc huyện Hải-lăng hàng năm phải nạp tiền thuế : 14 quan.

Bầm Diêm-hà thuộc huyẹ̀n Minh-linh [nay là phủ Vĩnh-linh] hàng năm phải nạp tiền thuế : 28 quan, 6 tiền, 40 đồng tiền.

Đầm Tử-lai [cũng thuộc huyện Minh-linh] hàng năm phải nạp số thuế : 14 quan, 6 tiền, 40 đồng tiền.

Đầm Duỵ-phiên [cũng thuộc huỵện Minh-linh] hàng năm phải nạp tiền thuế : 14 quan.

Đầm Hàm-nhược thuộc huyện Khang-lộc hàng năm phải nap tiền thuê : 26 quan.
[15b] Đầm Nhự-quế thuộc phủ Thăng-hoa xứ Quảng-nam hàng năm phải nạp số thuế : 40 quan, 3 tiền.

## PhÚ bien tap luc quyen bón

Đầm Chiên－đản hàng năm phải nạp sơ thuế ： 67 quan， 5 tiền， $\mathbf{3 0}$ đờng tiền．

Đầm Dựng－khúc－vỹ thuộc phủ Điện－bàn hàng năm phải nạp khoản tiền thuế ： 22 quan．

Đầm thuộc Đồng－vịnh ở phủ Quảng－nghỉa hàng năm phải nạp só thué ： 26 quan．

Bầm Cầm－khê［củng thuộc phủ Quảng－nghĩa］hàng năm phải nạp sô thuế ： 272 quan， 8 tiền．

Bầm Cay－quất［hay Cày－quit］hàng năm phải nạp số thuê ： 18 quan， 4 tiền．

Đầm La－hồng［cüng thuộc phủ Quảng－nghĩa］hàng năm phải nạp sô tiền thuế ： $\mathbf{2 6}$ quan．

Đầm Khang－hải hàng năm phải nạp khoản thuế ： 115 quan．
Còn dàn ở mạn Nga－sơn［miền Thượng－du］hàng năm phải nạp khoản tiền thuế ： $\mathbf{3 5}$ quan．

Đầm Nha－phiên，đầm Hải－đông thuộc phủ Qui－nhàn cùng với các phường，các vịnh thuộc phủ ấy hàng năm phải nạp khoản tiền thuế ： 1.515 quan．

Đầm Trà－ô［thuộc phủ Qui－nhân］hàng năm phải nạp khoản tiền thuế ： 290 quan．

Đầm Đạm－thủy［thuộc phủ Qui－nhân］hàng năm phải nạp khoản tiền thuế ： $\mathbf{1 0 0}$ quan．

## PHỦ BIÊN TAP LỤC QUYÊN BÓN

[16a] Đầm Vịnh-sô [thuộc phủ Qui-nhàn] hàng năm phải nạp khoản tiền thuế : 38 quan, 5 tiền.

Đầm Thời-phú hàng năm phải nạp khoản tiền thuễ : 135 quan.

Vịnh Cù-lao Xanh ở ngoài biền Qui-nhàn hàng năm phải nạp khoản tiền thuế : 18 quan, 5 tiền.

Vịnh Quỳnh-bà [thuộc phủ Phú-yên] hàng năm phải nạp khoản thuế : 115 quan, 6 tiền.

Đầm Cù-mông tại cưa biền [thuộc phủ Phú-yên] hàng năm phải nạp số thuế : 101 quan, 3 tiền.

Bầm Vịnh-cười [thuộc phủ Phú-yèn] hàng năm phải nạp số tiền thuế : 30 quan, $\overline{0}$ tiền.

Đà̀m Ô-luàn [thuọ̀e phủ Phú-yèn] hàng năm phải nạp sð tiền thuế : 160 quan.

Vịnh Ò-lur thuọ̀c phủ Binh-khang hàng năm phải nạp số tiền thuế : 165 quan, cùng với 3 thoi bạc hạng nhứt.

Hai vịnh Địiu-giả̉ và Bưởi-truy [thuộc phủ Bình-khang] hàng năm phải nạp số tiền thuế : 70 quan.

Yịnh Bà-gia [thuọ̀c phủ Bình-khang] hàng năm phải nạp số tiền thuế : 52 quan, 2 tiền.

Đầm Tắc-cú [hay Tícc-ciùu] và đầm Cửa-nhủ [đều thuộc phủ Bình-khang] hàng năm phải nạp 9 thoi bạc hạng nhứt cùng với số tiền trầu cau là 100 quan.

## PHƯ BIEN TAP LUUC QUYÈN BÓN

Đầm Đệ-tù [cüng thuộc phủ Binh-khang] hàng năm phải nạp số tiền thuê 93 quan.
[16b] Đầm Cam-linh thuộc phủ Diên-khánh [tức đầm Camranh thuộc huyẹ̀n Vî̉nh-xương ngày nay] hàng năm phải nạp só tiền thuế : 155 quan, 6 tiền.

Vịnh Mồò [thuộc phủ Dièn-khánh] hàng năm phải nạp só tiền thué : 89 quan, 2 tiền.

Vịnh Cát-thầm [thuộc phủ Diên-khánh] hàng năm phải nạp số tiền thué : $\mathbf{1 9 5}$ quan.

Vịnh Cam-linh ngoại [giáp làng Thủy-triều tức làng Nò] hàng năm phải nạp sơ tiền thuế : 100 quan, 4 tiền, và 4 thoi vàng.

Hai vịnh Cam-linh và Chính-phủ hàng năm phải nạp sơ tiền thuê : 129 quan.

Đằm Nha-trang [ngày nay gần ch ${ }^{\prime}$ Đầm thuộc làng Thủyđàm Nha-trang] hàng năm phải nạp số tiền thuế : 182 quan.

Đằm Đại-mạo hàng năm phải nạp sớ tiền thuế : 19 thoi bạc và 150 quan tiền.

Cửa cù-lao Đłạu ở ngoài biền hàng năm phải nạp tiền thuê : 350 quan.

Đầm Lưu-cạnh hàng năm phải nạp số tiền thuế : 900 quan, cùng 8 thoi vàng.

Giòng Vy-nai [tức Müi-né thuộc quận Hải-long ngày nay]

## PHỬ BIEN TAP LỤC QUYÊN BƠNN

thuộc phủ Bình-thuận hàng năm phải nạp số thuế : $\mathbf{1 7 6}$ quan, 6 tiền.

Đầm Đậu-chung [hay Đậu-chông] và đầm Vịnh-cạnh, cả hai sở hàng năm phải nạp số tiền thuế : $\mathbf{1 . 0 0 0}$ quan tiền.

Lũy Lưu-xung thuộc phủ Gia-định hàng năm phải nạp sర thuế : 50 quan tiền.

Lạch Tra, lạch Hiện và lạch Lam, các sở ấy hàng năm [17a] phải nạp số tiền thuế : 36 quan.

Đồn-tuần Tam-kỷ thuộc huyện Hương-trà, xứ Thuận-hoá hàng năm phải nạp số tiền thuế : 136 quan, 6 tiền.

Tiền thuế hàng năm đờn-luần cỉ̛a Nại-hải : 2.5 quan.
Tiền thuế đò Phú-xuàn thượng [tại cî̀u Bạch-hồ hiện nay] và đò Phú-xuain hạ [cà̀u Thanh-long hiện nay] đờng niên là 684 quan.

Tiền thuế đò bến Trường-tiền [tại cầu Trường-tiền hiện nay] thuộc Canh-thành hàng năm : 28.5 quan.

Tiền thuê đò Vợ-däi-quỵ̀nh bến Canh-thành hàng năm: 114 quan tiền.

Tiền thuế đò chợ dinh Xuàn-dương [hay Dtrơng-xuân] hàng năm : 258 quan.

Từ chợ dinh Xuàn-dương đến chợ Sái ở dinh cũ, từ bến Cam-lộ đến bến Phờ-lại khứ hồi, tiền đò hàng năm: 64 quan, 6 tiền.

## PHU̇ BIÊN TAP LƯC QUYÊN BÓN

Đò dọc từ kinh-thành Phú-xuân đến cửa biè̀n Tư-khách [nay là cửa biền Tư-hiền], tiền thuế hàng năm : 410 quan.

Tiền thuế chợ Phú-xuàn : 30 quan.
Đồn-tuần Hiền-sĩ thuộc huyẹ̀n Quảng-điền cùng với hai sở đò ngang, tiền thuế hàng năm : 71 quan 5 tiền.
[17b] Tuần-ty ở cửa Vinh-hải thuộc huyện Phư-vang phải nạp tiền thuế : 30 quan.

Tuần-ty ở Ải-môn [cửa ải] [cũng thuộc huyện Phú-vang] phải nạp tiền thuế : 30 quan.

Đồn tuần-sát Ải-vàn phải nạp tiền thuể : 30 quan.
Tiền thuế bến đỏ Ải-vàn hàng năm : 285 quan.
Đò̀n-tuần Làm-lang thuộc huyẹ̀n Đăng-xương [ngày nay là phủ Triệu-phong tỉnh Quảng-trị] tiè̀n thuế hàng năm phải nạp : 35 quan, 8 tiền.

Đồn-tuần Nguru-cước [thuọ̀c huyẹ̀n Đăng-xương] phải nạp số tiền thuế hàng năm : 121 quan.

Đồn-tuần Yèn-khang [củng thuọ̀c huyện Đăng-xương] phải nạp tiền thuế hàng năm : 110 quan.

Đồn-tuần Nguyên-lung thuọ̀c xã Trường-phước, huyẹ̀n Hảilăng phải nạp tiền thuế hàng năm : 29 quan.

Đờn-tuần Kiều phải nạp số thuế hàng năm : 98 quan, 2 tiền.

## PHỦ BIÊN TAP LỤC QUYÈN BÓN

Đồn-luần Nguyèn Tàn-yèn thuọ̉c huyẹ̀n Minh-linh phải nạp tièn thuế : 39 quan.

Bò̀n-tuàn Cờ-làm [thuẹ̣c huyẹ̀n Minh-linh] phải nạp tiền thuế : 40 quan, 3 tièn.

Từ chợ dinh [Quảng-trị] đến Hö̀-xả, tiền thuế đò dọc hàng năm: 30 quan. |Tiền đọ̣ là đò đưa người, tức là đò dọc hiện nay].

Đờn-tuằn Quảng-nam, và đồn-tuà̀n Caut-đè thuọ̣c phủ Thănghoa cùng với dò Caiu-dè, tiền thuế hảng năm: 280 quan.
[18a] Tiền thuể đò Thanh-hà [nay thuộc phủ Điện-bàn) hàng năm: 190 quan, 5 tiền.

Tiền thuể đỏ Trà-lý-Tày hàng năm : 39 quan, 5 tiền.
Tiền thuế haing năm tuần ty tại toả Tiè̀u-áp : 600 quan.
Tiền thuế hàng năm đò Tam-kỳ : 35 quan.
Tië̀u thuế dồn-tuàn cửa biền Đại-chièm : 75 quan.
Tiền thuế tuần-ty cưa biền Đà-nẵng: 6.1 quan.
Tiều thuế đờn-tuần Hãn-gia : 275 quan.
Tiền thuế đờn-tuà̀n Thu-bòn : 516 quan, 6 tiền.
Tiền thuế do Thanh-chiêm: 241 quan.
Tiền thuế đỏ Phuluñy và tiền thuế đó ngang Trạch-nhứt: 200 quan.

㑒路

## PHỦ BIÊN TAP LƯC QUYÊN BÓN

Tiền thuế đồn-tuần kėnh nhỏ (tiều-kinh) Hoa - nóng: 130 quan.

Tiền thuế tuằn-ty toà Đại-áp : 64 quan, 5 tiền.
Tiền thuế bến đò chợ Hải-chàu: 73 quan, 7 tiền.
Tiền thuế bến đò dưới làng Dưỡng-mông: 59 quan.
Tiền thuế chợ Hội-an : 49 quan.
Tiền thuế chợ Khánh-thọ: 40 quan.
Tiền thuế chợ Chièn-đàn : 48 quan.
Tiền thuế chọ Phú-diếm : 255 quan.
[18b] Tiền thuế chơ Tàn-yèn : 70 quan.
Tiền thuế các cống đánh cá [khà̀u đề]: 329 quan.
Tiền thuế bến đò Hoá-khuė Đòng thuọ̀c phủ Điẹ̀n-bàn : 52 quan, 6 tiền.

Tiền thuế bến đò Cà̀m-lệ : 38 quan.
Tiền thuế bến đò Cầm-phồ : 36 quan.
Tiền thuế bến đò Lỗ-giản: 55 quan.
Tiền thuế cảc bến đò các chẳm Lỗ-hương, Lam-lhủy và Bào-bàng: 36 quan.

Tiền thuế bến đò nhỏ Hoá-khuè-Đòng: 29 quan.

## PHỨ BIÊN TAP LƯC QUYÊN BỚN

Tiền thuế chợ Thàm-lĩnh: 70 quan.
Bén đò Y-dè và bến đò Nghĩa-yèn thuọ̣c phủ Quảng-nghĩa, tiền thuế hàng năm : 10 quan.

Tiền thuế bến đò Đồng-yèn : 34 quan, 4 tiền.
Tièn thuế đờn-tuằn cửa biền Mỹ-ý : 37 quan, 5 tiền.
Tiền thuế đờn-tuần tại núi Mộ-nồ thuộc vùng Càm-khẻ : 275 quan.

Tiền thuể dồn-tuần cưa biền Sa-kỷ : 56 quan.
Tièn thuế cửa bièn Đại-cô-lŭy: 150 quan.
Tièn thuế do Trà-khúc: 34 quan.
Tièn thuê dờn-tuần cửa biền Cần-giờ: 84 quan, [19a] 5 tiền.
Tiền thuế các đồn-tuà̀n Tria-đinh, Ò-lièm và Tam-kỳ thuộc phủ Qui-nhàn : 35 quan.

Tiền thuế hàng năm caic cửa đảy dảnh cá [khà̀u đĕ̀] [thuộc phủ Qui-nhàn]: 550 (quan.

Tiền thuế dồn-tuần cửa biền Kim-bồng [thuộc phủ Quinhàn]: 470 quan.

Tiền thuế chọ Yèn-khang: 36 quan.
Tiền thuế chợ Tièn-yèn : 46 quan.
Tiền thuế chợ Phưởc-sơn : 176 quan.

逯器

## PHÚ BIÊN TẠP LƯC QUYÈN BÓN

Tiền thuế chợ Càn-dương: 51 quan.
Tiền thuế chợ Phước-yèn : 50 quan.
Tiền thuế đèo Củ-mông cùng với tiền thuế bến do thuọ̉c phủ Phú-yèn : 460 quan.

Tiền thuế bến đò Đinh-căn ngả-ba và bến đò Hãn: 74 quan, 2 tiền.

Tuần-đồn cửa biền Đà-nẵng hai sở cọng số tiền thuế : 36 quan.

Tiền thuế bến đỏ Lòi-cối : 37 quan, 5 tiền.
Tiền thuế cửa biền Ò-luàn : 62 quan.
Tuần-dồn cửa biền Xuàn-dài [thuọ̣c phủ Phú-yén] phải nạp thuế hàng năm : 30 quan.

Tuần-đồn cửa biền Đà-diễn phải nạp thuế hàng năm: 134 quan.

Từ bến đò [19b] Quán-lư đến bến đò Hòn-khói thuộc phủ Bỉnh-khang [nay là phủ Ninh-hoà ], tiền thuế hàng năm : 38 quan, 6 tiền.

Đờn-tuần Tắc-cú cửa Nhũ phải nạp tiền thuế hàng năm : 107 quan, 8 tiền.

Đồn-tuần Bình-khang phải nạp tiền thuế hàng năm : 155 quan.

Đèo Thạch-vọng [nay là đèo Rộ-tượng] phải nạp tiền thuế hàng năm: $\mathbf{1 5 6}$ quan, 2 tiền.

## PHÚ bIÊN TAP LƯC QUYÈN BÓN

Tièn thuế hàng năm chợ Tàn-yèn : 31 quan, 4 tiền.
Tièn thuê hàng năm chợ Yèn-cấn : 31 quan, 2 tiền.
Tiền thuề hàng năm chợ Man-giả : 31 quan.
Tiền thuể hàng năm đèo Nha-trang [nay là đèo Rù-rì]: 163 quan.

Tiền thuế hàng năm chơ dinh Binh-khang: 166 quan, 2 tiền.
Tiền thuế hàng năm đò̀n-tuà̀n Đồ-khói [có lẽ Hòn-khói]: 91 quan.

Cửa bièn Binh-khang cìng với bến đỏ Bỉnh-khang, tiền thuế hàng năm : 60 quan.

Tiền thuế hàng năm bến dò quain Cait : 50 quan, 5 tiền.
Tiền thuế chọ̆ dinh Nha-trang thuọ̀c phủ Dièn-khánh: 60 quan.

Tiền thuế hàng năm chơ Vĩnh-yèn [thuọ̀c phủ Dièn-khảnh]: 52 quan.

Tiền thuế hàng năm dồn-tuần Cam-linh [nay là Cam-ranh]: 105 quan.

Tiền thuế chợ dinh Phú-khang và bến đò Xuàn-họ̀i : 37 quan. [20a]

Đờn-tuần Cü-huain [nay là Xương-huàn] và bến đò Cờn-cử, tiền thuế hàng năm : 206 quan.


## PhỨ biÈN TAP LUC QUYÈN BÓN

Tiền thuế hàng năm đò̀n-tuần Phù-my thuộc phủ Bỉnhthuạ̀n : 12 quan.

Tiền thuế hàng năm đö̀n-tuần Đồng-tranh thuộc phủ Giađịnh: 35 quan, 5 tiền.

Tiền thuế hàng năm chọ Lạch - cảt [thuọ̣c phủ Gia-định]: 81 quan.

Tiền thuế hàng năm bến đò đền Quan-đế : 373 quan.
Tièn thuế hàng năm đò dọc từ Yèn-làm đến Saigon : 89 quan.

Tièn thuế hảng năm bến đò chợ Đờng-nai : 60. quan.
Tiền thuế hàng năm bến đò nhỏ Lò-chỉ [có lẽ Lò-giấy]: 55 quan.

Tiền thuế hàng năm bến đò chợ Dinh-Cü : 30 quan, 2 tiền.
Tiền thuế hàng năm của ba sở là chợ Phú-làm, chợ Lòluyẹ̀n và chợ quán Bình-khang thuộc xứ Saigon : 110 quan.

Tiền thuế hàng năm cả bến đò và chợ Saigon : 178 quan.
Tiền thuế hàng năm hai đồn-tuà̀n đóng hai bèn làng Cò̀thố : 40 quan.

Tiền thuế hàng năm đờn-tuằn Lòi-lạp: 55 quan.
Tiền thuế cửa biè̀n Mỹ-tho cùng với tiền thuế đò̀n-tuần Yhung: 64 quan.

## phư bièn tap lự quyèn bón

Tiền thuế hàng näm dò̀n-tuà̀n cửa bièn Ba-thièm và cửa biền Cần-giờ : 300 quan.

Tiền thuế hàng năm dờn-luà̀n cửa bièn Täc-khaii : [20b] 320 quan.
tu:. Ngày trước, nhà Nguyền diung dờng rất hoang-phi. Như năm Canh-dần [tức năm 1770] và năm Tàn-mão [tức năm 1771], hai Sở Tả-trung và Hữu-trung ngàn-turợng đã nhạ̀n lãnh đồng đỏ và kẽm luyện hợp chế thành thau đê làm những cái đinh, những bàn-lě̀, những đinh bao, những cuic-cưởc dùng vào viẹ̀c trang-sức caic công-đường, đình-sở và đài-caic, cùng sửa-chữa caic chiếc thuyè̀n ghe thường dùng. IIọ làm phi đò̀ng dến một vạn 200 càn, phi kẽm đến 4.130 càn. Trong số nà̀y, ty ngàntượng lãnh vào dịp Të́t Chainh-dán: dồng 165 càn, 12 lượng, kẽm $16 \overline{3}$ cain. Ty ấy còn nhạ̉n lãnh dờng trắng [bạch dồng] đĕ̀ trang-sức ba toà nhà "Di-nhièn dường" dến 170 thoi. Há khòng phải là một sự xài-phi vô ich dó hay sao? Lác nầy, theo lệ, hễ được phát đòng đỏ 1 càn, thì cho vào 6 lượng 4 đờng cản kẽm, và 20 đờng tiè̀n than dè chể thành thau, thi sắc thau cũng vàng, nhu thợ đúc ở chơ cho vị thuốc lò-cam-thạch vào làm thau vạ̀y.

Thợ bạc tèn là Võ-tơn-Nhàn có nói : Cứ 10 càn đồng đỏ thì cho vào [21a] 8 lượng kèm, nấu lèn đề luyẹ̀n thành thau thì thau mới tốt. Nhưng bọn thọ̆ bạc thấy đờng đắt mà kẽm rẻ̉, nèn nhàn đó mới dùng kẽm nhiều hơn đồng, đề ăn bớt đờng kiếm lời bỏ túi.

Hai xứ Thuạ̀n-hoá và Quảng-nam không có mỏ đồng. Nước Nhựt-bản thì thờ-sản có nhiĉ̀u đồng đỏ, nèn hàng năm tàu nưởc ấy chuyên-chở đồng đến nước ta bán, nhà-nước phái người đến thâu mua, cứ 100 càn trị giá 45 quan tiền đồng [thứ

## 44



## phƯ bien tap lưc quyèn bôn

tiền xưa]. Còn như tàu thuyền các khách buôn ở tỉnh Phúckiên và tỉnh Quảng-đông thuộc nước Trung-hoa có chuyên-chở đồng đỏ sang nước ta bán, thì phải khai-báo đầy-đủ giấy-tờ, bấy giờ Chính-phủ ta mới y theo giá định kè trên mà mua hết. Còn thừa bao nhiêu, các khách buôn mớri được phép bán, đồichác cho người ngoài.

Caic đồng-tiền niên-hiệu Khai-nguyèn nhà Đường ${ }^{1}$ cùng với các đồng-tiền niên-hiệu Thuần-hoả ${ }^{2}$ và niên-hiệu Tườngphủ ${ }^{3}$ nhà Tớng đều được đúc bằng thứ đờng thật tớt và đủc thạ̣t ky゙-lưỡng, nên chôn dưới đất cüng không hư-hỏng.

Đồng-tiền về đời nhà Tống phần nhiều có bốn chữ «Canh-thân-niên tạo » của nhà vua viết.

[^4]

## PHỨ biÊN TAP LỤC QUYÈN BÓN

Trưởc kia, tại bốn trấn trong nưởc ta, thường còn nhiều thứ tiền nầy. Nhưng từ năm Quý-họi [tức năm 1743 là năm thứ 4 nièn-hiẹ̀u Lè Cảnh-hurng], và năm Giáp-tỵ [tức năm 1744 là năm thứ 5 niên-hiệu Lè Cảnh-hưng| về satu, thì người ta it thấy hiệu tiền ấy lưu-hành ở trong đất nước, không hiè̀u lý do vì sao?

Năm Giaip-tý, quàn của Vương-thượng [tửc chủa Trịnh-Sum] vào đắt Thuạ̀n-hoá, tịch-thàu caic kho còng. Người ta tim thấy số tiền xàu bằng lòi mày đến ngoài ba mươi vạn quan. Các thứ tiền nầy đã được lựa-chọn càn-thạ̀n, khòng lẫn-lộn một đồng tiền xấu nào. Như vạ̀y chúng ta mới biết trước kia những thuyền khách buòn đã chuyèn-chở trộm số tiền ấy vào nước ta rất nhiều vạ̀y [21b].

Nay người tỉnh Nghẹ̀-an gọi tiền ấy là tiè̀n ciai [thư tiền], họ ruồng-hỏ không düng, rò̀i nhàn-dàn hạt Thuạ̀n-hoai cũng bắtchước không tièu dủng, há chảng phải là họ quá ngu-xuàn hay khòng.

Còn tiền của nhà Mạc đúc, thì ở giữa khoảng nhỏ có mấy chữ "Thái-bình yên pháp", được lưu-hành vào hạt Thuận-hoá. Theo lẹ̀ cũ nhà Nguyễn, người nào mới được lèn nối ngôi chúa, thì cứ theo kiè̀u-mẫu tiền cũ mà đúc, ở khoảng nhỏ đồng tiền cũng đề hai chữ "Thaii-bình ».

Ngày nay, ờ trong dàn-gian, thỉnh-thoảng cüng còn thấy một hai đồng tiền ấy, thường cứ ba đồng nầy mới ăn một đồng tiền.


## PHỨ bIEN TAP LƯC QUYÈN BÓN

Nhà Nguyễn cüng dùng tiền đồng cồ mang hiệu Khang-hy ${ }^{1}$.
Những kẻ gian-manh thường hay phá tiền đồng đề làm các đờ vật, nên sơ tiền đồng cũ càng ngày càng hao-hưt đi.

Đỉnh Quơc-công [tức chúa Nguyễn-phúc-Chu] đả từng cho đúc tiền đồng, kè ra thi tơn phi rất nhiều.

Đến đời Hiều Quốc-công [tửc chúa Nguyễn-phúc-Khoát] nghe theo lời người khách buôn họ Hoàng [người Trung-hoa], chúa mới mua kẽm của nước Hoà-lan vè đúc tiền, đồng thời mở trường đưc tiền tại địa-phạ̀n xã Lương-quán. Cứr mỗi 100 càn kẽ̉n giá-trị 8 quan tiền. Vạyy ngoại trừ các phi-tồn về nhàncông và ăn uông, người ta còn được số tiền là 20 quan.

Về chữ và khuôn vành chung-quanh đồng tiền, người ta dùng kiều-mẫu đồng tiền Tường-phù nhà Tông. Lúc mới đúc xong, đồng tiền trông co vẻ dayy-dặn và bền-bỉ. Tuy người ta có thề đớt tiền này đurợ, nhưng không thề bẻ gãy đươc.

Lúc bấy giờ, nhà nược lại bãi-bỏ cái lệ cấm đúc tiền riêng, nhưng cüng rất it người [22a] dám đúc, cho nên công tư tiêu dùng tiền kẽm cũng rất tiện lợi. Còn về tiền đồng, người ta tích trữ lại, không cho cấp-phát ra nữa.

[^5]

## PHỨ biÊN TAP LỤC QUYÈN BON

Lau ngày, những nhà có thế-lực tranh-giành nhau đưc thêm mãi ra, tinh đến hơn 100 lò đúc tiền. Có thứ tiền gọi là tiền "Thièn minh thông bảo» pha lẫn cả thử kẽm đen vào, nên đồng tiền ngày một mỏng-manh, dàn-gian chè-hai là tiền xấuxi, nèn mua bán không chạy, tiền không luru-thòng dược.

Trưởc kia, một đờng tiền kẽm ăn một đồng tiền đờng, đến nay thì phải 3 đồng tiền kẽm mới đôi được một đồng tiền đồng, nhưng ngurời ta vẫn không tin dùng tiền kẽm. Cho đến những khách có thuyền buồn của các nưởc ngoài đều khòng muốn lấy thứ tiền ấy. Họ cứ đem gạo muối đề đồi lấy vàng, bạc và các hàng-hoá tạp-vạ̀t rò̀i dong thuyền đi nơi khác. Những nhà giàu đều nghĩ họ có đề dành nhiều tiền cũng vô-dưng, nên họ cứ tich-trũ lúa thóc, khòng chịu bín ra ngoài. Vì vậy mà giá gạo dã nhảy vộ lèn cao.

Triều-đình lại cho dúc tiền đờng mới, là cóy ymuón thủ-tiên dần dần thứ tiền kẽm cũ-rich ấly đi. Nhưng người ta nhận lãnh được đồng rất nhiều, mà tiền mởi đủc thì khòng được baonhièu, nèn mỗi khi có tiêu-pha hay mua hàng, thì người ta cứ tùy theo các thuyền buồn từ tỉnh Thanh-hoá, tỉnh Nghệ-an hoặc tỉnh Sơn-nam [tức Nam-định ngày nay] vào, nhạ̀n mua hànghoá, số tiền cũ ấy lại được xuất kho cho hết đi.

Hơn nữa, một xứ Quảng-nam không có tiền đồng, dàn-gian chỉ tièu dùng tiền kẽm, cứ một đồng ăn một đồng, không kè tiền xấtu-xi, sứt-mẻ. Những người đi buôn mỗi khi đem dầu, đường cùng các vật-hạng mới đến bán lấy tiền rời đi, họ được lời gấp ba lần, [22b] nèn họ không chịu lắy tiền đồng.

Va từ hai năm trở lại đày, người xứ Mã cao thường chuyên-


## PhỨ bien tap luc Quyèn bón

chở kẽm đến, có khi họ chở tới 15 vạn cân kẽm, không bị cấm-đoán gì cả, nên những kẻ gian-manh muakẽm về, rò̀i đúc trọ̀m tiền ở những nơi đầu non, eo biền hẻo-lánh, không ai có thề khám-xét, hỏi-han đến. Vi thế trong những phiên chơbúa, người ta thấy cạ́c đồng tiền kẽm mới đúc thật mỏng-manh nhỏ-bé.

Gần đày, có người thư-sinh ở huyện Lệ-thủy tên là Lè-viếtTrinh hiến bài thơ cho chúng tôi [tức Lè-quý-Đòn Tièn-sinh] trong đó có hai càu như sau :
«Tàn hình nhược chú Thương-vương tệ, Cựu khí ưng tièu Nguyễn-thị đồng ».

Nghĩa là :
"Tiền Thương ${ }^{1}$ như đúc khuôn hình mới ;
Đồng Nguyễn ${ }^{2}$ nên tiểu khí vật xưa ".
Như vậy rớt cuộc chưa có cách gì đề thủ-tiêu đồng tiền nhà Nguyễn.

Kẽm là loài kim-khí có tánh mỏng-mảnh, mau hư-hỏng, nên không thề dùng làm ống-bệ thợ rèn được. Nêu người ta đớt kẽm với ngọn lửa già, thì tự-nhiên lửa xanh và khơi trắng

[^6]
## PHỬ bIÊN TAP LƯC QUYÈN BỚN

bốc lèn rồi bay đi mất. Chỉ có một cách là trước tiên -người ta nấu đồng cho rữa chảy ra, rò̀i pha vào một it këm họà-hơp với nhau, thì hợ-chất nà̀y khòng bay đi, mà trở thành thưr thau thạ̀t tớt. Nhưng nếu dem hơp-chất ấy đúc tiền thi lại khồ vì một nỗi là nó rit và cứng-rắn quá [khó rót].

Những kẻ gian manh lấy kẽm bỏ vào nò̀i dất, đun̉ lửa từtừ cho kẽm chảy ra, rò̀i lấy muỗng múc đồ vào khuôn đúc tiền. Đến khi lấy tiền ra, người ta chỉ xoay qua một vòng. Công việc rất là giản dị, ngay đến những người xóm-giềng cũng không hay biết. Như vạ̀y, những kẻ làm việc phạm-pháp kiếm lọi riềng không bao giờ chấm-dứt đượe.
[23a] Năm Binh-thàn [tức năm 1776 là năm thứ 37 niên-hiệu Lêe Cảnh-hưng], mùa xuàn, có lẹ̀nh truyền: đại-phàm những súng đờng hắt được ở xứ Thuận-hoá, hoả-mòn rộng không dùng được nữa, cuing với caic đồ đờng, đồng miếng, đồng vunn, nặng không tiẹ̀n dủng, và không tiện chuyên-chở, thì nên phá-hủy đề lấy đờng đủc tiền chửa vào kho. Đồng tiền ấy nặng mọt đồng càn, có khắc bốn chữ : «Cảnh-hưng thuân bảo" " ». Nhưng phải xem tiền ấy được bao nhièu, đề làm giấy-tờ đăngnạp, phòng chi-tièu về caic viẹ̀c ở biên-cương. Rồi Đoan Quậncông sai-phaii chứe Tả-tương-co Thaii-trung-hầu trông-coi về việc đúc tiền, và mở xưởng đúc tiền ngay ở bên hữu trấndinh. Đoan Quạ̀n-công lại phái cựu Cai-đội Luận-bình-hầu Văn-thê-Nghị cũng phải trông-nom đốc-suất việc đúc tiền ấy. Người ta lựa-chọn những người thọ tại các làng đã quen-thạo việc đúc tiền vào làm công.

Nhà Nguyễn có những cái vạc lớn, những cái chỏ [một thứ nời lởn đè̀ hấp bánh] lởn và những cái thùng lớn rộng đến bảy


## Pł̌U BIEN TAP LUUC QUYÈN BÓN

thước; cao đến ba, bớn thước, nặng bảy, tám murơi càn trở xuơng đêu'ụị phá-hủy để lây đồng đủc tiền.

Việc đưc tiền được khởi công làm từ ngày 20 tháng hai đến ngày 30 tháng sáu thì xong.

Cách chếtạo tiền đồng thì cứ chiếu theo số-lượng các đồ khí-cu bằng đồng bị phí-hủy cùng với các hạng đồng đỏ, càn được 790 tạ, pha thứ thiếc trắng vào. Cứ mỗi tạ đồng, thi pha 15 cân, 12 lượng thiếc, kẽm đen 43 cân, 10 lương, cọng các hạng đồng, thiếc và kẽm là [23b] 159 cân, 6 lượng thì đúc thành tiền là 38 quan. Tính trừ hao mỗi tạ là 39 cân, đúc thành tiền mỗi tạ được 38 quan tiền, cọng tất cả thành tiền là 30.362 quan tiền. Trong số đó, người ta cấp-phát khầu-lương cho các người thợ đúc tiền, cứ mỗi tạ 7 quan, cọng thành 5.593 quan tiền cấp cho các thơ.

Lại còn cấp-phát tiền mua sắm than và dầu cảm-lảm, cứ mỗi tạ mất 1 quan tiền, cọng thành 799 quan tiền. Nhur vạ̀y chỉ còn thực tiền là 23.970 quan đều được thàu-trữ tại nhà Ngànhàng Trung-quốc. Ở nơi đày, có nhiều tiền ngân-hàng, mà lại it tiền hiệu Càn-long. Người ta bảo : tiền mới đúc một đồng thì ăn hai đờng, nhưng tiền mới đúc không được nhiều, mà tiền cĩ cüng rất it-ỏi, cho nên dân-gian, đàn-bà, con-trẻ có đi mua bán vật nhỏ gì đều phải tiêu tiền bằng bạc, và người ta cứ phải đem theo cái cân tiều-ly đề cân từng phàn, từng hào. Thuế-khoá cũng chỉ thâu bằng bạc, chứ không có thâu tiền.

Ở xã Mẫu-tài thuộc huyện Phú-vang có nhiều người làm được dày thau và dây sắt. Khi nào có quan Cai-bạ truyền [24a] lệnh thi-hành, thì viên Thủ-hợp tại ty Lệnh-sử cùng với dàn xã ấy làm giắy khai-đơn nhận-lãnh 1.000 cân đồng đỏ, 400 cân kẽm,

## phÚ biên tap lự quyèn bơn

sŭ́t tớt 500 kh ới，tiền mua than 45 quan．Khi nào luyện xong dây thau，dày sắt thì phải đem nạp．Theo lệ xưa nay，cư 100 cân đồng，thì chế vào 10 càn kẽm，trừ hao đi 50 cân．Lãnh mọt khơi sắt tớt thì phải đệ nạp 1 cân dây sắt．

Xứ Thuạ̀n－hoá lại có một xưởng được gọi là «Nọi kim tương tượng cuộc»＂內 全湘 质 局》 là＂Cuc thợ làm vàng 》， cứ 10 lượng vàng thì được một thoi vàng nấu thành vàng 9 tuòi．Nhà Nguyễn lấy vàng trang－stṛ̛c caic khi－mãnh trong nội－ cung，mỗi một năm thường dùng đến 40 thoi vàng．

Xã Nam－phố thuộc huyẹ̀n Phú－vang có một dãy núi，gồm có bốn núi nhỏ là ：La－thiết，Cày－tràm，Hoành－bùi và Đồng－giá． Ở dưới chàn núi đều có sản－xuất vàng．Người ta đào đá̛t dài một trượng rưỡi，rộng cũng một trượng rưỡi，sàu hơn hai trượng thì đến chỗ có vàng．Nhưng một gánh đất，người ta chi dãi được mọ̀t phàn vàng，vàng rất tốt，chừng chín tuồi hay mười tuồi．

Theo thè－lẹ̀ xura，nhà－nước cho dàn làng Nam－phố ấy nhận lãnh tiền công và tiền ăn để đi tìm vàng，và những người đi tìm vàng đều được miễn trừ tiền thuế．

Mùa xuàn năm Bính－thàn［tức năm 1776］，quan kiêm Đớc－ suất là Đoan Quạ̀n－công［24b］sai thuộc－tướng Cơ－trung－hầu trông－coi viẹ̀c đi lấy vàng．Vièn tưởng ấy triệu－tập người đề thiết－lập đội Hoàng－sa，và thuè 6ī người phu đề đào đất lấy vàng，rò̀i đãi lọc và nấu vàng．Trong bốn tháng trời mà người ta chỉ thu dược bớn lurợng năm đồng cân vàng mà thôi．Vi sô vàng tim được không đủ đề trả tiền công và tiền ăn cho những người thợ và phu，nên công－tác đi lấy vàng phải đỉnh chi．

## 52



## PHỨ biEN TAP LUUC QUYÈN BÓN

Tại nguyên Phù-âu [tưc danh nguyèn Cò-hai] có trường Lièm-hộ. Nhàn dàn thuộc nguyèn ấy thường thường cứ lấy tháng gièng làm lễ khai-sơn, đến tháng tám thi dứt. Hễ tìm thấy nơi có vàng, họ đào đất lấy vàng sống lọc thành vàng tốt. Có khi gặp một chỗ đào được năm, sáu lương vàng. Cũng có khi gặp một chỗ đào được hai, ba lượng vàng, nhiều it không có nhứt-định.

Xứ Quảng-nam có nhiều núi sản-xuất vàng.
Nhà Nguyễn có lạ̀p tại caic phủ thuộc xử Quảng-nam mọ̣t sở lọc vàng, sở ấy được gọi là «Lièm-hộ thuộc ». Một thuộc Lièm-hộ gòm hơn 400 thôn được miễn-trừ quàn-dịch và thuế, đê cho họ tùy đó mà tìm-kiếm vàng.

Kim-Irường có ty Ngan-turơng [Ty thọ̆ bạc], vién Chanh-cai quan phải trông-coi nấu vàng.

Lại có ty Nọ̀i-lẹ̀nh sử. Các quan vièn ty nà̀y chia phièn nhau đi thàu nhạ̀n vàng. Người ta cứ chiếu theo số chánh-họ̀ và số khaich-họ̀ có bao nhiêu người, mổi năm mồi ngurời phải nạp thuế bằng vàng sống hoặc ba đờng-càn, hoặc hai đòng-cain, phải nạp cho viên quan tại thuộc ấy đề đệ nạp lèn cấp trèn. Thợ bạc đem vàng sống ra nấu luyện thành [25a] từng thoi vàng, càn nghiẹ̀m đúng ròi mới đem đi nạp.

Hàng năm, người ta láy ngày Đoan-ngọ [ngày mùng năm tháng năm àm-lịch] và ngày Trừ-tịch [ngày 30 tháng chạp àmlịch] nạp vàng tại quan Càu-kè [cũng như bộ Hộ hay bộ Tàichánh sau nầy.

Như năm nào không tim dược vàng, thi cứ y theo giá vàng

## phư biên tap luc quyèn bôn

mỗi thoi là 200 quan, mỗi suất đinh được nạp tiền thay-thế vàng 4 quan tiền.

Nếu tim được nhiều vàng, thi lại phải nạp thèm thuế, nhưng khòng được phép tăng só ngurời.

Người ta cứ chiếu theo đinh-suất mà thàu các số tiền : Saidư, tiền cưởc-mễ, tiền thế xòi canh đèm, tiền gạo tám, tiền suất sai-dur, tiền cước tiết-liẹ̀u, tiền gạo tám tiết-liệu, tiền nạp thay gạo tiết-liẹ̀u... theo như thường lẹ̀ đối với các xã thôn khác.

Nay tra-cứu bọ̣ thuế năm Kỷ-sửu [tức năm 1769] về thuộc Kièm-hộ phủ Thăng-hoa, cùng với số tiền biệt-nạp, số người và số tièn, gạo xã Nhur-đức, kề cả chánh-hộ và khách-hộ cọng 5.424 người.

Lang Đò kè cà các vièn-chức là 66 người, các hạng linh ở caic thuyền là 20.2 người, 1 người tiêu-sai [được miễn các sai-cịch, vè sau tièu-sai dược đôi là miển-sai], 1 người nhièuphuı [dược miền còng-tác di phu], cùng các phu thuyền là 766 người.

Khách-họ̣ thi hạng bần-cùng và hạng tại-đào [đi trơn] là 261 người, thuế nà̀y đề cấp ngullộc cho các viên-tử [con các quan vièn]. Tồng cọng khách-hộ có 2.885 người, nhưng thực nạp tiền thuế chỉ có 1.242 người mà thôi. Thuế sai-dư bản hạng kim là 21 thoi, [ 25 b] 8 lượng, 7 đồng cân. Nhà nước lại còn thàu các khoản tiền khác cọng 1.662 quan.

Xem trong các điều khoản nói về số tiền sai-dư, trừ sớ tiền cấp cho các vièn-chức là 32 quan, 2 tiền, lại trừ các số tiền lợp và sưa-chữa hai miếu Dương-đàn, Trà-cam, tiền thuê gánh


## phÚ bièn tap lưc quyèn bôn

rương [hòm] vàng, tiền mua than, tiền cấp cho các nha cúng lễ theo lệ định, trừ số tiền cấp-phát chỏ các sưu-suất đi công-vu hết 336 quan. Lại trừ các khoản tiền về tạ trường, tiền lễ tạ các Linh-miếu, tiền lễ hành thuyền, lễ khai-xuân, lễ khai-kim [lễ khai vàng] hết 40 quan, 5 tiền. Còn tiền tiết-liệu, xã Đồ düng về tế-lễ, tạ-lễ và khai-huyệt, - xã ấy niêm tiền thuế lại, - tiền lễ các nha theo lệ định, cùng các khoản tiền sưu-suất cọ̣ng 148 quan, chỉ còn số tiền thực nạp: $\mathbf{1 . 2 0 4}$ quan, 6 tiền, 32 đồng mà thòi.

Người ta lại thàu số gạo tiết-liệu cọng 162 bao, 14 thăng. Kời lại thàu thèm 19 thăng gạo về việc sửa lễ trong xã Đò̀ khai huyệt, kinh caio miếu Thần, cùng cấp-phát khàu-lương cho các thuyền buôn do các vệ-binh trưng-dưng chở thuế cho nhà-nước ĉ̣ng 5 bao, 1 thăng. Chỉ còn số gạo thực nạp là 157 bao, 13 thăng.

Thuọ̣c Lièm-họ̣ trong phủ Qui-nhản, [26a] cùng với sö thué biẹ̀t nạp của thôn O -lièm và xã Du-hà, xã Thanh-dièm, caic giáp thuộc phủ Qui-nhàn và phủ Phú-yèn, cùng thòn Trung-chỉ xã Đốc-sơ, kề cả số người và số tiền như sau.

Số người thuọ̀c Lièm-họ̀ là 1.348 người. Trừ số người tièusai ở xã Đồ là 48 người, còn số người thực nạp là 1.300 người. Tỉnh cả số thuế sai-dư các hạng là 21 thoi, 2 lượng, 2 đồng-càn vàng. Trong số đó thì người ta trừ số vàng về phần các chức Nhiêu-phu ở xã Đồ là 7 lượng, 7 đồng-cân, 1 phàn vàng. Còn số vàng thực nạp là 20 thoi, 4 lượng, 3 đồng-càn vàng.

Về hai thuộc Liêm-hộ, Trai-du, và các giáp thuộc xã Du-hà và xã Thanh-diêm, cùng thôn Trung-chỉ thuộc xã Đốc-sơ, nhànsô là 867 người. Trong số đó, người ta trừ các hạng tiêu- sai ở xã Đồ, và các hạng bần-cùng-đinh phải đi trốn-tránh ở các nơi khaic

## phú biên tap lưc quyèn bôn

là 177 ngırời. Chỉ còn sổ người thực-Irurng |thực tinnh chịu thuế] là 690 người. Người ta thàu các hạng tiền vè̀ 690 người ấy cọng 2.116 quan, 43 đồng tiền. Trong số nà̀y, người ta trừ đi các chức nhièu-phu ở xã Đò̀ cùng số tiền tạ trường là 29 quan, 9 tiền. Chỉ còn số tiền thực nạp là 2.009 quan, 9 tiền, 43 đờng.

Người tấ lại mua dầu chay 176 lường, [26b] tiền sắm hồnghoa nặng càn là 139 quan, 6 tiền, gạo 1 bao, giấy lớn 2.500 trương, giấy hạng trung-binh 32.000 trương.

Về caic thuọ̀c Lièm-họ̀, Lũng-ba, Cảnh-dương, Phưởc-lộc và Tàn-dàn thuộc phủ Phú-yèn, số dàn-đinh và số tiền, số gạo, kè cả chinh-họ̀ và khách-họ̀ là 1.154 người. Trừ các vièn-chức, linh ở các thuyền, caic nhièu-phu, các học-sinh, các tiêu-sai, các hạng củng bần tại đảo, chỉ con số người thực nạp là 96 người. Số vàng sai-dur là 10 thoi, 1 lượng, $\overline{5}$ đồng-càn, 7 phàn. Số vàng vè̀ phu hà̀u hai lề trong mọ̣t năm là 2 lượng, 3 phàn, 5 ly. Só vàng vè̀ tiết-liệu lia 1 thoi, 5 lượng, 9 döng-càn, 5 phàn. Lại phụ thèm số vàng trong năm là 1 thoi, 5 lượng, 8 đờng-cản, 5 phản, 4 ly . Vàng natiu còn thửa la 3 lương, 5 dồng-cian, 5 ly . Tòng cọng số vàng là 14 thoi, 2 lương, 9 döng-cian, 1 phàn, 9 ly . Trong số vàng nầy, người ta trừ đi số vàng các vièn-chức là 2 lượng, 7 đờng-càn, 6 phản, số vàng bị hao khi nấu, và lọc cát đá là 1 thoi, 9 lượng, 8 đồng-càn, 4 phàn, 5 ly . Còn số vàng thực nạp là 12 thoi, 2 dö̀ng-cam.
[27a] Lại thain caic số tiền thay-thế còng-tác sai-dư và gạo cước, tiền nạp thay gạo tiết-liẹ̀u, nạp thay tiền thuê lãnh-canh là 458 quan, 6 tiền, 40 dồng.

Lại thàu hai khoản bạc sưu về tiền sai-dư và tiết-liẹ̀u là 42


## PHỬ BIÊN TAP LUC QUYÈN BÓN

quan, cùng tiền suất thập-vạ̀t [những vật linh-tinh] là 131 quan, 1 tiền, 30 đồng tiền.

Về hai tờng Đờng-xuàn thượng và Đồng-xuán hạ thuợc phủ Phư-yèn, nhân-số khách-hộ là 59 ngươơi. Trừ số lính ở các thuyền không kề, còn thực nạp 51 người. Thuế vàng sai-dur là 7 phân, thuế trùng-phụ là 9 ly vàng, vàng nấu thâra là 3 hào. Cọng vàng 7 phân, $9 \mathrm{ly}, 3$ hào. Trừ nấu hao mất 9 ly vàng, chỉ còn 3 phân, 3 hào vàng.

Lại thàu số tiền nạp thay cho công-tác sai-dư và gạo tiếtliẹ̀u cọng 79 quan, 8 tiền. Tiền sưu và tiền thuè-mướn cọng 22 quan, 9 tiền.

Các hòn núi Yèm-nô, Trà-tế thuộc nguyèn Thu-bồn, huyẹ̀n Duy-xuyèn, phủ Thăng-hoa, xứ Quảng-nam có sản-xuất vàng.

Năm trước, tại đấy, có khi vàng bốc lên rất mạnh. Khi vàng thường luò̀n theo đường ngà̀m quanh-co, khúc-khuỷ̉u ở dưới đất, rồi bớc hơi lèn. Đường nầy cũng có khi [27b] đi thẳng, có khî đi ngang thỏng suốt với hòn nủi khác. Chỗ đất nào có vàng thì mềm-dẻo. Chỗ nào không có vàng thì đất cứng-rắn. Những thuộc dàn ở đấy cứ đến đầu núi tìm mạch đất chứa vàng, đào lấy đất, rồi làm nhà che chỗ đào đđăt. Họ chứa đất thành từng đơng lớn, lấy nước dội vào chổ vừa đào đề đãi vàng lẫn lộn với đất.

Có chổ họ đào đến hơn 1.000 thước, dội lọ̣c ròng mọ̀t ngày, được vàng vun chứa đầy cái bong-bóng trâu, rò̀i đem nạp vào trường đúc đề nấu lại và đúc đồ.

Đòi khi cũng có người làm vàng giả, họ lấy hiẹ̀u tiền Khang-

水路

## PhỬ bIÊN TẠP LƯC QUYÈN BƠN

hy nhà Thanh, giã nhỏ ròi trọ̣n với vun vàng dề cho nặng càn lượng. Nhurng người ta có thè dủng bòng gòn lau chùi, bột vun tiền nhẹ sẽ dinh vào bỏng gỏn, cỏn bột vưn vàng nặng không thề dinh dược, nhur thế sẽ thấy rõ só vàng thạ̀t còn lại.

Trưởc dày, quan Tả-ngoại Trương-phúc-Loan thường dược cấp nguyèn nà̀y [nguyèn Thu-bờn] làm ngul-lộc, rồi Trương-phúc-Loan khiến người nhà là tèn Án-điẹ̀n trưng-thàu nguyèn ấy hơn 20 năm, dược vàng khòng biết bao nhièu mà kê.

Có người Thò tèn là Giang-Huyè̀n kết nghĩa thòng-gia với tèn Án-điẹ̀n, nèn tèn Điẹ̀n đem bán rièng cho tèn Giang-Huyền mọ̀t ngọn núi đề Huyền tự-do đào núi khai-thaic vàng. Tèn nầy thurờng đèm vàng ra phố Họ̀i-an bain cho những ngurời khách buơnn, hàng năm bán khỏng dưởi mọ̣t nghìn thoi vàng.

Những ngưởi ở phường Lièm-họ̉ dè̀u la dà̀y-tở bọn Trương-Phúc-Loan cả, nèn họ thảu được mười phần, thì chỉ nạp [28a] thuế còng mọ̀t hay hai phần mà thòi.

Nay cứ theo Văn-thế-Nghị ở Qui-nhàn nói về thề-lẹ̀ nguyèn Thu-bò̀n, thì các người buòn vàng cứ chiếu theo số thuế vàng mỗi năm là bao nhièu, trủ tính chia nhau mà nạp cho quan Hộbộ. Rồi họ tìm đến các hòn núi ở đầu nguyèn đề kiếm vàng. Hễ đãi cát kiếm được nhiều vàng thì cứ theo phần mình mà nạp thuế. Nếu kiếm khòng được vàng cung phải mua vàng để bòi nạp số thuế ấy. Caic người buôn vàng được tự-do đào kiếm vàng, không có một điều-kiện nào hạn-chế cả, chỉ cớt làm sao đăng-nạp cho đủ thuêe-khoá là được.

Trường [nơi] nạp thuế ở thòn Trà-nò. Từ trường nạp thuê di lèn đến chợ Hoa-vièn mất bốn trống-canh. Từ chợ Hoa-viên

## phỨ biên tap lưc quyèn bớn

lèn đến hòn núi Yèm-nô phải mất mọ̀t ngày. Tưr Hoa-vièn lên núi Trà-tế phải đi mất ba ngày đường.

Tại đạo Trà-nò, vàng tu ở sông nhiều, mả vàng tư ở núi it. Còn tại đạo Hoa-du, vàng ở núi lại nhiều, mà vàng ở sòng lại it. Những người ở thuộc Lièm-hộ cùng tồng nầy muớn vào địa-phận nguyên Thu-bồn tìm-kiếm vàng, họ phải chịu nạp thuế mỗi người một đồng-cân vàng, và người ta chỉ cho họ tìm đãi lăy vàng ở sông, chứ khòng cho họ được đào kiếm vàng ở núi,

Nhửng người phải chịu thuế vàng mà muốn nạp thế tiền sai-dư bản-thàn, thi họ chỉ được phép tìm kiếm vàng tại địaphận trong thuộc của họ ở, chứ không được đi lên đầu nguyèn khác mà tim vàng.

Đến như vàng ở nguyèn Chièn-đàn thi do ty Lẹ̀nh-sử thàu nạp, thuề-lẹ̀ cũng vạ่y.
[28b] Nguyèn Hãn-đa cũng có thuế-lẹ̀ vàng, nhưng nguyèn nầy sản-xuất it vàng. Đường đi lèn đầu nguyèn nầy rất xa-xōi, lại có nhiều người Man gian-ác, nèn các khách buón chï tim vàng ở sông.

Trong phủ Thăng-hoa, những người khách buòn bán đều nơi các hòn núi trong phủ ấy đều sản-xuất vàng tớt, nhưng chỗ nào có nước khe thì mới dễ lấy và dễ kiếm vàng. Còn chỗ nào không có nước khe thì rất khó khai-thác vàng. Người ta từng hỏi quan Hộ-bộ cũ là Thục-thận-hầu, ông nầy cũng đã nhiều lần nơi đến việc ấy như vậy.

Ở xứ Thuận-hoá, tại miền duyèn-hải, nhiều nơi có ruộng muơi đều tùy theo từng lò muối. Cứ theo lệ, mỗi lò muối rộng

## PHU̇ biÊN tap Lự QUYÈN bơn

một sào, người ta thaiu một làu [sọt] muối. Nỉ̛a sào thì thâu một ky [một sọt nhỏ] muối. Khòng dủ nửáa sào thi chỉ thàu nửa ky [mủng] muối.

Một lò muối mà có nhiều rụ̣̀ng muối, thi người ta cứ tính hai sào thàu mọ̀t làu muối. Nếu có nhiè̀u ruộng muối hơn nữa, thi số muối nạp thuế cứ theo đó mà thèm lèn. Như vạ̀y, ngưởi ta gọi là thuè muối rụ̣̣ng.

Ở hai xã Dièm-trường và Phụng-chánh thuọ̀c huyện Phúvang (tỉnh Thừa-thièn), theo ngạch cũ mỗi năm phải nạp 55 làu muối thuế. Còn ruộng muối chùa Tam-bỉo [tức ruộng muối của nhà chùa] đều được miễn thuề.

Xã Xuàn-mỵ thuộc huyẹ̀n Minh-linh, theo ngạch cũ, mồi năm phải đóng thuế muối là 168 latu, và muối lể 50 lảu.

Xã Di-luàn [cũng thuọ̣c huyẹ̀n Minh-linh], theo ngạch thuế cù, mỗi năm phải nạp 60 làu muối thuế, và số muối $[29$ a] lễ 5 làu. Bề mặt làu phải đúng 1 thưởc, và chiè̀u cao 1 thưởc 5 tác.

Những nơi phải nạp thuể muối dều dượe trừ gạo lễ Thường-tàn, gạo tiết-liệu, gạo thế linh, bắt linh, sửa-sang cầu đò, đường-sá, và khièng-gánh sưu sai các việc.

Còn những nơi khòng có muối, thi khách-hộ phải mua muối ở tỉnh Quảng-nam, và chicíu theo số người nơi ấy mà thàu thuế. Thuế nầy được thế vào số tiền sai-dư. Vi vậy, người ta gọi là thuế muối đinh.

Theo lẹ̀ dinh, quàn-hạng là hạug nhứl, mồi người phải nạp 6 làu muối thuế.


## PHỨ BIEN TAP LƯC QUYĖN BON

Nhị hạng phải nạp mỗi người 6 lâu mưoi.
Hạng ba mỗi người phải nạp 3 làu muới.
Lão hạng và các con cháu các quan viên đều phải nạp mỗi người 3 làu mữi.

Hạng nhiêu-phu đươơc nạp riềng.
Các viên-mục, tướng-thần, xã-trưởng, lão-nhiêu, bần-cùng, tại đào [hạng người đi trơn-tránh] thì đều được tha thuế muới.

Quân-hạng ở các nơi phul-phường cung chiếu theo thề-lệ đả kề ở trèn mà nạp thuế muối. Những người nào không có mươi thì được nạp thay 1 làu muối là 1 tiền.

Năm Quý-hợi [tức năm 1743 là năm thứ 4 nièn-hiệu Lê Cảnh-hưng] các phường thuộc xã Thanh-hà, huyẹ̀n Hương-trà đều nạp thuế muối đến 850 lâu. Phường Kế-đăng nạp đến 1.078 làu muới.

Ở về miền duyèn-hải thuộc xứ Thuận-hóa có những nơi chuyên làm nghề đánh cá, ngurời ta thàu thuế nước mắm, cứ lá̛y nhân-số và số người có lưới đánh cá hay không có lưới làm chuà̀n-đich đê đánh thuế như sau:

Hạng tráng-đinh cùng những người có lưới đánh cá đều phải nạp mỗi ngurời 4 tĩn nưởc mắm.

Hạng tráng - đinh khòng có lưới phải nạp 3 tĩn nước mắm. [29b]

Hạng quân-nhàn có lưới phải nạp 3 tĩn nưởc mắm.


## phỦ biên tap lưc quyèn bôn

Hạng quàn-nhàn khòng có lưới được miễn thuê.
Các viên-tử mỗi người phải nạp 1 tĩn nưởc mắm.
Hạng bần-cùng có lưới phải nạp 1 tĩn nước mắm.
Năm Kỷ̉-sửu [tức năm 1769 là năm thử 30 niên-hiệu L.ê Cảnh-hưng], xã Thủy-bạn thuộc huyẹ̀n Minh-linh có 109 chiếc lưởi phải dàng lễ 50 tỉn nước mắm.

Xai Cồ-trai [huỵ̣̂n Minh-linh] phải nạp thuế 50 tĩn nưởc mắm và phải dàng lễ 10 tĩn.

Xĩ Hà-trung [huyẹ̀n Minh-linh], theo lệ cũ, chỉ phải nạp 100 tĩn nước mắm dầu cá ngon béo.

Phırờng Hoa-tuà̀n thuộc huyện Hương-trà phải nạp 792 tĩn nược mắm thuế và dàng lề 1 tĩn.

Xã Bình-trị [huỵện Hương-trà ] phải nạp thuế 16 tĩn nưởc mắm và phải dìng lễ 10 tĩn.

Xã Trung-tuyền [huyẹ̀n Hương-trà] kề cả thuế và dàng lễ cọng 67 tĩn nư̛ớc mắm.

Xã Tuc-còng huyẹ̀n Quảng-điền phải nạp 110 tĩn nước mắm và phải dàng lễ 50 tĩn.

Xã Thuận-đầu thuộc huỵện Đăng-xương phải nạp thuế nưởc mắm là 104 tĩn.

Xã Hà-bá [cũng thuộc huyện Đăng-xương] phải nạp thuế 189 tĩn nược mắm.

## PHÚ biEN tap lưc quyèn bón

Xả Thủ-luạt thuọc huyẹn Lệ-thủy phải nạp thuê 315 tỉn nước mắm.

Xã Trung-luạt [cüng thự̣c huyện Lệ-thủy] phải nạp thuê 585 tĩn nước mắm.

Xã Hòa-luạt [cũng thuộc huyện Lệ-thủy] phải nạp thuê $\mathbf{3 0 0}$ tîn nược mắm.

Thôn Thuận-cô thuộc chảu Nam Bơ-chánh phải nạp thuế 200 tỉn nước mắm và dàng lễ 50 tĩn.

Tựu-trung cũng có nở được nạp tiền thay nước mắm, cứ tính giaí mỗi tĩn nước mắm là 1 tiền.

Và còn có nơi phải dâng lễ-vạt riêng cho các quan ở Bọ̣ và quan Lệnh-sử mổi nơi 25 tĩn nước má́m, nhưng được nạp tiền thay-thé là 2 quan, 5 tiền [tức mỗi tĩn trị giá 1 tiền].

Cónơi lại còn phải nạp cho viên Câulkè 4 tĩn nước mắm, và nạp cho người canh-giữ [30a] cửa 6 tĩn, nhurng đều được nạp tiền thay-thé.

Phường Đông-quan thuộc phủ Bình-thuạ̀n có 75 suất người, phải nạp thuế dầu cá 75 vò đề thế vào số tiền suru. Lại có đọi hàm-thủy [đội làm nước mắm] riềng gò̀m 50 người, trong só nằy thi 30 ngrười hàng năm phải nạp 30 lường [gần bằng một thùng sắt tây] nước mắm, còn 20 ngrười thì hàng năm phải nạp 2 vò mắm mòi và một thùng mắm tẹp, đều được chước-trừ tiền sai-dư và suru tiết-liệu.

Xä Mai-đản thuọ̣c huyện Hải-lăng xứ Thuận-hoá, theo lệ cũ,

## PHỨ bIEN TAP LUUC QUYÈN BÓN

phải nạp thuế là 30 cân trầm-hương thật tốt, và 35 cân thường, nạp tại quan Lệnh-sử. Sớ trầm-hương kề trèn là đề thế vào các khoản như lễ thường-tìn, tiền tiết-liệu, gạo cước, cắt cỏ cho voi ăn, suru linh các tàu thuyền. Nhưng xã ấy phải nạp đủ sơ tiền sai-dư. Những người ở phụ vào xã ấy đều khòng được trừ và đềı phải nạp số tiền sai-dur.

Phủ Gia-định có thiết-lạ̀p 11 thuŷền sơn đen, [ò-tất] cọng 500 ngırời được chia thành ba hạng nhur sau :

Hạng quàn-nhùn mỗi người phải nạp thuế chính là sơn 10 càn và suru sơn 6 cain.

Còn hạng thủy-hò̀i [mới trở vè̀] và hạng thủy-tục [mới tục kè vào bộ đinh] thì mỗi người phải nạp thuế chính $\overline{5}$ càn sơn và [30b] nạp suru 3 cìn sơn.

Ba hạng ngurời nà̀y, gặp lúc nhà-nước vô sự thì họ làm dàn, đều phải đăng nạp sưu thuế. Gặp lúc nhà-nước hữu sự, họ lại phải ra làm linh và đều được miễn đóng sưu thuế.

Năm Mạau-tý [tức năm 1768], các hạng người trong số 11 thuyền ấy có 452 suất. Trừ trường-hơp tiện-nghi, vièn đội-trưởng đội ấy áp thâu 10 người, cùng-hạng 46 người, lão-hạng 17 người, quàn-hạng 364 người, hạng thủy-hò̀i 79 người, hạng thủytuc 9 ngurời. Cả ba hạng người sau nầy đều phải nạp 6.528 cân sơn.

Xã Thanh-chàu thuộc huyẹ̀n Hà-dòng, phủ Thăng-hoa có những người làm nghề đi tìm kiếm yến-sào. Nhưng nhàn-dàn xã ã́y thườug đi ở rải-rác khắp nơi trong các phủ hạt Thăng-hoa, Điện-bàn, Qui-nhân, Phú-yên, Bình-khang, Diên-khánh và Giađịnh.


## phư min tap lưc quyin bonn

Hầng năm，cự đ̛̣n tháng hai，thì hẹ phải đăng nạp 120 tô yگ̂n，thư̛ mới và còn non．Những người có nhiệm－vu đi hành－ thâu thuế yến－sào phải sửa－sang các thuyền－bè đẻ đi đến các phủ ấy mà thâu thuế［thuế yễn－sào］．Đên tháng 7 thì các người ấy phả̉ đem sర thuế yêm－sào đã thâu được về trinh nạp vớ quan trên．Cứ chiếu theo bộ tiêu－sai có bao nhiều người thực－nạp thuế，và tưy từng hạng người mà thâu thuế yến－sào．

Tráng－hạng mỗi người phải nạp 2 cân yé̛n－sào，thi nay cho họ nạp thế 2 quan tiền．

Dàn－hạng mỗi người phải nạp 1 cân 8 lượng yến－sào．
Lão－hạng cùng với đinh－hạng các suất đều phải nạp mỗi người một càn yến－sào．
［31a］Còn đờng xã ấy［Thanh－chàu］lại phải nạp lễ Thường－ tàn và lễ Chánh－đán［tức Nguyên－đán］là 1.500 tờ yễn．Năm Mạ̀u－ tỳ，thuế yến－sào xã ấy được nạp tiền thay－thế đên 773 quan， 1 tiền， 30 đồng．

Xử Thuận－hoá，đường thủy vàđường lục giao－thông với tỉnh Quảng－nam．Về phia hữu，tỉnh Quảng－nam thỏng với caic phièn－ quôc．Còn đường biền，thì xứ Thuận－hoá và xứ Quảng－nam chỉ cách tỉnh Mân và tỉnh Quảng［Quảng－đông］Trung－quốc có ba， bớn ngày đường，nên các tàu buôn của Trung－quớc từ xura đến nay thường thường tư－tập ở hải－phận Thuận－hoá và Quảng nam．

Vào thời niên－hiệu Vĩnh－lạc ${ }^{1}$ nhà Đại－Minh，có các thuyền

[^7]
## phú bien tap lưc quyèn bón

buôn của Trung-quốc trôi vào bến chợ Thuận-hoá. Tại đây, lúc bấy-giờ, nhà-nước đã thiết-lập ty Đề-cử, lại có trường sưu tiền.

Đến thời nhà Nguyễn cắt giữ đắt Thuận-hoá và Quảng-nam, thàu được những khoản thuế tàu thuyền các nước đến đậu ở đây rất nhiều. Cai-quản các bến có 1 viên Cai-tàu, 1 viên Tri-tàu, 2 viên Cai-bạ, 2 viên Cai-phủ, 2 vièn Kýlluc, 2 viên Thủ-tàu, 6 người Cai-phòng, 30 người Lệnh - sử, cùng với nhuệ-binh 50 danh, 4 đội linh tàu cọng 70 danh, với 7 danh Thông-sự.

Tại các làng Minh-hương ở Hội-an, Cù-lao Chièm, Cầm-phơ, Làng Càu thì có chức quan «Sai-ty thái-bio». Hẽ̃ tàu nước ngoài đến xử Quảng-nam, vào cửa biền Đại-chiêm đến phớ Hội-an, hay vào cửa biền Đà-nẵng, đến xứ [31b] Lưu-làm mà buôn-bán, thì phải nạp caic hạng thồ-vạ̀t, [sản-vật địa-phương], và phải nạp thuế nhạ̀p xuất theo lệ định phàn-biệt đẳng-bạ̀c khác nhau. Cùng năm, thòng tính thàu dược những khoản tiền do các tàu thuyền nạp là bao-nhièu, người ta lắy 6 phần 10 sung vào thuế cảng. Còn 4 phần 10, các quan lại quàn dàn cứ chiếu theo số người nhiều it mà chia phần đồng-đều như nhau. Nếu có những tàu bị gió bão trôi giạt đến, không có hàng-hóa gì đáng chịu thuê lệ, thì sau khi viên Tàu-trưởng làm giấy khai trình, tức thì quan hửu-trách truyè̀n cho tuần-nha giữ cửa biền cùng với viên Đồnthủ đến tàu khám xét qua. Rồi cho phép người trong tàu được đi mua củi, gạo, và họ chỉ được lưu lại hai ba ngày, rồi bị đuồi ra biền cả [đại-dương]. Không cho tàu họ vào cảng, đề khỏi sinh những việc lôi-thôi. Nhưng cũng có trường-hơp họ c夭́ y yạo ra cảnh bị gió trôi giạt đến, đề được tạm trú, và ngầm đem hànghoá lên phơ, rò̀i sau mới trình xin chịu một sớ it thuê. Những cách gian-lận ngoài pháp-luật như thế vớn không thề nào đề-phòng cho hết được.


## PHỨ BIEN TAAP LƯC QUYÊN BÓN

Nay tra xétllại việc ngày trước, khi quan Lệnh-sử coi về các tàu là ông Vö-Trực kê-khai những thuế-lệ như sau :

Tàu từ Thượng-hải đến, phải nạp tiền thuế : 3.000 quan.
Tàu từ Quảng-đòng đến, phải nạp tiền thuĉ́ : 3.000 quan. Còn thuếleệ lúc tàu trở lui : 300 quan.

Tàu từ Phước-kiến đến, phải nạp tiền thuế : 2.000 quan. Còn lúc tàu trở về, lại phải nạp thuế : $\mathbf{2 0 0}$ quan.

Tàu từ Hải-nam đén, phải nạp tiền thuế : 500 quan. Còn lúc tàu trở về, lại phải nạp thuế : 50 quan nữa.

Tàu từ Tày-durơng đến, [32a] phải nạp tiền thuế : 8.000 quan.
Tàu từ Mã-cao đến, phải nạp tiền thuế : 4.000 quan. Khi tàu trở về lại phải nạp tiền thuế : 100 quan.

Tàu từ nưởc Nhựt-bản đến, và khi tàu trở về, lẹ thuế đều như tàu từ Mã-cao đến, và lúc trở về.

Tàu từ nước Tièm-la đến, phải nạp tiền thuế : 2.000 quan, và lúc tàu ấy trở về, lại phải nạp tiền thuế : 500 quan.

Tàu từ Lữ-tống đến, phải nạp tiền thuế : 2.000 quan, và lủc tàu trở về, lại phải nạp tiền thuế : 200 quan.

Tảu từ xứ Cựu-cảng đến, phải nạp tiền thuế : 500 quan, và lúc tàu trở về, lại phải nạp 50 quan tiền thuế.

Tàu từ Hà-tiên đến, phải nạp tiền thuể: 300 quan, và lúc tàn trở về, lại phải nạp tiền thuế : 30 quan.

## phư biên tap lưc quyèn bôn

Tàu khách từ Sơn-đô đên, phải nạp tiền thuễ : $\mathbf{3 0 0}$ quan, và đến khi tàu trở về, lại phải nạp tiền thuế : 30 quan.
© Thượng-hải, có thuyền từ tỉnh Triết-giang đôi khi chở sửquan của Thièn-triều [tức triều-đình nước Trung-hoa] đến mua hàng-hoá. Ở Hải-nam, có thuyền Quỳnh-châu đến mua hànghoá. Ở Mãi-cao, có thuyền nưởc Hoà-lan đến mua hàng-hoá.

Năm Nhàm-thìn [tức năm 1772 là năm thứ 33 niên-hiẹ̣u Lê Cảnh-hưng] và năm Quỵ́-tị [tức năm 1773], có lệnh giảm cå tiền thuế các tàu ngoại-quốc đến, và tiền thuế lúc các tàu ấy trở về, mồi tàu chỉ nạp 2.100 quan.

Năm Tàn-mão [tức năm 1771 là năm thứ 32 nièn-hiệu Lè Cảnh-hưng], những tàu thuyền buôn từ các xứ đến bến Họi-an cọng 16 chiếc, tiền thuế tất cả cọng 38.000 quan tiền.

Năm Nhàm-thin, thuyèn buòn tì̛ caic xứ đến bến Hội-an cọng 12 chiếc, tiền thuế tất cả cọng 14.300 quan.

Năm Quý̧-tị [1773], thuyền buòn từ các xứ đến bến Hộian cọng 8 chiếc, tiền thuế cọng 3.200 quan.
[32b] Thê-lẹ̀ về tion-vu [coi về tàu thuyền] của nhà Nguyễn nhur sau:

Cứ thường năm, đến tháng giêng, các viên Cai-bạ, viên Tribạ, vièn Lệnh-sử, viên Ký-lục thuộc Tàu-ty đều phải vào phớ Hội-an. Họ phàn-công, sai-phái thuộc quân của mình có người nào thông-hiều tiếng ngoại-quốc, thì cho ra đơng giử ợ cửa biền Cù-lao Chiĉm hoặc cửa biển Đà-nẵng. Khi nào có thuyền, tàu buôn các nưởc ngoài đến đây, người ấy phải xét hỏi kyy-lưỡng


## phú bièn tap lưc Quyèn bốn

từng thuyền một. Nếu xét quả thuyền, tàu ra vào buôn-bán, người ấy mới dẫn viên thuyền-trưởng hoặc viên phó thuyềntrưởng vào phớ Hội-an trình với quan Cai-bạ tra xét đề làm giấy tờ trinh lèn cấp trên. Đoạn người ta báo cho quan Cai-tàu, cùng truyền lệnh đến ty Tuần-áp đề sai người hộ-tống thuyền, tàu ấy vào cửa biền, đến sở Bạc-tuần. Rồi quan Lệnh-sử cung các nha đến xêt giấy-tờ của viên thuyền-trưởng. Viên tài-phó tàu phải kè-khai số hoá-vật. Quan Lệnh-sử chiếu từng mục hoávật xét xong mới cho họ qua sở Tuần, rồi lên bến phố trú-ngu. Viên thuyền-trưởng phải sửa-soạn lễ-vật «báo-tin» đẹ̀ lèn ông Nguyễn-Lệnh [Lệnh-sử họ Nguyễn] 4 cản trà, các quan Tử-trụ văn-ban cùng quan Thái-giám thủ-tào-vu, quan Cai-bạ mỗi ngurời 1 càn trà, các viên Tri-bạ, Cai-phủ, Ký-lục mổi ngurời nưra cản trà. Đơn khai lễ-vạ̀t được đẹ̀ nạp tại Chinh-dinh quan NguyễnLẹ̀nh xem xét rò̀i chiếu theo bản kê-khai lễ-vạ̀t ấy mà phản-phait cho các quan.
[33a] Vièn thuyè̀n-trưởng lại phải sửa-soạn dà̀y-đủ lễ tiến [tiến lèn chưa Nguyễn chăng?] hoặc gấm, đoạn, lụa mỏng có hoa, sa, đồ chơi cỉng các hạng trải cảy, và phải kė trinh trước với quan Cai-bạ. Ròi quan này sai linh đẹ̀ dến quan Cai-tau. Bấy giờ thuyền-trưởng mới dàng nạp lễ-vạ̀t cho òng Nguyền-Lẹ̉nh. Lễ-vạ̀t ấy vốn không có hạn định, nhưng đại-khaii lề-vạ̀t cũng phải đáng giá 500 quan tiền. Nhưng cũng có khi vièn thuyềntrưởng dàng một vài món quà mà được quan thich ý thi có thề quan truyền tha đảnh thuế cüng nèn. Tiến lễ-vạ̀t xong, vièn thuyền-trưởng phải kè-khai các hàng-hóa trong tàu, cứ mổi hạng hoá-vật phải kè ra một tấm thiếp riêng-biẹ̀t. Nếu vièn thuyền-trưởng cố tình giấu-giếm hoá-vật, thì khi mà người ta xét ra, các hoá-vạ̀t trong tàu sẽ bị tịch-thàu sung công hết, và còn có thề chiếu pháp-luật nhà-nước mà trị tội nữa. Như ông


## phư biên tạp lưc Quyèn bón

Nguyền-Lẹ̀nh muốn mua mọ̣t món hàng-hoá nào, thì cử truyền cho vièn Cai-quan chiếu theo tấm thiếp kè hàng dẹ̀ nạp vào còng-khố thàu-trữ. Vièn thuyền-trưởng và vièn tài-phó đều phải theo vào kho dề xem cản được bao nhièu. Dầu có vạ̀t-hạng nèo không mua, cũng cho phép vièn thuyè̀n-trưởng và vièn tài-phó đem đi bán hay đời-chác. Né́u họ có kèu quan mua giảm giả quá đảng, thi cũng có thề durợc trả thèm tiền mua hàng it nhiè̀u.

Cả dén caic người khaich đi tàu, trong hành-lỷ có những món đồ chơi nào, cũng đèu phải kė-khai nhứt thè đẹ lèn quan xem. Quan có mua những hàng gi, được bao nhiéu, thi cho họ trừ vào thuế nhạ̣p-cảng. Còn thiếu thuế nhạ̀p-cảng bao nhièu nữa, thi cho họ dem đồ đi bán nơi khac durơe sẽ nạp sau.

Vè lề trinh diẹn, quan Cai-tàu xem lề dàng lèn Thượngquan là bao-nhiéu rò̀i giảm đi mọ̀t nửa. Lễ nạp cho quan Cai-bạ và caic nha-thuọ̇c dều khac nhau.
[33b] Cảc tảu từ Thượng-hải, Quảng-đòng, Phurởc-kiến và Mà-cao dến, dè̀u có dàng lễ tiến lèn Thượng-quan. Còn tàu từ Hải-nam đển, khơng có lễ tiến, chỉ đến ngày tàu nhồ neo ra về, mới dàng lễ tiến. Tụy theo lễ hạ̉u hay bạc dề caic quan đáp lề lại, hoặc tặng họ 5 thoi bạc, 5 cày quyến, 50 quan tiền, và 5 bao gạo; hoặc tặng 3 thoi bạc, 3 cày quyến, 30 quan tiền và 3 bao gạo; hoặc 2 thoi bạc, quyến 2 cày, tiền 20 quan và gao 2 bao, khòng có tièu-chuàn như̛t-định.

Còn nhur Thurợng-quốc [tức nước Trung-hoa] có sai tàu nhànưởc trao-trả số dàn bị sóng gió trôi giạt vì đắm tàu cho ta, theo lẹ̀ định ta tặng sai-quaan và thuyền của họ 50 quan tiền, và cho dàn-đinh cùng thủy-thủ mỗi người một quan tiền. Nếu họ sai thuyền buơn trao-trả cho ta những người dàn bị đắm tàu trôi giạt vào nước họ, nhìn đó thuyền buòn nọ vào buôn-bán đồi-

## 70



## phỨ bien tap luc quyèn bón

chác hàng-hoá, thi thuyền buòn ấy dượe tha, khỏi phải đóng thuế nhạ̉p-cảng. Còn những tảu buôn nào chuyèn-chở hàng-hoá của nưởc họ đến nưởc ta, đều phải có đơn trình quan Cai-bạ đề quan nầy sai-phái người đến khám xét. Rồi mới sai quàn linh áp điẹ̀u tởi thuyền, chứ không được thiện-tiện chở riêng di bán.

Nếu có chiếc tàu nào chở khách hay hàng-hoá đầy quá, vièn thuyền-trưởng phải có dơn trinh, quan chiếu theo số khách khi tàu mới đến nơi, cho người đến tạ̀n thuyền đếm lại phànminh, rò̀i sai linh thuộc quyền cùng với tuần-ty cho dàn phuulüy [dàn khuòn vác] [34a] hộ-tống thuyền ra ngoài cảng.

Còn như những người buôn-bán ở nước khác mà bị sóng gió trôi giạt đến hải-phận nước ta, nếu họ xin tạm-thời đạ̉u lại đề sửa-chữa thuyè̀n, thi thuyền họ được đạau ở cửa Hàn và xự Cù-lao. Khi đã sửa-chữa thuyền xong, quàn linh giữ cửa biền và dàn tiếp-cạ̀n phải xua-đuòi họ ra biền cả. Nếu họ còn muốn vào hải-phạ̀n nước ta đề mua bán, thì quan Cai-bạ củng với quân lính thuộc quyền các Tàu-ty phải đến nơi khám-nghiẹ̀m hàng-hoá của họ còn nhiều it như thế nào, rò̀i chuyèn trinh lèn cấp trèn. Nếu thuyền họ còn nhiều hàng-hoá, thì họ được miển thuế một phần ba; nếu còn it hàng-hoá thì họ được miền thuế một nửa; nếu không còn hàng-hóa gi, thì được miễn các thứ thuế.

Nếu họ muốn chở hàng-hoá của cảc khách buôn, họ phải làm đơn trình nói rõ những người khách ấy là người ở xứsở nào? Thuyền lớn hay nhỏ? Chở hành-khách nhiều hay it ? đề định lệ đánh thuế, rò̀i mới cho họ chở mướn. Cũng có khi người ta chắng căn-cứ một lệ cũ nào cả. Khi nào những thuyền chở khách bị sóng gió phá-hoại, thì sau khi tra xét số hành-khách, quan Cai-bạ giao-phó cho hội-quán giữ họ lại, và

cấp-phát cho họ mồi người 5 tiền. Đọi đến lủc thuạ̀n gió thì cho họ sang thuyền khúc trở về Trung-quốc. Nếu họ là người ở xử khuc, thi tùy theo quan sờ-tại cấp-phit giấy-tờ đề họ. được trở về nguyèn-quán. [Về Bắc-quốc, người Tàu thường nơi là về Đường].
[34b] Trong thuyè̀n buòn tỉnh Quảng-đòng, có người khách họ Trần rất quen-thạo đường-lới thông-thương mua bán. Y nói : $y$ từ phủ Quảng-chàu [tỉnh-lỵ Quảng-đơng] theo đường biền vào Thuạ̀n-hoá, nếu thuạ̀n buò̀m xuôi gió thì thuyền chỉ phải đi 6 ngày đèm là dến nơi. Còn vào cửa biền Nại-hải [tức cửa Thi-nại] đề đến phố Hà-thanh thuộc kinh-thành Phú-xuàn, hoặc vào cửa biè̀n Đại-chièm đè dến phố Hội-an thuọ̀c tỉnh Quảng-nam, hànhtrinh cũng vạ̀y.

Tì̛ phủ Quảng-chàu dến xứ Sơn-nam [tức vùng Namdịnh], thuyền chỉ di bốn ngày đẹm, mả còn thừa một trơng canh.

Nhưng thuyền từ vùng Sơn-nam trở về, người ta chỉ mua được mọ̀t món hàng-hoá là củ-nàu mà thôi. Thuyền từ kinhthành Thuạ̀n hoá về, cũng chỉ mua được một thử hàng là vị hờ-tièu mà thôi. Cȯn thuyền từ miền Quảng-nam về, thì trăm thứ hàng hoá, thứ gì cũng có. Caic thuyền từ các phiên-bang trở về, cũng không có nhiều hàng-hoá bẳng thuyền từ Quảngnam vè̀.

Đại-phàm những hoá-vật được sản-xuất từ các phủ Thănghoa, Điẹ̀n-bàn, Qui-nhàn, Quảng-nghỉa, Bình-khang cùng dinhsở Nha-trang, chỗ thì người ta chuyên-chở hàng-hoá bằng thuyền theo đường thủy, hay chở bằng ngựa theo đường bọ, đều đồ xó dồn về phớ Hội an cả.


## PhÚ biÊN TAP LUC QUYÊN BÓN

Ở nơi dêy［tức phố Hội－an］，vì các khách buòn Trung－quốc đều tởi mua hàng đưra về Tàu，nên buòi trước hàng－hoá rắt nhiều，dầu có 100 chiếc thuyền lớn chuyên－chở hàng－hoá trong môt lúc cũng không thể chở hết được．

Nay chúng ta hãy thử đem mấy thứ hàng－hoá liẹ̀t kè ra sau đày với một giá－cả phải chăng mà nới，thì y［người khách họ Trần］nơi ：$\dot{0}$＇tỉnh Quảng－nam，người ta gọi 100 càn là 1 tạ， ［35a］thì binh－lang［cau làm vị thuốc］ 1 tạ giaí 3 quan tiền，hò̀－ tiêu［hạt tiêu］ 1 tạ giá 20 quan tiền，đạ̀u－khấu 1 tạ 5 quan tiền， tô－mộc 1 tạ 6 quan tiền，sa－nhàn 1 tạ 12 quan tiền，ô－mọ̀c 1 tạ 6 tiè̀n，hờng mọ̀c［tức gỗ sơn］ 1 tạ 1 quan tiền，hoa－lè［tức gỗ trắc］ 1 tạ 1 quan 2 tiền，tè－giác 1 tạ 500 quan tiền，yến sào 1 tạ 200 quan tiền，gàn hươu 1 tạ 15 quan tiền，vày cai 1 tạ 14 quan tiền，tôm khô 1 tạ 6 quan，đầu ốc hương 1 tạ 12 quan tiền，đại－ mạo［đời－möi］ 1 tạ 180 quan tièn，ngà－voi 1 tạ 40 quan tiền，gai ba－la 1 tạ 12 quan liền，dường phèn［băng dường］ 1 tạ 4 quan tiền，dường traỉng 1 tạ 2 quan tiền．Còn những vị thuốc như Hoạt－thạch，Thiết－phấn，Hải－sàm［con dùng－đục］cùng với những vị thuốc thò－sản hàng mấy trăm vị không thề nào kề cho xiết đurơc．

Đến như Kỳ－nam－hương nặng 1 càn trị giá 120 quan tiền， vàng tớt trị giá 1 thoi 180 lòi［có lẽ lòi xàu tiền］，vải quyến 1 cây 3 quan 5 tiền．Còn các thứ nhục－quế，trầm－hương，trản－chảu rất tớt，giá－cả cao thấp hay nhiều it không có nhứt－định．Còn thứ gỗ tử－đàn［đàn－hương tia］thì không được tốt bằng thứ gỗ ở nước Tièm－la［tức nước Thái－lan］．

Còn hỏi các danh－mục những hàng－hoá，phàm－vật từ Trung－ hoa đem sang đày có những thứ gì ？Và có những thứ nào bán không chạy，［35b］phải đề ư－đọng lại，thì y nói ：

## phư biên tap lư quyên bôn

«Các hàng-hoá đều bản rắt chạy, khòng có món hàng nào bị ế, và ưr-đọng cả. Bao nhièu những hàng-hoá mà y đưa sang đày như sa, đoạn, gấm, vóe ngũ sắc, vải tấm, trăm thử thuớc Bắc, giấy vàng, giấy bạc, dày vàng, dạy bạc, các sắc dầu thơm, caic hạng chỉ-liệu [giä́y], caic sắc dày tơ, caic màu thuốc nhuộm, các sắc quà̀n aio, giày, giép, nhung, luợt, kính hay gương phalê, giấy, butt, mực, kim, khuy, cuic aio, bàn ghế, sa sao, đồ đờng, đồ thiếc, đồ sứ, đò sành, đồ gốm v.v... Còn những đồ ăn uống thì có trầu lai, cam, chanh, lè, taio, bánh thị, bánh mi, miến, mi, nưởc mẳm, dầu trám, đạ̀u tương, đậu hủ, vôi, men, rượu, gừng, mộc-nhî, hương-tin [nấm hương] v.v... kẻ có thử nầy, người có thứ khác, buôn-bain đôi-chác cho nhau, nên ai cần dùng món hàng nào cũng đều có cả.

Cỏn hỏi về lối di dường biền nèn đi thế nào? Thi y nói : Hinh-thế bièn tròng như một cái chảo tròn. Quận Hải-nam và quận Quỳnh-nhai ở vào chính giữa [trung-gian] cải chảo. Bèn tả là tỉnh Yèn, và tỉnh Quảng [tức tỉnh Quảng-yèn và tỉnh Kiếnyèn hiẹ̀n nay]. Ở sau phía tả là tỉnh Hải-dương. Ở sau tỉnh Hảidương là vùng Sơn-nam. Phia hữu chảo là kinh-thành Thuậnhoá. [36a] Sau phia hữu là tỉnh Nghệ-an. Sau tỉnh Nghệ-an là tỉnh Thanh-hoá. Còn phủ Quảng-châu và tỉnh Quảng-tày là hai bên phia trước caii chảo ấy, cho nèn cùng đi tắt ngang cùng gần cả.

Đến như các xứ (iia-định, Hà-tièn và Ba-thắc, thì biền lại chuyè̀n sang phia hữu tỉnh Quảng-nam, mà nưởc Tièm-la lại ở về phia hữu vùng Hà-tièn, đều ở phàn-biẹ̀t ra một mặt. Người Tày-dương là Òng Từ-Tàm-Bả đã vẽ rõ lối đi đường biền cũng như thê.

Theo lẹ̀ cũ của nhà Nguyễn, caic xứ phải nạp vàng bạc cùng

## phư biên tap lưc quyèn bôn

trầm-hương, dại-mạo [đời-mòi] đều phải dẹ̀ nạp đến Nọ̀i-phòng, giao-phó cho thuyền Tàn-nhứt bắt linh canh giữ. Còn quan-chức ở các phủ được thăng-thưởng, cùng với caic xã nạp lễ bằng thứ bạc như hình lá cày si, thì ty Iẹ̀nh-sử phải thaiu và giao nộp vào kho. Còn số thuế mà các xứ phải đẹ̣ nạp thi được lưu-trữ tại quỹ thứr nhứt, giao cho hai đọi thuyền là dọi Thạch-than và đội Khánh-miên canh giữ. (iạo, thóc và gạo nếp thi đẹ̀ nạp vào kho sau, giao-phó cho các thuyè̀n Nội-thủy canh giữ. Còn muối, nưởc mắm, dường phèn, đường cait, dạ̀u xanh, mở heo, lua hoahồng, lua trắng, chiếu trắng, lòng cui-du [hay lòng cu-li], vải trắng, sa Thuạ̀n-thành, giấy, tè-giaic, [36b] lọ sành, đều dược đẹ̀ vào lưu-trữ ở trong các hòm tại Nội-khố, và được giao-phó cho các thuyền Nội-thủy canh-giữ. Dầu, síp được chứa tại kho Hạ̉udu. Ngà-voi, mày hoa, lá buôn [dě lợp nhà], gổ ô-mộc [tức gỗ mun], chièng đờng đều được đẹ̀ vào cất ở nhà đồ, cũng đều được giao-phó cho các thuyền Nọ̀i-thủy canh giữ. Còn giấy lua và mật đỏ thì được chứa vào kho Phủ-ao, cung dược giao-phó cho đội thuyè̀n canh giữ.

Đến lủc Hiè̀u-quóc-còng [tức chúa Nguyền-phúc-Chu] xưng Vương, quan Chưởng Thái-giám là Mai-văn-Hoan bièn từ năm Binh-dần [tức năm 1746] đến năm Nhàm-thàn [tức năm 1752], hằng năm hai xứ [Thuận-hoá và Quảng-nam] đều nạp các khoản thuế bằng vàng, bạc, tiền tồng bộ, đối-chiếu với các sò chi-tiêu, cấp-phát hàng năm, thì có năm tiền thàu vào là 338.100 quan, mà chi-tiều đến 364.400 quan. Lại có năm, tiền thâu vào được 423.300 quan, mà chi-tièu đến 364.400 quan. Đại-khái số thâu vào cũng chỉ đủ sớ chi-tiêu mà thôi. Nếu số tiền chi-tièu có thiếu hai hoặc ba vạn quan, thì người ta lấy tuế ngàn [só bạc trong năm] mà thế vào. Số tiền chi-xuất cùng với thiếp tiền phảt hàng năm cho chánh và phó đọ̀i-trưởng, tất cả các kỳ cọng 26 vạn

## phư biên tap luc quyèn bón

quan, [37a] và hàng năm phát cho xứ Thuạ̀n-hoá củng lễ Xuèntế là 1.400 quan tiền làm chính lể. Ngoài ra, còn những yến tiẹ̀c, ban thưởng và doanh-tạo, tế-tụ, trai đàn thì khòng có nhứtđịnh, và cũng không có khoản chi-tièu nào có thè nói là chitièu vò-ich cả.

Vàng hàng năm thàu vào đượ 83 hoặc 81 thoi, hoặc 80 hay 90 thoi, nghĩa là đều ở mức-đọ̀ trèn dưởi 85 thoi.

Giáp-ngản [bạc hạng nhứl] thàu vìo hoặc 21 thoi, hoặc 29 thoi.

Dung-ngain [bạc hinh lá si] thàu vào hoặc 210 thoi, hoăc 248 thoi.

Kè-ngàn [bạc hình con gà thảu vào 10.100 đồng, hoặc 10.400 đöng, hay khòng có dồng nato cùng nèn, vỉ khỏng có tièu-chuàn nhứl-dịnh.

Chỉ có năm Nhaim-thản [tức năm 1752], thứ bạc giáp-ngàn dược thaiu vào cọng 257 hốt, thứ bạc dung-ngàn được thàu vào cọng 223 hốt. Người ta thử tinh trong khoảng 7 năm ấy, số vàng thảu được cọng 576 thoi, 8 lượng, 4 đö̀ng-càn, số giäp-ngàn thảu dược cọng 997 thoi, 8 lurợng, số dung-ngàn thâu được cọng 1.427 hốt, số kê-ngàn thàu được cọng 21.150 đờng. Quyè̀n sồ ấy, cứ đến cuối năm tính xong, ngruời ta viết : «lấy ngày mùng 3 tháng gièng năm tởi trinh nạp". Hằng năm, người ta cứ cọng rõ số-mục như vạ̀y, khỏi phải phiền tra-khảo tinh lại, [chỉ thoạt trông cũng biết ngay]. Đó là một việc rất hay vậy.

Nhả Nguyền, từ năm [37b] Binh-dần [1746] đến năm Đinhmão [1747], và năm Mậu-thìn [1748], trong khoảng ba năm ấy, có đúc tiền cọng 12.396 quan.


## PhÚ bien tap lư Quyèn bón

Tại các xử Thuận－hoá và Quảng－nam，người ta xây cất các kho－tàng，nhà－lẫm đê chứa gạo，thóc，tiền，của．Việc nằy đă có qui－lẹ hắn－hòi từ ngày trước．Ở xứ Thuận－hoá có 7 kho ：

Kho Thọ－khang，ở về địa－phận phường Thọ－khang thực huyện Phú－vang．

Kho Thọ－khang nầy gò̀m có các kho nhỏ là kho Tiền－dực， kho Nội－trường cũ，kho Kiền－kiền，kho Miếu－òng，kho Nội－ hoành，kho Nội òi，kho Nọi－cơ－hữu，kho Vïnh－xương，kho Nội－ an nhàn，kho Nội－nga．Mỗi kho nhỏ đều có hai tọ̀ nhà chia nhau trữ số lúa tô của ba huyện Phú－vang，Quảng－điền và Hurơng－trà，cùng số lúa các ruộng trang điền，ruộng đồn－điền trong 3 huyẹ̀n ấy với sô lúa được đong bắng khoản tiền sai－ dư，sô lúa được chuyên－chở từ các kho Đạm－thủy，Càn－dương， Tân－an thuộc xứ Quảng－nam，số lúa từ các trường Qui－nhân， Qui－hoá，Tàn－an，Bả－canh，và số lủa của những người mắc tội bị tịch－thâu sung－công．Kho nà̀y do 100 người linh thuộc đội thuyền Lão－nhuệ Yên－nhứt canh－gaic gìn－giữ．

Kho Nguyệt－biều tại địa－phận xã Nguyệt－biều thuộc huyện Hương－trà．［38a］

Kho nầy lưu－trữ số lúa đượe vạ̀n－chuyền từ Quảng－nam và hai thuộc trường Gia－định，trường Qui－nhơn cùng số lúa ba phường là phường Quản－thảo，phurờng Thièn－mỗ，phường Cảnh－ dương，và số lúa tô ba huyẹ̀n Hương－trà，huyện Quảng－điền， huyện Phư－vang cùng các hạng đạn－dược，nưởc mắm，muới v．v．．．

Kho nầy do mọt đọi linh thuộc thuyè̀n Lão－nhuệ Yên－nhị canh－gác gin－giữ．

## PhỬ bIEN TAP LƯC QUYÈN BÓN

Kho Thạch-hãn tại địa-phạ̀n xã Thạch-hãn thuộc huyện Hải-lăng.

Kho nầy chứa số lúa tô của hai huyện Hải-lăng và huyện Đăng-xương [ngày nay là quận Triệu-phong].

Kho nầy do 30 người linh thự̣̂c đọi thuỵ̂̀̀n Khang-nhứt canh-gác gìn-giữ.

Kho Lai-cách tại địa-phận xã Lai-cách thuộc huyện Minhlinh [nay là quạ̀n Vĩnh-linh].

Kho nầy chưra-dựng lúa tò thuộc huyẹ̀n Minh-linh và huyện Hải-lăng. Kho Lai-cách nà̀y có đội linh thuyèn Yèn-nhứt canhgiữ.

Kho Bến-dàu tạm-thời chứa-đựng caic thứ lúa thuế ruộng, có số linh dội Xa-nhứt và đội Xa-nhị vận nạp qua lại và chuyền lúa đi chất chửa ở cac kho khac.

Kho Yên-trạch ở về địa-phạ̀n xã Yèn-trạch thuộc huyện Lệ̀thủy. Kho thứ nhứt ở tại đạo Bát-tọa lưu-đồn gồm có 45 gian. Kho thứ nhi gò̀m có 42 gian.

Kho Yèn-trạch nầy, kề cả kho thứ nhứt và kho thứ nhì đều chứa thóc do các đoàn tàu vạ̀n-chuyền thóc từ các kho ở Quinhàn và ở ( ria -định vào.

Kho Khang-lọ̣c thứ nhứt gồm 52 gian. Kho thứ nhì gồm 43 gian.

Các kho Khang-lộc đều chứa lủa thuế ruộng huyện ấy, cùng chứa tiền và gạo điền-mẫu.

## PHỨ BIEN TAP LUC QUYÈN BON

[38b] Lai còn có 29 gian nữa chứa muôi và nước-mắm.
Kho thứ nhứt huyện Lệ-thủy gồm 52 gian. Kho thứ nhi gò̀m 43 gian. Hai kho nầy chứa lúa thóc thuê ruộng huyện ấy và chứa tiền, gạo điền-mẫu.

Từ đày trở lên, cọng 369 gian nhà kho, do 20 người lính thuộc đội thuyền Yên-nhứt canh giữ.

Kho Trung-trinh ở về địa-phạ̀n xã Trung-trinh thuộc huyện Khang-lộc. Kho nầy tích-trữ gạo từ các kho Càn-dương và Phương-gia thuộc tỉnh Quảng-nam chở về.

Kho Trızờng-dục ở về địa-phạ̀n xã Trường-dục thuộc huyện Khang-lọ̀c. Kho nầy chứa thóc châu Nam Bơ-chánh và thóc thué̛ ruộng ba tòng thuộc huyện Khang-lộc.

Kho nầy do 21 ngurừi linh thuộc dọi thuỵ̂̀n Yẹn-nhứt canh giữ.

Từ đây trở lên, tất cả các kho ở Thuận-hoá đều có một viên quan võ là Đềlãnh coi giũ.

Xứ Quảng-nam có 12 kho như sau :
Phủ Thăng-hoa [nay là quạ̀n Thăng-bình] có kho Tàn-yên. Kho nầy chứa thơc thuế ruộng các huyện, các thuộc về hai phủ Thăng-hoa và Điện-bàn cùng với caic khoản tiền sai-dư, tiếtliệu, suru-suất và khoán-kh $\widehat{\text { v.v... Có hai vièn chánh và phó }}$ Đề-länh trông coi kho nầy, và có 50 ngurời lính thuộc đội thuyền Yên-nhứt canh gác, gìn giữ.

Phủ Quảng-nghĩa có kho Yên-khang và kho Tur-cung. Hai

## PHÚ bIEN TAP LUUC QUYÊN BON

kho nầy đều chứa thóc, gạo thuê ruộng thuộc huyện Binh-sơn cùng với các khoản tiền sai-dur, thurờng-tàn, tiết-liệu, sưu-suất, khoán-khố v.v... [39a] Hai kho trèn do mọ̀t viên quan võ lâ Đêlã̃h trông-coi, và do $\overline{0} 0$ ngurời linh thuộc đội thuyền Binh-nhứt canh-giür.

Kho Phú-dŭng chứa sổ thóc thuế ruộng thuộc hai huyện Chương-nghĩa [nay là phủ Tur-nghĩa] và huyện Mộ-hoa [nay là hựẹ̀n Mọ̀-dửc] cùng vởi caic khoản tiền thuế một phủ. Kho nầy có hai vièn quan võ là Đềlãnh trông-coi, và có 50 người lính thnộc đọ̀i thuỵ̂̀n Yèn-nhứt canh giũ.

Phủ Qui-nhàn có kho Phú-an. Kho nà̀y chứa thóc thuế ruọ̀ng huyẹ̀n Bồng-sơn [nay là phủ Hoài-nhàn] và thuộc Hà-bá cùng khoản tiền nạp thay cho những khoảnh đất trò̀ng dàu còn lưu hoang. Kho niî̀y do . 50 người linh thuộc dội thuyền Tàn-nhứt canh giü.

Kho Bạn-thủy [cũng thuọ̀c phủ Qui-nhàn] chưa thóc thuế ruộng huyện Phù-ly [nay là huyện Phủ-mỹ̃] cùng với khoản tiền nạp thay cho những khoảnh đất trồng dàu còn luru-hoang. Kho nì̀ có $\mathbf{~ c o ~} 0$ ngurời linh thuọ̀c đọ̀i thuyền Mỹ-nhứt canh giữ.

Phủ Phú-yèn có kho Yên-tụyền. Kho nầy chứa các số thnế thuộc hai huyẹ̀n Đồng-xuàn và huyện Tuy-hoà cùng số thuế hai thuộc Cảnh-yèn và Kim-hộ, với số thóc thuế ruộng Yèn-tuyền. Co 20 người linh thuộc đội thuyền Yên-nhứt canh giử kho nầy.

Kho Xucin-đdi [cũng thuộe phủ Phú-yên] chứa thóc thuế ruộng và các khoản tiền thuế hai huyện [tức Đờng-xuan và Tuy-hoà ] cüng các thuộc, caic tồng, xĩ, thôn, nạ̀u trong phủ [tửc phủ Phí-yên]. Có 20 ngurời lính thuộc đội thuyền Yên-nhị canh giử kho Xuân-đài này.


## PHƯ biEN TAP LUUC QUYẼ BON

Huyệni Binh-khang [nay là phú Ninh-hoà] có kho Họi-yên. Kho nầy chửa thóc thuế ruộng hai huyện Quảng-phưởc [nay là huyện Vạn-ninh] và huyện Tân-định cùng lúa thuế ruộng thuộc Hàłbá [nay lă vừng Hòn-khói], với các khoản tiền các nơi ấy.
[39b] Các kho trên đày, mỗi nơi đều có một viên quan võ là Đề-länh trông-coi.

Phủ Diên-khánh có kho Phước-yên. Kho nầy chứa số thóc thuế ba huyện Phước-điền, Vỉnh-xương và Hoa-châu cùng só thóc thuế ruộng hai thuộc là Hà-bá và Tân-yên, với các khoản tiền các nơi áy.

Kho nầy có viên Ký-lục và viên Tri-bạ ở dinh Bình-khang trông coi.

Phủ Gia-định có kho Tàn-an. Kho nầy chứa số thơe thuế ruộng hai huyện là Phước-long và Tân-bình, ba trường là Quản-thảo, Thiên-mỗ và Cảnh-dương, với số thóc thuế ruộng hai thuộc là Quý-hoá, và Qui-yên, cùng kho Bịnh-viễn, trırờng Tân-an chứa thóc thuể các hạng ruộng cỏ, ruộng núi các khoản tiền trong phủ.

Hai kho Tàn-an, Định-viễn và trường Tân-an có viên Kỷlục và viên Tri-bạ lưu-thủ ở dinh Long-hồ trông-coi.

Những nhà kho cui của họ Nguyễn đều được lợp bằng các thứ tranh săng, tranh cỏ. Trải qua nhiều năm, các nhà kho đềı bị hư-hỏng dột nát, nên người ta bắt nhân-dân các làng, xä hàng năm phải nạp một sठ́ tiền «khoán-khỡ" đề phòng vào việc chi-phí sửa-chữa các nhà kho. Theo lệ định, mỗi người như nạp thóc thuế ruộng thực-trưng là 100 thăng, thì người ta

thâu thêm số tiền «khoán-khơ » là 37 đồng tiền. Nếu người ây được giảm só thuê tô ruộng, thi sô tiền akhoán-kh $\%$ cüng theo đó mà được giảm. Nhưng cac sठ tiền «khoán-kh $\delta$ ) hàng năm đều được đăng-nạp một lần với các thứ thuê, thể mà người ta chưa từng thấy sửa-chữa caic nhà kho bao-giờ.

Năm Giiap-ngọ [tửc năm 1774 là năm thứ 35 niên-hiệu Lê Cảnh-hưng] ${ }^{1}$, [40a] quàn Vương-thương [tức Trịnh-Sum] tiên vào Thuận-hoó, xét kho Yên-trạch [kho ở huyện Lệ-thủy], thấy nhà kho hư-hỏng, dột nát, mư̌i và nươoc-mắm ở trong kho đều không có thè ăn dùng được nữa, lua trong kho cüng bị hur-hao, tồn-thát, thế mà phép a thàu thường" [thàu tiền đề bòi-thường vào sụ̣ hao-hụt tòn-thất] vần còn nghièm-nhặt. Như năm Kŷ-sửu [1769], có mọ̀t người thuộc đọit thuyền Lão-nhuệ [Lão-nhuẹ Yênnhứt thuyền] coi kho Thọ-khang tô-giaic rằng: Năm Giáp-thân [1764], caic quan-viên ở bản-đurờng cùng với thuyền của ông ta lường đong lại gạo thóc, thấy có sụ̣ hao-hut. Tức thì ngurời ta

[^8]

## PHÚ biÊN tap LưC QUYÊN bớN

sai tra－xét，rò̀i cho thâu cả tiền và gạo dủng làm ngư－lộc cho các quan viên bản－đường，và những người trong thuyền Lão－ nhuệ cùng những người trong các chiếc thuyền khác đề đền－bù vào sơ thóc gạo công bị hao．

Năm Tàni－dậu［tức năm 1741］，Hiều Quốc－công［tức chúa Nguyễn－phúc－Chu］sai－khiến các viên Cai－hợp và Thủ－hơp chia nhau tra－xét số thuê từ năm Mậu－ngọ［1738］，Kỳ－vị［1739］，Canh－ thân［1740］về số tiền sai－dư của các chánh－hộ，khách－hộ từng huyện củng các hạng thuế tô ruộng，thuế tre，thuế lau，thuể đầm， thuế chợ tuần，thuế đò，thuế thuyền bè，thuế caic bãi đất trò̀ng hoa－màu，thuế mắm，thuế mư̌i，thuế nguyèn－đầu v．v．．．Người ta sai mỗi người đi đến mỗi huyện đề tra－xét và kè－khai những sớ thuế đã đăng－nạp rồi，và truy thàu những khoản thuế chưa nạp．Hễ sau tám năm mà chưa nạp thuế，những người dàn trớn－ tránh đi đến các nơi khác，nay có lệnh tha thuế cho họ．Còn các viên chức tại bản－đường mà chưa nạp thuế，thì phải kê vào hạng thiếu thuế và phải đăng nạp．［40b］

Lại xét có trường－hợp tám nãm mới nạp bộ thuế，thê mà còn có những người đương thiếu thuế chưa thâu nạp xong，thi đủ biết cái tệ kiềm－soát hư－ứng hàng năm không thề nào nói xiết được．

Bến năm Ất－dậu（1765），nhà Nguyễn truyền lệnh tra xét tứ năm Bính－tý（1756）đến năm nầy đề biết những vièn quan－lại nào，năm nào đã đi khắp nơi，đến phủ huyện nào có số tiền quan thuế，nhàn－số，và tiền thuế mỗi nơi thường năm đã thâu nạp được bao－nhièu，còn thiếu bao－nhiên nữa chưa đăng－nạp， phải làm sồ bà̀m lên cấp trèn，đề biết tiền thuĉ́ mồi nơi đủ thiéu như thế nào．

Bày-giờ, các viên Cai-lại và các viên Cai-trưng một mặt đều phải làm bợ loại-khai các hạng nhàn-sớ và tiền-thuế, mọt mặt sai-phái các quàn linh coi giữ kho phải đi truy-soát từng nơi, người ta mới nhạ̀n thấy tại nhàn-dân củng như tại các quanvièn, số tiền thuế còn lưu-khiếm khá nhiều. Bởi vì hàng năm, thuế-khoá nhà-nước có đến trăm khoản, người đi trưng-thâu thúc-giuc có đến trăm đường, trăm nẻo, thê tất-nhiên không thề nào tránh khỏi những sự mất-mát hà-lạm được.

Mãi đến năm Kỵ-sỉ̛u [tức năm 1769 là năm thứ 30 niênhiẹ̀ur Lè Cảnh-hưng], nhà-nước mới định quy-chế cho những vièn Cai-trurng và những viên Cai-lại tại caic trường thuế phải bièn thàu thóc gạo và các thứ tiền thuế, ngạch thuế các trường, mỗi năm phải làm sồ-sách định rõ số-mục từng nơi đem dâng nạp, đề làm thurờng lệ. Lúc bấy giờ, những quan nha ở côngđường các phủ phải bièn caic bản loại-khai, trèn phải kê rõ chàu nào, huyện nào, tich [phần thụ| nào phải nạp bao nhièu số tiền và số thớc gạo, cùng với các khoản tiền thuế chínhngạch bao-nhièu, các khoản tạp thuế phụ-thàu bao nhiêu. Phía dưới sồ phải chua rõ-rìng tên người nào đi thàu và đệ nạp. [41a] Cuối sồ phải kè rõ tồng số thuế là bao-nhièu. Từ đày, việc thàu nạp thuế khoai mới đượ turờng-lát.

Tồng số quàn linh ở xứ Thuạ̀n-hozi, thi số ngurời xứ Quảngnam có tới quá phàn nửa.

Sơ thuế ruộng đất của xứ Thuạ̀n-hoá củng it. Người ta cứr phải chuyên-chở lúa thóc từ xứ Quảng-nam ra Thuận-hoá đè cấp-phát cho quàn lính dùng.

Nhà-nước đã đặt viên quan trông-coi về việc chuyên chở

## PhÚ bIÊN TAP LUC QUYÈN BÔN

lủa thóc tì̛ ven các cửa biền chảu Nam Bố-chảnh. Cho dến caic xứr Gia-dịnh, xứ Đò̀ng-nai, các khách buỏn, các lái buón, bảnthuyền, bản-binh, các Cai-thuộc, các Cai-xã, hễ người nảo có thuyền rièng, ghe rièng, cũng đều dược kè-bièn vào sồ nhánước. Ròi ngurời ta cứ lấy nội-tam thuyền [trong lòng chiếc thuyền] rộng bao-nhièu thược tấc, định thuyền lớn hay nhỏ, đề bắt chủ thuyền đăng-nạp khoản tiền di-chuyè̀n [chuyền tiền]. Như khoait thuyền rộng 11 thước, chủ thuyền phải đăng-nạp 11 quan tiền. Lòng thuyền rộng 9 thưởc, chủ thuyền phải đăngnạp 9 quan tiền. Cho xuống đến chiếc thuyền mả lòng rộng 4 thước, thì chủ thuyè̀n phải đăng-nạp 4 quan tiền...

Các thuyè̀n dều phải thay phièn nhau chuyèn-chở thóc gạo nhà-ntơ̛c. Như thuyền nào đến phièn chuyėn-chở thi chủ thuyền ấy khỏi phải đăng-nạp số chuyền tiền, mả còn durợc cấp-phát 15 quan tiền «kièn-tri» tức là thứ tiền-đồng tốl và bền, laiu hur. Thuyền nào còn mới thì chỉ được cấp-phait 10 quan tiền, dể cho chủ thuyền sửa-chữa chiếc thuyền. Chủ thuyền lại cón được cấp-phát 10 quan tiền đề cúng lễ "cầu gió" [kỳ phong lễ].

Số tiền cấp-phát cho cảc chủ thuyè̀n dương phièn chuyènchở cho nhà-nưởc đều được lầy tại các người phải nạp số chuyền tiền trong mỗi một năm, cứ ba tháng mọ̀t kỷ, hoặc hai tháng một kỳ.

Như số thuyền ghe về năm Mạ̀u-tý [tức năm 1768 là năm thử 29 nièn-hiệu Lê Cảnh-hưng], phủ Triệu-phong có 40 chiếc, phủ Quảng-bình có 10 chiếc, chàu Bố-chánh có 10 chiếc, xử Quảng-nam có 60 chiếc, [41b] phủ Qui-nhàn có 93 chiếc, kinhthành Phú-xuàn có 44 chiếc, phủ Dièn-khánh có 32 chiếc, phủ Bình-thuận có 45 chiếc và phủ Gia-định chỉ có 7 chiếc.

## PHỦ BIÊN TẠP LỤC QUYÊN BÓN

Đến như dinh Bình-thuận nạp cảc tượng-thương thuyền 63 chiếc, Cơ-dọ̀i các thương-thuyền, thủ-trưởng thuyền, quan thuyền 7 chiếc, cọng tất cả là 443 chiếc thuyền. Số thuyền kề trèn phải nạp số tiền «chuyền tiền » là 2.639 quan.

Còn nhur số tàu thuyền dành rièng cho các còng-tác sai-dư là 57 chiếc chỉ được cấp-phát số tiền «kiên-tri» là 795 quan và tiền cúng lễ "kỳ̉ phong») là 10 quan mà thôi. Còn số «chuyè̀n tiền» thì chiếu lẹ̀ cấp-phait cho caic thuyền đi làm còng-tác rò̀i, còn dur dược bao-nhièu thì cấp-phait lương thaing cho ba quain. Pháp-chế cũng như vạ̀y.

## PHỦ-BIEN TAPP-LỤC <br> QUYÈN TU HËT



## PHỦ bIÊN TẠP LỤC Quyền năm

## ${ }^{\text {[42a] }}$ Phủ Biên Tạp Lục Quyền Năm

Phung sai Thuạ̀n-hoá, Quảng-nam dả̉ng đạo Tham-thị Tham-tán quàn cơ, Thuạ̀n-hoá xứ Hiẹ̀p-trấn-phủ, Hữu Thắngcơ, nhạ̣p thị Bòi-tụng, Họ̀-bộ Tả Thị-lang, Dĩnh-thành-hầu Lè-quý-Đôn soạn.

Noghîa là:
Soạn-giả lả Dĩnh-thành-hầu Lė-quý-Đòn, người vàng mệnh Hoàng-đế sai-phải làm chức Tham-thị Tham-tán quàn-cơ hai đạo Thuạ̀n-hoá và Quảng-nam, lãnh chức Hiệp-trấn-phủ xứ Thuận-hoá, kièm quản Hữu Thắng-co, đồng thời dao-lãnh chức Nhạ̀p-thị Bồi-tıung Hộ-bộ Tả Thị-Lang.

## MỤC NHÂN-TÀI

Nói vè̀ nhản-tài nưởc ta, dịa-phương nào lại khòng có. Tức như trả́n Thuạ̣n-hoá, ở vào thời iơại nhà Nhuạ̉n-Hồ ${ }^{1}$, có cha con òng Đặng-Tắt dều lả bạ̣c dại-tài kièm cả tưởng văn, tưởng võ, từng nòi tiếng-tăm khắp trong nước.

Vào khoảng nièn-hiẹ̀u Thuạ̀n-thièn [Lè Thải-tò] và nièn-hiệu Hồng-đửc [Lè Thảnh-tòng] triều Lè, có ông Nguyễn-tử-Hoan làm chức quàn-sư, cùng òng Bùi-dục-Tài thi đạ̀u Tiến-sĩ.

Đên đời nhà Nguy-Mac, có óng Dương-văn-An thi đạ̀u hạng cao-khoa, và có còng biên-soạn quyền sách « 0 -chàu cạ̀n lưc ».

Sang đầu đời Trung-hưng nhà Lè, [42b] Đoan-quốc-còng [Nguyễn-Hoàng] vào trấn-trị hai xứ Thuạ̀n-hoá và Quảng-nam, rò̀i đời đời nối nhau, nắm giữ tất cả các quyền-hành về quàn-

1. Nhuận có nghĩa đen là thứ hai, như tháng 3 nhuạ̀n, tháng 5 nhuận v.v... Nhuạ̀n còn có nghĩa bóng là bắt-chinh, khơng phải chinh-thб̛́ng, như nhà Nhuạ̀n-Hờ là Hờ-qui-Ly và Hð-Hản-Thương.


## PhU̇ biÈN tap LUCC QUYÈN NĂM

sự, truyè̀n-tạp cho con chitu minh, tụ síp-dạt ngạch quan-lại rièng.

Ti̛r day, caic bạc nhán-tai ở chatu (), chatu Ly , ai ai cŭng muốn tuy thời-thê đề tạo-lạ̣p còng-danh.

Song những ngurời bọ̣-khúc ${ }^{1}$ mà nhà Nguyễn diu-dắt vào daỵ, phần nhiều là những ngrơờ queč-([uain ở tỉnh Thanh-hoá và tỉnh Nghẹ̀-an [Bắc Trung-phà̀n].

Tuy nhièn, những người kiè̀u-ngu mà con cháu có tài, có nghề-nghiẹ̀p, có kiën-thức, thi hoặc lấy chàn tạ̀p-âm ${ }^{2}$ mả tiến thàn, hoặc do khoa-cử dạ̀u-dạt mà dược bồ-dung làm quan cũng khòng phải là it.

Tuy trong khoảng thời-gian tơ hơn mọ̉ trä́m näm trở lại day, khỏng có người nào tài giỏi li̛ng-lầy tiếng-tăm đến Thương-quốc [tức nước Trung-hoa], nhurng chúng ta cũng khòng thề nói ở đay khòng có nhàn-tài.

Ngày nay, trời đã mở-mang vạ̀n-họi thăng-binh thịnh-trị cho dắt nưởc ta, hề phain-ly làu ngày thi lại hợp-nhứt, đó là lẽ tựviliến vạà.

[^9]
## 92



## PHỨ bIEN TAP LUC QUYÈN NAMM

Đăng Cửu-trùng [nhà vua] đä từng lo xa nghĩ rộng về viẹ̣c phủ-ủy nhân-dân, nên Ngài đượng muớn xuơng Duluc-dưng các bậc cựu-thần [các quan-viên cũ], đồng thời khích-ḷ̣ những người tuấn-kiẹt thanh-nhả ra giúp vua, giúp nước. Biết đàu lại không có những kẻ sĩ-phu đương dưởng chí đợi thời, nay ḥ̣ vui lòng ra nhận-lãnh chức-trách «kinh bang tê thễ », đê được thã́y cái cảnh huy-hoàng, hoa-lệ và thạnh-trị của [43a] Triều-đïnh Trungương hay sao?

Trưởc kia, các chủa Nguyễn chuỵèn-quyền cai-trị một địaphương, đối với viẹ̀c lựa-chọn nhàn-tài, họ chỉ cho đặt những khoa «Thu thi » [khoa-thi về mùa thu|, và họ chỉ chuyên dùng những hạng ngırời lại-tur [những vièn lại-thuọ̀c], chứ không sùngthượng văn-học, nèn it thấy họ tim-kiếm và thàu-dung những kẻ tuấn-tú, kỳ-tài.

Bởi thế, nèn mổi khi có mở khoa-thi dề khảo-sát các thisinh, thì hạng học-sinh Hoa-văn được lấy đạ̣u nhiều gấp năm lần hạng thí-sinh Chinh-đò.

Lại còn những chức-vu có quyền-hành và trọng-yếu đều được giao-phó cho những người thàn-thich họ Nguyễn nắm giữ cả, còn những người thi đạ̀u hạng Hoa-văn chỉ dược giúp việc [phul-tai] cho caic thinn-thich họ Nguỵ̂̃n mà thòi.

Những người đạ̀u khoa «Thu-thi » thì ban đầu được bò làm chức quan Tri-phủ, Tri-huỵẹn chỉ chuyên coi những việc tạptưng [kiện thưa lặt-vặt|. Thứ nữa, họ được làm chức Ký-lục cüng chỉ chuyên coi công-việc «thôi-khoa » nghĩa là thúc-giục trưng-thàu các hạng thuế-khoá mà thôi.

Đến như những việc quan-trọng, to-lớn của nhà-nước, hay

## PHỦ BIÊN TAP LỤC QUYÈN NĂM

những cuộc nghị-luạ̀n rộng-rãi của Triều-đình, thì họ Nguyễn không hề hỏi đên mấy người trúng-tuyè̀n kề trên bao-giờ.

Còn đới vởi những lớp người hậu-học hay các hạng tiềusinh, thì không thấy nhà Nguyễn có thực-tìm giáo-huấn, dưỡngduc đề tác-thành, đào-tạo nhàn-tài. Thế mà hạt giơng văn-tự của mọ̀t địa-phương vần dai-då̊ng không dứt, thì cũng là một điều đáng khen-ngợi vạ̀y.

## [43b] NGUYỄN-CƯ-TRINH

Ong Nguyễn-cur-Trinh bút-hiệu là Đạm-trai, là người ở làng An-hoà 1 , huyện Hương-trà [thuộc tỉnh Thừa-thiên].

Ong Tồ sáu đời nguyên là họ Trịnh, tên Cam, quán trường Phù-lưu thuộc huyện Thiên-lộc ${ }^{2}$, làm quan đển chức Thượngthư bộ Binh dưới triều nhà Tiền-Lè. Gặp phải lúc nhà NguyMạc cướp ngôi vua Lê, ông lánh nạn vào cur-ngu trong tỉnh Thuận-hoá.

Đến đời Thàn-sinh ông Nguyễn-cur-Trinh thi đậu, mới đồi họ Trịnh sang họ Nguyễn, và được bô-dưng làm quan vào đời Tộ-quốc-công [Nguyễn-phúc-Khoát] trải qua chức Tri-huyện, ròi đễn chức Ký-lục.

[^10]
## PHỦ BIÊN TAP LỤC QUYÈN NĂM

Ong Nguyễn-cur-Trinh lúc thiếu-thời đả hay làm văn-chương, rò̀i đi thi trúng tuyền Sinh-đồ [cũng như Tú-tài triều Nguyễn], và được bồ-dụng làm chức quan Tri-phủ.

Bến đời Hiều-quốc-công [Nguyễn-phúc-Chu] tụ̣ xưng Vươnghiệu, Nguyễn-cur-Trinh được làm chức Ký-lục tại dinh Tuần-phủ và dinh Bốchánh phủ Quảng-nam.

Ong Nguyễn-cur-Trinh trình-bày những điều gì cũng đều là mưu-lược trung-chánh, cùng vởi những lời bàn-luạ̀n thả̉ng-thắn của òng, nhurng khòng dược Thurợng-cấp nghe theo.

Đến năm Quý-dạ̀u [1753], nhàn đi đảnh nưởc Cao-miên, ông Nguyễn-cur-Trinh được sung chức Tham-mưu điều-khiền dinh Ngü-quàn.

Ong là ngurời có cor-lri và có mưu-lược, lại biếl quyết-doán và trù-hoạch mọi việc rất tinh-thòng. Nhờ vạ̀y mà òng thunhạ̀n được ba vạn [44a] dàn-chúng Còn-man ở Thuận-thành xin về hàng-phục nước ta, rò̀i truất-phế vua nước Cao-miên là Ong-Nguyèn và dựng Ong-Tôn lên làm Quốc-vương nước ây thay-thế Ong-Nguyèn.

Tại tỉnh-thành Gia-định cũng nhur tại tỉnh-hạt Hà-tièn, ông Nguyễn-cur-Trinh vốn có danh-vọng lẫy-lừng. Tỉnh ra, ông làm quan ở những nơi bièn-giới đến 11 năm.

Đến năm Ất-dạ̀u [ 1765 sau Còng-nguyèn ], Nguyễn-phúcThuần lèn nới ngôi Chúa Nguyễn, ông Trinh mới dược triệu-tạ̀p về sung chức quan bộ Lại, vài ba năm sau thì ông tạ thế.

Ong Nguyễn-cur-Trinh là người học rộng, thơ hay. Laic ở dinh Bình-thuận và dinh Gia-định, ông thường cùng với quan

## 96



## PHỦ BIÊN TAP LƯC QUYÊN NĂM

Tồng－binh Hà－tiên là Tôn－Đức Hầu Mạc－thiên－Tử ${ }^{1}$ dùng văn－ chươong，từ－hàn lặng nhau，và đơi－đáp，xướng－họa với nhau．

Ong Nguyễn－cur－Trinh có họa 10 bài thơ＂Vịnh cảnh Hà－ tiên » do Mạc－thiên－Tứ xướng đề ：

## 1．金 㠗 橍 喭

帝 怒 陽 侯 较 犯 違唖 移 山 岳 鎮 前 川波 雾 不 拭 長 城 面水 猛 方 知 砥 柱 權精 衛 半 消 脚 石 恨理 龍 全 稳 抱 珠 眠［144b］

知 君 亦 是 繁 天物
今 古 淣 溜 猲 侟 然

[^11]

## PhỬ biên tap lứ Quyèn năm

## Phiên âm

## 1. KIM-DƯ LAN ĐAO

> Đê nộ Dương-hău sác phạm biên, Săc di sơn-nhạc trăn tiền xuyên. Ba triêm băt thức trường-thành diện, Thủy mãnh phương tri đê-trụ quyĕn. Tinh-vệ bán tiêu hàm thạch hận, Ly-long toàn òn bão châu miên. Tri quân diệc thị kình thiên vật, Kim cò thao-thao độc nghiểm-nhiên.

## Tạm dịch nghĩa đen

## 1. ĐẢO KIM-DƯ NGÅN SÓNG

Thượng-Đé giạ̀n Dương-hầu thurờng dưa tai-họa tới biêncảnh,
Nên saśc đem hòn đỉo nầy [Kim-dự| trấn chốn Tiền-xuyên. Sóng ngạ̀p khòng lau sạch dược mặl trường-thành, Nưởc chảy mạnh mới hay quyền của cột đá giữa giòng là lớn.
Chim Tinh-vệ gần tiêu-tan hờn ngạ̀m đí, Con Ly-long từng ồn-thoả giấc òm chitu. Biết nhà ngươi [Kim-dự] vốn là tay giỏi chớng trời, Trải qua những cuọ̀c bề dàu mà vẫn đứng trơ-trơ.

## phÚ bien tap luc quyèn nãm

## Tạm dịch theo Đường-luật, thề Thẩt-ngôn

## 1. ĐÅO KIM-DƯ CHẬN SÓNG

Trởi giạ̀n Dương-hằu ${ }^{1}$ xúc-phạm lâu, Sắc đem hòn núi trấn ngang đầu. Thành Vàng thé vững sóng khòn ngạ̀p, Cột đá quyền to nước rút mau. Tinh-vệ ${ }^{2}$ dường tan hờn ngạ̀m dá, Ly-long từng thoả giấc òm chaiu ${ }^{3}$. Chống trời tay ấy ta đà biết, Vẫn đứng trơ-trơ với bề dàu.

## Tạm dịch theo thè Lục-bát

Durơng-hằu thurờng phạm biên-cương, Trời đem hỏn núi trấn ngang sông Tiền.

Sóng kia khó phủ thành liền, Mới hay cột đá ngăn quyền nước sông.

Chim kia lấp bề nguoi lòng, Ly-long ôm ngọc giấc nồng Thủy-cung.

Chống trời tay vir̃ng nhe ông, Trơ-tro kim cồ vẫn không hề gi.

1. Dương-hằu: Vị Thằn sóng.
2. Tích xưa: Chim Tinh-vệ ngạ̀m đả đề lấp biền. «inh-vệ hàm thạch dĩ điền hải s .

- 3. Con Ly-long bao-giờ cũng ngạ̀m ngọc châu, lúc ngủ cũng vạ̀y.


## PHƯ BIÊN TAP LUCC QUYÈN NAMM

## 2．平 山 兼 翠

中 分 村 落 立 沼 㟋
淡 墨 渡 青 作 意 描
地 脉 事 雵 嘅 楳 石

春 開 飾 幕 送 戎 府
秋起金城拱聖朝
此 味 廣 州 人 䄸 得
草 不 泀 陸 沉 调

Phiên âm

2．BINH－SO＇N ĐIỆP THƯY

Trung phân thôn lạc lập thiều－nghiêu， Đạm，mặc，nöng，thanh tác ý miêu． Địa mạch suy linh quan thu thạch， Dân tình sàu lạ̣ văn sô nghiêu． Xuân khai càm mạc yêu nhung phủ， Thu khời kim thành củng Thánh triêu． Thử vị Quảng châu nhân lạc đảc， Thảo hoa bẫt vị lục tràm điêu．

## phÚ bien tap lưc quyèn nàm

## Tam dich nghta den

## 2. NON BINH CHẬP-CHƯNG MAU XANH BIE̛CC

Ở giữa làng xóm, tự nhiên nòi lèn một hòn núi đứng cao chót-vót.
Những nét lạt, đạ̀m, nò̀ng, xanh tự ý người ta vẽ-vời.
Mạch đất suy hay thịnh, cử xem cày và đá thi biết,
Dàn tình buồn hay vui, cứ hỏi đám só-nghiêu thì rõ.
Mủa xuàn mà xem cảnh ấy như mở màn gấm dể mời nhung-phủ ${ }^{1}$,
Mua thu mà xem cảnh ấy như dựng thành vàng dề chằu Thánh-triều.
Cảnh-vị ây, hẳn những người ở Quảng-chàu thich-thú lắm, Cỏ hoa khòng vì cảnh loạn-ly mà điểu-tàn.

## Tạm dịch theo Đường-luật, thè Thät-ngôn

Giữa chia làng xom đưng chènh-vènh, Xanh, thå̊m, đen, nò̀ng khéo vẽ tranh! Cày núi cằn, tươi xem mạch đắt, Nòng tiều vui, tẻ, rõ dàn tình. Xuain treo màn gấm mời nhung-phủ, Thu dựng thành vàng vững Đé-kinh. Cảnh ày, hả̉ı người chảu Quảng thich, Loạn-ly, hoa cỏ vần tướ xanh.

[^12]
## PHỬ BIÊN TAP LỤC QUYÊN NĂM

## Tạm dịch theo thề Lục－bát Song－thăt

Giiũa noxi thỏn xóm chen－leo， Khen ai kheo vè nén đèo nồng，xanh．

Trông cà！！，đả，đất lành biết chọn，
Dàn sầu，vui，hỏi bọn só－nghièu．
Phủ nhung màn gấm xuàn－thiè̀u， Thành vàng củng－cố Thánh－triều muơn nàm．

Cảnh nằy người Quảng vui thäm， Cỏ hoa hờ dể lục trầm héo－hon．

3．萧 寺 晨 縺

晨 風 摇 落 露 花 扡
迢 遮 狐 翼 過 楳 梢
金 或 哮 残 星 海 渚
木 鯨 打 落 月 村 坳
萬 家 醒 蒙 佛 朝 關
八 水 開 顔 僧下枼
［145a］待 扣 堪 怜 禕 亦 有
不 鳴 鳴 得 太 陽 交

# phÚ biÊ tap lưc quyèn nãm 

## Phiên âm

## 3. TIÉU TƯ THÅN CHUNG

Thăn phong dao lạc lộ hoa phao, Thiêu-đệ cô thanh quá thụ sao.
Kim thú hao tàn tinh hải chử, Mộc kình đả lạc nguyệt thôn ao.
Vạn gia tỉnh mộng Phật triěu khuyẽt, Bát thủy khai nhan tăng hạ sào. Đãi khẵu kham linh thiễn diệc hữu, Băt $\operatorname{minh}, \operatorname{minh}$ đả́c Thái-dương giao.

## Tạm dịch nghĩa đen

## tiêng chuông sờm ở Chưa tiéu

Ngọn gió sớm lay rơi hạt sương-móc đọng ở cảc hoa, Xa-xa có tiếng chuông ngàn qua ngòi nước cắm cày. Thú vàng kėu mãi đến lúc sao lặn bèn bờ biền, [ở trèn nuốm chuóng có hình thú kỳ-làn]
Kinh gỗ nện mãi đến lúc trăng rời khỏi trưởc rãnh nhà. Muòn nhà nghe tiếng chuông chùa thì tỉnh mộng thức dạ̀y đi chầu Phật-tò̀,
Nhà sư nghe tiếng chuông sởm cũng dạ̀y di làm viẹ̀c còngđức [bát công-đức thủy].
Rất thương vị sư đương chờ- đợi tiếng chuông chùa kêu lèn, Không kèu thì thòi, đã kèu thì kèu cho đến lúc Thái-dương
hiện ra.


## phỨ biÊN tap lự QUYÈN NĂM

## Tạm dịch theo Đường-luật, thê Thät-ngôn

Gió sởm lay rơi hạt móc sa, Đầu cành văng-vẳng tiếng ngàn qua.
Thú gào sao rung bên bờ biền, Kình nẹ̀n trăng rơi trưởc rãnh nhà.
Tỉnh mọ̀ng muòn dàn chầu Phạ̀t-tò,
Gọ̀i ơn tám nưởc ${ }^{1}$ dợi sur-già.
Bèn chùa thương kẻ chờ chuòng đảnh,
Chuòng đánh kėu cho bóng ác ra.

Tạm dịch theo thè Lục-bát

Hoa kia, gió sớm sương roi, Tičng đùu văng-vả̉ng qua nơi đằu cành.

Thú vàng gầm-thèt bên ghềnh, Tiéng kinh chày nẹ̉n trüng chênh ao làng.

Ngurời chầu Phạ̀t, tỉnh giấc vàng, Nutởc kia mở măt dọn đường su sang.

Cảnh thiền, chuông gõ kêu vang, Đă kêu, kêu thắu thái-dırơng sáng bùrng.

1. Bát thủy là 8 thứr nurởc còng-dừre, nưởc phép của nhà Phạ̀t. Bát thủy xuắt từ kinh Di-đà có nói : aCụ̣c lạc quốc thượng hữu thắt bửu trì, bát cơng-dữc thủy sung-mãn kỳ trung n, nghĩa là ở trên nước Cực-lạc có 7 cải ao bửu và 8 thứ nườc công-dực đầy dẫy ở trong.

## 104

風

4．江 城 夜 鼓

金 城 峙 立 瑔 江 多
僕 卧 譙 棲 對月珫
細 雨 有 權 拏 欲 熢
狂 波 無 䫓 管 偏 豪
遥 呵 捣 供 依 難 定
近 蕩 蛟 幥 夢 亦 劳
誰 念 天 涯 鳴 武 畧
京 苹 從 此 㚭 䛔 高

Phiên âm

## 4．GIANG－THANH DẠ CÒ

## Kim－thành trĩ lập Bích－giang cao，

Cương ngọa tiều lâu đối nguyệt hào．
Tẽ̛ vũ hữu quyèn thanh dục tôn，
Cuồng ba vô vận hưởng thiên hào．
Dao ha thước thụ y nan định，
Cận đãng dao đàm mộng diệc lao．
Thùy niệm thiên nhai minh võ lược， Kinh hoa tùng thử chàm di cao．

## PHỦ BIÊN TAPP LUC QUYÈN NĂM

## Tạm dịch nghĩa đen

## TIÊNG TRỚNG ĐÊM Ở GIANG-THANH

Thành vàng dửng sừng-sững ngay bèn mé sòng, Người nà̀m queo ở lầu canh, tròng trăng mà kèu gào.
Tiếng trống đánh bị trạ̀n mưa át đi, nèn tiếng nhỏ dần, Sóng Giang-thành dã dữ-dọ̀i, có tiếng trống lại càng vang to.
Chim thưởc ở trèn cày, ban dèm xa nghe tiếng trống, nèn so bay tán-loạn.
Thuồng-luòng ở dầm gần đó, dèm nghe tiếng trống, khó ngủ yèn giấc, Có ai nghĩ dến những tưởng-sĩ ở bièn-cương giỏi võ-lược mới giữ được trị an? Ở nơi kinh-đò, người ta chỉ biết cao gối nằm đề hưởng yèn-vui mà thòi.

## Tạm dịch theo Đường-luật, thè Thät-ngôn

A. Thành vàng bèn bến đứng chơ-vơ, Trèn điếm nằm queo những đợi-chờ. Có tiếng, mưa bay hầu thấp giọng, Khòng vần, sóng vỗ cũng thành tho.
Caiy xa, bầy thưởc khòn tim tồ,
Bèn cạnh, thuò̀ng-luò̀ng bỗng tỉnh mo.
Ai nghĩ chàn trời nhờ tướng-sĩ,
Thần-kinh cao gối nỡ làm ngơ.


## PhỨ biEN tap lưc quyèn nãm

B．Thành vàng sừng－sững bến sông xanh， Nằm khềnh gào trăng trèn điếm canh ${ }^{1}$ ． Lác－đác nghe chìm mưa nhẹ hột， Ẏ－ầm vang dội sóng kèu ghềnh． Cành rung，chim thước khón yèn tồ， Đầm động，giao－long khó náu hình．
Ai hiều bên trời lừng võ－lược， Nỡ lòng cao gối chốn Thần－kinh．

Tạm dịch theo thè Lục－bát

Thảnh vàng sừng－sững bên giang， Trên lầu nằm ngă đối trăng kêu gào．

Mưa phùn àt những tiếng cao， Sóng kia hưởng－ứng tiếng kêu vang trời．

Rời cây，chim thước tim nơi．．． Dưới đằm，giao ngủ bồi－hồi khó yên．

Kinh－hoa càng vững gối tiên， Biết đảu nhở kẻ giữ－gin biên－cırơng．一 山開破両岩阿
忝 下 浮 雲 不 放 過

1．Tiè̀u lâu là điếm canh．

## PhÚ biên tap lưc quyèn nâm



Phiên âm

## 5．THẠCH－ĐỘNG THÔN VÂN

Nhứt sơn khai phá lưỡng nham a， Thôn hạ phù vân bắt phóng qua．
Hoạch khuăt，long thân qui thấu nạp，
Loan tường，phượng chử nhập bao la．
Hờlô hoả thăp yên ngurng trọng，
Thạch－thăt nhân hàn tử tich đa．
Xuắt tụ đãi giao năng ngũ thái，
Quang phù Thăn－võ định sơn hà．

Tạm dịch nghĩa đen

## ĐộNG ĐA NUƠT MÂY

Mọ̀t hòn núi khai phá ra hai caii hang， Bao－nhièu mày nòi đều nuớt trôi cả．

## PHÜ BIÊN TAP LUCC QUYÈN NĂM

Trùng co, rồng duỗi cũng bị tiêu hết, Phượng mưa, loan bay cũng bị nuớt sạch. Lửa ướt, nên bầu tiên ngưng khơi đặc, Người rét, vì nhà đá chứa hơi nhiều.
Chờ mây năm sắc bay ra khỏi núi, Khi sáng có thể giúp Thần-võ bình-định sơn-hà.

## Tạm dịch theo Đường-luật, thè Thẩt-ngôn

Mọt núi chia hai hang mỹ-miều,
Bao-nhiêu mày nòi nuốt trôi theo.
Giun co, rò̀ng duỗi đều tiêu sạch,
Phượng múa, loan bay cứ nuốt liều.
U'ớt lửa, bầu tièn phun khói dặc,
Cóng tay, nhà đá bốc hơi nhiều.
Đợi mây năm saśc bay ra núi,
Thèm giúp Thần oai mở Thịnh triều.

## Tạm dịch theo thê Lục-bát

Một non khai phá hai đời,
Mậl kia sà xuớng chả̉ng rời bỏ qua.
Sâu co, rồng duỗi chả̉ng tha,
Loan bay, phượng nhảy bao-la không chirng.
Bău tiên lửa ướt khói ngung,

## PHỨ BIEN TAP LUCC QUYÊN NĂM

Người nơi Thạch－thất mấy tầng lạnh thay．
\＃ọi－chờ năm sắc mây bay，
Giúp ngôi Thần－võ định ngay sơn hà．

6．珠 岩 落 登

山湰海色碧無服誰 送 雷 兒 到 作 花

行 傍 浪 頭 角 失 胡
立 當 松 麸 㧴 忘 家
洺 潮 興 替 自 節 普
軍 樢 短 長 空 晹 㬐
鳥 想 鳥 衣 堂 上客
還 将 碌 碌 笑 天涯

Phiên âm

## 6．CHÂU－NHAM LẠC LỘ

Sơn hàm hải sắc bích vô hà，
Thùy tơng surơng nhi đáo tác hoa．
Hành bạng lâng đău ngư thắt kễ，

## PHỨ biEN tap lưc quyèn nãm

> Lạp đương tùng phát hộc vong gia. Tịch triêu hurng thê tư nguy-nghiệp, Phù̀ hạc đoản trương không chúc-nha. Vi tương o-y đường thượng khách, Hoàn tương luc-lục tiếu thiên nha.

## Tạ dịch nghĩa đen

## CON CÖ RA XUỚNG NON CHÂU

Biền, non một sắc biếc không có pha màu khác, Ai khéo đưa sương trắng đến đây làm hoa.
Đi tựa đầu sóng, cá đà hết kế [bị cò mồ được],
Đứng đậu ngọn tùng, chim hộc đã quên nhà [vì vui với cò]. Nước thủy-triều có khi lên, khi xuơng, còn núi Châu thi vững-vàng luôn.
Loài le, chim hạc có con cồ ngắn, cồ dài, đều đến núi nầy kêu hót với cò.
Tưởng nhớ những khách ô-y [áo đen là kẻ phú-qui] ở nhà quan hôm nọ,
Lại khéo cười minh ở nơi chàn trời góc biền là người tầmthường.
Tác-giả có ý phàn-nàn minh phải khồ-sở giữ biên-cương, mà họ lại cười mình là đồ luc-luc [đồ tầm-thường].

Tạm dịch theo Đường-luật, thê Thất-ngôn
Bề non sắc biếc một màu hòa, Ai đằy sương kia đên điềm hoa.


## PHỦ BIÊN TAP LỤC QUYÊN NĂM

Đầu sóng，cá kia đà hết mẹo， Ngọn thòng，chim nọ mãi quên nhà． Nước triều lèn xuống càng ghê－sợ， Lee vạc vắn dài khéo nhi－nha．
Tưởng nhớ nhà quan nhiều khách tới， Cười minh lưu－lạc chốn thiên nha．

## Tạm dịch theo thê Lục－bát

Biền non một sắc sáng ngời， Ai dem sırong trứng làm tươi hoa nầy ？ （có ̣̣ nói lông cỏ trắng nhur surơng）

Sóng cồn，cá hết dương vây， Tóc thông lỏa－tỏa hộc ba！̣ quên nhà．

Nược triều lên xuống nghĩ mà．．． Phù dài，hạc vần，phận đù dùnh riêng．

O－Lang tưởng tới khách quen， Lại cırời ta khe̛o luru－liên phurơng trời．

## 7．東 湖 印 月

夜 来 誰 琢 雨 圆 光
一真 天 家 一 水 悱
水 謂 银 盤 天拳 楢

PHƯ BIEN TAP LUCC QUYEN NĂM

天 疑 玉 镜 水 真 袿
蚊 螭 若 漏 遁 形 弐
䳋 鶴 如 添 搏 䔬 方
溉 想 陶 朱 成 事 後
乾 坤 歌 酌 最 中 央

Phiên âm
7．ĐÔNG－HƠ ÅN NGUYẸT
Dạ lai，thùy trác lưỡng viên quang ？
Nhứt cổng thiên－gia，nhứt thủy hương．
Thủy vị ngân－bàn thiên học chú， Thiên nghi ngọc－cảnh thủy chân trang． Dao ly nhược lậu độn hình thẽ， Âu hạc nhur thiêm bác dực phương． Khái tưởng Đào－Chu thành sự hậu， Càn khôn ca chước tối trung－ương．

Tạm dịch nghia đen
ĐÔNG－HƠ TRANG RỌI
hay
TRÅNG IN TREN MẠT NƯỚC ĐÔNG－HO
Đêm tới，ai khéo giũa hai mặt trăng tròn sáng？ Một nửa ở trên trời，một nửa ở dưới nước．

## PhU̇ biÊN tap luc QuyÈn nâm

Nưởc hảo trời học đưc ngàn-bàn [mâm bạc].
Trời nghi nước dương trang-đièm gưỡng ngọc.
long, ly khó long mà àn naiu hình-dạng.
Àı, hạc nhur thèm cainh tung bay bốn phương trời.
Tưởng nhớr Đào-Chu ', sau khi dã thành sự,
Calu ca, chén rurợu tinh say trong khoảng trời đất.
[Sau khi danh durợ nước Ngó, Pham-Laii lia bỏ giàu sang mà di chơi, hait xương, nớng rự̛̣u, làm thở̛̉ Ngũ-hờ, thật là
cảnh thần-tièn vạ̀y].

## Tạm dịch theo Đurờng-luật, thê Thät-ngôn

Trăng tròn, ai khéo vẽ lam hai?
Mọ̀t rọi hờ sàn, mọ̀t rọi trời.
Màm bạc, nưởc khen trời khéo đúc,
Girơng trong, trời turởng nước đương soi.
Àn minh, ròng cai naiu khòn kin,
Thaing cainh, hac au bay luyẹt viri.
Turởng lue Bato-Chu thanh mọi viẹ̀c,
Nghéu-ngao say tỉnh giữa hò̀ chori.

1. Đào-Chu tức Hào Chu-còng, tức Phạm-Lãi.

Phạm-Lãi là người ntrợc Sở, vè đời Xuàn-thu, ban đằu làm quan với nước Việt, cùng Việt-vương Càu-Tièn diệt nườc $\mathbf{N g o ̂}$, sau ông vượt bê vào nước Tè̀. Trong một thời-gian khòng làu, ông làm nên giàu có đên nghin vàng. Vè̀ sau, òng phàn-lán hết sớ vàng áy rồi ngao-du hơ hải.

## phư biên tap lư quyèn nâm

## Tam dich theo thè Luc－bdt

Ai dem hai boing trön theo？
Ni̛a in dág nurớr，ní̛a treo lırng trời．
Nırờc rầng trừi dúc bạc chori，
Trời rầng nurớc đã vē̃oùri mảnh gurơng．
Long，ly thất thé tiềm－tàng，
Hạc，âu măc sức dọc ngang vẫy－vùng．
Nhớ xıra Phạm－Läi thd̀nh cȯng， Cäu ca，chén rự̛̣u thong－dong giữa trờri．

8．南 浦 澄 波
［146a］黑 寉 波 浪 裁 時 颃
这把玻列列明
算 荤 分 間 天事少
諒 㴔 榫 失 海 心平
干 城 客 有 乘 桴 思
行 部 人 重 問 创 条
纾老重蝶分席花
员 安 笑 指 型 人生

## phÚ biên tap lưc quyèn nâm

## Phiên âm

## 8. NAM-PHÓ́ TRỮNG BA

Dinh oa ba-lãng kỷ thời khuynh ?
Hoàn bả pha-lê liệt địa minh.
$\mathbf{C o}$, Tất ${ }^{1}$ phận nhàn thiên sự thièuu, Kình nghê quyĕn thắt hải tâm bình.
Can-thành ${ }^{2}$ khách hữu thừa phù tứ, Hàng-bộ nhân vô vẵn kiễm thanh. Dã lão dữ âu phân tịch bãi, Trường-an tiễu chỉ Thánh-nhân sinh.

## Tạm dịch nghĩa đen

## NAM-PHÓ SÓNG LÅNG TRONG

Bắy làu, sóng lan-tràn đầy những chỗ trủng khắp nơi.
Hiện giờ, nước lại bẳng-phẳng như bàn pha-lê trải đắt sáng tinh.

1. Cơ và Tất đều là tên các ngôi tinh-tú. San Cơ thường làm ra gió. Sao Tát thường làm ra mura.
2. Can-thành. Theo Tự-điền Từ-nguyên, can-thành là những người đới ngoại biết chỡng-chỏi, ngăn-cản những kẻ ngoại-xâm, đơi nội thl biết bảo-vệ, gin-giữ an-ninh cho đắt nước.

Kinh Thi có câu: « Còng hà̀u can-thành n, nghĭa là những vị công vị hà̀u biết ngoại hãn [chơng lại ngoại-xàm] và nội vệ [gìn-giữ trị an trong nước.]

## phÚ biEN tap lư Quyèn nâm

Sao Cơ, sao Tất yên phạ̀n, hẳn trời ròi, it viẹ̀c, Cá Kinh, Cá Nghê thất thế, ắt giữa biền bình-yèn.
Can-thành bao kẻ muớn cỡi bè rong chơi nơi Nam-phơ,
Hàng- bộ những người trong quàn-đội không có ai hỏi gươm cả.
Lão què-mùa nầy cùng với chim vịt nước chia-rẽ nhau rồi, Trường-an mừng được thấy Thảnh-nhàn giáng-sinh. [vì bề không có sóng gơn là cảnh thiên-hạ thái-bình].

## Tạm dịch theo Đường-luật, thê Thất-ngôn

## BẼN NAM-PHỚ SÓNG LẬNG TRONG

Sóng làn dồn-dạ̀p bấy làu nay, Giờ nước như gương trải đất bày. Có, Tất phạ̀n yèn, trời ròi thật, Kinh, Nghê thế mất, bề yên ngay. Can-thành khäch muớn dong bè nôi, Hàng-bộ người khòng hỏi kiếm gày. Chim với lão què chia chỗ dứng, Trường-an sinh Thánh thạ̀t mừng thay!

Tạm dịch theo thè Lục-bát

Báy liuu luòng `̣̊óng lan-tràn, Giờ đàjy mước phẳng nhux bàn pha-lê.


## PHỦ BIÊN TAPB LỤC QUYÈN NĂM

Ít khi mưa gió não－nề，
Kinh Nghè yèn－lăng，bề kia hản binh．
Cỡi bè khách chán lọ̣i－danh，
Nào ai hỏi kič́m bộ hành mà lo．
Chim kia tư－biẹ̀t lão－phu， Truờng－an mưrng thấy trời phủ Thảnh sinh．

9．鹿 峙 村 居
僻 壤 雨 居 可 㝡 魄
子 捺 無 患 抙 茅 事
虎 脩 留 茖 野 茶 黑
豚 足 迎 妻 困 果 青
飽 煖 不 知 天子 力
䙵 登 惟 信 海 神 霊
更 無 租 又税 又間事
太 半 人 䅇 近 百 龄

Phiên âm

9．LộC TRI THÔN CU
Tịch nhưỡng cùng cur khả tịch thinh， Tử tôn vô hoạn đoạt mao đình．

## PHÚ BIÊN TAP LUC QUYÊN NAMM

> Lộc tu lưu khách, dã trà hǻc, Đön túc nghinh thê, viên quả thanh.
> Bão noãn bẵt tri Thiên-tử lực, Phong đăng duy tin Hải-thằn linh.
> Cánh vô tô thuê hựu nhàn sư, Thái bán nhân xưng "cận bách linh ".

## Tạm dịch nghia đen

## LANG ở VÊ MỮI NỨ NAI

Nơi đày xóm hẹp thòn cùng thật là vắng-vẻ, Con cháu khȯng phải lo-sơ bị cưởp mất nhà tranh. Có nem hươou để lưu khách, còn pha chè đặc ở nhà quê, Có chân heo đề đón vơ, còn hái quả xanh trong vườn. No ấm như thế mà có ai biết đó là nhờ ơn Thièn-tử, Được mủa, thì người ta chỉ tin cạ́y vào Thần-linh phù-hộ. Khòng phải đóng tò thuế, nèn ai nấy đều thanh-nhàn, Phần nhiều người nơi đày đều nói minh sống gần trăm tuôi.

## Tạm dịch theo Đường-luật, thê Thä́t-ngôn

Xóm hẻm, thòn củng cảnh vắng-tanh, Khòng lo con cháu mất nhà tranh.
Nem hươu thết khách, pha chè đặc, Chàn lợn nghinh thè, hải quả xanh.


## phỨ bIEN TAP LUCC QUYĖN NĂM

No ấm nào hay Thièn－tử giúp， Đượe mùa chỉ cạy hải－thần linh．
Khòng lo tò thuế thèm nhàn－rồi， Quá nửa người dày＂thọ bách linh＂${ }^{1}$

## Tạm dịch theo thề Lucc－bát

Nơi đày xóm hém tièu－điều， Không lo con cháu mất lè̀u nhả tranh．

Nem •hurou luru khäch，ché xanh， Chàn heo rước vợ，quả xanh đà̀u mủa．

Àm no nào biët ơn vua， Hırợc mu̇a chỉ biết tin bùa thần－linh．

Thué tô khỏi đỏng đă đành， Phằn nhiều người nói tuồi minh gằn träm．

## 10．解 溪 漁 泊

漁 家 管 漛 月 層 層
漏 出 最 压 幾 點 燈［146b］
父 老 空 聞 朝 㭠 嫨
妻 兒 偏 惯 茖 名 陵

1．Bách linh là trăm tuời．
Cạ̀n bách linh là sống gà̀n một trăm tuời．

PHÚ biEN TAP LUC QUYÈN NAMM

# 持 扶 江 漠 曹 校 椿 <br> 收拾勒坤—把器 <br> 関道白蛟 个 又長 <br> 睢 来 行 诺 武 俆 能 

Phiên âm

## 10．LU－KHE NGU BAC

Ngur－gia dinh đội nguyệt tẵng－tàng， Lâu xuắt tùng 10 kỷ điè̀m đăng． Phụ－lão không văn triêu hiệu Hán， Thê－nhi thiên quán khách danh Lăng． Xanh－phù Giang Hán song chi trạo， Thâu－thập càn khôn nhứt bả tăng． Văn đạo bạch－giao kim hựu trưởng， Thuy lai hành nghï thi dư năng．

Tạm dịch nghia đen

## THUYĔN CHAI ĐẬU Ở KHE LU（RẠCH VỰ̛̛C）

Phường chài lớp lớp đạ̀u dưới bóng trăng， Đèm khuya，những ngọn đèn vạn chài lọt ra bãi lau mọ̀t vài tia sáng．

## PHƯ BIÊN TAP LUC QUYÈN NAM.

Caic người già-cả có vảng nghe nói dến triều nhà Hán, Còn đám vg con thì chỉ quen gọi khách là tèn lăng. Ngược, xuòi, chớng-chỏi ở sòng Giang, sòng Hán chỉ có hai mái chèo là đủ. Thu nhặt cả càn khỏn [trời dã́t | vào một mảnh lưởi đánh cá. Nghe nói con thuò̀ng-luòng ở Rạch Vược ngày nay dã lơnn, Đơi lúc nó ngủ say, ta thử xem có taii bất dượe nó chăng?

## Tạm dịch theo Đường-luật, thè Thät-ngôn

A. Vạn chài lởp lởp dưởi vừng trăng,

Tháp-thoaing ngàn lau ánh dạ-dăng.
Bỏ-lão vẳng nghe triè̀u gọi Hán,
Vơ con quen gọi khách là Lăng ${ }^{1}$.
Vầy-vùng Giang Hán đöi chèo lướt,
Thu-nhặt càn khòn mọ̀t lưởi giăng.
Nghe nói thuò̀ng-luòng nay đã lớn,
Chờ khi ngủ kỵ̀ bắt chơi xằng.
B. Phường chài từng đọii dưới vừng trăng,

Hiu-hắt đèn khuỵa lọt lưới giăng.
Phul-lão từng nghe triều nước Hán,
Thė-nhi guen gọi khaich tèn Lăng.

1. Lang dảy là Noghièm-tử-Lang, người dời nhà Đòng Hán, có tánh ưa đi càu cá và hay uống rượu. Có một là̀n Nghiêm-tử-Läng say rượu, nằm chung giường vời vua Hản Võ-đê, rời ngủ quên, nằm gác chân lên bựg nhà vua.

## PhỨ biÊN tap lư QUYÊN NAM

Mái chèo Giang Hán già tay bát， Mảnh lưới càn khòn nhẹ cánh quăng． Nghe nói giao－long nay lại lớn， Chờ khi say ngủ thử tài－năng．

Tương－truyền rẳng：Vua Thiẹeu－trị rắt thán－phuc thi－tài của Đạm－trai Nguyè̉n－cur－Trinh Tièn－sinh，nhứt là mười bài thơ vịnh cảnh Hà－tièn kè̀ trèn của Tièn－sinh．

Nhà vua đã từng nói ：＂Tạo－hoá có bao－nhiéu cảnh dẹp ở Hà－tièn，và thi－đàn có bao－nhièu chữ hay đề mièu－tả những cảnh ấy，thil Nguyễn－cur－Trinh đã dùng hết，Trẩm khòng còn có thi－tứ gì khác nữa＂．
＊

Nguyễn－cur－Trinh còn dề－vịnh rất nhiều bài thơ khác nữa， trong sơ đó có những bai thơ sau đày ：

## 1．題 抬 浪

## 平 地 翻 教 起 緑 波

丈夫争柰问姨何
流 壮 掩 琹 费 細
澊 氯 寒 便 枕 单 多

## phÚ biÊN tap luc quyèn năm

<br>開 帆 玄 蜼 超 時 遇<br>何人半醌維舟浦<br>猚 省 由 咸 片 業 底

Phiên âm

1．Đè tững LÃng

Bình－địa phiên giao khỉ lục ba， Trương－phu tranh nãi $\hat{A}$－di hà ？

Luru thanh tráng yèm căm hoàng tẽ， Dũng khí hàn xâm chàm diệm đa． Cử trạo thương－long tùy thễ vũ， Khai phàm huyĕ̀n－hạc sẵn thời qua． Hà nhân bán tỉnh duy châu phớ， Mãnh tỉnh hàm do phiễn diệp ma．

Tạm dịch theo Đường－luật，thê Thät－ngôn

## 1．VINH SOONG CÅY THÔNG

Binh－địa sao mà sóng tứ－tung？

## phÚ bien tap luc quyèn nàm

Trương－phu＇，Dì－gio khéo tranh hùng． Tiếng trôi khiến sáo đàn chìm－lỉm， Khi bơc làm chăn gơi lạnh－lùng． Chèo cất，rồng kia từng múa nhảy， Buò̀m＇giương，hạc nọ cũng xung－phong． Buộc thuyền，ai đó vừa bừng tỉnh， Mới biết ầm－ầm tiểng lá thông．

## Tạm dịch theo thề Lục－bát Song－thä́t

Bất bà̀ng nồi sóng vi đâu？
Trương－phu，Di－gió tranh nhau đó md．
At đàn sáo nghe qua nhur sóng，
Chiéu，gơi kia lạnh cóng hoi thu．
Rồng xanh theo múa chèo đưa，
Giương buồm，huyền－hạc đuồi－đua cùng đoàn．
Khách buộc thuyền，giấc nàng tỉnh dậy，
Mới hay gió dả̀y lá thơng reo．

2．林 雨 女子洗定
倒 顛 有 術 弄 英 雄
一 龂 裙 螎 洗 通 斧［147a］

[^13]PhỨ biÊN tap lự QUYÈN NĂM


Phiêm âm
2．VINH LƯƠNG NƠ－TƯ TÀY TƯC

Đảo－điên hữu thuật lộng anh－hùng，
Nhứt đơi quăn nhu tà̀y nãi ông．
Cứ ngã phương nhu long cước xich，
Nghinh nhân do bạng ngọc nhan hờng．
Tướng－quân bẵt toả nho－sinh khí，
Đinh－trưởng nan thâu lý－thụ công．
Đại－đê thur－ông bẵng mã thượng，
Ung hành vô phục Đê－vương phong．

Tạm dịch nghĩa đen

## vinh hai con gai rưa chîn

Khen cho cái thuật cợt－diễu khách anh－hùng， Mọt cặp con gái cùng ngò̀i rửa chân ông［Bải－công］．

## PHỨ bIEN TAP LUCC QUYÈN NĂM

Cậy mình ngồi duỗi chân đương rửa gót rồng đỏ, Tiếp khách mà vẫn cứ tựa vào đôi trẻ má hồng. Tướng-quân không thề làm nhut được khí của kẻ thư-sinh, Bình-trưởng [Bái-công] khó lòng thu-phục được kẻ thanhniên trong làng.
Đại-đề Thur-ông [kẻ xảo-quyệt] chỉ ngòi trèn ngựa mà được thiên hạ [nghĩa là phải chinh-chiến đề mà làm vua], «Ung hành» đàu còn được thấy đé-vương phong nữa [nghỉa là đàu còn có việc nhường ngôi [ấp-tồn] như đời Nghièu, Thuấn nữa].

## Tạm dịch theo Đurờng-luật, thê Thất-ngôn

Điên-đảo khen cho thuật lạ-lùng,
Một đôi con gái rửa cho ông ${ }^{1}$.
Cạ̀y minh đương gọ̀i chàn rồng đỏ, Tiếp khách còn nương mặt ngọc hồng. Hồ dễ tướng-quân ${ }^{2}$ làm nhut khí...

1. Ong đày là ông Bái-cơng tức vua Hán Cao-Tõ̀, tên Lưu-Bang, tên tự là Quý, là người ở đất Bái.

Ong Bái-công phải chiến-đấu 5 năm mới thành Đě-nghiệp, và òng là vị vua khai-sáng nhà Hán.

Sau khi tru-diệt nhà bạo Tần và Sở-vương Hang-Vũ, vua Hán Cao-Tò thớng-nhứt Trung-quớc và lên ngôi Hoàng-đê năm Ất-vị tức năm 206 trước Cóng-nguyên. Ong ở ngôi được 12 năm [206-194 trước Công-nguyên].
2. Tướng-quàn đày là ám-chỉ ông Bái-công hay Hán Cao-Tò.

## PhƯ biEN tap lưc QUYÈN NĂM

Cho hay Đinh-trưởng ${ }^{1}$ khó thu công.
Làm vua chỉ cậy ngòi trên ngựa,
"Ấp tồn " đâu còn cồ Đế phong.

## Tạm dịch theo thề Lục-bát

Đảo-điên thử khúch anh-hùng, Ông sai hai gái rỉ̛a chung chân minh.

Gót rồng nước dội sạch tinh, Tụa giường tiếp khách bên cành phù-dung.

Thu-sinh mà khi vẫn hùng, Làm cho Binh-trưởng khó lòng thu công.

Chỉ quen trên ngı̛̣a ruồi-dong, Bao giờ thấy được thuà̀n-phong «ung-hành»?

[^14]
## 128



## phư bien tap luc quyèn nảm

Sau đây，ông Nguyễn－cur－Trinh có vịnh Tứ thú［hốn cái thú－ vị］là ngư［thú đánh cá］，tiều［thú hái cůi］，canh［thú cày ruộng］ và mục［thú chăn gia－súc］cọng bỡn bài．

Ong lại hạn cứ mỗi câu thơ，thì chữ đầu càu phải là một chữ trong bát－âm là 8 thứ tiếng tức là ：Bào，thơ，cách，mộc， thạch，kim，ti và trúc，mà bài nào cüng như thê．

## 3．湬 漁 詩

金 翠 的点 河 又向 溪
石 萑 崖 渚 任 東 西
絲 楎 戎 蚌 争 江 啛

娌 意 凝 花 渞 椺 晋
土茅盟带未封香
革 愁 自 有 鳴 舷 曲
木 恋 流 琴 雜 鳥 啼

Phiên âm

## 3．VINH NGU THI

Kim thúy ${ }^{1}$ lâm hà hựu hươong khê，

1．Kim thúy ：xuất từ sách Thuyết－văn có câu： a Đoán hoàng－kim chi
 nghỉa là：：Ươn lưỡi câu vàng，buông dây tơ blếc n．

Thạch than, lô chử nhạ̀m đông tê.
Ti khiên hí bạn tranh giang duật,
Trúc dẵn huyền ngur khiễp thủy kê.
Bào trản ngurng hoa do tị Tắn,
Thò mao minh đái vi phong Tê.
Cách său tự hữu Minh-huyền khức, Mộc lại, lưu căm tạp điều đê.

## Tạm dịch nghĩa đen

## VİNH THỨ ĐI CÂU CA

Mang cần càu đi tới sông, rò̀i lại tới khe, Thác đà́, bến lau ở Đông hay Tày đều đến cả. Sơi tơ (dày càu) kéo con trai và con cò durơng tranh nhau, Cần tre (cần càu) dẫn treo con cai, làm gà nước sơ-hãi.
Chuyện cũ «bầu chén ngurng hoa» còn tránh nhả Tấn (ý nói luc bấy-giờ có kẻ ần-giạ̀t đi càu, còn tránh làm quan với nhả Tắn. Tấn là con cháu Tư-Mã Ý đời Tam-quốc. Tích nà̀y xuất xứ từ bài phú "Ngur-phủ nhạ̣p Bào-Nguyèn" của òng Đào-Tiềm về đời Tấn].
Tich xưa « cait thồ phàn mao " phong cho các chư-hầu, nhưng chưa được phong sang Tề. [Đày nói ông Thái-công Vọng [hay Lư-Vọng] đương còn càu cá ở bến Vy, chưa gặp vua Văn-vương nhà Chu, nèn chưa được phong sang nưởc Tề. [Trong lúc òng Iữ-Vọng đương đi càu ở bến Vy, vua Vănvương nhàn đi săn mới gặp được. Đến sau, ông Lữ-Vọng


## PHỨ BIÊN TAP LUC QUYÈN NĂM

giúp vua Vü－vương đánh Trul－vương nhà Ản có công，nên dược phong sang Tè̀］．
Giải sầu đã có khúc ca «Minh－huyền »．
Cây kêu như tiếng sáo，nước chảy như tiếng đàn，xen lẫn với tiếng chim kêu．

Tạm dịch theo thê Lục－bát

Cần câu dạo khắp sông khe， Bờ lau，thác đả đi về đông tày．

Trai cò thư sức thật hay， Cần tre cảu đurợc cá nằy treo lên．
＂Bầu hoa lánh Tấn＂cỏn truỵ̂̀n， ＂Phàn mao hoạch thồ» chưa tuyên phong Tè．
«Minh－huỵ̂̀n»＂khúc giải sầu－bi，
Sáo cày，đàn nước xen kề chim kèu．

4．誎 樵 寺
金 条 丁 丁咱隔㴽
石 岩 㹩 鹤 伴 東 西
絲 開 苃 很 清 山迪
竹 破 菆 林 兾 野 䳋
侾 渡 有 人 危 屈 李

## PHƯ bIÊN TAP LUC QUYĖN NAMM

# 土生重虚侯夷春 <br> 革 寒 况 有 来 菻 学 <br>  

Phiên âm

4．VINH TIÈU THI
Kim phủ đinh－đinh thính cách khê， Thạch nham viên hạc bạn đông tê． Ty khai man kinh thanh son hủy， Trúc phá tùng lâm thoán dã kê． Bào độ hữu nhân nguy Khuắt，Lý， Thò sinh vô xứ ngã Di Tẽ Cách hàn huông hữu lai tô vọng， Mộc kinh hành qua tiếu chuyèn đê．

Tạm dịch nghia đen

## VINH THỚ ĐI HÁI CỦI

Cách khe，người ta nghe tiếng búa inh tai，
Các con vượn，con hạc khéo làm bạn với nhau ở đông tây núi đá．
Với cái dày càu，người ta mở đường ở nơi cày cỏ rạ̀m và tảo－thanh các con rắn nưi．

圆

## phú bien tap luc puyèn nàm

Vởi cải đòn gánh tre, người ta phai rừng rạ̀m, làm gà rừng chạy trớn tán-loạn.
Tại bến đò Bầu, có người nguy đén tánh-mạng như họ Lý và họ Khuất ${ }^{1}$.
Đắt nuôi sống nhàn-dàn khỏng có chỗ nào xấu, làm người
ta phải chết dói nhur òng Di , óng Tề ${ }^{2}$. Đã qua khỏi mủa rét, phtrơng chi lại có hy-vọng được người tới cứu sống.
Đường cày trong núi đi qua ròi lại cười và kèu-van.

## Tạm dịch theo thề Lục-bát

> Inh tai, tiếng búa càch lihe, Nủi đồi hạc, vượn bạn-bé đóng tùy.
> Đuồi rắn đọ̣c, phá cỏ cày,
> Mở toang rừng rạ̀m, xua bay gà đờng.
> Bỏ Bầu là bén ngại-ngùng,
> Chết nhur Khuát, Lẏ đau lòng xiét bao!
> Đất xấu chả̉ng có nơi nao,
> Làm người chết đói khàc nảo Tề, Di.
> Mong ngừ̛̛i cứu sống có khi,
> Đường cày đi quá cười khi lại kêu.

1. Khuắt là Khuất-Nguyèn. Lý là L.j̀-Bạch.

Buòi xưa, ông Khuất-Nguyèn và ông I Ỵ-ßạch đè̀u bị chết đươi.
2. Di là ông Bá-Di. Tè là òng Thúc-Tè.

Buòi xưa, hai ông Bá-Di và Thúc-Tè̀ khòng chịu thà̀n-phục nhà Chu, vào àn ở núi Thú dương rời chết đói ở đáy.

## 5．孖 耕 特

金 軪 足 導 溉 田 搳

絲 满 晹 妻 謀 槽 蟹
竹 叛 拐 稚 趁 鳴 鵭
竘 榑 视 社 先 心 潥
土 草 開 蓸 楀 力 高
革 命 待 逢 三 聛 後
木㻗扡下拯哀啼

## Phiên àm

## 5．VINH CANH THI

Kim sừ túc đạo khái điền khê， Thạch ngạn huyên thôi nhựt dï tê． Ty kièn chúc thê muru tích giải， Trúc tiên huê trī sẫn minh kê． Bào tôn chúc xã tiên tâm khie̛t， Thò thảo khai truy ngẫu lực tê． Cách mệnh đãi phùng tam sinh hậu ${ }^{1}$ ， Mộc lê phao hạ chửng ai đê．

[^15]
## PHỦ BIÊN TAP LUC QUYÊN NĂM

## Tạm dịch nghĩa đen

## VINH THỨ ĐI CAY RUỘNG

Ruọ̀ng tưới nưởc đầy, người ta dạ̀m chàn lèn bửa sắt đề bửa đất cho kỹ.
Cái tơi được treo ở bờ đá, lúc bấy giờ mặt trời đã xế về tày.
Dặn-bảo vơ lo chứa giành cua đờng đề quay với kén tằm, Với cái roi tre, người đi cày kia dắt đứa trẻ theo đuòi lũ gà đờng đương gáy. Hãy gin-giữ lòng cho thanh-lhiết trưởc khi dàng bầu đựng rượu té xã [tế thần ruộng đất], Rồi người ta dua sức nhau khai-phá đảm ruọ̀ng đã cày vỡ hiẹ̀n cỏ đã mọc rạ̀m. Đợi sau khi cách-mạng thành-còng, nhả vua mời ba lần, Sẽ quăng cày bừa đi đề ra tay cứu giúp nhàn-dàn đương than-van khò-sở.

## Tạm dịch theo thề Lục-bát

Ruộng kia ta giạ̀m churn bùra, Tơi treo bờ đả bóng vira xé tày.

Cua quay kén, dën vẹ̆ ha!!, Roi tre dắt trẻ đuồi bầ! gà kêu.

Rurọ̣u bà̀u té xã mang theo, Phá toang đảm rự̂ng phi-nhièu cùng cày.

Sau khi vua rurớc làm thầy, Ra tay cách-mạng quăng cày cứu dàn.


## phU̇ biên tap luc quyèn nàm

## 6．呠 收 侍

全 䋊 抖 角 扣 前 溪
石 白 松 青 野 照 西
絲 散 瞝 湖 安 木 鳥
竹 吹 投 朧 間 莎 䉆
娌 费 北 地 終 須 漠
土唱南山未相高
革䙐每從牛口得
木飱草著莫夏啼

## Phiên âm

6．VINH MƯC THI

Kim kinh quải giốc khău tiền khê， Thạch bạch tùng thanh dã chiếu tê．
Ty chước lâm hồ an mộc đièu， Trúc xuy đău lũng đău sa kê． Bào huyě̀n Båc địa chung tu Hán， Thò xướng Nam sơn vị tướng Tẻ． Cách họa mỡi tùng nguru khàu đăc， Mộc xan thảo trọ mạc uru đê．

## PHÚ BIÊN TAP LUC QUYÈN NAM

## Tam dich nghia den

## VINH THỨ CHÅN TRÅU

Sách treo nơi sừng trảu, vừa gõ sừng vừa đi đến khe, Thấy đá trắng, tủng xanh, tởi đờng què thì đã xế chiều.
Với dày tơ, tới hồ, trẻ chăn tràu thả diều gổ \{diều giấy], Với cải sáo bẳng tre, trẻ chăn tràu thôi đề đua với loài trüng kèu.
Bằu treo đắt Bắc, sau vè̀ với nhà Hán, Thò hát bài Nam-sơn, chưa giúp nước Tè̛.
Cách họa đều do miệng con tràu mà được, Màm ăn cơm bằng gỗ, đũa bằng tre, có phải lo buòn gi đảu.

## Tạm dịch theo Đường-luật, thè Thât-ngôn

Sừng tràu treo sách tới đầu khe, Đá trắng, tùng xanh cảnh ruộng què.
Hờ nọ buông dày yên mộc điều ${ }^{1}$,
Gò kia thòi sáo đấu sa-kè ${ }^{2}$.

1. Mộc đièu: con diều giáy mà trẻ chăn tràu hay thả chơi.
2. Sa-kê : một loài côn-trùng ở các gò mả, gò đắt.

# PHỦ BIÊN TAPP LỤC QUYÊN NĂM 

Bằu treo đăt Bắc sau về Hán ${ }^{1}$ ， Đất xướng non Nam chửa giúp Tề ${ }^{2}$ ．

[^16] Lương ở nưởc Hàn（Bắc－địa）nhtr sau：

Sách Tày－Hán kẏ chép：Nhà Trương－Lương đã näm đời làm tường nưởc Hàn．Đến khi nhà Tần diẹ̀t nưởc Hàn，bắt sống vua Hàn là Yên （tại năm Tàn－vị－ 230 näm trưởc Còng－nguyèn）．Bấy－giờ Trương－Lương lo phục thù cho Hàn．

Năm Qui－vị（218 nam trước Còng－nguyên），Tà̀n Thủy－Hoàng đi Đòng－ du，Trương－Lurơng rinh đánh không trúng Tàn Thủy－Hoàng，mà lại trúng phó－xa tại Lãng－bạc．

Tằn－Thủy Hoàng ra lẹ̀nh truy－nã Trương－Lương trong hạn mười ngày．
Đến khi ngırời ta tìm vào ngòi nhà mà trưởc kia Trương－Lương ở， thì chỉ tháy một quả bà̀u khô treo lủng－lẳng ở trong nhà．

Người ta hỏi ：＂Trương－Lương ở đâu ？n thì chỉ nghe mọ̀t tiếng « dạ＂ từ trong quả bà̀u thốt ra，mà không thắy người．Bấy－giờ người ta đem quả bà̀u ấy về trình Thủy－Hoàng．Thủy－Hoàng tức giạ̀n，bèn đạ̀p bề nhỏ quả bàu ấy．Người đời bấy－giờ cho là Trương－Lương có phép tàng hình．

Sau đó，Trương－Lương tìm giúp Hán Cao－tờ đánh diệt nhà Tàn đè rửa thù cho nược Hàn，rò̀i họ Trương bèn tịch cốc tùng tiên．

2．＂Thờ xưởng Nam－sơn vị tưởng Tề » là tích xưa nói vè̀ Nịnh－Thich．
Nịnh－Thich là người nưởc Vẹ̀，vào đời Xuàn－thu．
Ngayên Nịnh－Thich nhà rất nghèo，phải đi kéo xe cho người ta kiếm tiền mà nuôi soŕng．

Vào nưởc Tè̀，Nịnh－Thich gõ sừng tràu mà hát bài：
« Nam－sơn hoán，bạch thạch lãn，«南山焕，白石㼄。
Trường dạ man－man hà thời đán？莀夜漫漫何時旦？

Nghĩa là ：
－Núi Nam－sơn rực－rỡ，rực rỡ dả tráng．
Dằng－dặc đêm dài biết bao giờ sáng？
Sinh chả̉ng gặp thời vua Nghiêu và vua Thuán．
Tè̀ Hoàn－công rǎ́t láy làm lạ－lùng，mới sai Quản－Trọng mời vào yé̛t－ kiến，rò̀i Hoàn－Cỏng cho làm chức Thượng－khanh．Về sau，Nịnh－Thích được thăng chức Tưởng－quốc nườc Tè̀．


## PHÚ BIEN TAP LUCC QUYÊN NĂM

Nhờ miệng con trâu mà được cử ${ }^{1}$ ， Đũa tre，màm gỗ，chớ lo chi．

## Tạm dịch theo thè Lucc－bát

Síng trìu đeo sách trườc khe， Thông ranh，đả trîng，đồng qué xế chî̀u．

Tới hồ dày thả buȯng diều， Qua gó thồi sáo trùng kêu rầu－rầu．

Chuyẹ̀n xưa đất Bä́c treo bầu．
Hát cảu «Thạch－lạn» về sau tướng Tè．
Miẹ̀ng tràu cất Bảch－Lỵ－Hè̀，
Đũa tre，màm gỗ chä̉ng hề lo àu．

## 7．提 過 賈 䛎 宅「和 唐 長 瓜 原 颤」 <br> 愧 鳥 争 堪 問 數 荱 <br> 超 逪 何 喜 端 向 悲

[^17]
## PHỦ BIEN TAPP LỤC QUYÊN NĂM



## Phiên âm

## 7. NGHI QUA GIA-NGHI TRACH <br> [HỌA ĐƯƠNG TRƯƠNG-KHANH NGUYÊN VÅN]

```
Phục đièu tranh kham văn sacc trì,
Siêu-thiên hà hi, trích hà bi.
Hoàng đău* ' cánh nhập Hiên, Đinh mộng ' }\mp@subsup{}{}{2 Thanh-giản nan hành Giáng, Quán thì \({ }^{3}\).
```

1. Hoàng đầu là đầu vàng. Tich xưa, vua Hán Văn-đế |con Hán Cảnhđéj nằm mọ̀ng thấy mọ̀t người đằu đọ̀i khăn vàng đun-đằy nhà vua lên trời. Lúc nhà vua thức dậy, mạ̀t xét thì có Đặng-Thông giơng như người mà nhà vua thấy trong mộng.
2. Hièn, Đioh. Hiên là vua Hiên-vièn Hoàng-đế nhàn nằm mộng mới tìm được ông Phong-hạ̀u và ông Lực-mục đè̀u là hiền-thà̀n.

Đinh là vua Vũ-丹inh [con vua Tiều-Ất] nhà Ån hay nhà Thương cũng nhàn nằm mộng mà tìm được ông Phó-Duyệt là bạ̀c đại hiền-thằn.
3. Giäng, Quán. Giäng là Giảng-hà̀u Chu-Bột. Quán là Quán-Anh. Dầu vua Hản Vän-đế có yêu ông Giá-Nghị, nhưng ông Giá-Nghị cũng không thè củng làm việc vởi hai ngırời áy được, vi hai người áy đều là hạng nịnh-thà̀n thường dèm pha ông. Đển sau Giá-Nghị phải bị trich-giáng di Trường-sa.

## PHƯ BIÊN TAP LƯC QUYÊN NĂM

> Thanh hận ảm lưư hờtinh tại ${ }^{1}$, Cô trinh minh hứa thạch-sàng tri ${ }^{2}$. Lân quân hoàn hữu hạnh quân ý, Tuyên-thăt vị khinh thiên nhứt nhi ${ }^{3}$

## Tạm dịch nghĩa đen

ĐI QUA NHA ÔNG GIA-NGHI [HOQA NGUYEN-VÂ̂N BAI THI CỦA TRỮ̛NG - KHANH ĐỠI ĐỮ̛NG]

Hỏi điềm chim phục-điều ứng mau hay là chạ̀m,
Có được thăng chức cunng không mừng, mà bị trích-giáng cũng không buò̀n.
«Hoàng-đầu» dã nhập vào giấc mộng vua Hiên và vua Đinh,
«Thanh-giản» dầu được vua yêu, nhưng không thề cùng làm việc với tên Giáng và tèn Quán được.
Nỗi lòng tức-giạ̀n của Giaí-Nghị còn lưu ở giếng hồ,

[^18]
## phƯ biÊN tap lưc QUYÈN NĂM

Tấc lòng cô－trinh của ông chỉ có giường đá biết rõ．
Thương nhà ngươi，mà lại lấy làm may－mắn cho nhà ngươi． Nhà Tuyên－thất chưa trải qua một chân trời．

## Tạm dịch theo thêe Lục－bát

Biềm chim Phục chậm hay mau？ Thăng ndo vuii－vẻ，giáng dảu buồn－rầu． Hiên，\＃inh ríng mộng «hoàng－đău »， Vua ỵêu cũng khó Quán，Châu đồng bàn．

Giị̂n ai tro gié̛ng nước tràn， Co－Trinh chỉ có «Thạch－sàng» biết chăng？

Thương ông may cũng biết rằng：
Gần nơi Tuyên－thất xa bầng thiên－nhai．

8．夜 䰻 洔

醒 人 何 苦 猲 行 吟
継 暴 留 朋 且 對 料
手 煬 尚 思 情 書 短
情 杯 安 用 問 更 深
是 非 久 開 開 雷 耳
理 靬 俄 忘 醉 月 心
何 必 山 中 酷 然 好
浮生千日幾分除

## PHỦ BIÊN TAP LỤC QUYÈN NĂM

## Phiên âm

## 8. $\mathbf{D A} \mathrm{A}_{\mathrm{A}}^{\mathrm{M}} \mathbf{T H I}$

> Tỉnh nhân hà khồ độc hành ngâm, Kể quĩ lưu bằng thả đởi châm. Thủ chúc thượng tur thường trú đoản, Tình bôi an dụng vẵn canh thâm. Thị phi cửu náo văn lôi nhĩ, Lý loạn nga vong túy nguyệt tâm. Hà tãt sơn trung mính nhiên hảo, Phù-sinh thiên nhựt kỷ phân âm?

## Tạm dịch nghĩa den

## 8. UỚNG RƯỢU ĐÊM

Người tỉnh rất là khồ-sở khi ngàm vịnh một minhh, Ta hãy chắp-nới thì-giờ đề lưu bạn lại cùng nhau đới ầm. Có đuốc cầm tay, còn lo bù vào ngày ngắn, Chén rượu tình-tự như vạ̀y, hỏi canh chầy làm chi. Những điều phải trái ở đời đã làm rộn, chán ngấy lỗ tai, Những cảnh trị loạn, hễ say rượu thì quèn hết thảy. Cần gì, say mèm ở chớn sơn trung mới là vui, Vì cảnh phù-sinh, người ta sống được bao-nhièu ngày ?

## PHỨ bIEN TAP LUC QUYÈN NĂM

## Tąm dịch theo Đường-luật, thê Thất-ngôn

Ngàm-vịnh một mình khồ lắm thay, Hãy lưu bạn chén suốt đèm nầy. Ngắn ngày thêm duốc cho nhà sáng, Cạn chén đừng ai hỏi khắc chầy. Viẹ̀c thể dở hay tai chán ngấy, Cuộc đời trị loạn rượu quên ngay. Chi bằng trong núi vui cùng bạn, Kiếp sống người ta được mấy ngày?

## Tạm dịch theo thê Lục-bát

Một minh thật khồ ngàm-nga, Hãy lưu bạn chén cùng ta đêm nà̀y.

Ngấn ngày đốt đuốc đề thay, Chén tinh nào kề canh chầy đêm khuya.

Dở hay thêm rộn tai nghe, Cuộc đời trị loạn say nhé quên chăng?

Sơn trung chén rượu chi bằng... Ngàn ngdy kiếp sống phỏng chìrng đurợc bao?

Òng Nguyễn-cur-Trinh lại có bài thơ «Mọ vü lưu khách » kèm với bài tự [bài mở đầu] như sau:

## PHỨ BIEN TAP LUCC QUYÊN NĂM

## 祘 再 留 客 序

能 虏 時 平；制生日老•玉門開而未入；酒泉郡以何言？時而大未下流；金方中伏－贱荷带渴；折柳雾泥－犬白鍛丹，盟心有幾？水黄土黑，楽目無聊•想其潩缌長河；總绪絶扳•烟虐染袖；䚢柝装惇•宣室 䀡 雲 ，破十年之春夢；考樓苦雨，怔六月而秋容。「唐德积建美㝵之樓」。傍 氯 候［149a］之不春；惜光険之已過 •来無雜客，難成清素之門；笑有渴偄，禾基 芳 登 之室 • 踓 分 很 㢕 監，事呞五营；而抱亮無機，情 率 三徨•萱期令日；造此故旃•要在言深；何好坐 久 • 欲 回 天而不可；将娌 宣 以渞堪－簿㖟君寒；部 開 我 塞－言之不䢽；情見 于 持：

## PHỨ bIEN TAP LƯC QUYÈN NĂM

## 基 雨 留 客 執

坐 赈 天光捝不回
無 端 堓 雨 去 逻 来
戈 鋌 已在前年洗
松 竹 都 故 里 我
素 履 未 宣 濡 旅 服
催 燈 且 共 釷 除 杯
陽 開 對 此 情 無 限［149b］
一 夕 勝 如 一 卷 開

Phiên âm

## MỘ VỮ LUUU KHÁCH THI，TINH TỰ VÂN：

Xú lỡ thời bình；cô sinh nhựt lão．Ngọc－môn quan nhi vị nhập；tửu－tuyěn quận dĩ hà ngôn？Thời nhi hoả vị hạ lưu；kim phương trung phục．Tàn hà đái thấp；chiết liễu triêm nê．Khuyèn bạch kê đan，minh tâm hữu kỷ ？Thủy hoàng thò̀ hẳc，cử mục vố liêu．Tưởng kỳ trạc anh Trường－hà ；tòng bí tuyệt phản．Yên trăn nhiểm tụ；điệp tó trang hoài．

Tuyên－thắt chiêm vân，phá thập niên chi xuân mộng ；Trù lâu khò vũ，hằng lục nguyệt nhi thu dung［ $Đ u ̛$ ừng Đức－Dụ kiễn Trù－biên chi lâu］．Thương khí－hậu chi bắt tề；tích quang－âm chi

## PHƯ biÊN TAP LUC QUYÊN NĂM

dĩ quá. Lai vô tạp khách, nan vi thanh-tở chi môn; tiếu hữu hơng-nho, thiết mộ phương-hinh chi thất. Tuy phân phù mĩ cò, sư thuộc ngũ dinh; nhi bão ủng vô cơ, tình khiên tam kính. Khỉ kỳ kim nhựt; phùng thử cő hương. yểu tại ngôn thâm; hà phường toạ cửu. Dục 'hời thiên nhi bất khả; tương kể quĩ dĩ do kham. Bạc noãn quân hàn ; thỉnh khai ngã tẳc. Ngôn chi bắt tận, tinh kién vu thi:

## MỘ VỮ LUU KHÁCH THI:

Toạ trướng thiên-quang vãn bắt hời, Vô đoan âm-vũ khứ hoàn lai?
Qua đînh dĩ tại tiền niên tày, Tùng trúc đô qui cơ lý tài. Tơ lý vị nghi nhu lữ phục, Thôi đăng thả cọng khánh dư bôi. Dương-quan đôi thử tình vô hạn, Nhứt tịch thẳng như nhứt quyèn khai.

## Tạm dịch nghia đ̈en

Bài thơ «Mưa chiều lưu khách » kèm theo bài tự [bài mở đầu] như sau :

Lúc giặc đả yên, thì tuồi càng già. Cứ ở mãi cửa Ngọc-môn và quận Tửu-tuyền là nơi biên-giới, chưa làm sao về được, biết nói năng gì đây?

## PHỨ bIÊN TAP LUUC QUYÈN NĂM

Đương lủc hạ qua, thu tởi, sen tàn, liễu ủa, trông đển cảnh rừng xanh nưởc độc, nào ai là bạn đồng tâm đề nơi những câu chuyện cho khuày-khoả nồi lòng buồn-tẻ.

Hồi tưởng lại những lủc giặt giải mũ ở sông Trường-hà, cầm cương ngựa ở nơi Tuyệt-bản [chớn xa-tit], khơi và bưi đầy tay áo, tờ điệp-tấu đề sẵn trong minh. Khi thì Tuyên-thất xem đám mày bay, phá được mười năm xuàn mộng. Khi thì Trù-lâu ${ }^{1}$ gặp buồi mưa dầm, thường mới tháng sáu mà có vc̉ như mùa thu đã tới. Thương thay khi-hạ̀u không dược điều-hoà ; tiếc nhĩ quang-àm đã qua mau-chóng. Tuy ra vào khòng có tạp khách, nhưng khó làm mọ̀t nhà thanh-cao ; may cười nói có bạn hồngnho ${ }^{2}$, đề trộm mến những nhà đức-vọng. Dầu việc quan có phần bạ̀n-bịu, nhưng việc đều thuộc về Ngñ-dinh ${ }^{3}$; nếu cơ-hội có dị̣ trở lui, thì tình bao giờ cunng nhớ tam-kinh 4 . Nào ngờ ngày nay lại gặp được bạn ở làng cũ, đề nơi những câu chuyện tàm-tình, thì có ngần-ngại gì mả khòng ngòi lại cho lâu hơn nữa.

Tuy khòng thè xoay-vần được trời đất lại, nhưng củng cơgắng nơi thèm thì-giờ đề trò-chuỵ̣̂n cho ấm-nờng lòng bạn, và đề cởi-mở những nỗi thắc-mắc trong lòng ta.

Nói-năng không thề nào hết lời dược, cho nên cảm-tình mới phait-lộ ra thơ như sau:

1. Trù-lâu: Ông fức-Dụ đời nhà Đường có dựng một cải lằu đề trùtinh việc biên-cương. Là̀u á́y được g gọi là Trù-làu.
2. Hồng-nho là nhà nho giôi, có tiếng-tăm rắt lờn.
3. Ngŭ-dinh là năm dinh. Vè̀ đời các chúa Nguyễn, từ sông Gianh là nơo phân-giơơi giữa Nam và Bắc trở vào Nam, đắt nước được chia làm 5 dinh.
4. Tam-kinh là niii vè̀ cái cảnh làm quan về hưu.


## PHỨ BIÈN TAP LƯC QUYÈN NĂM

## Tạm dịch theo thề Luc-bát

«Buò̀n khơng kėo đự̛̣ thiên-quang, Mưa dầm luống nhũ̃ng phù-phàng thàu canh.

Năm qua rủa giáo sáng tinh, Trúc tìng nay muốn trở quanh vè̀ trò̀ng.

Nhà nho lür phục ${ }^{1}$ khó trông, Đốt đèn ta hãy uớng cùng nhau choi.

Durong-quan kẻ ờ người lui, Mười näm đọc sách kém vui đêm nầy ${ }^{2}$.

## Tạm dịch theo thề Thät-ngôn

Buò̀n-bã khỏn lui lại mặt trời !
Mưa dầm tầm-tả suốt canh dài.
Can qua năm trước tay tưng rỉ̛a, Tưng trúc làng xưa bước muốn lưi. Áo mặc, dặm đường chi đã vội, Đèn chong, chén rượu hãy còn vơi. Hương-quan đối cảnh, tình khỏn xiết, Đọc sách mười năm cunng kém vui....

1. Lữ phục là áo đờ đề mặc trong lúc đi đường xa.
2. Cồ-thi có câu : « Dữ quàn nhứt tịch thoại, thắng đọ̀c thạ̀p niên thử n nghĩa là : Cùng nhà ngươi nói chuyện một đêm, còn hơn đọc sách mười năm.

## PHỦ BIĖN TẠP LỤC QUYÈN NĂM

Ong Nguyền-cur-Trinh có phuc thu cho Tòng-binh hạt Hàtièn là Tòn-dức hà̀u |tức Mạc-thièn-Tứ]. Thur äy nhur sau:

Ngày trưởc, Bỉ-nhàn có tiếp-nhạ̀n được thư Ngài khuyènlơn nẻn dọc saich rắt bồ ich, và dặn-bảo Bỉ-nhàn hễ có những còng việc gi quan-trọng, thiết-yếu, hoặc có muru-lượe gì caosièn, thi düng văn-chtrơng nỏi cho Ngài biết....

Ngày nay, mọ̀t lần nữa, Ngài lại khuyèn-lơn và dặn-bảo tơi nhur thế...

Töi thiě́t nghĩ Ngài khuyèn trách tôi như vạ̀y, tức là Ngài đã dạ̣-dỗ cho tòi đó.

Y̌-khi cao-cả của Ngài đối với tời khân-thiết và àn-cần biết chừng nào, khičn tòi vừa cảm-đọng, lại vừa thẹn-thuồng.

Đại-phàm người ta, khi được ăn con cá tươi-béo bắt ở ao, cũng nèn biết ơn người đã đan lưới ; khi được ăn thứ quả ngonngọt haii ở vuờn, cũng nèn biết ơn người đã trồng cày mới phải. Ấy là những viẹ̀c nhỏ-nhen khòng ich-lợi bao-nhiêu, mà còn l.hải biết ơn, nhớ ơn nhur thế.

Huống chi ngà nay, Ngài lại mong muốn cho tòi làm được những viẹ̀c kinh thièn vĩ địa [ngang trời dọc đất]. Ngài lại côngnhièn giuiup-đỡ tời về phương diẹ̀n đạo-nghĩa, thi có [150a] lẽ nào tòi lại dàm quèn-lãng những sự lợi-ich to-lớn ấy từ đàu mà đến?

Nay tòi binh täm tinnh tri mà tự xét, tuy có lượm-nhặt hết cả ngọc hoàn của caic loài chim bay trên không-trung, và thàuthạ̀p hết cả ngọc chàu của các loài trai, cá lặn sàu dưới đáy


## PHỦ BIÊN TAP LỤC QUYÊN NĂM

nước, mà đề vào cho đầy binh, cung chưa đầy-đủ, chưa xứngđáng thay, chứ thư phúc-đáp đàu đã dám gọi là văn-chương.

Töi từng nghe nói người đời xưa đi học là lấy gò đạo [đạo khàu] làm thịt ăn, nghièng vực đức [đức uyèn] làm rượu uống, kết-hợp trăm nết [bách hạnh] mà làm nhả ở, gom-góp muơn điều lành [vạn-thiẹ̀n] mà làm mũ đội. Nói thì nèn nói vào những lúc cần phải nói, hản khòng có việc gì là không trúng dich; làm thì nèn làm vào những lúc cần phải làm, hẳn không có viẹ̀c gi là khòng thành-công. Học-tạ̀p, tu-dưỡng ở trong nhà minh, rò̀i đem phát-triền, phồ-biến ở nơi Vương-đình [sàn nhà vua, là triều-đinh]]; tu-luyẹ̀n ở trong nước, rồi đem thi-thơ ở những nơi tuyệt-vực [caic nước xa-xòi ở ngoài biên-cương]. Nhu thế mới gọi được là những người có tài học, có sở-đắc đạo-lý của Thánh-hiền.

Còn nhur Bỉ-nhàn thì đàu dược nhur thế. Triều-đinh lựachọn tôi đày, chỉ căn-cứ vào chỗ hàn mặc [bút mực] nhỏ-nhen của tôi, mà đặt tôi lèn trèn các hàng lại-thuọ̀c và nhản-dàn, và lục-dưng [150b] tôi nhờ có chàn tạ̀p-ấm, rồi giao-phó cho tòi trọng-trách ở chốn biên-cương. Đối với tòi, như thế thạ̀t đä quá vinh-hạnh và gặp thời lắm rồi.

Nếu khòng thế, thì tôi khòng thề nào áp-dung dược cả kinh lẫn quyền, đề trong triều-đinh và ngoài bièn-quạ̀n khỏi bị giáncách.

Họ Triệu, họ Mạnh ${ }^{1}$ ngày xura, mở rộng thèm bièn-cương,

[^19]

## PHỦ BIÊN TAP LUCC QUYÊN NĂM

khòng kém nghin dặm; vua Cao-tòng [miếu-hiẹ̀u vua Vü-đinh nhà Ẩn] thuở trưởc, dem quain đi bắt giặc, khồng đợi ha năm [thành-còng mau-chóng]. Nay tòi chỉ biết aii-mộ caii đức-độ rộnglớn của Hoàng-công [người nước Tè̛ có đức lởn khièm-ty]. Còn như tôi có làm rọ̀ng thèm đất được it nhiều, thì cũng chẳng bồ ich gi cho ai. Töi chỉ biết khen-ngơi òng Nam-Trọng ${ }^{1}$ giữ toàn dược ba quàn. Còn vì sao mà òng Nam-Trọng giữ toàn được, thi tôi cũng không biết đến. Đối với kế-hoạch «Tam-biều ngũ nhĩ" ${ }^{2}$ thì tòi như người trong giấc mộng nói mơ. Đối với giáohóa "Cơ nguyẹ̀t tam niên" ${ }^{3}$ thì tôi càng hoang-mang như người trỏng ra bièn cả, chả̉ng thấy hờ-bến ở đàu.

Tòi nay ra vào và̉n còn cố-chấp, càu-nệ, tiến thối đương còn dưng-chạm vấn-vương, thế mà Hiền-hầu [chỉ Mạc-thièn-Tứ] lại cho tồ là người có khả-năng ư ?

Đại-phàm bèn trong có sàu rọ̀ng, thì mới lan-tràn ra bèn

[^20]

## PHỦ BIÊN TAP LƯC QUYÊN NĂM

ngoài, [151a] chổ nào cũng khắp; nơi gần dã đi tới được, thi nơi xa cũng có thề đến được. Tòi đày chỉ là người có đọc sách, còn độ-lượng như thế, hành-động như thế, thật chưa đáng được Hiền-hằu đề mắt tới. Tôi chẳng những là một người kẻm về thức-- giám ${ }^{1}$, mà còn không hièu biết ngũ-hành, không hič̀u luuc-dinh, thì Hiền-hầu cũng có thề biết đại-khái tôi là kẻ không có tàinăng, mà Hiền-hầu lại cho tòi là người thạat có sở-đắc đạo-lý Thánh-hiền u?

Tuy nhiên, người ta không thề nào xa-rời dạo mà thành người dược, đạo cũng không thề nào xa-lia người mà thành đạo được. Mọi việc gì cũng gốc ở đạo, mà đạo lại bao-hàm ở trong việc làm.

Đạo không có định danh, khòng có định hinhh, chia ra thi là tam-tài [thièn, địa, nhàn là trời, đăt và người], hợp lại thi là lục-tịch [tức lục-kinh là Thi, Thur, Lễ, Nhạc, Chu dịch và Xuànthu]. Nay nếu có người hoặc biết thu cuốn vào và rút ngắn lại, hoặc biết phát-triền mà mở rộng thèm ra, thi ai lại bảo là khòng nên? Tự người ta xem-xét có người vốn lấy chinh-đạo [151b] mà được việc, có người vốn lấy kỳ mưu mà được viẹ̀c, có người không cầu điềı gì mà khòng được, có ngưởi khòng đi nơi nào mà không được.

Đạo thì chỉ có một đạo mà thòi, còn danh-xưng khòng đồng nhau, là tủy theo địa-vị từng người làm công-viẹ̀c khác nhau vậy.

1. Thức giảm là nhăn-lực, là tà̀m mức hièu biết.

## PHÚ biÊN tap lự Quyèn NĂM

Ngày trước, có mọ̀t người thầy thuốc thường làm bạn với mọ̀t thầy thuốc giỏi, mà lại hay còng-kich những kẻ khác với minh.

Một người mang tèn là Dược, còn mọ̀t người mang tên là Thạch.

Tèn Thạch bảo tèn Dược rằng: "Nều anh làm ơn cho tòi đĉ giúp-đỡ cho người ta, thì tòi khòng bao-giờ dám quên ơn anh ».

Tèn Dược bằng lòng nhạ̀n lời, mởi đưa cho bạn vị thuốc Suru-bọ̀t mà minh đã tim-kiếm được. Vợ người bạn [tức vợ tèn Thạch] cho là vạ̀t dơ-bần, nòi caiu, mẳng chồng, suýt nưa bỏ chò̀ng.

Như vị thuốc Suru-bọ̀t, dối với nghề làm thuốc, thì khòng thề cho là dơ-bần mà nòi caiu lèn được, chỉ có khi nào nèn düng, khi nào khòng nèn düng, thì tùy từng trường-hơp mà thòi.

Bỉ-nhàn từ hò̀i còn nièn-thiếu, nhờ những quyền sách của tiền-nhàn còn sót laai, và học trọ̀m được những tào-phách [cặnbã] của bao-nhièu đời trưởc, nếu được caii gi, chỗ nào đắc-ý, thì tôi ghi-nhớ vào lòng mãi khòng thời, lại còn lựa phồ vào đàn vào dày đề cùng tiến-bọ̀ mãi. Rồi đến thời-gian được ra làm quan, [152a] hễ minh muốn làm thế nầy, thì kêt-cuộc lại ra thế khaic, dần-dần chỉ gin-giữ được phần nửa công-việc mà thôi. Thế mà ngày nay lại không còn được một hai phần nữa.

Cũng chỉ là một người ấy thôi, nay tôi chưa đến năm mươi tuôi đầu, mà đã có những lúc thì như sao Co [sao ưa làm gió],

## 154

Timfách


## PhỨ biên tap lự quyèn năm

những lúc thi lại nhur sao Tắt [sao ura làm mưa], có phải là địavị và hoàn cảnh dã xui-khiến như thế hay khòng?

Tôi từng trọ̀m nghe Hiền-hầu ở địa-vị cao-qui má thường khièm-tốn, có độ-lượng rọ̣ng lớn mà hay bao-dung, tha-thứ cho những kẻ phạm tọ̀i-lổi, và rất trọng lời hứa của minh.

Hiền-hầu kinh-trọng mẹ̀nh-lẹ̀nh nhà vua như ở gần trong gang tấc, thế là phù-hơp vởi óng Tiều-Bạch [tức Tề Hoản-còng] theo đuồi chinh-nghĩa tôn Chu. Cần-mần viẹ̀c thi-tuyền ở quạ̇n, mà thưởng phạt cỏng-minh, thế là aii-mọ̀ òng Bảo-Chàn rất mực trung-thành với nhà Đường. Trí ngài muốn làm vuòng, thì ai mà xoay tròn lại được. Nghĩa Ngài muốn làm tròn, thi ai mà xoay vuông lại durợc. Ngài nói một càu, thì trăm nguời vàng lời. Ngài làm một việc, thì trăm ngırời theo ý. Thế mà Ngài khòng sờn dạ, không vưởng tay. Thế mà Ngài khòng tự-mãn, tụr-túc, không thòi học-hỏi. Hề gặp được mọ̀t điều thiện, mọ̉t viẹ̣c hay, thì lòng Ngài sung-strớng như lèn dược chốn đài Xuàn, [ 152 b ] thật bỉ̉-nhàn nầy khòng sao làm được như thế. Chẳng những bỉ-nhàn không thề làm dược, lại còn sợ làm dược mà không chu-đio, mà dầu có chu-đáo cũng khòng thề nào kịp Ngài được. Tại sao lại như thê? Bởi vì người đã chú ý đến tiếng vang nhỏ thì thường khòng nghe được những tiếng sấm lởn, người đã đề ý xét những viẹ̀c nhỏ-nhặt thì thường không trông thấy hình lởn. Cứr suy xét ở chuyẹ̀n tèn Dược, tên Thạch kề trèn thi đủ thấy rõ, bởi lẽ người ta khòng bao giờ nghĩ ra ngoài vị-trí, phạm-vi của mình. Đó là điều mà Hiền-hầu đã soi tỏ và khòng đảng lưu-ỷ vạ̀y. Nay người ta lại muốn thu thóc ở ruộng đá, [ruộng không cày cấy dược], thì thực cũng như hư; muốn dàng rượu bằng cái chẻ̉ thủng, thi có cũng như khòng. Có phải là Hiền-hầu đã e-ngại cho tòi chỉ khốn-khồ về kiến-văn

## PHỦ BIÊN TAP LUCC QUYÊN NĂM

nhiều quá chăng? Nhựng người đuàn-tử có cử gì nhiều dàu. Hể ngọn nặng-nề thì gốc phải lung-lay; hề bên trong chứa đầy thi bên ngoài phải thiếu-thốn, nèn Ngài mới có những lời gắn-bó àn-cần như vạ̀y. Ấy cho nèn tòi có nói : Ngài trách minh tức là dạy cho minh vạ̀y.
[153a] Bỉ-nhân nay dà dược nghe những lời vàng ngọc của Ngài rồi. Kia loài phi-trùng khòng lo không có lúc bắt được. Lúc nào tôi cũng tròng caii phong-thaii, phong độ của Ngài mà mến phục, nên tôi mới dám bày-tỏ nổi lòng của minh với Ngài.

Òng Nguyễn-cư-Trinh lại còn có thư trả lời quan Hiệp-trấn Hà-tièn là Anh-đức hằu như sau :

Đại-phàm còn đề ở trong lòng người ta là chí, ngu chi vào thì thành thơ. Lòng người có hiềm-sàu, có nông-cạ khác nhau, cho nên làm ra thơ cũng có kin-đáo, rõ-rệt, rộng-rãi, hẹp-hòi không giớng nhau. Thời-vạ̀n có lúc lèn, lúc xuống, lúc thịnh, lúc suy, cho nèn thơ cũng có khi sớm, khi trưa, khi đúng, khi muọ̀n khảc nhau. Nói tóm lại, mọi viẹ̀c cũng không ngoài lấy trung-hậu làm gớc, lấy hàm-súc làm nghĩa, lấy bình-đạm làm hay, làm khéo. Còn như làm văn-chương cho đẹp-đẽ, rèn đúc

## 156



## PHƯ BIEN TAP LƯC QUYÊN NĂM

cho kỳ-xảo, chẳng qua là bề ngoài của lucc-nghĩa ${ }^{1}$ và việc durthừa của ngũ-té ${ }^{2}$ mà thôi.

Tàm là một vật rất khó trắc-lượng. Tàm phát-tiết ra lời mà thành tho. Thế mà có khi chỉ một chữ mà đến ba năm mới hiều rõ được. [153b] Có khi có một chữ mà đến nghìn năm cũng không hiều, cho nên tôi thường lấy văn tự làm khó lắm. Huơng chi lúc còn thiếu-niên, tôi chỉ học qua-loa, chưa biết suy cùng, nghĩ rộng đến việc kinh-luàn. Lúc lởn lên thì lại có tính lườibiếng, khòng dám có hy-vọng dược nò̀i tiếng-tăm về văn-tự, cho nên ngày thường làm thor, it có những bài thơ hay. Hơn nữa lúc tôi được ra làm việe, phần nhiều ở những nơi biên-cương, tình muôn dặm xa-xòi, việc ba quàn bạ̀n-rộn, còn có lúc nào nhànrồi đảu mà nói đến thơ nữa. Nếu có ngàm-vịnh một vài bài thi, chẳng qua cũng lì miền-cuỡng do người ta thúc đầy, hoặc thù tạc trong lúc giao-thiệp với người đời, chứ không phải đều do tự mình cao-hứng, cảm-hứng mà làm ra thi. Nếu Ngài cho thơ

[^21]
## PHỦ BIÊN TAP LỤC QUYÈN NĂM

tôi không phải là thơ càu-thả, thì thạ̀t tôi lây làm thẹn-thuờng vò cùng. Vạ̀ tôi chỉ tròng mong Ngài khéo léo giấu đi cho tôi, chứ khòng đáng nói cho ngurời ngoài hay biết làm chi.

## +

Ong Nguyễn-quang - Tiền là người làng Phùi - ninh thuộc huỵ̣̂n Quaing-diè̀n [lỉnh Thưra-Chièn] làm quan vào thời Hiềuquốc - còng [tức chủa Nguyễn-phúc-Chu] giữ chức Hàn-làm viện với furởc phong Thac-dức-hî̀u. Ong thường làm thơ đề-vịnh caic cung-điẹ̀n, miếu-vĭ, và só làm văn-thur phúc đíp các nước phièn-bang. Òng laị còn thảo nhiều giáty-tờ cho thuyền-bè hai xứ Thuạ̀n-hoai và Quảng-nam giao-thông [154a] với nhan nữa.

Trượ lủc bị̀ giơ, mời khi trao-trai những người Tàu bị sóng gió phièu-bat sang nược ta, hoặc tran-trả những tên crợp bièn ngurời Täu, trong những cơng-vän gởi cho quan-chức Trungquốc, chưa Ňgụè̉n thurờng xurng "An-nam quốc Thuạ̀n Quảng dạo Tiết-chể Th:ii-phó Quốc-cơng Nguyễn » kinh trinh mổ quanchưrc ở Thièn triền...

Đến lủc Hièrn-quốc-cờng tự xưng Vương-hiẹ̀u, vừa găp lúc có văn-thur phuc - đipp quan-chức nurờc Tàu, Hiềı-quốc - công muốn sai òng Nguỳ̇n-quang-Tiền viết văn-thur xưng «An-nam Quốc-vurơng ", nhưrng òng Nguỵ̂̀n-quang.Tiền nhứt định khòng nghe theo. Ong Quang-Tiền nói : Đã có Hoàng-đế ở Kinh-đô do Trung-quớc sich-phong lì Vurơng-tước rò̀i. Còn xứ nầy nguyên là Phièn - thần, vî̉n theo Chính-sóc [nièn - hiẹ̀u] nhà Lè. Nay Quốc - còng lại tự xưng Quốc - vurơng, hoặc nhỡ ra người Tảu vặn hỏi, thi lấy cở gì mà trả lời? Vì thê, Quang-Tiền nhứt định


## PHU̇ BIEN TAP LUCC QUYÊN NĂM

không chịu thảo văn-thư, rời bị bải chức về quê làng mười lăm năm. Nhưng trong công-văn, chưa Nguyễn vẫn phải xưng chức quan là «Cai-bạ Trấn-thủ » đê phúc-đáp quan Tàu.

Đến đời Nguyễn-phúc-Thuần [chúa cuối cùng nhà Nguyễn] lên nới ngôi, Nguyễn-quang-Tiền mới được khai-phưc và lại được mời ra giữ chức quan cũ.

Năm Kỷ-sửu, có sao Chời [tuệ-tinh] xuất-hiện, [ 154b] Nguyễn-quang-Tiền nói với người đời bấy-giờ rằng: «Tỉnh Quảng-nam không ngoài năm, sálu năm nữa, tất có binh-biến. Kinh-đô nhà Lè̀ ở về hướng đòng-bắc, sẽ cầm chuòi sao Chồ đề quét phurơng tày-nam, thì khí số nhà Nguỵ̂̃n sẽ hết mất „...

Niên-hiẹ̀u Lè Cảnh-hưng năm thử 16 [tửc năm Ất-hợi năm 1755 sau Còng-nguyèn], có quốc-thư của nước Tièm-la [tức nước Thái-lan hiẹ̀n nay] gửi đến Kinh-đô Phú-xuân, quan Lệnh-doãn Thuận-hoá là Nguyễn-quang-Tiền có viết văn-thư đề trả lời nước Tièm-la. Nay chép quốc-thur Tièm-lạ ra đày đề chúng ta thấy rõ văn-tự của nưởc ngoài nhur thế nào.

Văn-thư của nườc Tiêm-la như sau :

- Quan Nội cic Tả Thừa-tưởng Chưởng-lỷ Loan-nghi-vệ Tồng-đớc Chinh-vu Đại-turớng-quàn nước Tiêm-la là Chièu-phi Nhã-khu Sa-đê gửi quan Lễ đài về việc an-bang nhu-viễn :

Kính vàng Thượng-dụ, nước Tièm-la cùng nước láng-giềng thân-hoà đả mấy đời nay. Bởi vì nước An-nam cùng nước Tiêmla cùng ở về một giải đường biền, cùng chung một trời, [155a]. Hai nước tuy xa-cách nhau, nhưng cüng như đồng một đắt nưởc. Hai bên đi lại với nhau đã trải qua mấy đời đều có cái vui

159


## PHÚ bIEN TAP LUUC QUYÊN NAM

"Nhu viễn giao-làn» „[thuạ̀n-hoà với kẻ xa, giao thiệp với lánggiềng).

Nay kính vàng' mệnh vua nưởc chủng tôi sai làm tur-văn chiếu hội gởi sang kinh dàng Quốc-chủ An-nam bệ-hạ muôn năm thọ-khảo...

Nay xin tỏ-bày ỷ-kiến của vua nước chúng tòi... Chiếurằng : Quả-quân nước chúng tòi xét phương-sách « nhul-viễn », thì nên hoà-muc với [ 155 b | nưởc láng-giềng, củng thòng-cảm sự yên-lành hoà-hiếu với nhau.

Trưởc kia, nưởc chúng tòi từng yêtl-cà̀u ngụa ky tơt hơp thức $\begin{gathered}\text { ơ Qui-quốc, đã được vua qui-quốc làm ơn cho rò̀i. Từ đây }\end{gathered}$ về sau, hễ có những giấy thòng-hành hoặc các văn-thư của vua nước An-nam gởi đến nưởc chúng tồi, thì nưởc chúng tồi xét hể thấy hơp lỷ thì cho thi-hành ngay. Chính tỉnh thân-ái giữa hai nước như cùng chung trời đắt, cùng đưrợ lâu dài mãi mãi.

Nhurng nước chúng tòi thường sai phái thuyền bè đi lại các hạt Hạ-mòn, Ninh-ba, Quảng-đòng đề mua bán những đồ dùng trong công-khố Mổi khi các thụ̂èn trở về đều theo lơi đường biền, và phần nhịiều phải đạ̀u tại các nơi cửa biền thuộc địagiới nước An-nam, nèn phải tur văn di hội, khàn-thiết xin với Quốc-vương An-nam hạ lệnh nghièm-cấm quan-lại không được saich-nhiều, và xin theo qui-lẹ̀ «sai-thuyền " của nước Tièm-la chúng tôi, đề cho các khách buôn cùng thứ-dàn đềı được hưởng sự tiện-lợi. [156a] Và những chiếc thuyền «hồng-sưu » là thuyền đỏ đều do của kho nưởc Tièm-la chúng tòi mua sắm, nện có tốn-phi về việc nhà vua sai-khiến đi đàu đều do thuyền nầy chịu cả.


## PHỨ BIEN TÂP LUUC QUYYÊN NAM

Theo qui-lẹ̀ của địa-phươớg, đại-phàm các thứ tiền lương thuế hạng thuộc về quan phaí, nhứt-thiết xin "miển trưng-thàn, hoăc bằng vào lời khai mà giao thuyền, hoặc cho đem nguyènthuyền phát-hoàn, những điều á̛y hiện đả đ̛̛̛̛̛̣c vua nước Annam cường-thịnh ưngıthuận rồi.

Nguyên năm Kỷ-sửu, quan đại-thần nược chúng tối là Phi-Nhä-Hồng cho sưa-chữa thuyền đi ra hạt Ninh-ba để mua sắm những đồ dùng trong công-khô. Khi thuyền quay trở về nước thì bị ràng-buộc phải lưu đạ̣i ở hạt Huệ-an. Cử Phi-Nhĩ-Hòng tàu rõ về lời cung-tiêu trong bản án, thi chủ thuyền là Hồng Đoàn-An đã mạo-phạm vào điều luạt quốc-cấm của nước Annam, nên đị can vào quơc-điền [phép nước], đáng lẽ phải chiếu luật trị̣tội. Nhưng xét những đồ thượng-dụng và các hạng hóavật trong thuyền còn lưu lại ở nước An-nam thâu giữ cả. [156b]

Qua năm Mạ̀u-thìn, nước chúng tôi có sai-phái hai người là Chấn-Phát và Chấn-Môn mang răn thư đến nước An-nam để xin lại những vật-hạng đã bị lưu giữ, thì đã được vua nước Annam đại-bang nhân-chính cho xét và đã bắt đem trả lại cho nước chúng tòi một lần rồi. Từ đày về sau, hễ có thuyền bè của nước An-nam bị gió tròi giạt vào nước chúng tôi, thì nước chúng tòi đã xin tư giấy đưa về quif-quốc.

Cử xét một viẹ̀c nầy, thật đưng như lời thầy Mạnh-Tử đĩ nói: «Giao lân-bang hữu đạo hờ » là «Giao-hiếu với nước láng giềng rất có đạo » đã rõ-ràng vạ̀y.

Vian nước An-nam lại hay bỏ những thề-lệ phiền-phứre, chỉ đem nḥ̣̂n-nghĩa mà tiếp-đãi caic nước bạn, thi khòng có lỵ́ nào mà nước An-nam lại không hưng-vượng, thịnh-trị. Ấy cho nên Thánh-nhàn đã nói : «Cung tự hạ̀u nhi bạc trách ư nhân » nghĩa

## phÚ biÊN tap lư QUyèn năm

là «Mình nên tự trách mình cho nhiều, mà it trách người khác », thì có thề xa được mọi sự oán thù.

Vậy từ nay về sau, hoặc vua nước An-nam có cần dùng các hạng văn-thư, hay khi-dụng, hay thạ̣p vật, bất kỳ thứ gi, chưng tôi sẽ truyền lệnh cho nhân-dân khắp trong nược chúng tòi biết, không cần bàn những đồ qui, vạ̀t lạ, hẽ̃ nước chúng tòi có những vạ̀t-hạng nào, củng xin sai-phái [157a] sứ - thần thành-kính đem dàng lèn vua nước An-nam cả.

Nhưng năm Qui-dạ̀u trước đày, sứ-thần nươ̛c An-nam do qui Đại-thần là Đồng-nai-ông điều-khiền, có sai hai người là Ong Cai-Hơp và Ông Cai-Đăng đến nurớc chúng tôi đề giao chí [làm con tin]. Lai đem cho chúng tòi nào là Kỳ-nam-hương, nào là những tấm luaa, vởi những cái quạt caic hạng, và đem cả bọn Thượng-Khò̀ng, Thurợng-Nurong cìng Thurợng-Xuy trao-trả cho nước chúng tòi.

Nước chúng tòi đã lập-tức tha cho quan Đại-thần Tồngbinh là Cai-Ý cùng đồng bọn 39 ngurời. Nguyèn-do là vì LụcKhòn vương Chièu-phi-Nhã có phi-baio một bản tấu-văn, trong đó có nói : Có chiến-thuyền An-nam 46 người cứ lần-lủt ở Hảiđảo, thường đánh curớp những cư-dàn và nhữ̛ng thuyền buôn đi lại ở đấy, gày lai-hại cho cur-dàn và thương-thuyền không thề kề xiết. Vi vạ̀y mà quan địa-phurơng miền duyèn-hải nước chúng tôi đi tuần, lấy thuyền ra Hải-đảo tra-nghiệm lai-lịch từng người trong chiếc thuyền ấy. Bọn Ông Cai-Ý [157b] 46 người có bắn súng vào thuyè̀n đi tuần-tiễu. Rồi tại đường thủy, bọn ấy chết mất 7 người, và bị bắt 39 người giải về Kinh-đò nưởe chúng tôi đợi Chỉ vua định-đoạt, cac lẽ... Rồi 39 người a̛y đều bị phaitlạc và giam-cà̀m vào nguc-thất. Sau đó, cứ quý Đại-thần là Ông Điều-Khiền báo xưng Ờng Cai-Ý là quan Tồng-binh nước An-


## PHỨ biEN TAPP LƯC QUYÊN NĂM

nam vàng mẹ̀nh - lệnh vua Quil - quốc sang nước Cao - mièn đê chiêtı-an các địa-phương $\widehat{O}^{c} \mathrm{c}$-dã, Liên-tớt và Ba-thắc, chẳng may găp phải trận gió lợn, nên trôi giạt vào đắt Lục-khôn thuộc nước chưng tôi. Vậy khàn-khoản xin vua nướe chúng tôi tha cho bọn Ông Cai-Ý đưượ trở về nướe An-nam.

Vua nước chúng tôi nhàn nghĩ đến tình nghĩa vua nưởc Annam, nèn đã bằng lòng cho đem bọn Òng Cai-Ý 39 người giao cho Ong Cai-Hơp là sứ-thần nước An-nam nhạ̀n-lãnh đem về Qui-quð́c.

Bên sau, lại có một bọn 35 người [158a] An-nam đáp thuyền Huệ-an đi Bồng-nai đề đong gạo, nhàn gặp trạ̀n gió lớn, bị̣ trôi giạt vào đg̉o Côn-lôn, họ phải phiêu-lưu dến bốn ngày. May gặp được chủ thuyền Hạ-môn là Ong Tò-Ngạn cứu sống được cả bọn trai gái là 15 người, và đem họ về nước Tiêm-la. Sau khi đurợc quan Hữu-ty nước chúng tôi cuŕu-xét và hỏi-han nguyên-do cùng tình-hinh, cả 15 người nạn-nhàn ấy đều dược giao cho Sứ-thần Qui-quốc là Òng Cai-Hơp dem họ trở về nước nhà. Tờng-cọng cả hai lần là 54 người đượe trao-trả cho Siŕ- thần Qui-fuốc.

Nhưng trong số đó, có 15 người gặp nạn $̛$ ̛̉ đảo Côn-lòn thì khòng thấy có công-văn Qui-quốc gởi tới xin nhạ̀n-lãnh họ về. Song chưng tôi cũng nghĩ tình diện nưởc bạn láng-giềng mà cho họ về nguyên-quán nhứt thê. Đó, thật là mọ̀t sự gia-hậu của nước chúng tôi đới với nước An-nam vạ̀y. Không thế, thi người nước An-nam đã vào quấy rơi ở nước chúng tôi, họ có thương-yềı gì nhân - dân nước chúng tòi, còn có lễ-nghĩa gì lưư họ ở đây nữa? Ấy cho nên chỉ có người nhàn mới có thề lấy nước cởn mà thờ nước nhỏ, như vua Thành-Thang [nhà Thương] thờ nước Cát, vua [158b] Văn - Vương [nhà Chu] thờ nước Côn-di. Và chỉ có người tri mới có thề lấy nước nhỏ mà


## phƯ biEN tap luc QUyÈn nĂM

thờ nước lờn，như òng Thái－vurơng thờ nước Huân－duc，ông Câu－tiền thờ nưởc Ngô．

Tuy nhiên，nước Tiêm－la chúng tôi tuy theo Thích－giáo［đạo Phật］，nhưng cüng biết nhở ân－đức vua Nghiêu，vua Thuấn，và đạo nghĩa vua Văn－vương，vua Vö－vương ở Thiên－triều［tức triều－đình nước Trung－quôc］．Chúng tôi chỉ nghỉ tinh và mong－ muớn nưởc An－nam là một nước lễ－nghỉa nên coi nhau «nhứt thề đồng nhân »，và bải－bỏ cái ý－niệm thôn－tính nược khác đê hai nước chúng ta được gần－gũi nhau，cùng hoà－hiếu với nhau hơn，đề cùng nhau hưởng cái vui thăng－bình，bốn phương không còn có tai－biến，và hai nước chúng ta tự có những bạ̣c Đại－đức vàng chịu mệnh trời cầm quyền trị nước．

Lại đến năm Binh－dần，vàng Chi vua nước Tiêm－la ở trước điện Kim－loan cho triệu－tập Quách－ngọc－Thành làm chủ thuyền đi sang tỉnh Quảng－đơng．Đên khi thuyền trở về Tiêm－la，các ông Quách－ngọc－Thành có bắt được bọn «muc－khoả»［bọn trọ̀m cướp］người An－nam cọng 83 tèn với 6 khầu súng cùng của－cải， hoá－vật các hạng［159a］trị－giá đến 31 càn， 2 thù， 3 đồng cân Tiêm－la．Nhưng 1 chiếc＂Hoa－bièn bǎt lao phan＂［化倳不劳 来］ bằng bạc， 1 chiếc «Thát－đạp－mạt»＂接 踺 末木］bằng bạc， 1 chiêc ＂Bát－sa khôn viên hoa＂［ 八沙坤目花］bằng bạc， 1 chiếc «Tiêm－ giớc niẹ̀m»［尖角 命］bằng bạc và 10 tấm cầm－đoạn［đoạn găm］ đều bị đám quan địa－hạt bọn Ơng－An bắt nộp thuê lương vào quỹ địa－phương．Thế là bọn Ờng－An nước An－nam đã nuớt trôi một chuyến các tiền chi－phi．

Lại đến năm Mạ̀u－thìn，vua nước chúng tôi sai－phái bọn Trần－Nghê làm chủ thuyền sang tỉnh Quảng－đỏng mua đồ đạc về nước，nhưng bị thàu vào nước An－nam，rồi thuyền chủ bị bệnh chết．Sau người chủ lái thuyền về nước cung－khai rằng ：

## PHỦ BIÊN TAP LƯC QUYÊN NĂM

Tắt cả các hàng-hoá trong thuyền bán được hơn 66 hộc 15 lương bạc, 2 thủi bạc Tièm la cùng các đờ-vạ̀t như 2 chiếc " Đêmạt » bằng bạc, 1 chiếc «Bất-lao-phan » bằng bạc, 2 chiếc «Malãm» bằng bạc, 10 tấm đoạn gấm [159b] lại bị quan địa-phương nước An-nam là bọn Ông-An đã nuớt trôi sở-phi hai chuyến thuyền cọng số bạc là 97 họ̀c, 16 lượng, gấm đoạn 17 tắm và đờ-đạc bằng bạc 21 chiếc.

Lại dến năm Qui-dạ̀u, vua nước chúng tôi sai-phái bọn Dương-thành-Chương làm chủ thuyền sang Quảng dòng mua sắm đồ dùng về nước. Khi thuyền đi qua nưởc An-nam, những đồ-đạc bằng bạc, gấm, đoạn cùng các vật-hạng dùng cho còngkhơ, lại cũng bị quan quàn nước An-nam nuốt hết sở-phi, chỉ còn trơ thuyền không trở về nước.

Trước sau ba chuyến, tính tồng-cọng vàng bạc và cảc hạng thập vật đều bị mất đến hơn 374 hộc, 13 lượng, và 3 đồng càn, khiễn ngày nay ban chấp-sự chúng tôi vừa phải chịu bò̀i-thường cho công-quỹ, vừa phải chịu hình phạt, khòng còn cách nào gỡ chữa được nữa. Chính vì thế mà quan Đai-thần nước chúng tôi là Lãng-cåi Khu-sa đã tàu lèn vua nước chúng tôi về việc quan Hữu-ty nước An-nam từng đề xảy ra những việc [160a] cướpbóc của-cải nước bạn.

Thừa quan Kim-loan Tiền-điện Trung-quàn là Phương-Khòn-vương sai-khiến đi mua những đò̀ dủng trong kho Nộivu tất cả 3 chuyến đã kề trèn, hàng-hoá và thuyền vào nước An-nam đều bị bọn quan-sai đe-dọa, lưra-bị̣p cưởp hết, khòng còn gì củ.

Thuyền di đã phải theo qui-lẹ̀ nưởc An-nam nạ̣p đủ các hạng thuế-khoá. Nào ngờ đóng góp thuế-khoa lại quá đáng như thế!

## PHỦ BIÈN TẠP LƯC QUYÊN NAMM

Ai chả biết rảng những thuyền của dàn buôn di biền thường bị trỏi-giạt đẻn những nơi xa-xòi. Đi bièn chả̉ng những ngırời ta phải lo vè̀ sóng gió nguy - hiềm, mà tài - sản và tinh-mạng những người trong thuyền cũng quan-hẹ̀ lắm. Huống chi thhuyền ấy là thuyền của vua nước Tièm-la chúng tôi sai đi mua những đò düng trong kho nhà vua, khòng như thuyền của cac khách buón và thứ-dàn. Hai người ta lại chả̉ng biết hai nưởc vần hoàhiếu với nhatu, hai bèn và̀n lấy lể-nghĩa mà đối-xử đi lại với nhau? Có lê đàu lại vi cở nhỏ-mọn vè̀ tham-lạn thuế-khoá, [ 160 b ] trưng-thảu tài-vạ̀t mả bỏ mắt thề-thớng của mọ̣t nưởc lớn xưa nay vần có nhain-chinh.

Thi̛ra vua nưởc chúng tòi yèu-mến nưởc An-nam biết rõ Kim-loan chinh-diẹ̀n nưởc tòi vốn hoài-bão tăm lỏng «nhuviền », nghĩ tinh nưởc An-nam cùng nưởe Tièm-la là hai nước láng-gièng vốn đới-đãi với nhau rất thàn-hạ̀u. Chủng ta không nèn nhàn mọ̣t cở nhö-bé mà đề mất đại-nghĩa. Đã thế mà năm trưởc ba chuyến thuyè̀n đi mua các đồ thập-vạ̀t dùng trong kho, khi vào nưởc An-nam dã bị cưởp mất hết. Chắc quan Hữu-ty nưởc An-nam chưa có bio-cio dề tàu lèn vua nước An nam biết là thuỵ̂̀n của vua nưởc Tièm-la sai đi mua caic đồ dùng cho nhà vua, cho nèn quan-sai nưởc An-nam mới tự ý đánh thuế. Chắc những vị quan cac-cấp Nam-triều cũng chưa được biết [161a] rõ những viẹ̀c ấy chăng? Chứ có lẽ đàu hai nưởc láng.giềng đi lại với nhau vần giao-thòng thàn-mạ̀t với nhau, mà lại không lo-nghĩ thi-hành nhàn chinnh đới với thièn-hạ, mà chỉ chăm-chú bắt-bớ thuyền-bè, dơi chia tài-vạ̀t là những việc nhỏ-nhen hay sao ? Chẳng qua những quan Hữu-ty ấy khòng phải là những tay tưởng-phụ xã-tắc có tài giỏi, biết lo giúp dấng Minh-quàn Annam thi-hành những chinh-sách hay, mà chỉ hay chuyèn-quyền, cố-ẏ đainh thuế và che-giấu, không baio-caio cho nhà vua biết.

## 166



## RHU̇ blên tap lưc quyèn năm

Các quan-sai ấy cüng không thề-tá̛t, nhạ̀n-thức vua nước An-nam là bậc nhán-thánh thờng-minh, và họ cũng khòng nghĩ đến dức «nhu-viễn hoài hà̀u» là mềm-dẻ̉o với người xa, tưởng nhớ dến chư-Hî̀u, và thòng-hoà với lân-quốc. Họ chỉ tự ỳ dảnh nặng thưê-khoư, coi khinh-thường ntrởc Tièm-la, làm tuyệt đường thuyền-ghe di lại ngoai cửa biền, đề hai nước trở thành cữuđịch. Như thé̛ thì những quan Hữu-ty kia có tránh khỏi tội-lổi không? Há họ lại không nghĩ đời Tam-đại [tửc Hạ, Thương, Chu] ngày turácỡược thièn-hạ là nhờ có nhân-chính ? Há họ lại khòng nghĩ đên Chưa-thượng nước An-nam [161b] có giang-sơn, có kim-thành muòn dặm rộng-lớn bao-la, và có con cháu giữ-gin cơ-nghiệp đến muôn đời về sau? Mà họ chỉ chăm-chăm đảnh thuế cho nặng, hai không phải họ là hạng người ngộ quốc [lầm chinh - sách trị nưởc] hay sao? Như mọ̀t chiếc thuyền nưởc Tiêm-la có đáng bao nhiêu thuế, sao họ chỉ thấy những caii lợi nhỏ-nhặt mà không biết dung tình, bọn quan có trich-nhiệm kia nghĩ có phải hay khòng?

Vả lại, nưởc Tièm-la chủng tơi phải cà̀n dùng những vạt-hạng cho kho nhà-nưởc, nèn mới đóng thuyền đề chuyèn-chở những đờ-vạ̀t đó, và thường phải sai-phái người đi sang cảc xứ Quảngđông, Hạ-mòn và Ninh-ba thuộc Trung-quốc đề mua sắm, dồichác những đồ cà̀n dùng trong kho Nọii-vu. Còn nhur ghe-thuyền qua lại ở đường biè̀n vốn khòng có chừng, không có nhứt- dịnh, sóng gió bất kỳ thạ̀t khó mà lường trước được, và không làm thế nào khỏi vào địa-phận nưởc An-nam được. Nếu lại còn bị tồn-phí bởi bọn quan-sai, hàng năm lại bị cưởp-bóc một lần, và hàng năm̧ lại bị mất sạch cả thuyền-bė, thì tinh-trạng ấy khó lòng mà chịu nò̀i được mãi. Khòng biết các quan Đại-thần nườc chúng tôi-sẽ bàn-bạc ra làm sao? May nhờ vua nước chúng tòi có đức hiếu sinh, [162a] lại có lòng tốt nghĩ đến tình nưởc bạn

láng-giềng đã hoả-hiếu cùng nhau tớ làu ngày, nay không lê lại nhàn một cở nhỏ-nhen mà dấy quàn đề gày oán, khiên sinh-dàn durợc yèn-vui làm ăn giữa đời thịnh-trị nầy.

Ngày nay, may dược Sứthần nưởc An-nam tởi đayz; nên cho giao-thòng trực-tiếp với ty Thòng-chainh-sứ nước chung tôi là nơi tròng-coi về những việc giao-thiệp với caic nước lănggiềng. Do quan Hàn-làm-viện Nội-cac Đại-học-sĩ thảo-soản giaíy
 Văn-khòn và Khu-sa Lü-thao mang mệnh-lẹ̀nh nhà vua, hơp củng quan Khàm-sứ nưởc An-nam đi trưởc đè̀ trinh-bày các viẹ̀c cho Nam-triều biết. Chúng tòi nguyẹ̀n xin Vị Chúa-thượng nưởc An-nam anh minh soi-xẻt đến việc quan Khàm-dụ Đạithàn nước Tièm-la là quan Hữu-ty tàu về viẹ̀c thuyền-ghe và hoai-vạ̀t bị mất cướp ba lằn, đề giao trả lại cho Sứ-thần là Lãngphi Văn-khòn và Khu-sa Lũ-thao kiềm-đièm nhạ̀n lãnh minhbạch caic hạng hoai-vạ̀t, và cho họ̀-tống ra khỏi địa-giới nước An nam đè về nước. Như vạ̀y mới mong khỏi [162b] mất sự hoà-hạ̀u của nưởc bạn laing-giềng, và nước Tièm-la chúng tòi mới được cảm đực nhiều lắm.

Lại khàn-cầu xin qui-quốc cấp phát sẩn cho mười trương "Chiếu thàn long bài" [tức giấy tùy thàn] đề thông-hành mỗi khi ra vào các hải-khàu qui-quốc. Khi nào thuyền vua nước chúng tôi tránh gió vào hải-cảng qui-quốc khỏi bị bọn quarisai trưng-thàu phiền nhiễu. Mổi khi đượe gió, thuyền nước chúng tòi tới Thuạ̉n-hoai, rò̀i thuyền lại được nguyèn-vẹn trở về nước, thi ngày sau ghe-thuyền nước Tièm-la chúng tôi đi lại qui-quốc không bao-giờ ngởt vạ̀y.

Nay chủng tôi có các đồ sản-vạ̀t dịa-phương là $\overline{5}$ tấm màn trắng, 5 tám màn hoa, 3 tấm màn hò̀ng, 2 tấm vờ « đại hoa
mản thien» cọng 15 tấm, giáo-phó cho Sứ-thần mang về dâng lên đức vua Thượng-quốc An-nam vạn tuế vui lòng chấp-nhện cho. Nghin dặm tuy xa-xôi, nhưng cũng như có sự hiện-diện
 Khâtm thy

Khạ̀m tuàn đáo caic đẩng nhàn. Phụng sao cho Tu-văn turhội tuañ chiễu.

Hữu kính tư vua nước An-nam điẹ̀n tiền hò̀ng-phúc thièn thu long muc Ngư-lãm.
[163a] Ngày mủng bốn thảng Mạnh-hạ, năm Ất-hợi

Và sau đảy là bức thur Thuạ̀n-hoá trả lời :
"An-nam quốc Tả Thừa-tướng kièm Hinh-bọ̀ Họ̀ bọ̀ Bạt Quạ̀n-còng kinh phúc thu tởi toà Nội-cảc Tả Thừa-tưởng Chưởng lý Loan-nghi-vệ Tồng-đốc Chinh-vu Đại-tướng-quàn nước Tièm-la là Chièu-Phi Nhã-Khu Sa-Bè đầu Lề-đài quan điện chiếu:

Nưởc chúng tời cùng với qui-quốc, hai bèn đã giao-kết thànnghị hoà-hiếu với nhau, đời đời làm nưởc lảng-giềng, khòng chút tơ-tóc sai trái nhau, tinh nghĩa giữa hai nước chúng ta thạ̀t là bền-vững g̣hur vàng đá vạ̀y.

Trước dày, quàn dàn nước chủng tôi có bị sóng gió trôigiạt sang địa-phương thuọ̀c qui-quốc, từng được qui-quốc coi

## PHÚ BIĖN TAPP LỤC QUYÊN NAMM

như con dàn mọ̀t nhà, và cho dưa họ về nguyèn-quán, thạ̀t là hạ̉u tinh vỏ cùng vạ̀y.

Nhưng lần sau, nưởc chừng tơi có mọ̀t sổ thủy-quàn vả bọn thường-dàn bị phièu-bạl sang qui-quốc thi vần cỏn Jị̣ lưur-giữ lại, chtra đượe qui-quốc giao-hoàn.

Nưởc chúng tòi đã có văn-thư báo-cáo với qui-quốc, nhưrng và̀n chưa thấy họ được phóng-thich trở về, nèn ching tôi vẫn còn tròng-ngóng.
[163b] Ngày nay, chúng tòi tiếp dược thur của qui-quốc, chi tháy chăm-chăm nơi về mọ̀t viẹ̀c đơi tiền bạc, còn việc quàn dàn nước chúng tòi bị tròi-giạt sang qui-quốc, thi tuyẹ̀t-nhièn khỏng thấy nói-năng gi đén. Hay là vì cở ấy mà bọn dàn quàn bị xièu-bạt còn bị giữ lại chăng" Vạy xin qui-quốc cho nướe chung tòi biết rõ viẹ̣c ấy ra thế nào?

Cön vào khoảng năm Binh-dần và năm Mạ̣u-thin trưởc đảy, có Hồng-sưu - thuyền qui - quốc vào hải - cảng nước chúng tòi, hoặc giả những người sai-phái có tham-tàm mà trưng thàu thuế quá lẹ̀, thi ngay lúc đó, chúng tòi không được nghe qui-quốc báo-cáo gì cả.

Vả lại, nước chúng tôi đã có lẹ̀ định sần đới với những người làm viẹ̀c, cứ ba năm mọ̀t lần khảo-xét thành-tich, và năm năm mọ̀t lần khảo-xét còng viẹ̀c họ đã làm, nưởc chúng tôi có baogiờ dung-tủng những hạng người tham-nhũng ám-muội đàu.

Ngày nay, chúng tòi mới tiếp nhạ̀n được văn-thư qui-quốc, thi chúng tòi đã cho truy-cứu nguyèn-ủy cảc viẹ̀c ấy nhu thế nào. Nhưng những người già-nua thi đã chết rồi, những kẻ có


## phú biên tap luc quyèn nâm

tọi－lởi thi dã bị truát phạt rời．Viẹẹc xảy ra dũ quá làu năm，hai bén đều không có bẩng－chứng gì cả．Có phảai như thể không？ Vây việc ây hãy xin bỏ qua，không nèn bàn đến nữa．

Lại năm Qui－dặu，về viẹ̀c thuyền－ghe của Dương－thànli－ Churơnge hắn nói từ tỉnh Quảng－döng đến，trong thuyền khóng có hoá－vạ̀t gì cả，［164a］nèn không cho vào cảng．．．áy là qui－luật thông－thường của nước chúng tôi như vạy．Nhưng hắn lại khàn－ khoản xin theo nhur lệ nhập－cảng．Nêu quan Hữu－ty có trưng－ thàu tiền thuế，cũng khòng có thè vượt qua được qui－tắc thông－ thường của nhà nước，chứ có lẽ nào lại làm khác thế được．Nếu bọn ấy có mất hết cả̉ những hoả－vạ̀t trong thuyền，thi chắc bọn ây chẳng mắt với những gaii nhảy－múa，hàt－xưởng，thi cũng mất vi rượu－chè cờ－bạc mà thôi．Rồi đến khi thuyền trở về nước， bọn hắn bày－dặt nèn chuyện đề nói dới cho có lê．Ấy cüng đều đà những lời nói khòng có bằng－chứng gì xác－đáng cả．Nếu cứ nghe lời nói một bén mà đòi－hỏi tiền－bạc，thì có khác gi càu Ngạn－ngữ đã nơi ：«Ông Trương uống rươu，mà òng Lỳ say 》， việc áy thật chúng tôi khòng thè̀ nào hiè̀u được．

Quốc－vương điẹ̀n－hạ là bạ̀c thòng－minh，những việc ở trèn đời thường thường bién ảo thièn hình vạn trạng，nghe qua cũng đủ hiều，việc gì phải bàn－cãi cho nhiều．

Phương chi nước chúng tòi xưa nay vần học－tạ̣p dạo Khòng Mạnh，há lại không biết cải nghĩa «giao lân hữu đạo \＃là giao－thiệp với các nưởc láng－gièng phải có đạo，và phải lấy nghïa làm lợi hay sao ？

Nhưng łfrong thư qui－quóc lại có nói ：«Quan Hữu－ty nước chúng tôi không có tài phu－tưởng，chỉ biết thàu thuê－khoá cho nặng．．．》．Nhu vạ̀y là qui－quơc không biết quan Hữu－ty［164b］ nước chúng tôi là người như thế nào？

Lại có càu nói : «Coi khinh-thường nưởc Tièm-la, khiên hai nước trở thành cirru-dịch... » Khòng biết tại vi sao mà lại có càu nói như thế ?

- Vả lại, hai nước chúng ta xura nay vẫn lấy tín-nghĩa giaothiẹ̀p với nhau, hai bèn và̀n tròng mong viẹ̀c giao-hảo ây được làu dài đời đời. Nếu có gặp phải những bọn sai-nhàn tham lợi, đó cuñg chỉ là một cớ nhỏonhặt mà thôi; có lẽ nào lại vì một cở nhỏ-mọn tốn-kèm tiền-bạc mà nỡ hỏ viẹ̀c giao-hiệ́u to-lớn và bền-bỉ như vàng đai hay sao?

Cỏn viẹ̀c qui-quốc xin cấp-phit mười trương long-bài đè thông-hành, thì cỏ cáp cho cĩng không thương-tòn gi. Nhưng nếu cấp nhiều long bài, chỉ sọ̆ những chủ thuyền lại theo dấu vết cũ của tèn Dương-thành-Churơng lấy viẹ̀c tur làm hại việc còng, láy lợi làm hại nghĩa mà thòi. Vạ̀y xin đưa tới qui-quốc mọ̀t trương long-bài, cung đủ tự ý qua lại. Năm nay cŭng düng dược long-bài ắy, năm sau cũng dung dượ, chỉ mọ̀t trương longbài mà cūng dủ düng mài mài, khòng cà̀n phải dùng nhiều.

Cỏn những món quà của qui-quốc tặng thì rắt hạ̀u, chúng tòi đã xin thàu nhạ̀n rồi. Nhưng nhã̃ng quàn dàn nước [165a] chúng tôi bị tròi-giạt sang qui-quốc thi và̀n còn bị lưu-giữ ở qui-quốc. Nếu qui-quốc có hạ̀u-tinh, thì xin trao-trả bọn ấy trở về nưởc chúng tòi. Đó mởi thạ̀ là tình hoà-muc đới với nước bạn láng-giềng, còn coo hạ̀u-tình nào bàng! Nghĩa ấy, tình ấy, mong đurực đợi dời bèn-bõ tốt-dẹp.

Nay chúng tòi kinh-trọng dưa caic dờ sản-vạ̀t dịa-phương giao cho Sưr-thà̀n chuyè̀n dệ dàng lèn $Q_{\text {uoŕc-vương điẹ̀n tiền, và }}$ kinh xin Quốc-vtưong chá̛p-nhạ̣n cho, gọi là bày, tỏ mối tình nghĩa tương-thông vạy. Nay phuc thur.


## PHÚ biEN TAP LƯC QUYÈN NAM

Năm ấy, triều-đình Thuận-hoá có thư phúc-đáp nưởc Tiêmla, nhưng không thấy người Tiêm-la trả lời ra sao. Song xem xét ky゙-lưỡng bức thư sau hồi âm, cũng có thề thấy rơ cái thói tự-tôn tự-đại của vua tôi nước Tiêm-la vạy.

Đây bức thư của Triều-đỉnh Thuận-hoá như sau:
"An-nam Quớc-vương kinh phúc Quôc-vương nước Tiẹ̀mla điện chiểu:

Mủa thu năm nay, có bọn Cai-Trí và Thủ-Trương trở về nước chúng tôi, có đệ trình [165b] họ̀i thư của qui-quốc, và có cho chúng tôi món quà rất hậu, cùng trao trả tên Cai-Ý và̀ chiếc thuyền «Tiệp-nhứt » với 54 người dàn phiêu-lưu trở về nguyênquán của họ, thì đủ thấy rõ tấm thịnh-tình cao cả của nước bạn láng-giềng. Chúng tôi rất lắy làm khen-ngợi. Nhưng khi mở phong-thư ra xem, thì trong hòi i-thư có nói : Năm ngoái, chúng tôi có gởi tặng Kỳ-nam-hương, nhưng đo là trầm-hương, chứ không phải Kỳ-nam-hurơng. Vả lại, Kỳ-nam tuy là thò̀-sản trong nước chúng tôi, nhưrng tim cho được thứ Kỳ-nam thanh hương và thật tớt, thiết tưởng cũng it khi gặp và it khi thấy vạ̀y. Còn thứ Kỳ-nam mà nước chúng tôi gởi lặng, như hinh không phải là hạng tớt, nó cũng giơng như Trầm-hương, Đàn-hương mà thôi, chẳng qua là do khi đất tại chỗ sản-sinh ra nó, có năm tớt, năm xấu không thường, cho nên cüng có khi nhiều, khi it không chừng, là do khi đá̛t khiến nèn như thế vạ̀y...Có lẽ nào cái nghĩa giao-làn cao quí giữa hai nước, mà lại đem đá Vũ-phu bảo là ngọc Quỳnh-cửu đề đưa tặng cho nhau hay sao? Kẻ nầy bảo [166a| làr của thật, kẻ kia hảo là của giả, caii chỗ thật hay giả, có cần gì phải biện-luận choo kỵ̃, chỉ nên lấy ý-hội mà thôi.

Còn như việc đura lưu-dìn nước chúng tôi trở về quê-hương


## phÚ biÊN tap lưc quyÈn năm

của họ, ấy là lòng tớt của qui-quớc đơi với nưởc bạn láng-giềng, và cũng là theo qui-tắc thường hành của qui-quớc vậy. Quí-quớc đä nghỉ đến tình-nghỉa «ái ớc cập ô ${ }^{1}{ }^{1}$ và đả tha cho ḅ̣n Cai-Ý và quân dàn chúng tôi trở về, thì cái tình á̛y, cái nghỉa ây, có gì nồng hậu cho bằng. Tuy cái đạo "giao-làn » của các bậc ĐêVương ngày xura cüng không hơn được. Nhưng còn bọn thủyquân và phièu-dân lần sau, thì vẫn còn bị cilu-lưu ở quí quốc, chưa được tha cho về, ấy là qui-quð́c chưa kịp tha cho họ về, hay là bọn đó còn vướng cớ sự gì nữa, nèn còn phải lưu giữ chăng? Thì thật chúng tôi chura được biết rõ.

Hơn nữa, bọn 54 người đã được tha về, đều là quân dân của nước chúng tòi, mà bọn thủy-quân và dàn phiêu-lưu lần sau còn bị lưu-giữ [ 166b ] ở quí quớc, cüng là quàn dân của nước chưng tôi, mà cũng đều là con dân của chúng ta cả, tưởng cüng nèn thượng-yêu đồng-đều như nhau cả. Chúng tôi chưa được hiều rõ qui-quốc một đàng thì tha, một đàng thì giữ, sao lại khoan-hờng với bọn người nầy, mà lại khắt-khe với bọn ngurời kia như thê?

Lại trong hò̀i-thư có nói : «Nguyên trước kia, người nước An-nam đều chưa có những viẹ̀c làm quấy, làm phản, cướp bóc ở miền duyèn-hải. Nhưng từ vài năm trở lại đây, người An-nam thường-thurờng xàm-phạm biên-cảnh qui-quốc, cướp-bóc dàncir... ". Chủng tôi xem thư đến càu nầy, không ngờ tự thăy khó chịu vò cùng, và bùi-nguii tự nhủ rằng: "Trong tai chúng tôi chura tì̛ng nghe ai nói càu ấy bao giờ! Nhà nước tự có pháp-
 hại, nèn tha bắn con quạ.


## PHÚ BIEN TAP LUC QUYÈN NĂM

luật, có khi nào lại dunģ-túng những bọn qui-quái khinh-nhờn phép nước đâu! Nợ̛̣ quả có những việc ấy, thì đo là tự bọn tương-tá coi giữ ở đăy không cấm-trấp, canb-giữ cho cần mật, nên để xảy ra nhựăg việc đáng tiếc như vậy. Gơc bề chân trời, cách đây xa-xôi quá, chúng ta làm sao mà biết cho hết đượ !

Nước chúng tôi cùng qui-quốc vẫn có tình tương thân, tương ái lièn-quan eraṭ thiết với nhau, có khi nào lại ngời [167a] yên mà nhìn dân nước bạn láng-giềng bị những cảnh cướp-bóc đau-đớn mà không đề vào lòng hay sao ? Thiết tưởng qui-quôc cüng sẵn lòng nghièm cấm những bọn bạo-tàn, và hòa-thuận với lận-quốc như cháng tôi vậy.

Nay chúng tôi đã nghiêm-sức cho những vị tường trấn-thủ tại duyên bièn đều phải cấm ngặt dàn ở ven biên không đự̛̣c cướp-bóc các thuyền-bè buôn-bán của các nước đi biền. Nếu những tên gian-manh còn quen giữ thói cü, thil sẽ bị trừng-trị khắt-khe, tất khòng thè̀ nào khoan-thứ cho chúng được.

Vả lại, qui-quốc còn biết thương-hại những luru-dàn bị tròigiạt mà tha cho họ trở về nguyèn-(quain, chúng tòi có lẽ nào lại dung-tưng những hạng người vò-lại làm quấy-nhiễu con dân của qui-quốc hay sao? Nhưng có những càu trong thư trả lời của qui-quớc thì khòng thè nào khòng phê-bình được, chúng tôi xin nói ra đày đê Quð́c-vurơng được rõ :

Nhur trong thur nói rằng: «An-nam hưởng hoá, thàm vi khả gia» nghia là «Nườc An-nam biết hướng theo giáo-hoá, rất là đảng khen». Lại có càu nơi rằng: "An-nam tiến cớng, hưởng hoá dĩ thành" nghĩa là «Nước An-nam dàng cống theo giáo hoá lấy lòng chân-thành \%. Những câu nói như thế, khòng biết [167b]


## PHƯ GIEN TAR LUG QUYEN NAM

nurớc Tièm-la đã coi nươoc Án thế nào, thạ̀t chúag tòi churadàm saç̣hiêu timợc.

Hai-phàm ngurời trèñ, táy của ngırời durợin thi gọi là «phú » [phú là thuể], còn người dưới phải cung-đốn người bề trên thi gọi là "cống" [cống là dàng]. Nghĩa chữ "cống» là nghảa-vụ ngượi dưới phải dàng lèn người bè̀,trèn. Còn nhur chữ a hưởnghộ:: là những ntrợc ngoài hàm-mọ caii eho-hoai cuia Trungqnốc. Còn nhur nườc Tièm-la cùng với nưởc An-nam cũng nhur urươe Tề cụ̀ng với nươoc $S$ ở, nước Yèn cùng với nưởc Triẹ̀u, là những nườc ngang hàng với nhau, có lẽ nào những nưởc ngang hàng với nhau đưa, những sản-vạ̀t tặng chonhau mà gọi là « tiến cống " hay saoz Caic nưởc bạn láng-giềng giao-hiếu với nhau mà nói là "hướng-hoá" hay sao? Sao lại danh và thực khòng tươngxứng với nhau nhur thế? Chúng tòi thiết-tưởng những bầy tòi cầm bút của quii-quốc muốn dùng những lời lẽ đề tự-tòn, tự-đại, mà khòng tự biết rầng nơi như thế là sai-nhầm lắm vạ̀y.

Đấng Quốc-virơng nước Tièm-la là bạ̀c thòng-minh anhduc̣̉, há lại khòng biết nurớe An-nam chúng tòi từ nghin xura vốn là một nưởc văn-hiến, mà còn dùng những càu nói như thế đði với nưởc chúng tòi hay sao? [168a]

Còn nhur những lễ-vạt rất hạ̀u mà qui-quốc có lòng tớt tặng cho chúng tò̀, chúng tòi đã xin nhạ̀n-lãnh rồi, xin kính tạ, kính tạ nhiều lấm.

$$
\pm
$$

Ngày tháng 8 năm Canh-ngọ là năm thứ 11 niên-hiệu Cảnhhì̛ng nhả Leè [tức năm 1750 sau Còng-nguyền], Thuận-hoá sắp-

## 776



## PHC Blthurne Luc purity NAM

sưa đảnh nưởc Cao-miên, nèn chûâNguyễn sai quan Lễ-bọ là

 ngày, hai nước dưng tá khòng phiti là quai xa - xòi cách - trở cho lắm.

Ngày nay, về - Lhịa tày buiên-thùy nước chúng tòi có viẹc, chưng tôi xin báo-cáo với các nưởc bạn láng-giềng biết, và xin thưa rõ những duyên-cớ nhur saú nầy :

Đại-phàm đấng ,Vư̛̛̛ng-giả dưng binh cūng như người đi
 loạn và giết bọn bạo-tàn. Ấy cho nên vua Văn-vương nhà Chu cüng phải tức-giạ̀n mà đánh nước Mật về tội «bất-cung " ${ }^{1}$, vua Tuyên-vương nhà Chu cüng phải đảnh nước Nghiễm-Doãn về tọi chỉnh-cur xâm-nhiễu ${ }^{2}$. Khòng phải các đấng Vương-giả đời xưa có ưa-thích gì việc chiến-tranh, thật là cái thê « bất-đắc-dĩ », nghĩa là cải thể chảng đặng đưrng vạ̀y. Nay nước Cao-miên nhỏbé kia, ở vào nơi rừng núi chật-hẹp, vi như nước Đằng ở xen vào giữa nước Tề và nước Sở. Nước Cao-miên kia đã nương nhờ ở qui-quôc, [168b] lại đồng thời cuing phục sự bèn triều-đình nước chuing tôi. Chắc kẻ cầm quyền nước kia lủc ban đầu củng

[^22]
## 

khòng có tình ý gì khác, eớt trông-mong có hai nước lớn chechở để nương-tựa mà thoi.

Gần đày, tên Ong-Thàm đã đi lỡ đường. Hẳn nhờ qui-quớc diulu-dắt và nói với nước chưng tôi trả lại đắt cũ cho hắn, chăng qua hắn $s$ q̛ quân chúng tôi ở gần hắn, hắn không dám ở yên, nên hắn phải tròng nhờ quí-quớc giúp-đỡ, che-chở.

Triều- đình nưởc chúng tôi cüng thương tînh cảnh hắn như con cá ở trên cạn đ̛̛̣ơng muốn xuông nước, như con chim non đương bay vào rừng, mà chúng tòi đã rộng lòng tha-thứ những lầm-lỗi, và cho đắt, cho chức-tước, đề hắn làm một nước phiênbang qui-phụ nîlờ chúng tôi, và đời đời cung-tiến chức công mà thôi.

Ấy cung là mọ̀t nước Cao-mièn, lúc đầu thì được nhờ ơn qui-quốc che-chở nàng-niu, lúc sau thì dược nhờ Bản-triều ra sức bảo-họ̀ giáo-hoá. Đáng lẽ nước ấy phải ăn ở cho có thủychung, biết lẽ sợ trời, hết đạo thờ nước lởn, gìn-giữ một lòng tòn-kinh, mọ̀t dạ trung-thành, đề khỏi trái [169a] với chức-phận phièn-thần mới phải. Khòng ngờ tèn Ong-Thàm kia tinh-tình như loài dè, loài chó, lòng dạ như rắn-rit, lợn heo, hắn tụ-hơp những bọn hung-dồ, giặc cượp, đè quấy-nhiễu những chốn biêncương. Triều-đinh chúng tôi coi hắn như bọn Quỵ̂-phương vò đạo, như nước Nghiễm-Doãn bất-cung, nèn ra lẹ̀nh sai quan, đem quàn hỏi tọ̀i hắn, đề răn-đe những hạng phièn-thần trái phép khác.

Via lại, theo phép Xuain-thu thì những hạng loạn-thần tặc-tử, mọi người đều có thề giết chết, có quyền giết chết, huống chi người cầm quyền cai-trị đất nước ư? Nước Cao-mièn đã vôlễ đới với Bản-triều, thì họ sẽ biết ơn-nghỉa gì đối với qui-quốc ?


## PHÚ BIEN 74

Cứ coi đó thì đủ hiết, không cần phài nói nhiền mớri rõ. Thiết tưởng cái tọi của bọn cầm đầu nước Cao-miên, chắc qui-quốc cüng coi chúng hắn như là kẻ ác, và kẻ thủ chung vậy.

Nay nghĩa-quân nước chúng tôi đi đến đàu, thì chắc-chắn bọn kia phải theo gió mà tan-rã. Nếu dư-dảng bọn Ong-Thàm không có đường trở về nước, chúng tòi cũng mong qui-quốc đồng một lòng lá́y việc ghét kẻ ác làm lòng, lấy chữ tín giao làn [169b] làm đức tin, cho trói cồ cha con tên Ong-Thàm giao cho biên thần nước chúng tôi, đừng đề cho những hạng người phạm pháp được trớn khỏi buia rìu, thì thật là cái nghĩa cao qui giaolân của qui-quớc đới với nước bạn láng-giềng vậy.

Cái nghĩa cao cả nghìn thu, sáng tỏ như vừng nhựt nguyệt, như vì tinh-tú trèn trời. Tắm lòng chàn-thực xin tỏ-bày, rất mong Quốc-vurơng lượng xét.


Về phía Tây-nam xứ Quảng-nam, ở bên ngoài phủ Gia-định, có trấn Hà-tiên giáp-giới với nước Tiêm-la. Ở trấn Hà-tiên, có Tôn-đưrc-hầu là Mạc-thiên-Tứ, tên tự là Sĩ-Lân.

Thàn-phụ Mạc-thièn-Tứ nguyèn là người Trung-quốc dến đảy khai-khàn ruộng đắt, có nhiều bộ-hạ và gia-thuọ̀c, thầnphục Triều-đinh Thuận-hoá, được Tộ quốc-công Nguyễn-phúcChu [hiệu Thiên-túng đạo-nhân] trao cho chức Tờng-binh.

Năm Binh-thìn, nièn-hiẹ̀u Vĩnh-hựu vua Ý̛tông nhà Lè [tửc năm 1736 sau Công-nguyèn], Mạc-thièn-Tử được nối-noi chức của Thân-sinh làm Tồng-binh.

Vốn là người ura-thich văn-chương, Mạc-thièn-Tứ thường chiêu-tập những nhà văn-sĩ khắp nơi đến ngâm-vịnh. Vốn con người phong-lưu tài-vận, ong đã nòi tiếng khŭ́p cả mọ̀t vùng nầy và được người đời trọng-vọng.
[170a] Chúng tòi [tức tác-giả Lê-qui- Bôn] có được xem nguyên bản khắc gỗ mười bài thơ vịnh cảnh Hà-tièn của Mạc-thiên-Tư.

Các đầu đề-mục ấy như sau nầy :

1. Kím-dự lan đào là Chặn sóng đảo Kim-dự. Dự là đảo nhỏ.

## PhÚ biÊN tap LUC QUYÈN NĂM

2．Binh－sorn diẹ̣p thúy là Nuii Binh－sơn chạ̀p－çhùng màu xanh biếc．

3．Tièu－tự hièu chung là Tiếng chuòng sờm ở chùu Tièu．
4．Giang－thành dạ cò là Tiếng trống đèm ở Giang－thành．
5．Thạch－dộng thòn vàn là Đám mày ở sâu vào trong động dá，hay là Đọ̣ng dà nuốt mây．
（i．Châu－nham lạc lọ̣ là Cơn cò bay rà xuống núi Chàu．
7．Đòng－hó ấn nguyẹ̀t là Mặt trăng in trèn mặt nước hồ Đòng．
8．Nam－phö́ trưng ba là Bến Nam－phố sóng lặng．
9．Lọ̀c－trĩ thôn cư là Dàn－cư ở nơi núi Lọ̀e．
10．Lur－khé ngur bạc là Thuyền chài đánh cá đạ̀u ở bến khe Lur．
Các dầu－dề trèn dày dều do Mạc－thièn－Tử đề xương，mà các người Trung quốc củng các văn－nhân ở Thuạ̀n－hoá và ở Quảng－ nam cuing nhau hoạ lại．Nem dó，chúng ta khòng nèn bảo ở ngoài miền biền không có văn－chương vạ̀y．

Macc－thièn－Tứ có đề bài tho thứ 9 như sau：
［tức là ：Lọ̀c－trĩ thôn－cư］

危 峙 村 居


## phư bièn tap lưc quyèn nâm

# 我 霞 倒 影 沿 楒 紫 <br> 密 棵 低 垂 接 園 青 <br> 野 性 偏 随 狠 鹿 解 <br> 清 心每美稲梁登 <br> 行 人 若 問 住 何 戱？［170b］ <br> 牛 背 — 等 吹 笛 横 

Phiên âm
LỌC－TRI THÔN．CU
Trúc ôc phong qua mộng thủy tinh， Nha đê diêm ngoại khước nan thinh．
Tàn hà đảo ảnh duyên song tử， Mật thư đê thùy tiếp phỡ thanh． Dã tính thiên tùy viên lộc tĩnh， Thanh tâm mỗi tiện đạo lương hinh． Hành nhân nhược vẫn trú hà xứ ？ Ngưu böi nhứt thanh xuy địch hoành．

> Tạm dịch nghĩa den

## DÂN－CU NƠI NÚI LỢC

Vừa tỉnh giác mọ̀ng sau khi cơn gió thoảng vào nhà tre． Tiếng con quạ kêu ngoài mái nhà rất khó nghe．

## phU̇ blên tap lưc Quyèn năm

Ánh sáng buò̀i chiều soi vào cửa sồ thành màu tia．
Cành cày chi－chit rũ xuống thấp khắp vườn xanh－ri．
Tính què－mùa muốn yèn－tĩnh cũng như loài vượn，loài hươu．
Lòng trong－sạch hằng ưa mùi thơm lủa đạo，lúa lương． Khách đi đ̛ường mươn biết thòn－cư nà̀y ở nơi nào？ Thì cứ hỏi chú mục－dồng thòi sáo ở trèn lưng trâu．

## Tạm dịch theo Đường－luật，thè Thất－ngón

Gió thoảng nhà tre tỉnh giấc nò̀ng， Ngoài thềm tiếng quạ khó nghe khȯng？ Ráng tàn，màu tia dòm song chếch， Cày rũ，cành xanh tiếp đất trồng． Què－kẹ̀ch tinh ura hươu vượn tĩnh， Sạch－trong lòng thich nếp kè xông． Khách như muốn biết thòn－cư ấy， Xin hỏi lưng tràu chú muç－đồng．

Mac－Thièn－Tứ đề bài thơ thứ 10 ［tức là：Lur－khè ngur bạc］．

## 酸 溪 漁 泊

## 遠 滄 浪 脚 夕 照 <br> 触 漠 烟 裡 出 漁 罂

## PhU̇ biên tap lư quyèn nãm

## 横 波 嵑 蔩 泊 炋 肤

落月参差浮翠镸
一領娈衣霜氯迫
我 第 竹 棹 当光，虽
执 零 自 笑 江 湖 客
欲附魚龍却未能

## Phiên âm

## LU－KHE NGU BAC

Viễn－viễn thương lãng hàm tịch chiếu， Lur－khê yên lý xuăt ngư đăng．
Hoành ba yèm－ảnh bạc cô đïnh， Lạc nguyệt sâm－si phù thúy tăng． Nhứt līnh thôi y surơng khi bức， Kỷ thanh trúc trạo thủy quang ngưng． Phiêu－linh tự tiếu giang－hŏ̀ khách， Dưc phụ ngư long khước vị năng．

## Tam dịch nghia đen

## THUYĚN CHAI ĐANH CA ĐÂUU Ở BẾN LU

Xa－xa ánh sáng soi vào làn sóng lúc bóng xế chiều．
Trong đám mây khói ở bến Lư ló ra ngọn đèn thuyền chài．

## PHƯ BIÊN TAP LUC QUYÈN NĂM

Có sóng lấp-lánh vồ vào mọ̣t thuyè̀n chài dạ̀u ở dó.
Những cái nơm dó nòi xan-xát trong khi mặt trời lặn.
Người thuyền chài khoác mộ caii áo tơi chóng hơi sương lạnh.
Mấy tie̛ng mải chèo tre bơi dưới nước loang-loáng. Rièng ta lại tự cười bũy còn lưu-lạc nơi biền khơi, Vần muốn giúp rò̀ng cá | vi giúp quân vương] mà chưa toại nguyẹ̀n.

## Tạm dịch văn văn

Xu-xu làn biè́c ùnh td, Bén Lu trong khói lò ra ngọn đèn.

Sóng đưa láp-lành vỡ thuyền,
Mät trời vưa lăn người liền thả nơm.
fóo tơi nŭng trĩu hơi sương,
Chèo tre má́y chiéc nurớc vurơng sáng-loci.
Bề khoi cıời tớ rời qué,
Cá rồng muốn giủp dễ gi có duyên.

Tạm dịch theo Đường-luật, thè Thät-ngôn

Na-xa giòng nước, bóng chiều thưa, Khói toả thuyền chài lần bến Lur. Sóng gọn long-lanh thuyền lẻ bóng, Chiều tà thấp-thoáng đó chen lừ.


## phÚ biÊN tap lư Quyèn NĂM

> Ào lơri mọ̉t mảnh hơi sương nặng, Chèo trưc bao phen nước sáng loè. Xièu-giạt cười ta ngoài hièn rộng, Hoá long chưa dề gặp thời-cơ.

Xem hai bài thơ trèn đày, người tã̛ cùng dủ biết chi-khi của tác-giả.

Mùa xuân năm Ất-vị [tửc năm 1775 sau Còng-nguyèn], quan quân [tửc quân Trịnh] đảnh lấy đượe Thuạ̀n-hoá, Nguy Nhạc chiến-cử Quảng-nam, Nguyễn-phucc-Thuần [tức Duẹe-tông] chạy vào Giad-dịnh. Mạc-thièn-Tứ lúc bấy-giờ đã ngoài 70 tuòi, còn cốgắng gin-giữ mọi viẹ̀c được hoàn-toàn, òng hết sức giủp nhà Nguyễn đĕ̀ chống lại Nguyễn-Nhạc, cunng là mọ̀t người có lòng trung-nghĩa vạ̀y. Hiẹ̀n lúc ấy người ta chưa biết òng ở nơi đàu?

$$
\pm
$$

[171a] Mười hài thơ vịnh cảnh Hà-tièn do Mạc-thièn-Tứ đềxướng, rồi người Trung-quốc là Châu-Phác, Ngô-chi-Hàn, Lẏ-trường-Nhân, Đơn-bỉnh-Ngự, Vương-sưởng-Đắc, Lọ̀-phủng-Cát, Từ - hiệp - Phỉ, Làm-duy-Tắc, Từ-Hoành, Lâm-kỳ-Nhiên, Trần-duy-Đức, Từ-dăng-Có, Phùng-ngọc-Sùng, Trần-bá-Phát, Hoàngkỳ - Trân, Chu - cảnh - Dương, Trần-thuy-Phương, Tràn-tụ-Lan, Trần-dược-Uyèn, Trần-minh-Hạ, Trần-diễn-Tứ, Tòn-văn-Trán, Tôn-thièn-Thuy, Tôn-quý-Mạ̀u cọng 25 người, và người nước Việt-nam là Trịnh-lièn-Sơn, Phan-thièn-Quảng, Trần-Nghi, Trần-


## PhÚ biÊN tap lư Quyèn nâm

Trinh，Đặng－minh－Bản，Mạc－triều－Đán cọng 6 người cùng nhau hoạ vàn và tạ̣p－trung lại có 320 bài．

Tạ̣p thơ gòm 320 bài ấy，dược Mạc－lhièn－Tử đề tựa như sau：

安 南 河 仙 镇 ，古 㞕 荒 服 ，自 先 君 開 創以束，三十餘年，［171b｜而 民 始 擭 安 居 ，稍知 楖 植－
乙卵頁，予絸承先緒；政
事之服，日與文人該史該待•丙 寅 春 ，苇 東 陳 子航海 至 此，于待命上客，海花 晨 月 夕 ，啥 誎 不 虽，因将河仙十該相晹和，陳子枓 裁 㭺 㹡 ，首 唱 風 雅 •及其 返 掉 珠 江 ，分题白社•承 諸 公不賡，如題水就，䔬 成 一 册，遥奇示于，因付㢦䎶－是 知 山 川得先君風 化之行，增 其 壮 簏 ，復得 諸 名士 品 題 ，益 滋 霊 秀。此 诗 不 猲 島 海 国 生 色，［172a］

## phÚ biên tap luc quyèn nàm

## 亦 可 當 河 仙 志 乘 云 •丁 己季頁，上浣，鄚天舅士静氏自序于幋㯖半•

## Phiên âm

An－nam Hà－tiên trẵn cồ thuộc hoang－turu．Tự Tiên－quân khai－ sáng dī lai tam thập dư niên，nhi dân thủy hoạch yên－cư，sảo tri thy thưc．
$\AA_{t-m a ̣ o ~ h a ̣, ~ d u ̛ ~ t o a ̉ n ~ t h u ̛ ̀ a ~ t i e ̂ n ~ t u ̛ ̣ ; ~ c h i ́ n h-s u ̛ ̣ ~ c h i ~ h a ̣, ~ n h u ̛ t ~ d u ̛ ̃ ~}^{\text {ren }}$ văn nhân đàm sử vịnh thi．

Binh－dăn xuân，Việt－đông Trăn－Tử hàng hải chí thử，dư đãi vi thượng－tân．Mỡi hoa thăn nguyệt tịch，ngâm－vịnh bắt xuyêt． Nhân tương Hà－tiên thập vịnh tương chúc hoạ，Trän－Tử thụ xí kê đàn，thủ xươong phong nhã．Cập kỳ phản trạo Châu－giang，phân đê bạch xã．Thừa chư công băt khí，như để vịnh tựu，vựng thành nhứt sách，dao ký thị dứ，nhân phó kỷ－quyêt．

Thị tri sơn xuyên đăc Tiên－quân phong－hoá chi hành，tăng kỳ tráng－1ệ，phục đả́c chư danh－sĩ phàm đê，ich tur linh－tú．Thử thi băt độc vi hải quốc sinh－sắc，diệ̣：khả̉ đương Hà－－tiên chí thặng vân．

Đinh－ty quí hạ，thượng－cán，Mạc Thiên－Tứ Sī－Lân－thị tư tư vu Mậu－đức hiên．


## PhỬ biÊN tap luc QUyÈn $\cdot$ NĂM

## Phụng dịch nghia

Trắn Hà-tièn nước An-nam ngày xưa là một vìng hoangmãng.

Từ khi Tièn-quàn tòi khai-sáng đến nay đã hơn 30 năm, nhân-dàn mới đượ̛̣ yèn-cư sinh-sơng, và đã hơi biết trồng cây cấy lủa.

Mùa hạ năm Ất-mão [năm 1735 sau Công-nguyên], tôi được nơi nghiẹ̀p Tiền-nhàn. Mỗi khi viẹ̀c chánh-sự nhàn-rỗi, tôi ngày ngày cùng các văn-nhàn bàn-luạ̀n sử-sách, ngàm - vịnh thichương.

Mùa xuàn năm Binh-thìn [tức năm 1736 sau Còng-nguyên], có bạn Trần-Tỉ̛ từ vùng Việt-đông vurợt biền đến đày, tôi trọng-đãi như bạ̀e Thương-khách. Những khi hoa sừm trăng chiều, chúng tôi luoòn luôn cùng nhau ngàm-vịnh. Nhân đem 10 bài thơ vịnh cảnh Hà-tiên của tôi đề các vị cùng hoạ lại. TrầnTở là một vị đã dựng là cờ đầu tiên trèn kê đàn, đã khởi-xượng những câu thơ phong-nhã trước mọi người.

Kịp đến khi òng trở về Chìu-giang [Trung-quốc], ông lại dura máy bài tho của tôi cho caic vị làng thơ nơi đó. Bược các vị quá yèu-thương, đều chiếu đề-mục vịnh theo, rồi ông thâuthạ̀p và đơng thành một quyè̀n sách gởi sang cho tôi. Tơi nhàn tiẹ̀n giao-phó cho thợ khắc in.

Ấy mới biết non sông nà̀y đã được phong-hoá của Tiênquân tòi lưu-hành thèm phần rạng-rỡ. Nay lại được các bậc danh-sĩ phầm-đề, non sơng nầy càng thêm phần anh-linh chungtú. Vậy tập thơ nầy khòng những làm cho miền biền này được

## 190



## PHÚ ©IEN TAP LUC QUYÈN NĂM

sinh sắc，mà còn đáng làm một sách «Chi－thặng＂về địa－lý trăn Hà－tiên nầy nửa．

Ngày Thượng－tuần，tháng Qui－hạ，năm Đinh－tị［1737］．
Mạc－thiên－Tứ Sï－lân thị tự viết bài tựa nầy ở hiên Mậu－đức．
Nay xin chép lại vài bài thơ hoạ trong tập Hà－tiên thập vịnh đề mọi người thưởng－thức．

1）Vương－Sương hoạ bài thơo «Kim－dự lan đào » như sau ：

## 金 溲 墹 㴆

素 背 美 蓉 䫡 翠 烟
夕，陽 人立思隹然
誰 移 東 海 三 山石
自 砥 南 滨 — 掌 天
裁 断 水 痕 潮 有 信
援 風力浪 無 権
書生揚抢梯航志
空 對 文 相 枕 挽 田

# PHƯ BIÊN TAP LỤC QUYBN ${ }^{\dagger} N A M$ 

## Phiên âm

> Ngao bổi Phù-dung toả thúy yên, Tịch-dương nhân lập tứ du-nhiên. Thùy di Đông-hải tam sơn thạch, Tự đê Nam-minh nhứt chưởng thiên. Tiệt đoạn thủy ngân triểu hữu tín, Hám tàn phong lực lãng vô quyè̀n. Thur-sinh độc bão thê hàng chí, Không đối văn-lan chà̀m nghiễn đièn.

## Phụng dịch nghĩa đen

Nủi Phù-dung ở lưng Ngao mờ khói biếc,
Người đửng ngắm cảnh trời chiều mà tứ buồn-thiu. Ai hay dời đá ba nưii ở biền Đông về?
Đê chặn biền Nam như một cánh tay chơng trời. Nưởc thủy-triều vẫn đúng kỳ, nhưng bị núi nầy chặn hẳn, Núi nầy ngăn sức gió, làm cho sóng không còn có quyền. Kẻ thư-sinh nầy vẫn òm-ấp chi trèo non vượt biền, Chứ không lưư ẏ gi đến viẹ̀c văn-chương nghiên bút.

Tạm dịch văn văn, thê Song-thẳt Lục-bát.

Ỏ lırng Ngao Phù-dung khöi toả,
Hí̛ng buồn trông bóng ngả chiều tàn.

## PHƯ BIÊN TAP LUC QUYÊN NĂM

Ai đem đá núi Tam－san？
Một tay ngăn chống biền Nam chọc trời．
Thủy－triều ngấn nước vạch đôi， Gió to cản được，sóng trôi không quyền．

Chỉ ua trèo núi vượt thuyền，
Khơng cằn luru－ýg bút nghiên văn bdi．

## Tạm dịch theo Đường－luật，thê Thẩt－ngôn

Non Ngao toả khói biêc Phù－dung， Người đứng buồn－thiu trước cảnh trông．
Đông－hải kìa ai dời đá đến ？
Nam－minh nào kẻ chớng tay không？
Ngăn đôi thủy ngấn triều nhô－nhấp， Giập tắt hùng phong sóng chập－chồng．
Non biền xơng－pha bền chí－hướng，
Hur－văn xưởng hoạ chẳng hoài công．

2）Bơn－bỉnh－Ngự hoạ bài thơ «Binh－sơn điệp thúy» như sau ：

## 屏 山 愛 翠

美 蓉 高 屑 出 雲 霄
环 列 如 屏 入 望 違

## PHỬ biÊN TAP LUC QUYÊN NAXM

## 一 書 山 光 横 翠 袋 <br> 裁 重 雨 氯 泿 红 潮 <br> ［172b］風 束 石 鉱 青 常 染 <br> 霞 膜 苔 痕 緑 未 消 <br> 愧 我十年亟履折 <br> 浪 避 空 笑 老 虐 骂

Phiên âm

Phù－dung cao tiết xuăt vân tiêu， Hoàn liệt như bình nhập vọng diêu． Nhứt hoạch sơn quang hoành thúy đại， Kỷ trùng vũ khí trướng hŏ̀ng triêu． Phong lai thạch hö̃ thanh thường nhiểm， Hà ánh đài ngân lục vị tiêu．
Quý ngã thập niên song kịch chiết， Lãng du không tiễu lão trăn hiêu．

## Phụng dịch nghia đen

Núi Phù－dung cao chót－vót sát từng mây，
Trông xa－xa thấy la－liệt nhu bức bình－phong．
Một dãy núi xanh tươoi nằm ngang như nét nga－my vẽ̃ màu sáng－láng，

## PHỨ BIEN TAP LUC QUYÈN NĂM

Mấy lần hơi mưa ràoo－rạl làm nước thủy－triều dâng lên đỏ－ lòm．
Gió thời vào hang đá như nhuộm màu xanh， Ráng chiều dọi vào làn rêu chưa phai màu lục． Thẹn ta mười năm nay đã lê gãy hai chiếc guốc gỗ， Lai cười mình chỉ vì chơi phiếm，làm già cả cuộc đời phong trần．

## Tạm dịch theo Đường－luật，thê Thẩt－ngôn

Tầng mây cao ngất núi Phù－dung，
Tựa bức bình－phong thẳm－thẳm trông．
Một nét mày ngang non sáng－rực，
Mấy lần mưa dội nước triều hồng．
Gió lùa hang đả màu xanh nhuộm，
Ráng dọi làn rêu vẻ biếc lờng．
Tự thẹn mười năm lê guốc gãy，
Phong－trần già mặt bởi chơi ngõng．

3）Trần－Nghi hoạ bài thơ «Thạch－động thôn vân » như sau ：

石 峒 春 雲

凌 霄 — 氯 業 嵯 㡙
呼 吸 虚 能 太 和

## PHỨ bIÊN TAP LUUC QUYÈN NĂM

㩍 関 金 枝 臓 石 测
氯 氧 玉 華 布 岩 阿
間 来 入 曹 陽 喜 如
湉 去 從 龍 碧 漠 遇
漫 道 無 心瀕出岫
九天霖雨待如何

Phiên âm

Lăng tiêu nhứt khí uắt tha－nga， Hô hắp hư năng dưỡng thái－hoà．
Xán－lạn kim chi tàng thạch giản，
Nhân－huân ngọc diệp bơ nham a．
Nhàn lai nhập mộng dương đài ảo，
Lại khứ tòng long Bích－Hán qua．
Mạn đạo vô tâm tăn xuắt tụ，
Cửu thiên lâm－vũ đãi nhur hà．

Phụng dịch nghia đen

Một đám hơi bốc nghi－ngút cao ngất trời， Thở hút nhẹ－nhàng có thề bò－dưỡng lành mạnh． Như cành vàng rực－rỡ chứa vào khe đá，

## PHÚ bIEN TAP LUC QUYÊN NĂM

Như lá ngọc rải-rác bày khắp sườn non.
Gặp lúc rỗi hoá giấc ảo mộng chốn Dương-đài ${ }^{1}$,
Biếng đi theo rồng ${ }^{2}$ qua sông Bích-Hán.
Đừng bảo đám mây thường đủn ở trong hang núi ra là vô tâm,
Hiện khắp chín phương trời đương mong mưa, đợi xem sao.

## Xin tạm dịch văn văn

Tà̀ng mảy nghi-ngút khi xóng, Khóng-gian thở hủt hơi trong tốt lành.

Cành vàng khe đả long-lanh, Sườn non lá ngọc nhux hinh bốc heri.

Khi nhàn xày mọ̣ng Dtrơng-đài, Biếng qua sông Hán theo đöi rồng thièng,

Mảy đủn đưrng bảo tụ-nhiên, Chín phương trời đó khắp mië̀n trỏng mua.
4) Lý-trường-Nhân hoạ bài "Lọ̀c-trĩ thôn cư " như sau :

1. Tích xưa, bài tựa phú Cao-đường của Tống-Ngọc có nói: Vua Tương-vương nưởc Sở đi chơi đất Cao-đường, nằm mộng thấy một mỹnhân đến cùng nhà vua chăn gơi. Trước khi từ-biệt, mỹ-nhân ấy thưa rằng: Thiếp nà̀y ở núi Vu-sơn, ban sởm là mây, ban chiè̀u là mưa, sớm chiều nào cũng ở nơi Dương-đài.
2. Mây theo rồng là bởi câu : «Vân tòng long, phong tòng hò n.

## Phiên âm

## LộC－TRI THÔN CU

Lân－lân hành－vũ toả trùng quynh， Thuăn cò nhân y cò̀ thuý bình． Lũng bỡi lộ phiën tang diệp nộn， Xuyên đău phong te̛ đạo hoa hinh． Kỳ niên tưởng Hán xưng tam lão， Đŏng thục tôn Chu tụng Ngũ kinh． Đắc thắt tỉnh lai tiêu mộng phá， Thỉ khuyên kê kiệt tịch sơ minh．

## PhỨ biên tap lưc quyèn năm

## Tạm dịch nghĩa đen

Những nhà cửa ở liền nhau như vảy cá bao quanh mấy lần, Nhán-dân nơi đảy còn giữ cờ phong, như tựa vào tấm bìnhphong cò.
Lưng đồi nhiều sương-móc, nẻn lá cáy dâu còn non, Đầu sông gió hiu-hiu, sực mùi thợm hoa lúa nếp.
Các bậc tuồi già tưởng-nhớ phép nhà Hán, gọi là Tam-lão, Các trường học-sinh tôn-trọng phép nhà Chu, thường đọc Ngũ-kinh.
Việc được mất trèn đời, khi rượu say sẽ phá tan giấc mọ̀ng tiêu-lộc ${ }^{11}$.
Chiều chiều, sớm sớm quanh-quằn nơi chuồng gà và chuồng
heo.

## Tạm dịch theo Đường-luật, thê Thät-ngôn

Cửa-nhà xan-xát mấy trùng liền, Ở tựa binh-phong tuc cồ truyền. Sương nặng lưng đồi, dàu tốt mướt, Gió lay đầu nước, nếp thơm rền.

1. Ngày xưa, có chàng người nưởc Trịnh, mọ̀t hôm đi kiếm củi trong rừng, bỗng gặp một con hươu chạy qua, anh liền đánh chết, rời sợ có người trông thấy, anh mởi đem con hươu chết đề vào nơi rãnh khô, lấy tàu lả chuới phủ kin. Khi gảnh củi về nhà, quên mất chỗ đè, anh tìm mãi không thấy, nến anh cho là giấc mộng.

## PHỬ BIÊN TAP LỤC QUYÈN NĂM

Nhớ Hán，ông già Tam－lão tưởng， Tôn Chu，con trẻ Ngü－kinh tuyèn． Rươu say，thua được con mơ tỉnh， Chuồng lợn，chuồng gà bóng nhấp－nhoem．

## ＊

Òng Nguyễn－dăng－Thịnh，người ở làng An－hoà，huyện Hương－trà，tỉnh Thưra－thièn，là chú ông Nguyễn－cur－Trinh．

Òng Thịnh học rộng văn hay，thi Hương đạ̀u Hương－cóng ［cũng như Cử－nhàn sau nầy］．

Ông thường dạy cho Hiều－quốc－còng học，và làm quan trải qua các chức Tri－huyẹ̀n，Cai－bạ，được phong Vẹ̀－úy Hương－ danh hầu．

Đến lúc Hiè̀u－quốc－còng xưng Vương，thi òng Thịnh được đồi sang quản－lãnh Lễ－bộ［tức Lễ－bọ̀ Thượng－thư］．Khi tạ thế， òng đã được 70 tuòi．

Òng Thịnh có saing－tác mả́y bài thơ vịnh sử，lời thơ rất rắn－ rỏi và ảm đạm．Nay xin lục ra mấy bài như sau：

## 1．旃 洪 安 帝

| 雲 捥 龍 | 亁 | 六 | 秋 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 永 | 初 天 子 | 正 優 | 游 |

## PHÚ BIÊN TAP LUC QUYÊN NĂM

## 煤 自 自 损 房 图 德

木偶空貽槹良差
間氏朱粭方閲热
［173b］槝 家 玉樊更夷䡒
夕 陽 唯 洗 孤 忠 恨
自 付 㴟 没 洛 水 流

## Phiên âm

## 1．YINH HAN YÊN－DÉ

Vân ủng Long－hiên thập lục thu， Vinh－so Thiên－tử chinh uru－du． Kiêm nang tư tòn phòng－vi đức， Mộc ngã̃u không di phủ－ỷ tu． Diêm－thị chu luân phương náo－nhię̣t， Phùng－gia ngọc－liễn cánh di－do． Tịch－dương thùy tày cô trung hận． Tư phó sàn viên Lạc thủy lưu．

## Tam dich $n$ nghia den

## VINH VUA HAN YEN－ĐÉ

Mày trời ủng－hộ hièn rồng mười sáu xuàn thu， Với nièn－hiệu Vīnh－sơ，Yèn－đế ưu－du tháng ngày．

圆

## PHÚ bIÊN TAP LUUC QUYÊN NĂM

Đãy lua chỉ làm tồn－thương cái đức phòng－vi， Tượng gỗ chỉ đề xấu－hồ cho triều－đình nhà Hán． Xe ngoại－thich họ Diêm vào ra tấp－nập， Xe ngoại－thích họ Phùng lui tới dạ̀p－diu． Bóng chiều，nào ai tầy được hạ̀n cò trung？ Phó mặc nước tròi sông Lạc chảy xuôi．

Tạm dịch theo văn văn

## VİNH HÁN YÊN－ĐEヒ

Ngai rò̀ng mười sáu thu dà̀y， Vình－so Thiên－tư tháng ngày uu－du．

Phóng－vi kém đực làm vua， Bü－nhin thẹn tiếng nghin thu Hán－trië̀u．

Quyền về ngoại－thich quá nhiều， Diêm，Phùng hai họ dạ̀p－diu xe loan．

Bóng chiều，ai rõ trung－can？
Nước trôi so̊ng Lạc tràn－lan chảy hoải．

2．詠 宋 真 尊

泰 見 彫 零 約 彭 虚
㗐 歌 有 属 帝 圆 春

## PHỦ biÊN TAP LỤC QUYÊN NĂM

㙟 堂 黑 白 迷 蔵 否

## 宫 㟴 丹 青 信 鬼 神

不 埜 千戈收故弶
空 将 金 幣 結 强 陦
東 封 西 祀 成 何 事
誰 宬 真 首 問 上真

## Phièn âm

## 2．VINH TÓNG CHÂN－TÔNG ${ }^{1}$

Tăn，Nguy điêu－linh ước thệ trăn， Âu－ca hữu chúc Đẽ đơ xuân．
Miếu－đường hẳc bạch mê tang phủ， Cung－quán đan thanh tin quỷ thăn． Bät chỉnh can qua thu cơ nhưỡng， Không tương kim tệ kiết cường lân． Đông phong Tây tự thành hà sự？ Thùy vị Chân－tông văn Thượng－Chân？

1．Tơng Chân－tông［998－1022］，tên là Hoàn，là con Tống Thái－tông， và là Thân－phụ Tống Nhân－tông，ở ngòi được 25 năm．Trong thời Tơng Chân－tông，vào năm 1004 sau Công－nguyên，nước Liêu đai cử binh mã đánh đất Thiền－uyên，nhà vua thân chinh，ròi cùng nước Liêu ước thề． Nước Liêu［tức Khiết－đan］có ảnh hưởng vào Trung－quốc bắt đầu từ đấy．

## PhỨ bIEN TAP LUCC QUYÈN NAXM

## Tạm dịch nghia den

## VINH TÓNG CHÂN－TONG

Nhà vua khẻo cùng với Tần và Nguy thề－thớt， Khiến trăm họ âu－ca đế nghiệp thiên vạn xuân． Chỉ lo xày－dựng Miếu－đường mà khòng biết hay dở， Và lo tô son điềm phấn các Cung－quán đề mê－tin qui thần． Không chỉnh－đốn can qua đề thu－hồi đắt cũ đã bị mất， Cứ đem vàng bạc kết－giao với nưởc mạnh láng－giềng． Đông phong，Tây cúng luôn luôn mà có thành việc gil đâu， Có ai vì vua Chàn－tông mà hỏi Thượng－Chân thế nào ？

Tạm dịch theo thè Lucc－bát
Ngụy，Tần thè－thốt bụi mờ， Âu－ca trăm họ Đê－đồ mưng xuán．

Miếu－đường hay dở khó phân， Quán－cung mê－tín Quỷ－thàn hôm mai．

Can qua khôn giữ đất－đai， Chỉ đem vàng lụa dàng hoài cường－làn．

Đông phong Tây cúng bao làn， Ai vì vua hỏi Thượng－Chàn thế nào？

3．琳 宋 高 尃


## PME BIEN TAP LUC QUYEN NAM



Phiên âm

## 3．VINH TOONG CAO－TONG ${ }^{1}$

> Vãn hà thé－giói thuệc hoàng－câm， Thùy hương Tân－đình thán lục trà̀m？ Bá Việt băt thường Câu－tiền đờm， Phỵ Liêu cam khuất Kinh－đường tâm ${ }^{\mathbf{2}}$ ．

1．Tơng Cao－tông tên là Cầu，là con thứ 9 của Tơng Huy－tông，ở ngôi được 36 năm，đặt niên－hiệu là Kiến－viêm，rời lại cải nguyênn là Thiệu－hưng． Cao－tông dời kinh－đô về Lâm－an．Năm Đinh－vị［ 1127 sau Công－ngayên］， Tơng Cao－tông lên ngôi ở Nam－kinh sau khi cha là Tơng Huy－tông và anh là Tơng Khâm－iơng đều bị người Kim bắt đưa vè̀ phương Bắc rò̀i chớt ờ đấy．Dươi triều Tơng Cao－tông．Tà̀n－Cới làm tưởng，và Nhac－Phi bị sát hại．

2．Thạch Kinh－đường sinh vào thòi－kỳ Ngü－đại，làm tôi thờ nhà Hiàn－ Đrưog．Bên sau Thạch Kính－đường đem quân Khi̛t－đan vè tiêu－diệt nhà Đườag．Khiêt－đan lập Kinh－đường làm Hậu－Tắn Hoàng－đe̛．Khiết－đan tức là nước Liêu．

# phư biên tap lưc quyèn nảm 

## Bách niên Đe̛-nghiệp phân quang ånh, Luc nguyệt vurơng sur mạc hảo âm. Thập nhị kim-bài thiên cò hận, Thủy thiên vô $16 ̣ ̂$ vằn Huy, Khâm ${ }^{1}$.

## Tạm dịch nghia đen

## VINH VUA TÓNG CAO-TÔNG

Ráng chiều, thê-giới thuộc hoàng-kim [có ý nói nhà Tơng, vào đời Tớng Cao-tông, đã gần mất, vi như ráng chiều gần tan. Và lúc bấy giờ, nạn hơi-lộ gần như công-khai, triều-đînh mua quan bán tước, tiền là trèn hết].

Ai là người hướng về Tân-đỉnh đề than-thở cải cảnh các người hiền-tài đều bị dìm, bị chết đắm trên cạn.

Nhà vua muốn làm bá nưởc Việl, mà lại không có gan nếm mật như Việt-vương Càu-Tiền;

[^23]
## 206

## Padi bithy sap luc quyen nam

Nhà vua thờ nước Liêu, mà cam lòng chịu khuất-phuc nước Liêu, như Thạch-Kinh-Đường đém quân Liêu về tiêu-diẹt nhà Đường.

Nghiẹp Đế mấy trăm năm của nhà Tơng, đễn Tơng Caotông đä chia mất áah-sáng, nghỉa là đä đến lúc gần tơi-tăm.

Sáu tháng vương sư đã im-bặt tiếng-tăm [ $«$ lục nguyệt vươngsư $\gg$ xuất-xứ từ kinh Thi về Chu Tuyên-vương].

Mười hai kim-bài đề hṭn cho muôn ngàn đời [trong mọt ngày mà tướng đại-tài là Nhạc-phi nhận được 12 lần kim-tự bài của nhà vua bắt phải kéo quân về].

Trời nưởc mênh-mông, biết đường nào mà hỏi thăm tintức Tơng Huy-tông [là cha] và Tơng Khâm-tông [là anh].

Tạm dịch theo thê Đường-luật
a. Thê-giới hoàng-kim tựa ráng vàng, Tân-đình ai kẻ xót lòng thương? Khơn làm bá Việt, gan Câu-Tiền, Chịu khuắt thờ Liêu, dạ Kính-Đường. Nghiệp đê trăm năm chia ánh sáng, Vương sư sáu tháng bặt tin thường. Mười hai kim-tự muôn đời hận, Muốn hỏi Khâm, Huy đã hết đường.
b. Ráng chiều thế-giới thuộc hoàng câm, Ai kẻ thương cho cảnh lục-trầm?这路

## PHOU biEN TAP LUC QUYAN NTIM

> Bá Việt khôn tày Vương-Tiên đơm, Thờ Liêu chịu khuất khâu-Kim xâm.
> Trăm năm đè̛-nghiệp chia tia-sáng, Sáu tháng vương-sư bặt tiêng-tăm. Kim-tự mười hai lưuu hận mãi, Cùng đường hồ dễ hỏi Huy, Khâm.

## Tạm dịch theo thê Luc－bát

Ráng chiều thế－giới hod̀ng－kim， Tân－đinh than－thở nồi chim ld ai ？

Việt－vương ném mật thua tài，
Thờ Liêu chịu khuất，đóng vai Kinh－Đường．
Trăm năm nghiệp đê phü－phàng，
Vương－su sáu tháng lại càng mất tăm．
Kim－bài đề hận ngàn năm， Một trời，một nước Huy，Khâm khôn tim．

4．詸 宋 度 尊

大 綸 隐 約 五 更 霜
半 壁 山河入醉䥻
断 㑊 己甘䋨沛水


#  <br> 落 日 模 妾 奏 風 風 <br> 実 投 遣 事 重 片 哌 <br> 丰間花草孰平章 

## Phiên âm

## 4．VINH TƠNG ĐỢ－TÔNG

Hoả－luân àn ước ngũ canh surơng， Bán bich sơn hà nhập túy－hurơng． Đoạn ngạnh dī cam từ Biện－thủy， Cô căn thùy liệu thắt Tương－dương？
Thu phong thành khuyết bài uyên 1ẹ， Lạc nhựt lâu đài tấu phượng hoàng． Tiếu sái biên đình vô phiênn chí， Bán gian hoa thảo thục binh chương？

## Tam dịch nghia đen

## THO VINH TƠNG ĐỘ－TÔNG ${ }^{1}$

Vừng trăng thấp－thoáng vì đêm năm canh sương sa， Phần nửa giang sơn như chìm đắm vào trong làng rượu．

[^24]
## PHỬ BIÊN TAP LỤC QUYÊN NĂM

Cành cắt, nhà vua dã cam tàm từ bỏ Biện-thủy, Rẽ trơ, Tương-dương lại mất vào tay địch một cách không ai ngờ.
Gió thu hiu-hắt, bày chi cånh áo mũ xênh-xang ở nơi thànhkhuyêt,
Mặt trời khuất lặn, tấu chi khúc Phượng - hoàng là khúc nhạc vui mưng ở các lâu đài.
Cười ngất chốn bièn-đinnh khòng có một mảnh giấy,
Nèn nửa gian hoa cô, nào có ai phầm-dề ?

## Tạm dịch theo Đường-luật

a. Vì̛ng trĭng tháp-thoaing suốt dèm sương, Phần nửa sơn hà nhạ̀p tửu hương. Cainh cắt dã cam rời Biện-thủy! ${ }^{1}$ Rễ côi nào biết mất Tương-dương! (iió thu, thành khuyết bạy uyèn-lộ ${ }^{2}$, () lặn, làu-đài táu Phượng-hoàng ${ }^{3}$.

1. Biện-thủy tức là Biện-kinh, là kinh-đò của nhà Tơng đã 200 năm, đến năm 1127, nưởc Kim đảnh Tớng, láy được Biện-kinh, bắt Tơng Huytông và Tông Khàm-tông đıra vè̀ Bắc-kinh.
2. Bày uyên-lộ là bày con uyên, con lộ, là bày áo mão các quan văn võ triè̀a-bái nhà vua. Buòi xưa, áo mão các quan được thêu con cò và con uyên. Đến sau lại đời áo mão quan văn thì thêu con cò, áo mão quan võ thi thêu con cop.
3. Phượng-hoàng là khúc nhạc tấu vào lúc buồi mai, vào lúc thịnh thời. Ở đây, thi khi mặt trời dai lặn, ngı̛ời ta lại tấu khúc Phượnghoàng.

## PHỨ BIEN TAP LUCC QUYÊN NĂM

Cười ngắt biên-đình không mảnh giây, Cỏ hoa nào có kẻ bình-chương? ${ }^{1}$.
b. Trăng đêm thấp-thoáng bởi sương dày, Nưa mặt sơn hà đặm vẻ say. Biện-thủy đã cam từ bỏ chôn... Tương-dương nào biết mất vào tay... Bảy ban văn võ mủa thu gió ! Tấu khúc Phượng-hoàng lúc tới ngày! Hoa cỏ nửa gian không mảnh giấy, Phầm-đề hồ dễ có văn hay ?

## Tạ dịch theo thê Lục-badt

Vừng trăng thấp-thoáng canh khuya, Non sông nửa vách đi về làng say.

Lia cành sông Biện từ đuày, Turơng-dương trơ-trọi nào hay mất liền.

Gió thu thành-khuyết lộ-uyên, Láu-đdi trời tới khúc chen Phượng-hoàng.

Thi ca mảnh giấy không màng, Nửa gian hoa cỏ thiêu trang phẩm đề.

Ong Nguyễn-quang-Tiền có đề tại Giáng-hương-đường họ Nguyễn những câu như sau:

1. Blnh-chương có nghỉa là phàm-đè.

## phỬ biên tap lưc quyèn nâm

## 素 娥 長 扑 千秋僬 <br> 金 母 颣 開 萬 䯩 粠

## Phiên âm

Tô－nga trường quải thiên thu giám， Kim－mău tăn khai Vạn tḥ̣ trường．

## Tạm dịch theo thề Thẩt－ngôn

«Tő－nga nghìn thưở treo gương sáng， Kim－mẫu muôn năm mở tiẹ̀c mừng＂．

Hay lia
«Tơ－nga treo mãii gương thu sáng， Kim－mẫu bày luôn tiẹ̀c thọ mừng＂．

Ông Nguyễn－quang－Tiè̀n lại có bài «Cầm－đường xuân khúc» theo điẹ̀u «Tayy－giang nguyẹ̀t» nhur sau：

$$
\begin{aligned}
& \text { 錦 堂 春 曲 } \\
& \text { 「西 江 月 調」 } \\
& \text { 綉 戸 好 迎 秋 月 } \\
& \text { [174b] 珠 穅 初 搂 春 風 }
\end{aligned}
$$

圆

## PHUU BIEN TAP LUC QUYÈN NAMM

不 但 春 秋 泙 若 垪
宜 臬 又 宣 冬
葡 素 都 镍 照 直
苯生咸被栟䗊
喜 際 清 時 何 以视？
如 植 又 如 松

Phièn âm

CÀm－ĐƯƠNG XUÅN KHỨC
［Tảy giang nguyệt diệu］
Tú hộ hảo nghinh thu nguyệt， Châu liêm sơ quyè̀n xuân phong． Bãt đãn xuân thu hŏn nhược hứ？ Nghi hạ hựu nghi đông． Vạn vựng đô quy hú－dục， Quàn sinh hàm bị biền－mông． Hỷ tê thanh thời hà dĩ chúc？ Như bá ḥ̛uu như tùng．

## Tạm dịch theo thè Lục－bát

N＇gõ hoa chùo rứ̛c träng thu， Rèm chàu mới cuốn dön mủa gió xucin．

## PhU̇ biên tap luc quyèn năm

Xuàn thu khi－hạ̀u binh－quàn， Hạ qua，đöng tới trăm phằn vui－tươi．

Muón loài hoà－dục on trời， Đè̀u nhờ che－chở nơi nơi hoà－binh．

Nay müng găp buồi quang－minh， Chüc nhur tùng bá thièn sinh thọ truờng．

Òng Quang－Tiè̀n còn có hài thi «Vịnh thiếu－nữ phong＂như sau nầy ：

詠 少 女 風

瓜 姨 十 八 正 婷 婷
到 龙 生 涯 到 㝿 迎
江上淩波空宛朝
校 頭 拳 舞 自 蛙 盈
珠 䈴 略 闇 長 我 伴
瑶 草 琪 花 萼 有 情
摸 栐 俣 将 傅 人 書
是 空 是 色 䔄 成

## Phiên âm

## VINH THIE̛U-NƠ PHONG

Phong-di thập bát chinh đinh-đinh, Đáo xứ sinh-nhai, đáo xứ nghinh. Giang thượng lăng ba không uyè̀n-chuyè̀n, Chi đău học vũ tự khinh-dinh.
Châu-liêm, tú-các trường vi bạn, Dao-thảo, kỳ-hoa cựu hữu tình. Mô-giạng nghĩ tương truyě̀n nhập hoạ, Thị không, thị såc hoạ nan thành.

## Tạm dịch nghia den

## VINH THIÉU-NO PHONG $\quad$

Phong-di mười tám thạt là xinh-tươi dẹp-dẽ,
Bắt kỳ đi đến đàu cũng dược người người hoan-nghinh cả.
Luồng sóng trèn sòng, Phong-di vốn không uyè̀n-chuyè̀n, Ở trèn cành cày học múa, Phong-di tự thấy nhẹ thènh-thènh. Rèm chàu, caic tia, vốn là chồ quen biết đã làu ngày, Cỏ lạ, hoa thơm, vốn là nơi bạn-hữu tàm-tinh với nhau. Người ta đã toan đem vẽ truyền hình mó-giạng Phong-di, Nhưng mà Phong-di vốn là khòng-khòng, sĭ́c-sắc, nèn rất khó mà vẽ cho thành.

[^25]
## phú biên tap luc quyèn nâm

## Tạm aịch theo Đường-luật

a. Phong-di mười tám thạ̀t là xinh, Đi tởi nơi đàu cũng thich tinh. Dưới nước sóng dờn thường uyèn-chuyèn, Trèn cành học múa nhẹ thènh-thènh. Rèm chàu, caic tia bao nhièu bann, Cỏ lạ, hoa thơm biết mấy tranh. Mò-giạng, đã toan truyền phỏng hoạ, Ấy khơng hay sắc vẽ khôn thành.
b. Phong-thà̀n mười tám dẹp ai tày, Đi đến nơi nào cũng thich thay. Mặt nước sóng dòii, thoang-thoảng thòi,
Đầu cành học múa, nhẹ-nhàng lay. Rèm châu, các tia quen từ thuở...
Cỏ lạ, hoa thơm bạn những ngày...
Đã sŭ́p đem đi truyền hoạ giạng,
Ấy khòng hay sắc vẽ sao dày?

## Tạm dịch theo thề Lục-bát

a. I'hong-di mười tùm xinh-turoi, Di dėu cũng đırợc người người hoan-nghinh.

Trî̀n söng làn söng rung-rinh,
Đǜu cành học múa tụ minh nhẹ-thênh.
Rèm chảu, các tia bạn minh,
Hoa thơm, cỏ lạ mới tinh xuaa nay.

## PHỨ BIEN TAP LUCC QUYÈN NĂM

> Muốn đem mò-giạng trinh-bảy, Åy khȯng, ấy sắc khó thay vẽ-vời.
b. Di gió mười tám thạ̀t xinh, Tới đáu cũng được hoan-nghinh nò̀ng-nàn.

Rung-rinh măt nước sỏng làn, Trên cành học múa nhẹ-nhàng biết bao.

Rèm châu, các tia bạn-bằu, Hoa thơm, cỏ lạ từ lâu mối tinh.

Rắp đem mó-giạng truyền hinh, Khỏng khöng, sắc sắc bức tranh khó thành.

Người ta từng được nghe nói vào thời. đại Tộ quốc-còng [tức chưa Nguyễn-phúc-Chu, hiệu Thièn-túng đạo-nhân], nhà Nguyễn có giao-thóng với Thiên-triều [tức Triều-đinh Trungquốc], và có đưa của-cải đút-lót cho quan Tồng-đốc [175a] Lưỡng-Quảng [Quảng-đòng và Quảng-táy] là 5 vạn lượng bạc đề xin cầu phong vương-tưởc và xin triều-cống Trung-quốc. Nhưng hai vị Hoàng-đế hai triều nhà Thanh là Khang-hy và Ung-chánh vốn biết rõ Tộ quốc-còng chỉ là một phièn-thà̀n [bầy-tôi ở nơi biên-giới] của nước An-nam, nèn khỏng chấp-thuận lời xin.

Người ta cũng chẳng biết những viẹ̀c truyền văn ấy có đich thực hay không?

Nay chúng tòi [tức Lè-qui- Đòn Tièn-sinh] được thã́y quyè̀n cựu-biên tại nhà ông Nguyễn-quang-Tiền [nguyèn làm Trấn-thủ Phư-xuân], nền mới biết chắc-chắn những việc ấy quả có thật.

Triều-đỉnh Thuận-hoá lại cùng với quan Đốc - viẹ̀n [tức Tồng-đơc] tỉnh Quảng-đòng thường có tin-sứ qua lại đưa tin-tức cho nhau.

## PHÚ BIÊN TAP LƯC QUYÊN NĂM

Ngày thảng 5 năm Nhàm－ngọ là năm thử 41 niên－hiẹu Khang－hy nhà Thanh［tức năm 1702 sau Cöng－nguyên］，nhà Nguyễn có bản thảo gởi Tấu－văın lèn vua Đại－Thanh nói rẵng：
＂海外越图草莽臣阮福淍耤首頓首百吅上言，我方 慅 㯖 打 㺌向化事 •臣奉祖 尊 基 緒 ，明 土巨洋之外，多 愿 年 代 ，與 南 方 諸 園，樅無 附 咈－道 里 连 遣 土 土 地监小，未 敢 上達［175b］天 朝 •臣祖父信伄，世 修 梵 行•臣 師 廣 東 長 素 㢆 僧 石 濂 從受内典 •绿誦之䀦，鳥 臣備述皇上聖神文武，如天仁 德－又廣東监生黄唇僧徒 㸖 㷌 同 頌 皇 仁 ，粲 教 施及避方，益見皇恩浩蕩•引領向化，仰依日月 之光 ，藕比附庸之圈，上蔡祖考 䙅 祀，下藋黎庶峴站，葵 雚 有 心，蹛 线 得 命 適於去年九月初二日，瓜执

運 副 貢 船 抵 臣 图 境 ，知修天［176a］酙，虔 我 讙 真，代修船隻，资送米粮，前赴㛿 東 。
臣阮福网諽将㴆我情由，
虔具来文，付篮生黄辰僧

上上琦哺香一婏，重一斤十両；又一堍重三斤十両
；生 金－婏，重一斤十三両 五 线；雷公铜圈—封；
象牙二校，重三百五十斤 ；化 五十枝；棕竹五十校，先交運强副貢船上付監生黄辰僧徒瞋微具呈廣東 督 院 倩 兑 替 臣 题 達，臣祖 尊 宾 有 光 㻗［176b］哀 態 型天子天夏地载之量，典臣微心，鋅臣向化，若茢皇
恩俯賜倳翰量貝俞允虾饿
，臣然後敢違陪臣冝来䅺揓，臣無任詀天仰聖惶栜侍命之至，諽直書下㶲以間 －＂大清埾祖仁皇帝不允•

## Phiên âm

"Hải ngoại Việt quoóc thảo-mãng thăn Nguyễn-phúc-Chu khe̛ thủ đơn thủ bách khău thượng ngôn, vi viển phương hoài đức trử thành hướng hoá sự.

Thăn phưng Tò̀ Tôn cơ-tự, tịch thò̀ cự dương chi ngoại, đa lịch niên đại, dữ Nam-phương chư quoóc, tòng vô phụ-1ę̣. Đạo lý liêu-viễn, thò̀-địa ải-tiều, vị cảm thượng đạt Thiên-triêuu. Thằn Tờ phụ tín Phật, thẽ̃ tu Phạn-hạnh. Thăn sư Quảng-đông Trường-thọ-am tăng Thạch-Liêm tùng thụ Nội-điền. Kinh tụng chi hạ, vị thăn bị thuật Hoàng-thượng Thánh Thăn Văn Võ, như thiên nhân đức. Hựu Quảng đông Giám-sinh Hoàng-Thìn tăng đờ Hưng-Triệt đơng tụng Hoàng nhân, thanh-giáo thi cập hà phương, ich kiễn Hoàng ân hạo đãng. Dã̃n lãnh hướng hoá, Ngưỡng y nhưrt nguyệt chi quang, thiết tỉ phụ-dung chi quő́c, thượng vinh Tồ khảo nhân tự, hạ diệu lê thứ quan chiêm. Quỳ hoác hữu tâm; qui thành đãi mệnh. Thich ur khứ niên cửu nguyệt sơ nhị nhựt, phong phiêu Tiêm-la phó-cőng thuyěn đè̀ thăn quöc cảnh, tri tu thiên chức, kiěn thành hộ cỡng, đại tu thuyěn chich, tư tông mẽ̃-lương, tiěn phó Quảng-đông. Thàn Nguyễn-phúc-Chu cà̀n tương qui thành tình-do, kiên cụ Biều-văn, phọ́ Giám-sinh Hoàng-Thìn tăng-đơ Hưng-Triệt tùy thân tê-đái phụ cỡng phương-vật : thượng-thượng Kỳ-nam-hương nhứt khỗi trọng nhứt cân thập-lượng; hựu nhứt khői trọng tam cân thập lượng ; sinh kim nhứt khối trọng nhứt cân, thập tam lượng, ngũ tiěn ; Lôi-công đŏng khuyên nhứrt đơi; tượng-nha nhị chi, trọng tam bách ngũ thập cân; hoa-đãng ngũ thập chi; tông trúc ngũ thập chi, tiên giao Tiêm-la phó-cỗng thuyěn, thượng phó Giám-sinh Hoàng-Thìn tăng-đồ Hưng-Triệt $c \psi$ trình Quảng-đông đôc-viện thuyẽ̃n yêu thẽ thăn đe̛-đạt, thăn Tò-

## PHỨ BIÊN TAP LUCC QUYEN NĂM

Tôn thực hữu quang-sủng. Ai khàn Thánh Thiên-tử thiên phú đia tải chi lượng, giám thằn vi tâm, hứa thăn hướng hoá. Nhược mông Hoàng ân phủ tứ ngư hàn mặc báu du doãn qui thành, thăn nhiền-hậu cảm khiè̀n bời-thăn tê Biêu xưng tạ. Thăn vô nhậm chiêm thiên ngưỡng thánh hoàng-tủng đãi mệnh chi chí, càn trực thư hạ khòn dĩ văn ${ }^{\mathrm{n}}$.

Đại-Thanh Thánh-tò nhân hoàng-đê băt doãn.

Tạm dịch nghia bài tẩu-văn ẫy như sau:
«Thần nay là Nguyễn-phúc-Chu ở nưởc Việt-nam cúi đầu trăm lạy xin tàu về viẹ̀c phurơng xa hoài đức, dốc hết lòng thành xin được hướng hoá nhur satu :

Thần thừa-hưởng cơ-nghiẹ̣p của Tồ-Tòng mở đất-đai ở bên ngoài bièn lớn, kề đã durợc lâu đời, không phải phụ-thuộc vào một nưởc nào về phương Nam cả. Đường-sí xa-xơi, đất-đai nhỏ-hẹp, nên Thần chưa đám đạo-đạt lèn Thiên-triều.

Ong cha của thần vốn lin đạo Phạ̀t, đời đời tu Phạn-hạnh
Thần thờ sư Thạch-Liêm ở am Trường-thọ thuộc tỉnh Quảngđông làm thầy, đề học-tập Nội- điền. Sau những lúc tụng kinh có thời-giờ thong-thả, nhà sur Thạch-Liêm thường thường thuật lại đầy-đủ cho thần biết đưre Hoàng-Thượng là bạ̀c Thánh Thần Văn Võ kiêm toàn, nhàn đửr Hoàng-Thượng như trời đắt baola rộng lờn vơ cùng.

## PHÚ BIEN TAP LƯC QUYÈN NĂM

Lại còn kẻ tăng dồ của Giám-sinh Hoàng-Thìn ở Quảngđông là Hưng-Triẹt cüng đồng-thời xưng-tưng lòng nhân đức tolơnn của Hoàng-Thượng, và thanh-giáo Thiên-triều lan-tràn đên những phương trời xa-xăm, càng thấy rõ ơn-trạch HoàngThượng rộng lớn vô tận.

Thần ngầng cồ trồng mong dược hướng hoá, đề nương-tựa ánh sáng của hai vừng nhựt nguyệt, trọ̀m phép được tự ví như mọ̀t nước phul-dung ${ }^{16}$, Irên thi dược vẻ-vang về viẹ̀c hương khói đới với ơng cha, dưới thì durợc vinh-diệu dè toàn quốc nhândàn chiêm-ngưỡng. Quỵ̀ hoắc mọ̀t lòng, qui thành đợi mệnh.

Nhàn vừa ngày mùng 2 tháng 9 năm ngoaii, có chiếc thuyền viên Phó-cống nưởc Tièm-la bị sơng gió lởn trôi-giạt vào địaphạ̀n nurức chúng tôi, chúng tôi tự biết chức-phận của minh, nèn đã hết lòng chàn thành hộ-tống các đồ-vạ̀t cống-hiến, và thay sủa giúp chiếc thuyền cùng đệ-tống lương-thực đề pháiđoàn phó-cống di tới tỉnh Quảng-đòng.

Thần là Nguyễn-phúc - Chu kinh - càn đem chàn-tình và duyèn-do muốn qui-thành, tràn-trọng liẹ̀t-kê vào bản Biều-văn, rồi giao-phó cho tăng-đồ của Giảm-sinh Hoàng-Thìn là sư HưngTriệt mang theo các phương-vạ̀t tùy thàn đề xin phul-cớng như sau:

- Thượng-thượng hảo hạng Kẏ-nam-hương một khơi nặng 1 càn 10 lượng.
- Lại một khối nặng 3 cân 10 lương.

1b. Phư-dung là nước rất nhỏ phụ-thuộc vào một nưởc chư-hàu.

## phú bien tap lưc quyèn nâm

- Sinh-kim [vàng sơng] mọt khới nặng 1 cân, 13 lượng, 5 đồng.
- Vòng đồng Lôi-công mợt đôi.
- Ngà voi hai chiếc nặng 350 cân.
- Hoa-đằng [may hoa] 50 chi.
- Tông-trúc 50 chi.

Các đồ phương-vật kề trèn, thần đã giao trước cho thuyền phó-cống nước Tiêm-la chuyè̀n đưa cho tăng-đồ của viên Giámsinh Hoàng-Thìn là nhà sur Hưng-Triệt đến trình-bày đầy-đủ với quan Đôc-viện [tức Tồng-đớc] tỉnh Quảng-dông, đề nhờ Ngài thay chúng tôi mà đề-đạt lên đức Hoàng-Thurơng, thi Tồ-Tông chúng tôi thật được nhờ ơn trên làm cho thèm vẻ-vang rực-rỡ. Vậy thần khà̀n-khoản xị̂ nhờ lượng trời che đất chở của đâng Thánh Thièn-tử soi xét tới tấm lòng tôn-kính vô biên của thần, mà chắp-nhận cho thần được hưởng-hoá.

Như được nhờ ơn đức Hoàng-Thượng hạ-cớ phê-chuần cho phép hạ-thần được qui thành, thì hạ-thần mới dám sai-phái bŏi-thần dâng Biều-văn xưnng tụng bái tạ. Hạ-thần khôn xié̛t sợhäi chiêm Thiên ngưỡng Thánh đề đơi mẹ̀nh-lệnh đức HoàngThượng. Vậy xin kính-cần dàng thư tỏ-bày tấm lòng hèn-mọn tâu lên đức Hoàng-Thương cao minh soi xét. "

Nhưng vua Thánh-tồ Nhàn Hoàng-đế nhà Đại-Thanh [tức vua Khang-hy] không chấp-thuạ̀n bản tấu-văn kề trên.

水路

## PhỬ biEN TAP LUC QUYÈN NAM

Đến tháng 5 năm Giáp－thìn［tức năm 1724 sau Công－nguyenn］ là năm thứ 2 niên－hiẹ̀u Ung－chính ${ }^{1}$ ，Tọ－quốc－công lại có văn－ thư và đưa lễ－vật sang toà Phủ－viện［tức toà Tuần－phủ］tỉnh Quảng－đông như saụ：
＂安南園順化等慮节制太
保柞图公阮福用型書于天
朝度東巡撚都察院老憲
䦚下
伏以：芦過中天；［177a］人 像
翠拨•阜财解愠，在型天
子方拝五絃之琹。；泽煩祛
奇，惟老赛吉能作萬間之
度－
共 惟 間 F ：河馬園䨓；津
推到氮 頁 溥 時之偉界，
建 此 数 㬚 ；提 命世之奇才
，荎禹圭壁 富 拳 著 或 时
之 策 ；高名標清代之風。

1．Niên－hiệu Ung－chinh là niên－hiệu vua Thế－tông nhà Thanh．Vua Thanh Thé̛－tông là con vua Thánh－tò̀ hiệu Khang－hy，ở ngoi được 13 năm，rời đến vua Cao－tơng hiệu Càn－long［con vua Thế－tông］̛̛̉ ngoi được 60 năm nhứt nhl trong hàng Đê－vương．

## PHỨ BIEN TAPP LƯC QUYĖN NĂM

備 文 武 之 兼 资 ；作 鉿 勱 之

南 欣 雾 膏 雨 遗 地 古 释 順
化；故 都 同 㬰 天 朝；遭 峄
教於當年；通舟航於此日
－商 客 遍［177b］傅 德 政 ；祥 雲
揭見成僋 正 某 景 仰 鬿 企之 時 也 •

伏 願：大 放 龍 門，使 滄海 而 速 碧 湈 ；㥀 通 雲 路 ，倬 掘 弶 以接 中 華 • 雖 照 臨然 私，普 天常像化日；而钧 衡 猲 運 ，遐 服 竟 沐仁風 －爰悪寸楮；附送徽虔，仰其筲存；殊深虎喜＂，

## Phiên âm

＊An－nam quớc Thuạn－boá đằng xứ Tiêt－chê Thái－phó Tọ－ quớc－công Nguyênn－phúc－Chu bái thư vu Thiên－triễu Quảng－đông Từn－phủ Đô－sát－viện lão hiễn đài các hạ．

Phưc dĩ：Tiết quá trung thiên；nhân y thúy－việt．Phụ tài

## PHỨ bIÊN TAP LỤC QUYÊN NĂM

giải uàn, tại Thánh Thiên-tử phương huy ngũ huyèn chi cầm; địch phiěn khư hà, duy lão Hiễn-đài năng tác vạn gian chi hạ.

Cung duy Các hạ: Hà mã đơ linh; tân long kiếm khí. Phỵ te̛ thời chi vĩ lược, kiễn thử huân du; đỉnh mệnh thễ chi kỳ tài, oánh vi khuê bich. Phú học trước thịnh thời chi sách; cao danh tiêu thanh đại chi phong. Bị văn võ chi kiêm tư ; tác thuyên hành chi trọng ký. Việt-đông hạnh đớ phước-tinh; Nhưtt-nam hân triêm cao-vũ. Viển địa cờ xưng Thuận-hoá; cơ-đô đờng phụng Thiên-triữu. Tuân thanh-giáo ư đương niên; thông châu-hàng th thử nhưt. Thương khách biền truyě̀n đức-chính; tường vân độc kiễn uy-nghi. Chính mộ cảnh ngưỡng kiêu xí chi thời dã.

Phục nguyện: đại-phóng long-môn, sử thương-hải nhi liên Bích Hán; hẵng thông vân-1ộ, tỉ hà-nhưỡng dĩ tiép Trung-hoa. Tuy chiễu lâm vô tư, phò̀ thiên thường y hoá nhựt; nhi quân hành độc vận, hà tưu cánh mộc nhân phong. Viên bằng thơn chử; phụ tỡng vi kiěn. Ngưỡng kỳ quản-tờn, thù thâm khánh-hỉ ".

## Phụng dịch nghiaa

"Tòi là Thái-phó Tọ̀-quốc-còng Nguyễn-phúc-Chu, lãnh chức Tiết-chế caic xứ ở Thuạ̀n-hoá thuộc nước An-nam, trântrọng kinh thư trình quan Tuần-phủ tỉnh Quảng-đòng kiêm quản chức Đò-sitit-viẹ̀n ở Thiên-triều là Lão Hiến-đài các hạ.

Thiết nghĩ: Tiết đãi quá nửa năm; người vẫn nương bóng mát. Dư của-cải, cồi giạ̀n-hờn, Thánh Thiên-tử đươong gảy

## phú bien tap lưc quyèn nâm

đàn năm dây thặt hay; bỏ hà-khắc, tầy nhiễu-phiền, Lão Hiếnđài đươơng làm nhà muôn gian thạ̀ rộng.

Kính thưa Các-hạ: Ngài là bạ̣c tượng đồ-linh ở Hà-mã; ứng kiếm khí ở Tàn-long ${ }^{1}$. Mang thao-lược vĩ-dại đề giúp đới, dựng được công to nghiệp lớn ; đem tài-đức cao-siêu đê cứu thê, sáng như ngọc bích ngọc khuê. Học rọ̀ng biết bao, vạch sáchlược đời thịnh-trị ; danh cao xiết kề, nêu phong-thái buồi thanhbình. Tài kiêm toàn văn võ ; trách giữ việc thuyên hành (càn nhắc, bồ, thăng quan lại). Đắt Việt-dông may-mắn được thấy vị Phước-tinh ; miền Nhựt-nam xa-xôi được nhờ ơn cao-vũ (mưa móc). Cõi đắt xa-xăm chúng tôi từ xưa gọi là Thuận-hoá ; Thủđô cồ-kính chúng tôi đồng lòng thờ-phụng Thiên-triều. Vẫn tuân theo thanh-giáo từ năm nọ; mà đi lại thòng-thương đên ngày nay. Những khách buồn khắp nơi truyền đức-chánh; tròng đám mày lành thường thấy uy-nghi. Nay chính là lúc chúng tôi đương ngơng tròng được chiêm-ngưỡng Thiền-triều vạ̀y.

[^26]

## phứ biên tap lưc quyèn nåm

## Nay chúng tôi rất tròng-mong :

Quý Ngài mở rộng Long-mòn, khiến cho biền Thương-hải được nới liền với sông Bích-Hán; thường thông vận- 10 , đề cho nơi viễn-cảnh được tiếp gần với nước Trung-hoa. Tuy mặt trời soi-dọi chẳng có riêng ai, khắp côi đất đều được nhờ hoá dục; mà cán cân chuyền-vần chỉ nhờ một kẻ, ở phương trời cüng được gội nhân-phong.

Vậy xin bằng vào ngọn bút, phư dâng lòng thành. Mong được Ngài vui lơng chấp-nhạ̀n cho, thì chúng tôi rất lăyy làm mừng-rỡ vô cùng ".

Tọ-quốc-còng Nguyễn-phúc-Chu lại có văn-thur kính điếu quan Tồng-đớc [Quảng đông] như sau :


## PHỨ BIEN TAP LUC QUYĖN NĂM

中 原 正 氯 ，磅 碃 速 陽•
方山島城，緑 水 鳥 隍•
川岳挺秀，生此筷良•
蛅彼楊公，䍜濯其考•
乃文乃武，才㯖兼長•
篩制両越，泋及避方。
保 题 開 禁 ，采 遠 斯 張•
先 皇 托 重 ，功業煌煌•
偊 呼 揚 公：
三韓奇士 ，上圈霣鍾•
心飡公德，孰鳸其尊•
近 释 唓 范 ，古 比 莎 菛•
济白傅家，禫苃尊索•
播 流 善 政 ，遠近拼漴•新 君 宽 渥 ，報图精忠•某 居 海 甸 ，萧 仰 高 風•
正 當 眷 注 ，楽 㶨 哀 從•［178b］
鳴呼揚公，
雖 容 㬋之未接，信 典 型
之可傅－
㖷夜喜之長往；榔雲物之
淒 然－
联 继 露 之短 篇 ；忍 含 涙而長嘆•
生 葛—束，萬里将㧴，•
惟炤炤之整格；来璉息
之衷情

## Phiên àm

＂An－nam quṍc Thuận－hoá đẳng xứ Tiêt－chễ Thái－phó Tọ－ quỗc－công Nguyễn－phúc－Chu càn cụ bạch－kim nhứt bách lượng， tâm đại sinh－sô，trí tê vu Thiên－triểu tiền Lưỡng－Quảng Tờng－ đốc Dương Đại－Tur－mã Lão Hiến－đài chi linh．Lụy viết ：

Trung－nguyên chinh－khi，bàng－bạc Liêu－dương．
Phurơng－sơn vi thành；Luc－thủy vi hoàng．
Xuyên nhạc đinh tú，sinh thử hiên－lương．
Chiêm bỉ Dương－công，trạc－trạc kỳ phương．
Nãi văn nãi võ，tài đức kiêm trường．
Tiêt－chê Lưỡng－Việt，trạch cập hà phương．
Bảo đê khai cãm，nhu－viễn tư trương．
Tiên－Hoàng thác trọng，công－nghiệp hoàng－hoàng．
O－hô Dương－công ：
Tam－Hàn Kỳ－sĩ；Thượng－quốc linh chung．
Tâm hoài Công đức，thục vi kỳ tôn．
Cận xưng Hàn，Phạm ；Cồ tỉ Quỳ，Long．
Thanh－bạch truyèn gia， $1^{\text {ex }}$－nghia tôn－sùng．
Bả lưu thiện chinh，viễn cận biền－mông．

## phỨ bien tap lưc quyèn năm

Tân quân sủng ớc, báo quỡc tinh-trung.
Mồ cư hải điện, túc ngưỡng cao-phong.
Chinh đương quyĕ̃n-chú, lạc biễn ai tùng.
O-hô Dương-công :
Tuy dung-nghi chi vi tiếp; tín điên-hình chi khả truyên. Ta dạ-đài chi trường vãng; đỡ vân vật chi thê-nhiên. Ca giới-1ộ chi đoản thiên; nhẵn hàm-lệ nhi trường thán.
Sinh-sô ${ }^{1}$ nhứt thúc, vạn lý tương thành.
Duy chiêu-chiêu chi giám-cách; biều luyênn-luyě̃n chi trung tinh ".

Tạm dịch nghia
«Tòi là Thái-phó Tộ-quớc-công Nguyễn-phúc-Chu, lãnh chức Tiễt-chế các xứ Thuận-hoá thuộc nước An-nam, kinh-cà̀n dàng 100 lượng bạch-kim đề tỏ lòng thay món lễ thường, kinh tě trước Linh-Toạ quan Cô Tồng-đóc Lưỡng-Quảng thuộc Thiêntriều là Dương Đại-Tư-mã Lão Hiến đài, mà than rằng:

Chốn Trung-nguyèn Chính-khí, hàng-bạc khắp Liêu-dương.
Lấy Phương-sơn làm thành; lấy Luc-thủy làm hoàng [cái hào].

1. Sô 僪 là rợm, cỏ khô, vạ̀t bỏ đi, vi thế nên người ta nói khiêm


## PHỬ BIEN TẠP LUUC QUYÊN NĂM

Núi sòng hun khi tốt, sinh ra bạ̀c hiền-lương.
Trọ̀m chiêm-ngurỡng Dương-còng; sực-nức danh lưu phương.

Có văn hay võ giỏi, tài đức dủ mọi đường.
Tiết-chê hai tỉnh Quảng, ơn trạch khắp các phương.
Giữ lời, mở lẹ̀ cấm ; mềm-dẻo với ngoại bang.
Tièn-hoàng giao trọng-trách, còng-nghiệp thạt rỡ-ràng.
Than òi Dương-còng!
Ngài là: Tam-Hàn người Kỳ-sĩ ; Trung-quốc khi linh-chung.
Lòng nhớ còng-dức òng, ai đáng tòn bằng ông?
Nay khen òng như òng Hàn, òng Phạm; xưa vi ông như òng Quỳ, òng Long.

Lấy thanh-bạch truyền gia-báu; lắy lể-nghĩa làm tôn-sủng.
Ban-bð́ thiện chinh-sách; xa gần nhờ bao-dung.
Được vua mới sủng-ốc ; giúp nước lấy tinh trung.
Tôi ở miền hải điện, rất ngưỡng-mọ̀ cao-phong.
Chinh dương lúc tôi quyến-luyến, chợt hết vui đến đau lòng!

Thương òi Dương-còng!
Tuy dung-nghi Ngài, tôi chưa được tiếp-kiến; nhưng điềnhinh Ngài vẫn truyền mãi khòng cùng.

Than-thở chốn Dạ-đài ${ }^{1}$, tròng Ngài vắng-vẻ; ngàm-ngùi nhin cảnh-vạ̀t, cảm thấy lạnh-lùng.

[^27]
## phú bien tap lưc quyèn nâm

Xobt－xa đọc thơ Giới－lộ ${ }^{2}$ ，than－van lệ ứa đôi dòng．
Sinh－sô một bó，muôn dặm tấc lòng．
Xin Ngài thiêng－liêng chứng－giám；đề tôi bày－tỏ luyến－ trung 》．

## $\pm$

Vào đời Hiều－vương nhà Nguyễn［chúa Nguyễn－phúc－ Khoát］，có bọn người què ở tỉnh Phúc－kiến［Trung－quốc，gần Quảng－đông］là tên Lý－văn－Quang và đồng bọn làm phản－loạn ở tỉnh－hạt Gia－định．Đến sau，bọn cầm đầu đảng làm loạn ấy đều bị quan quân ta bắt được，và chúng đều bị giải đưa về nội địa nước Tàu．Và có công－văn của chúa Nguyễn gởi cho quan Tồng－đớc bên Tàu như sau：


2．Giơoi－lộ là bài ca điếu người chết．Đại－ý nói：Mạg con ngưới ta nhưr hạt sương móc ở trên cây kiệu dễ bị khờ và bị diệt．Vào đời nhà Hản，Biền－Hoành tự sát，các mòn－nhần thương tâm，mới làm bài bi－ca Gi̛ới－lọ̀．Người lúc bắy giờ，nhần đó cho bài Giới－lộ là bài tang－ca．

## PHỨ BIÊN TAP LƯC QUYĖN NĂM

＂籍 惟 山川封域，辞于圆 徒 ，南 北 各 殊；潅 原 政刊，耤 諸 墳 典 ，綗 避 周 間。

不 傮 避 司 越 壤 ，罟 解 唐文，亦军教之所暨也•

今 天 朝 聖 天 子：四 海 一家；八風同軌 •内而 龍，間
堂 堂 育 魯－

恭 惟 老 憲 喜 間 T：瑞 時
墇，月朗九卿之地；敒司镍 铪 ，雲 開 半 壁 天 • 豈但 炤 德 政 于㐮中；而又播登 名 于 化 外 者 也•

通 於 丁 卯 年 ，李 文［179b］光
，何 㗯 ，親四等旅样褊色 ；色藏禍心，潜入嘉定境内 ，鳥 合 百 餘 ，妄 自 尊 大 －或稱都督，或鞛笪師•稌 各 以次洫名，将圆褊色

## phỨ biên tap lưc Quyèn năm

－拉般㝵臣•既而天专其
哀，一菌执嫌•律以不道
，死有俆龺－然姑置刑章
，拘而不投者，正欲披情
上柝，送彼等，伙此常
重 •第恐商船浮踪靡定，
道速無由，以此荱量裁月
－住 年 欲 命 度 東 分 巡 雷 现
兵 備 道 按 察 使 司 合 事 加五
级 紀 䤸［180a］四 次 章 蒇 㟥 差 海
南船長住䚴彼等犯民国
正 刑－不位素知他本商人
，見在褊色，故不虹允•
今標带兵官沉神朗胡廷
風二員 昨 連 嚾 風，偶来稿
巴 •通将彼等公紫各各估
開，或交铬死，或在因死
，以至非亡，俱有别额－
其見在十六名者委领調回
，代䅸尃白•
仗頋悲斗䃥于座間，䰦

䰦 悉 照 ；發 荗 红 于 策 底 ，乳䁍蘺非 •雖在海瀕，亦得 聞 政 令之餘耳（

更 如 千 總 佟 䉽［180b］德 ，把䌆 沉 神 朗，胡 廷 風 乙 亥 年詎 測 風 波 ，萍 梗 境内，一同 需 恵 ，侯 送 回 唐 •豈意同 病 不 相 憐，同患不相邱 ，自 相 争 闒，冬 新 是 非，此 皆 唐 并 ，非 開 褊 色 政 典 －故 封 買 両 造 原 解，回尃上憲，一任载定•

復 聞 海 内存 知 已，天涯若 比 隣，恭赠土方 徽 物 ，沉香五斤，花標扇五把，
枼 十季三十斤，棕 竹二十校 等項，以来 寸 憶•

僻 壤 乾 坤 ，丹 忱［181a］䟡 契 ；中 華 日月，青 眼 交 䀡－

## phỨ biên tap luc quyèn nâm

維 非 言 以見志，文以足言
，将何景仰於萬一。
寸措神聇，伏新陃荃。
誕 書－
靼 1 二十一年七月日•

Phiên âm

An－nam quơc，Thuận－hoá，Quảng－nam đẳng xứ Tur－muc Nguyenn－Băt－Ninh bái thur vu Thiên－trièu Mân Tich Tòng－doc Thaí－tử Thái－bảo Lão Hiên－đài các hạ：

Thiêt duy：Sơn xuyên phong vực，tường vu dol－chí，nam bảc cíc thù ； 1 ể nhạc chính hình，kê chư phàn－đièn，nhĩ hà võng gián．

Bẵt－Nịnh hà tư Việt－nhưỡng，lược giải Đường－vǎn，diệc thanh－ giáo chi sở ky dã．

Kim Thiên－triêuu Thánh Thiên－tử：tứ hải nhứt gia；bát phong đờng quī．Nội nhi long－các，têe－tẽ Cao ${ }^{1}$, Quỳ $^{2}$ ；ngoại nhi Chu－phiên， đường－đường Tể Lõ．

[^28]
## PHỦ BIEN TAP LUCC QUYÈN NĂM

Cung duy Lão Hiễn-đài các hạ : thụy thời nghi-phượng; gián thê nhân-long. Thâm uàn khuê chương, nguyệt lãng Cửu-khanh chi $đ \mathfrak{i a}$; du tur toả thược, vân khai bán bích chi thiên. Khời đãn chiêu đức chính vu hoàn trung; nhi hựu bả thanh-danh vu hoá ngoại giả dã.

Nhî ư Đinh-mão niên, Lý-văn-Quang, Hà-Huy, Tạ-Tứ đẳng lữ du biè̀n ăp, bao tàng hoạ tâm, tiềm nhạ̣p Gia-định cảnh nội, ô hợp bách dư, võng tự tôn đại. Hoặc xưng Đô-đớc ; hoặc tơ quân sur. Dư các dĩ thứ đạo danh, tương đồ biền ăap, thiện sát biên thăn. Ký nhi thiên đoạt kỳ trung, nhứt tê tựu phược. Luật dĩ "bắt đạo ${ }^{\text { }}$, tử hữu dư cô. Nhiên cô trí hình chương, câu nhi bắt sát giả, chính dục phi hoài thượng tơ, tơng hoàn bỉ đẳng, phục thử thường hién. Đệ khủng thương thuyěn phù tông mỹ định, đạo-đạt vô do, di thử trì-hŏ̀i tuê nguyệt.

Vãng niên khâm-mệnh Quảng-đông phân tuăn Lôi Quỳnh binhbị đąo An-sát-sứ ty Thiêm-sư gia ngũ căp $K y$-llục tứ thứ quí chức, cai sai Hải-nam thuyên trường vãng điệu bỉ đẳng phạm dân qui quốc Chinh hình. Băt-nịnh tớ tri tha bản thương-nhân, kiễn tại bièn ăp, cơ băt khinh doãn.

Kim tiêu đái binh quan Tràm-thằn-Lãng, Hờ-đình-Phượng nhị viên, tạc tao nạn phong, ngău lai bièn âp. Nãi tương bỉ đằng công án các các kê khai, hoặc giao phong tử, hoặc tại tù tử, di chí đào-vong, câu hữu biệt ngạch. Kỳ hiện-tại thập lục danh giả, ủy lãnh điệu hời, đại từ bàm bạch.

Phục nguyên huyên đàu cảnh vu toạ gian, ly vị tận chiếu; phảt Lân-kinh vu bút đề, loạn tặc nan đào. Tuy tại hải tăn, diệc đắc văn chinh-lệnh chi dư nhĩ.

## phÚ bien tap luc quyèn nâm

Cánh như Thiên-tờng Lê-huy-Đ̛̛̣c, Bả.tò̀ng Trà̀m-thằn-Lăng, Hò-đinh-Phương, Ât-hợi niên cự trặc ${ }^{1}$ phong-ba, binh-ngạnh ${ }^{2}$ cảnh nọi, nhứt đơng nhu huệ, sĩ tỡng hời Đường ${ }^{3}$. Khời ý đờng bę̣nh băt tương liên, đờng hoạn bắt tương tuẫt, tư tương tranhđâuu, các to thị phi, thử giai Đường biền, phi quan tệ âp chính đièn. Cơ phong hoàn lưỡng tháo nguyên từ, hời bàm Thượnghiễn, nhứt nhậm tài định.

Phưc văn : "Hải nội tơn tri-kỷ, thiên nhai nhược tị lân ", cung tặng thờ phương vi vật : tràm-hương ngũ cân, hoa-tiêu phiên ngũ bả, hoàng-quyễn ngũ thăt, tượng-nha nhứt song, yễn-sào thập cân, ngur-sí tam thập cân, Hải-sàm tam thập cân, tông-trúc nhị thập chi đẳng hạng dĩ biều thỗn hoài.

Tịch nhưỡng càn khôn, đan-thằm mặc khễ; Trung-hoa nhưt nguyệt, thanh-nhãn giao chiêm. Túng phi ngon dī kiễn chí, văn dĩ túc ngôn, tương hà cảnh ngưỡng ư vạn nhứt.

[^29]

## PHỨ BIÊN TAP LUC QUYÈN NĂM

Thỡn chử thăn trì, phục kỳ bỉnh-giám.

## Càn thur.

Càn-long nhị thập nhứt niên, thẵt nguyệt nhỵt.

## Tạm dịch nghia

Tôi là Nguyễn-bắt-Nịnh, Tư-mục các xứ Thuận-hoá và Quảng-Nam, kinh thư phung Thiên-triều Mân Tich Tồng-đठc Thải-tử Thải-bảo Lão Hiến-đài các hạ:

Chúng tồi trộm nghe : núi sòng phong vực, đã chép rö ở đồ-chí, thì phương Nam và phương Bắc đều phân biệt ; Lễ nhạc chính hình, từng kê thấy ở điền-phần, thì chơn gần và chớn xa khòng gián-cách.

Kẻ Băt-Nịnh nầy tuy ơ đất Việt xa-xôi, nhưng cũng biết văn Đường lảo-thảo, ấy là nhờ cái ảnh-hưởng thanh-giáo của Quiquớc vậy.

Ngày nay ở Thièn-triều, Thánh Thiên-tử trị vì, bơn biền đều được xem như người trong một nhà, tám côi cüng đồng nhau như xe chung một dấu. Bên trong thì có long-các, chínhchính nhur ông Cao, ông Quỳ ngày xura. Bên ngoài thil có phiênbang, đường-đường như nước Tề, nưởc Lỗ buồi trước.

Kinh thưa Lảo Hiễn-đài các hạ. Ngài là bậc người nghi-

## phó bien tap lưc Quyèn năm

phượng giữa họi thanh-bình; Ngài là bạ̣c người nhân-long tren đỡi hản-hữu. Chất-chứa đầy ngọc khuê, ngọc chương, Ngài là vừng trăng sáng ở ngôi Cửu-khanh cao-qui. Gìn-giữ vững then khoá, then chớt, Ngài là tầng mày mở nửa mặt trong cöi trời mênh-mơng. Chả̉ng những rạng đức chánh ở trong đất nước, mà còn vang tiênng-tăm ở ngoài non sông vậy.

Grần đày, vào năm Đinh-mão, bọn Lý-văn-Quang, Hà-Huy, Tạ-Tứ từ bên Qui-qư̌c, đi dạo khắp nước tôi, giấu kin tấm lòng phản-trắc, lên-lút vào trong địa-giới tỉnh Gia-định, ròi tưhọp đên hơn một trăm người, tự tôn tự đại. Hoặc tự xưng là Đô-đớc ; hoặc tự gọi là quân-sur. Ngoài ra, chúng còn trộm nhận những danh-vị khác nữa. Chúng mưu toan cướp đắt nước chúng tôi, và dám thiện-tiện giết-hại chức quan biên-thần [chức quan coi vùng biền-giới]. Nhưng trời không dung chúng nó, nên chúng tôi đã bắt được, và cả bọn đều bị trói.

Nếu khép vào điều luật «bất-đạo », thì chúng nó có bị giết chết cüng chưa đền hết tọi-lỗi. Nhưng chúng tôi còn đề các án phạm đó, chúng còn bị câu-lưu mà chưa bị giết chết, là chúng tôi có ý muớn đem tội-trạng bọn ấy trình-bày, tơ-cáo vời Thượng-cǎ́p, đề đưa trả bọn ấy về Qui-quớc, đặng Ngài rõ mà chiêu luật trừng-trị. Nhưng chúng tôi e-ngại thuyền buôn đi trên mặt biền không có nhứt định, không biết nhờ đàu mà đạo-đạt lên Ngài được, nên cứ đề dùng-dằng, nấn-ná mäi.

Đên năm trưởc đây, quan Ản-sát-sứ ty Thiêm-sự gia ngũ cấp ký-luc tứ thứ qui-chức ở tỉnh Quảng-đông khâm-mạng đi tuần hai hạt LOi-châu và Quỳnh-châu binh-bị đạo, có sai


## PHÚ BIÊN TAP LUUC QUYÈN NĂM

thuyền-trưởng ở Hải-nam đến xin nhạ̀n những phạm-nhân đưa về nườc đè đền tội. Nhưng kẻ Băt-Nịnh nầy vơn biết rõ viên thuyền-trưởng ấy nguyèn là mọ̀t nhả buôn, chúng tơi từng thấy viên ậy ở tệ ấp, nèn khòng dám tin lời ngay một cách khinh-suât.

Nay có hai viên "Tièu-đái binh-quan» là Trầm-thần Lãng và Hò̀ đỉnh Phurơng trước kia dã gặp tai-nạn sóng gió trơi-giạt ngầu-nhièn đến tệ âp chúng tòi, chúng tòi đã đưa cơng-ín bọn phạm-nhàn và kè-khai rõ-ràng trường-hơp từng người một. Hoặc có người đã bị chết ngay tại trạ̀n-địa, hoặc có người đã bị chết trong nhà giam, cho đến những người trơn tránh đi Jàu mất, đều có biệt ngạch rõo-ràng.

Ngày naỵ, hiện còn 16 tên, xin ủy-giao cho hai viên nầy đem về Qui-quóc, nhờr thay lời chúng tơi mà trình-hày rõ-ràng lèn cấp trèn.

Chúng tơi nguyện xin Ngài treo đầu kinh [gương sáng] ở chỗ ngòi, thì loài ly vy ${ }^{1}$ cũng đều soi tỏ tất cả ; phát Làn-kinh ${ }^{2}$ ở đầu ngò̀i bút, thi bọn loạn tặc khòng còn trốn tránh được đau. Chúng tồi luy ở nơi bãi biền xa-xoi, nhurng cũng dược nghe biết ảnh-hưởng chinh-lệnh của Ngài vạ̀y.

Còn nhur bọn Thièn - tồng là Lẹ̀ - huỵ - Bứrc, và Bả - tông là Trầm-thàn-Lãng cùng Hò̀-đinh-Phượng, vào năm Ất-hợ trước đày, khòng ngờ bị sóng gió tròi-giạt vào nưởc chúng tôi, còn phải ở lại đày đề đợi có dịp tiẹ̀n sẽ đưa về Qui -quớc. Nào

1. Ly vy có kẻ đọc là sy my.. Ly vy là loài quỉ quài ở cây, ở đá.
2. Làn-kinh là kinh Xuân-thu có mục-đich răn bọn loạn-thằn tặc-tử.

## PHUU BIEN TAP LUC QUYÊN NĂM

ngờ đâu bọn họ đồng mọt bẹ̀nh mà khơng biết thương nhau, đồng hoạn-nạn mà khơng biết xót-xa, nàng-dỡ nhau, lại cón cùng nhau tranh-giành, kiện-thưa, phải trái. Nhưng họ đều là người dân Trung quơc, không có liên quan gì đến chính-điền nước chúng tôi cả. Vậy xin nièm-phong và giao hoàn những lời cung-khai của cả hai bèn, bầm lên Thượng-Hiến dề Ngài tự ý dịnh-đoat.

Chúng tồi lại được nghe : «Hải nọi tồn tri-kỷ; thièn nhai nhược tị lân « nghĩa là «Trong đất nước còn có người tri-kỷ, ngoài chàn trời củng như ở liền xóm-giềng ". Vậy chúng tơi xin kính tặng những sản-vật địa-phương nhỏ-mọn như sau đày :
-- Trầm-hương 5 càn.

- Quạt hoa-tièu 5 chiếc.
- Lua vàng 5 tấm.
- Ngà voi 1 doi.
- Yến-sào 10 cân.
- Vaì cá 30 càn.
- Hải-sàm 30 càn.
- Tòng-tmic 20 cành.

Gọi là bày-tỏ chút lòng chàn-thành hoài cảm.
Nơi tịch-nhưỡng xa-xôi cũng một cõii càn khôn, lòng son từng cảm-thông kfn-đáo; nưởc Trung-hoa rực-rở như hai vừng nhựt nguyệt, mắt xanh từng giao-cảm thiết-tha. Chúng tôi thiết nghĩ nếu không phải nhờ lời nói đề bộc-bạch ý-chí của minh,

## PHƯ BJEN TAP LƯC QUYÈN NĂM

và nhờ văn-từ đề diễn-đạt lời nói của mình, thì chúng tôi biết làm sao đề được ngưỡng-vọng ơn trên trong muôn mọt?

Tàm thần chúng tôi theo ngòi bút trình-bày, kinh xin Ngài soi xét.

Nay cần thur.
Ngày tháng 7 nièn hiẹ̀u Càn-long [Đại-Thanh] năm thứ 21. [Tức năm Binh-tý là năm 1756 sau Công-nguyên].

## $\pm$

Tại trấn Thuận-hoá, có một người dạ̀t-sĩ ' tên là Ngô thếLàn, tèn tự là Hoàn-phác. Lúc còn tuòi trẻ, ông có chi-khi và thich-thú khác thường, học rọ̀ng, văn hay.

Thường àn-cư ở làng Vu-lai thuộc huyện Quảng-điền, ông tự hiệu là «Ȧi-trúc-trai» [kẻ trai-chay yêu trúc].

Năm ấy, òng Ngô-thê-Lân đã hơn 50 tuồi, ngu-cưở phơ [bến] Thanh-hà. Chúng tôi [tác-giả Lè̀-qui-Đôn] có cho ngurời đến mời ông, nhưng ông không tới, chỉ gửi thư cảm tạ mà thôi, và trong thư, ông có nói : «Ong lấy việc «bôn-xu thời-thế » và «cầu-cạnh tiến thàn » làm thẹn-thuồng, xấu-hồ ». Ong có nhiều bài thơ đề vịnh, và tập thơo của ông được mang tên là «Phong-

[^30]
## 244

## PHÚ BIEN TAP LUC QUYÈN NĂM

trúc tập＂${ }^{1}$ ．Văn thơ của ông，lời lẽ đẹp－đẽ，thanh－nhã và có tình－tứ cao trí．

Cuơn＂Phong－trúc tập＂）do chinh òng đề－từ như sau ：

夫 風［181b］之 鳥 物 者 ，無 其
質 而 有 其 氯；竹之島 物 者 ，有 其 質 而 無 其 心－故 竹因 風 而 有 然；風 因 竹 而 成迹－是以風来則鳴，風 去則止－風 之 大者則大鳴；風之 小者 躬 小鳴－是 其 鳴 ，乃在乎風，而不在乎竹 －竹 本 如 如 也－至 若 高 如鸺 喥 ，靑 如 龍 呤，骤 如 奔清，徐 如 行 珹 ，䢔夫幽能陶 俗 ，清 可 泽 煩，崟 出 而愈奇，愈鳴而愈不場者，亦 在 乎 無 心而 妙 㸔 乎 風 也．

[^31] người ura tiêng gió và trúc．
蜼然－其所以啺䪪天機
，隹掦真㹇者，｜ $182 \mathrm{a} \mid$ 亦 在 乎咱者之自得－而 其 雚 俗 㾌
醇，則方竹何具馬•
吁！竹 乎！竹乎！吾有
取於竹突－

## Phiền âm

## ĐE゙・TƯ

Phù phong chi vi vật giả，vô kỳ chắt nhi hữu kỳ khí ；trúc chi vi vật giả，hữu kỳ chắt nhi vô kỳ tâm．Cơ trúc nhân phong nhi hữu thanh，phong nhân trúc nhi thành tích．Thị di phong lai tả̉c minh，phong khứ tả̉c chỉ．Phong chi đại giả tả̉c đại minh； phong chi tièu giả tấc tiều minh．Thị kỳ minh，nãi tại hờ phong， nhi bắt tại hờ trúc．Trúc bản như－như dã．Chí nhược cao như hạc lệ，sảng nhược long ngâm，sậu như bôn đào，từ như hành bội，đãi phù u năng đào tục，thanh khả địch phièn，dũ xuăt nhi dũ kỳ，dũ minh nhi dũ băt kiệt giả，diệc tại hờ vô tâm，nhi diệu ứng hơ phong dã．

Tuy nhiên，kỳ sở dī sướng－phát thiên－cơ，du－dương chân－ vạ̀n giả，diệc tại hơ thinh－giả chi tự đảc．Nhi kỳ nhã tục tì thuăn， tăc $u ̛$ trúc hà dữ yên．

Hu！Trúc hò ！Trúc hơ ！ngô hữu thủ ư trúc hỹ． 246

## PHỬ BIÊN TAP LƯC QUYÊN NĂM

Tam dịch nghia

ĐE゙・TƯ

« Đại-phàm gió là một thứ khóng có chất mả có khi ; trúc là một vật có chất mà khòng có ruột. Ấy cho nèn trúc nhàn gió mà có tiếng-tăm, gióo nhàn trúc mà thành hinh-lich. Hễ gió đới thì có tiếng kèu, gió qua rò̀i thi lại vấng tiếng. (iió to thi tiêng kèu to, gió nhỏ thi tiếng kèu nhỏ. Nhur vạ̀y thi dủ biết tiếng kèu đó là tại ở gió, chứ không phải tại ở trúc.

Trúc vẫn là trúc tự-nhiên mà thói. Còn nhur có tiếng cao tựa tiếng hạc kèu, tiếng vang tựa tiếng rò̀ng gà̀m, tiếng mạnhmẽ, mau-chóng nhur lớp sóng cò̀n, tiếng khoan-thai, thanh-thả như tiếng ngọc bội, cùng với tiếng àm-thầm, kin-đáo mà có thề đào-thành được phong-tuc, tiếng trong-trẻo, thanh nhã mà có thê tầy sạch được ưu-phiền, tiếng càng xuất phát lại càng lạlùng, tiếng càng kèu to lại càng kêu mãi khòng hết, ấy cũng là nhờ chỗ trủc vô-tàm, mả khéo-léo hưởng ứng với gió vạ̀y.

Tuy nhiên, muớn phát-hiẹ̀n thièn-cơ, du-dương chàn-vạ̀n, cũng đều do ở ngurời nghe có ý nhạ̀n-thức mà cảm-thông được hay không. Chứ còn như sửa-chữa được nhã-tuc cho hay-ho, giúp-đỡ được thuần-phong cho đẹp-đẽ, thi trúc kia có dự gì đâu.

Òi! Loài trúc kia! Loài trúc kia! Ta thạt có nhiều cảm-tinh đới với trúc vạ̀y n.

Người bạn òng Ngo－thẻ̉－Lản là òng Nguyển－dưỡng－Hạo quán ở huyẹ̀n Duy－xuyèn［ngày nay thuọ̀c tỉnh Quảng－tin］cũng có làm bài tựa cuốn＂Phong－trúc tạ̣p＂nhtr sauu：

風 竹 集 序：

萬 物 之粲夥矣，有出於
者 天聲也；繁馨者 人 緊 也
－故人聲则有邪正之粘，
而天䒜則無邪正之䉽馬•夫人 督 而 求 天督之正者
，畕 純 曒 絴 ，商 宫 迭 奏 ，而 條 理 井 然 不 清 •嘻笑怒哭 ，䚛 碭 物 成 章 ，而 性 情各得其正，此人之天也若 其 哀［182b］而 至 於 停 ，楽 而
至 於 淫 ，如 樸 上桑間之督
，此人之人也托於物之自然，如松督，絃 聲，春鳥聲，秋虫筫，
phờ bièn tap luc quyèn nâm
逢，品调曲古，咱之者今
进思，其視絲竹之紫督，莫 娈 可天㭚者 版

吾友晋江吴君完㮦幼習時文，尤工於诗，既而臀世俗之紫然，侁然求天下之元 督 於 是出禕入仙，
 ［1833］董所得－反而求诸六组 ，一旦容然有悟•

夫勒以易知，坤以夜能 ，廂然太公，物来順发之妙，推之行事，措之言睟 ，引而伸之，歌封程永，扇 類 品 题 ，風䫓天然，不由务 ，室非有得於元铬之者者截•

先生平昔来性要竹，所居必植竹於窗前，素做之

，方馬妙悟•
夫 竹 带 意 於 風 ，然 而 風束 則 竹 動 ，而 馨 生 ；心 無
容 於 物 ，然而物接則心感
而 封 成－風 去 竹 静 ；事 去 ［183a］心 虚；或魚機括 ，有不容易者－故於絃聲，松㚕 ，春 鳥 粲 ，秋 虫 聲 ，藮 再㛑，風 竹 督，之 此 數 者，
換有取於風竹•䞨康蓈梅
花 ，濂 溪 莛 草 之意，緑一
物 以剖玄秘者 耳－故 其 诗
菒 题 曰 風 竹，問 序 於 余，
余 乔 以知音，不能以鄙俚
解，乃謹書諸符端，以併告夫同志之言詩者。

陳世昌跋之日：其 性 愛竹，所居必植於窗前，以供省玩，益 竹之可爱者，幹 直 而 蓈 堅 ，根 深 而 葉 功，

## PHÚ BIÊN TAP LUUC QUYÊN NĂM

植 植 亭 事 ，有 凌 青之氯• ［184a］時而烟捎月上 ，而 籍 風来，足洗我之虐秝，忘 吾之俗慮，其清嵃之氯鳥何如哉！古之人多有愛之者 ，不意於吾友完璞吴先生亦 酷 愛 ，此 舆 某 有 同 志馬。完 养 抱 道 自 珍 ，不 鳥 物欲所泊，胸飡酒落，目會心融 ，故 於 花 朝 月 夕 之 時 ，冷雨溥風之際，感物而癷 ，䈈 類 成 詩 ，督 調 天然 ，各 得 性 情 之正，亦焰竹之於風也，随解随發，音䫓 無 第，而人不 感 其 繁 也 －第 風 $[184 b]$ 之 解 於 物 也，天然，摖然，萬䎩皆鳴，而揭以竹㹡名者何我？盖竹之鳥物也，有 類 乎 君 子 之鳥 德 馬 • 䚆 其志名于集，可 栊 然 想 見 其 鳥人，而 况故 其 詩 耶 ？

## PHỨ BIEN TAP LUCC QUYÊN NĂM

## Phièn âm

## " PHONG-TRÚC TẬP " TƯ

a Vạn vật chi thanh khoả hỹ. Hữu xuăt ư nguyên thanh; hữu xuăt ư phiển thanh. Nguyên thanh giả thiên thanh dã ; phiè̛n thanh dã, nhân thanh dã. Cõ nhân thanh tả̉c hữu tà chính chi biện, nhi thiên thanh tạ̛c vô tà chinh chi biện yên.

Phù nhân thanh nhi càu thiên-thanh chi chinh giả, hã́p, thuăn, hiệu, dịch, thương cung điệt tău, nhi điěu-lý tỉnh-nhiên bắt hào. Hy, tiễu, nộ, mạ, xúc vật thành chương, nhi tinh tình các đâc kỳ chinh, thử nhân chi thiên dã. Nhược kỳ ai nhi chí ư thương, lạc nhi chi ư dâm, như bộc thượng tang gian chi thanh, thử nhân chi nhân dã. Chí ur thiên thanh thác ư vật chi tự-nhiên, như tùng thanh, huyền thanh, xuân điều thanh, thu trùng thanh, tiêu vũ thanh, phong trúc thanh, âm vận thanh dật, phàm điệu u cò, thính chi giả linh nhân hữu dã hạc chi hà tâm, cô vân chi viễn tứ, kỳ thị ti trúc chi phiěn thanh, hê thi khả thiên nhưỡng giả dư ?

Ngô hữu Tãn-giang Ngô-quân Hoàn-phác ãu tập thời văn, vưu công ur thi, ký nhi yè̀m thĕ-tục chi phiên thanh, khái-nhiên cău thiên-hạ chi nguyên-thanh. $\mathbb{U}$ thị xuắt thiền nhập tiên, thao vi sách àn, cơ thập dư niên, đãi vô sở-đảc. Phản nhi cău chư Lưckinh, nhứt đán khoát-nhiên hữu ngộ.

Phù càn dì dị tri, khôn dĩ giản năng, khuếch-nhiên Thái công, vật lai thuận ứng chi diệu, suy chi hành-sự, thở chi ngôntừ, dẫn nhi thân chi, ca, thi, từ, vịnh, xúc loại phàm đê, phong-

## PFƯ BIEN TAP LUUC QUYÊN NĂM

vạn thièn -nhiên, bằt do phủ tạc, khời phi hữu đấc ư nguyên-thanh chi chi già tai ?

Tiên-sinh bình-tích tơ tánh ái trúc, sở cư tãat thực trúc ư song tiên, ký ngąo chi dur, thanh phong từ lai, khanh - thurong thành thanh, ur yên diệu ngộ.

Phù trúc vô ý ư phong, nhiên nhi phong lai tẳc trúc ậ̂ng, nhi thanh sinh; tâm vô dung ur vật, nhiên nhi vật tiếp tả̉c tâm cảm, nhi thi thành. Phong khứ trúc tïnh; sự khứ tâm hur; diên ngư cơ quát, hữu bất dung-dị giả. Cô ư huyền thanh, tùng thanh, xuân điêu thanh, thu trùng thanh, tiêu vũ thanh, phong trúc thanh, chi thử số giả, độc hữu thủ ur phong trúc. Nãi khang-tiết mai-hoa, Liêm-khê đinh-thảo chi ý, duyên nhứt vật di phàu huyên-bí giả nhi Cơ kỳ thi tập đê viết "phong-trúc ", vẵn tự ur dư, dư thiè̛m di tri âm, băt năng dī bỉ-lý từ, nãi càn thư chur giản đoan, dĩ tính cáo phù đơng-chí chi ngôn thi giả.

Trăn thẻ̛-Xương bạt chi viết : kỳ tính ái trúc, sở cư tắt thực ur song tiền dī cung thường - ngoạn. Cái trúc chi khả ái giả, cán trực nhi tiết kiên, căn thâm nhi diệp kính, thực-thực đình-đình, hữu lăng tiêu chi khí. Thời nhi yên sao nguyệt thượng, vũ thác phong lai, túc tà̀y ngã chi tràn khâm, vong ngô chi tucc lự, kỳ thanh-khoáng chi khi vi hà như tai! Cồ chi nhân đa hữu ái chi giả, bắt ý ư ngô hữu Hoàn-Phác Ngô Tiên-sinh diệc khớc ái, thử dữ mõ̃ hữu đỡng chi yên.

Hoàn-Phác bão đạo tự trân, bẵt vi vật-dục sở cỡt, hung hoài sái lạc, mưc hội tâm dung, cổ ur hoa triêu nguyệt tịch chi thời, lãnh vũ thê phong chi tê, cảm vật nhi phát, xúc loại thành thi,

## PHỨ BIEAN TAP LUC QUYÊN NĄM

thanh điệu thiên-nhiên, các đắc tính-tình chi chính, diệc do trúc chi ư phong dã, tùy xúc tùy phát, âm vận vô cùng, nhi nhân bắt yềm kỳ phiěnn dã. Đệ phong chi xúc ur vật dã, thiên-nhiên, sậunhiên, vạn lại giai minh, nhi độc dí trúc thiện danh giả hà tai ? Cái trúc chi vi vật dã, hữu loại hồ quân-tử chi vi đức yên. Quan kỳ chí danh vu tập, khả khái - nhiên tưởng kiên kỳ vi nhân, nhi huõng độc kỳ thi gia?

## Tạm dịch nghia

Bải tựa tạ̀p thơ "Phong-trúc»
do ông Nguyễn-dưỡng-Hạo đề
"Cải tiếng của muôn vật tính ra vốn nhiều lắm. Cũng có thứ tiếng phát-xuất từ nguyên-thanh, cũng có thứ tiếng phátxuất từ phiền-thanh. Nguyèn-thanh là tiểng của trời; phiềnthanh là tiếng của người. Cho nèn tiếng của người thì cần phải phàn-biẹ̀t liếng tà hay tiếng chính, còn tiếng của trời thì không phải phàn-biệt tà hay chinh vạ̀y.

Òi! Tiếng ngurời mà cầı được chính-đính như tiểng trời, thì Hấp, Thuì̀n, Hiệu, Dịch ${ }^{1}$, tiếng Cung, tiếng Thương ${ }^{2}$ thay-

[^32]đôi mà táu nhạc, điều-lý rõ-ràng mà không lẫn-lộn. Những tiểng than, tiếng cười, tiếng giận, tiểng mắng, gặp trường hơp tiếpxúc với cảnh-vạt mà thành văn-chương, mà tính -tình đều được chính-đáng, ngay-thă̊ng, ấy là tiếng trời ở trong tiểng người vậy. Còn như buồń mà đến nỗi thương-tồn tâm-thằn, vui mà đến nổi dàm- dật tình-dưc, như những tiếng ở trèn bộc trong dâu, ấy là tiếng người ở trong tiếng người vạ̀y. Đến như tiếng trời mà thác vào vạn vật một cách tự-nhiên, như tiêng cây tùng, tiếng đàn huyền, tiếng chim kèu hớt mủa xuân, tiếng trùng rên-rĩ mủa thu, tiếng mưa rợi xào-xạc ở trên tằu chuới, tiếng gió thồi vi-vu ở trên cành tre, âm-vạ̀n trong-trẻo, nhẹnhàng, phàm-điệu thàm-trầm cờ-kinh, khi nghe những tiếng ấy khiến người ta nảy sinh ra tấm lòng phảng-phất như con hạc bay ở ngoài đồng nội, nảy sinh ra cái tứ mơ-màng như đám mày bay lơ-lửng ở trên tầng trời, so với tiếng ty, tiênng trúc ${ }^{1}$ nghe quá inh-ỏi rờm tai, nhàm tai, thì nào có khác gì một trời một vực ?
trưởc hết là há̛p nhur là khi mới nghe tiêng - tiênng chuơng chẳng hạn ai cŭng sửng-sớt chứ-ẏ. Rời thuằn nhur là khi nghe tiếng theo với tiếng chuông thì có tiếng bát-âm thay-đòi nhau tấu nhạc, tiếng người và tiêng nhạc cùng ăn nhịp với nhau mà không lã̃n-lộn, nghe rắt hoà-nhã [thuà̀n nhưu]. Rời hiệu như là phàn-biệt tiếng trong và tiênng đưc, nghe rất rơ-ràng sáng-sủa [hiệu nhưu|. Rời dịch nhur là ỳ-chí người ta đều-dặn, nghe đề biét nhạc tấn đă gàn xong, suy-diễn sự-lỳ cho cùng [dịch như).
2. Tiếng Cung, tiếng Thương là hai tiếng trong năm thứ tiếng là Cung, Thurơng, Giờe, Chủy, Vü trong đ̀̀n.

1. Tiêng Ty, tiêng Trúc là hai tiếng trong tám thứ tiêng [bát-âm] là bào, thờ, cách, mộc, thạch, kim, ty, trúc.


## phÚ bien tap luc quyèn nam

Người bạn chúng tôi là Ngô-quân Hoàn-Phác người ở Tăngiang, lúc còn tuồi đồng-ấu đã tập làm thời-văn [văn-chương được người đương-thời sùng-thượng], lại càng giỏi trong nghề làm thơ. Thế rò̀i ông chán-nản những tiếng phiền-phức của thói đời, nên ông khảng-khái, nhứt-quyết đi tìm-tòi cái nguyên-thanh trong thiên-hạ. Rời sau khi ra cửa thiền lại vào đạo tiên, ông suy xét những lẽ huyền-vi, nghiên-cầu những lẽ bi-ằn, đã gần mười năm trời mà chẳng được công việc gi cả. Ong lại phải quay về cầu-học ở Luc-kinh ${ }^{1}$, bỗng một buồi sáng mai, ông chợ cảm thấy nhẹ-nhàng, khoáng-khoát $c o ́$ phần giác-ngọ.

Đại-phàm quẻ Kiền và quẻ Khon, người ta tìm-hiều một caich rất giản-dị, rộng-rãi và công-hằng vơ cùng. Hễ việc đến thi thuạ̀n-ứng rất khéo-léo, tài-tình, rò̀i suy rộng ra viẹ̣c làm, thithớ ra lời nói, mà dẫn phát ra thi, ca, từ, vịnh, gặp cảnh-vật nào cũng phàm đề cảnh-vật ấy với phong vận tự-nhiên, lưuloát, không cần phải đẽo-gọt, trau-chuốt, há không phải là đã đến được cái tinh-thần của Nguyèn-thanh hay sao?

Ngò Tièn-sinh [tứe Ngô-thê-Làn] lúc bình-nhựt có tánh ưathích loài trúc, tại nhà Tiên-sinh ở tất có trò̀ng trúc ở trước cửa sồ. Những lúc nhàn-rổi, gió mát từ nơi xa dần-dần đựa lại, vivu thành tiếng như kim-thanh, nhân đó Tiên-sinh linh-cảm giác-ngọ̀ mọ̀t cách huyền-diệu!

[^33]
## phú bien tap luc quyèn năm

Oil Trúc nào có ý－tứ gi với gió，nhưng mỗi khi có gió tới， thi trúc rung－dọng mà thành co tiếng，cüng như lòng người ta vơn không đề ý đến mọt sự－vật nào，nhưng mỗi khi chợt tiếp－ xúc với sự－vật，thì tự－nhiên lòng người ta cảm－động hay cảm－ hứng mà thành ra thơ．Gióo qua rời thì trúc lại yên－tĩnh，cüng như sự－vật qua rò̀i thì lòng lại hur－không như khòng có sự－vạ̀t gl cả．Cho đến cái cơ－quát［then máy］của tạo－hoá đới với con diên［con diều］bay trên cao，và con cá lặn dưới vực sâu ${ }^{1}$ cũng vẫn mầu－nhiẹm vạ̀y．Cho nên đời với các thứ tiễng như tiêng đàn huyền，tiểng cây thông，tiếng chim kêu ríu－rit mùa xuân， tiếng trùng rên eo－óc mùa thu，tiếng mura rả－rich đồ xuớng tàu lá chuời，tiếng gió thồi vi－vu lay－động cành cây trúc．．．，trong các thứ tiếng đó，thì Ngồ Hoàn－Phác Tiên－sinh chỉ ura thích một thứ tiẽ̛ng＂phong－trúc» mà thôi．Như vậy sở－thích của Tiên－ sinh nào có khác gì cái ý thanh－cao của òng Thiệu Khang－ Tiết ${ }^{2}$ ura－thích hoa mai，và òng Chu Liêm－Khê ${ }^{3}$ ura－thich đám

[^34]

## PHỦ BIÊN TAP LUC QUYÈN NĂM

cỏ xanh mọc ở trước sân, đều là nhàn một cảnh-vật nào đó mà mò̀-xẻ tìm hiĉ̀u những cơ huyền-bí của tạo-hoá vậy. Ấy cho nèn Tièn-sinh mới đề tạ̀p thơ của minh là «Phong-trúc tập », và Tièn sinh lại đòi-hỏi chúng tôi phải viết bài tựa cho tập thơ à́y nữa.

Chủng lòi tự lấy làm thẹn-thuòng được Tiên-sinh cho là người bạn tri-àm.

Dầu có tự biết lời văn của mình là thô-bì, quê-mùa, chúng tôi cũng không thề nào từ-nan được. Vạ̀y chúng tôi xin kinhcà̀n viết bài tựa ở đầu tạ̀p sách nà̀y, đề đồng thời quảng-cáo cùng các bạn đồng-chi trong làng thơ."

## $\pm$

Tại tạ̀p thơ nầy, ông Trần-thé-Xương cüng có viết mợt bài «bạt» ' đại-ý nói rằng:

Ong Ngò Hoàn-Phác có tánh rất ura-thích loài trúc, cho nên tại nhà ông ở, ông có trồng cày trúc ở trước cửa sồ đề ngày ngày thưởng-thức cho ngoạn-muc. Bởi vì trúc là mọt loài cây đảng được người đời yèu mến : thân cày trúc đã thẳng-thắn,

[^35]
## PHỨ BIÊN TAP LƯC QUYÊN NĂM

mà đơt cây trúc [mắt cây] lại bền-bỉ, dẻo-dai ; gớc cây đã sâukin, mà lá cây lại cứng-rắn khác thường.

Cây trúc đứng cao sừng-sững, dong-dõng, có cái khi-thê mạnh-mẽ như imươn xông lèn đến tận vòm trời xanh kia. Những lúc mày khói toả, những khi vừng trăng lên, những lúc hạt mưa rơi lác-đác, những khi làn gió thời vi-vu, tất cả những cảnh thiên-nhiên ấy rất có thề tầy sạch được thân áo đầy buiibặm của chúng ta, đồng thời làm cho chúng ta quên lảng nỗi 1ơng nặng tục-lự, đầy ưu-tư, thì cái khi thanh-cao, khoáng-đạt, thư-thái của chúng ta lúc bấy-giờ biết là chừng nào!

Người đời xưa, cũng có nhiều kẻ ura-thích loài trúc. Nào ngờ ngày nay, ngırời bạn chúng tôi là Hoàn-Phác Ngô Tiênsinh cüng rất yêu-mến loài trúc. Như thế Hoàn-Phác Ngô Tiênsinh quả thật là bạn đờng-chí với chúng tôi vậy.

Hoàn-Phác Tiên-sinh vơn một lòng hoài-bão đạo-lý, trântrọng đạo-lý, và biết tự-trọng, không bao-giờ chịu đề cho vậtdục lôi cuơn, chi-phơi, làm chìm-đắm tâm-thần của mình. Ong đã sån có tấm lòng tiêu-sái, lỗi-lạc, con mắt thì sáng-suớt, mà bung-dạ thì hay dung-hoà với mọi người. Cho nèn gặp những khi hoa sớm trăng chiều, những lúc mưa buồn gió lạnh, ông cảm-khái cảnh - vật mà phát - tiêtt ra thi - văn cũng có, hoặc là nhân tiếp-xúc với vật-loại mà thành thi-chương cũng có, âmthanh và điệu-vận rất tự-nhiên lưu-loát, không cần phải gò-ép, đẽo-gọt, ấy là ông đã sở-đắc tính-tình chàn-chính. Như thé có khác nào trúc với phong. Trúc với gió càng tiếp-xúc với nhau lại càng phát-xuất ra tiếng, âm-thanh và , vạ̀n-điệu thật là


## phừ bien tap lưc quyèn nâm

vò－cùng，dầu người ta có nghe nhiều cung không thề chán tai， nhàm tai．

Nhưng hễ gió có tiếp－xúc với vật nào，thì những tiếng tự－ nhièn và mau－chóng từ đâu đưa đến，rò̀i muôn ơng sáo trong trời đắt đồng－thời kêu lên．Tại sao người ta lại cho tiếng trúc là hơn，và lấy trúc mà đặt tên cho tạ̀p thơ của minh ？Bởi vì loài trúc là một loài thực－vật có đứr－tánh tự－nhiên giơng hệt như đưre－tánh của người quàn－tử．Chúng ta hãy xem Ngô Hoàn－ Phác Tièn－sinh lấy trúc mà đặt tên cho tạ̀p thơ của mình，tưởng có thề quả－quyết Tièn－sinh là người như thế nào rời，phương chi chúng ta lại được đọc cả tạ̀p thơ của Tièn－sinh nửa．

Trong tạ̀p thơ «Phong－trúc＂của Ngô－thê－Làn Hoàn－Phác Tiên－sinh，có bài thơ＂Tự－vịnh » như sau：

## 自 良 封

| 方 有 |
| :---: |
|  |  |
|  |  |

圆

## phỨ biEn tap luc quyèn nâm

長 進 心重最
现 書 度 垵 食
任 使 忘 椎 成
目拏芳生苦
胸中重所施
自 頁 且 䘓 蕴
善 货 虑 有 期
行年末四十
此 心忽 已 㝨
退居友愿鹿
結 屋 卧 山 坡
［185a］聞 閉 古 人 書
所得在伏絃
呫 頙 知 古 人
线然不我斯
回首少年場
凡事皆妾鳥
幸 或 脱 綰
戏 狄 心自怡
哲人嗼永逝
吾 金 誰 奥 ？

## pHÚ biÊN TAP LUC QUYĖN NĂM

## Phiên âm

## 1. TƯ VINH THI

Nam phương hữu nhứt sĩ, Chí đại nhi sơ kỳ. Thiếu du Tuyên-thánh môn, ${ }^{1}$ Trưởng tiễn tâm vồ nghi.
Đam thur phê tàm thực, Nhậm hiệp vong quyèn uy. Muc kich thurong-sinh khò, Hung trung vô sở thi. Tư phụ thả thao uàn, Thiện giá ưng hữu kỳ. Hành niên vị tứ thập,
Thử tâm hơt dĩ suy.
Thối cur hữu mê lộc,
Kiết örc ngoạ sơn phi.
Nhàn duyệt cò̀ nhân thư, Sở đắc tại Phục-hy. Điè̀m đău trì cò nhân, Thành nhiên băt ngã khi.
Hời thủ thiếu-niên trường,

1. Tuyên-thảnh môn là cửa di̛re Tuyên-thánh, tức cira đức Thảnh Khònģ-tỉ̛, bởi vì näm Kỷ-mão, tức nam 739 sau Công-nguyên, là năm thứ 27 niên-hiệu Khai-nguyên Hurờng Ituyè̀n-tông, nhà vua truy đặt thụy-hiệu đức Khòng-Tử là Văn-Tuyèn vương, và truy tặng như̆ng tưởc Công, Hằu và Bá cho các đẹ̀-tử của đức Thánh Khòng-tử.

# PHỨ BIEN TAP LUC QUYÊN NĂM 

Phàm sur giǎ võng vi.<br>Hąnh hoăc thoát cương-toả,<br>Mặ-mặc tâm tư di.<br>Triêt-nhân thán vinh thę,<br>Ngó kim thùy dữ qui?

## Dịch theo thè Lục-bát

## TƯ VINH

Phương Nam có một thur-sinh, Chi to mả số thật tinh lạ thay.

Thiéul thời đạo Thánh ${ }^{1}$ theo thầy, Lớn lên tiến tới lòng đảy khóng ngờ.

Học chăm, ăn ngủ lảng-lo, Trọng người nghĩa-hiẹpp, coi thưra quyền uy.

Thấy dân khổ sở những khi, Trong lòng thurơng xól biết thi thé nào?

Kinh luàn cạ̀y có luợc-thao, Ngọc lành gin-giữ, giá cao có phần.

Nay ta chưa đến tứ tuằn, Xét minh bỗng thấy tàm-thằn đã suy.

Lui vè̀ bạn với lọ̣c mé ${ }^{2}$,

[^36]
## PHỬ BIÊN TAP LƯC QUYÊN NĂM

Làm nhà ờ chơn sờn khè nầm khoèo．
Nhàn rem sách cö̀ cũng nhië̀u， Tä̀m lòng sở－dict tại trï̀u Phur－hy．

Diẹ̀m dìu biét thự̛̉ xuru kia，
Nhừng dië̀u nghìa－lỵ chả̉ng hẹ̀ dơ̈i ta．
Quaty dïu nhớ luic trë－ther，
Nhiën dï̈ll sai－träi bày giir mơri hay．
May sao danh lợi thoál dày，
Noghì thàm tụr nhủ lòng này tụr vui．
Triét－nhản vàng bȯng làu ròio，
Thàn nà̀y rời nữu ở đừi với ai ？

2．春 日 偶 成

浮 名 放 下 見 吾 真
水 竹 生 涯 幸 不 質
脱 野 無 風 烟 自 直
山花有露色偏新
高 談 埥 客 锐 三 $寸$
佳 醉 逢 春 好 十 分
料 得 無 人 同 此 楽
不 妨 糜 虎 結 鳥 粕

# PHÚ BIÊN TAP LUC QUYÈN NĂM 

## Phiêt âm

## 2．XUÂN NHƯT NGȦU THANH

Phừ－danh phóng hạ kiễn ngô chân，
Thủy trúc sinh nhai hạnh bắt bàn．
Hiểu dã ${ }^{\mathbf{1}}$ vô phong yên tự trực，
Son hoa hữu 1 ộ såc thiên tân．
Cao đàm đơi khách nhiêu tam thơn，
Giai nhưỡng phùng xuân hảo thập phăn．
Liệu đắc vồ nhân đơng thử lạc，
Bãa phường mê lộc kiễt vi lân．

Tạm dịch nghia den

Phủ－danh có vứt đi rò̀i mới thã́y rõ bản－ngã， Có nước và tre sinh sống，may khỏi bị dói． Đồng nọ̉i vẳng gió，nén mảy khói tự đửng thảng， Hoa núi có sương mú，nén cảnh sắc càng thèm mới． Đối với khách nói chuyện，tha hồ uớn ba tấc lưỡi， Gặp mủa xuàn có rươu ngon，thi tốt dẹp mười phà̀n． Chắc khòng có ai nhur ta cùng vui thú ấy． Ở gần－gũi hươu nai，nào có ngại gi．

[^37]
## PHỬ BIÊN TẠP LƯC QUYÊN NĂM

## Dịch theo thè Lục-bát

## 2. NHÅN NGAY XUÂN NGÃU HƯNG THANH THƠ

Bời người vừl hét phù-danh, Ròi ra mới thấy thụre tinh người ta.

Nıước kia, trúc nọ rờm-rá, Tịr-nhiên ta thấy thằng ta khỏng nghèo.

Cánh đồng gió sớm vấng-teo, Khói mày lèn thả̉ng nhur chiều lửng-lơ.

Trên non hoa đọng surong sa,
Nhin xem cảnh-sắc thụit là mới toanh.
Viẹc đời cao hứng phầm-binh,
lơn ba tấc lười làm kinh những người.
Ngày xuán chén rự̛̣u đằy vơ,
Vui nà̀y nào có mấy người cùng vui ?
Hurơu nai gằn-gũi hỏm mai,
Nüi non cùng sóng tháng ngày ngại chi !

Óng Ngò-thê-Làn lại có bài thơ «Hoài cảm» như sau:

## 3. 情 或



## PHÚ BIEN TAP LUC QUYÊN NAM



## Phiên âm

## 3．HOAI CÀM

Thiên địa sinh ngô ${ }^{1}$ hữu ý vô？
Biên－phương không lạc nhứt vu－nho．
Tứ vô ${ }^{2}$ diệu chỉ bằng thùy vẵn？

1．Trên đây viết « Thiên địa sinh ngò s，mà trong vi－ảnh lại viết « Thiên địa $\sinh$ dưn，không biết bản nào viêt đủng？

2．Tử vô：xuât－xứ từ thiên Tử－Hản trong sách Luạ̀n－ngữ là ：
1）Vó $\dot{y}:$ Hễ hợp đạo－lý thi cừ việc làm，khơng nên bao－giờ nghî đén ý riêng－tư của minh．
2）Vó tất ：Bời có dùng minh thì ra làm，khòng dùng thi thơi，chứ khơng nên muru－cà̀u cho tát được đề mà làm．
3）Vỏ cố：Không nên cơ－chắp，càu－nệ，khòng nên khưo－khư giữ låy $\dot{y}$ riêng－tư của mình．
4）Vó ngã：Hễ viẹ̀c gì hợp với đạo－nghĩa thì làm，chứ khơng nên nghĩ đên quyè̀n－lợi riêng－tư của minh．

# PHỬ BIÊN TẠP LƯC QUYÊN NĂM 

Nhứt quán ${ }^{1}$ chân truyěn thán độc cô.
Lठ Thánh khăp lân tri mệnh hỹ !
Sở-Cuŏng ${ }^{2}$ ca phượng thức thời hơ ?
Tuy nhiên dụng xả phi do ngã,
Tư thị hành tàng khước tại ngô.

## Tạm dịch nghia đen

Trời dắt sinh ra ta đày có ý-tứ gi khòng?
Tại nơi bièn-phurơng xa-xăm, bổng nảy sinh ra mọ̀t kẻ vunho |nhả nho khòng thực-tế].
Diẹ̀u-chỉ «tứ vò » biết hỏi-han cuing ai bày-giờ?
( hhan-truyè̀n «nhứt quán", thật đảng buồn cho minh cô-dọ̀c.
Đức Khồng-tử khóc con làn sinh ra khòng phải thời là Ngài
đã biết mệnh trời.
Ong Sở-Cuò̀ng hait con chim phượng có phải là người thức
thời không?

[^38]
## phỨ bien tap lưc quyèn nâm

Tuy－nhiên việc nhà vua dùng ta hay không dùng，đàu có phải do nơi ta quyét－định． Từ đây，có ra giúp đời hay là ở ùn mới thật tại nơi ta．

## Tạm dịch theo Đường－luật thề Thất－ngôn

## 3．HOAI CÀM

Trời đất sinh ta có y khòng？
Biên－phương xa－tit một dò̀ ngòng．
＂Tứ vô＂học đạo nào dòi bạn？
＂Nhứt quán» buồn đời chỉ một ông．
Lỗ－Thánh 1 khóc làn thương mẹ̀nh hãm， Sở－Cuồng hát phượng biết thời cùng？ Phải đàu dưng，xá do mình định， Nhưng việc hành，tàng vốn tự lòng．．．

## 4．自 述

三十六 年 多 病 客
愛 間 結 屋 在 榉 菓

[^39]
## phỨ bien tap luc quyèn nâm

半 生 踪 跡 持 鳥 伴
到 成 登 陪 洦 作 媒
心不 佯 冠 那 忌 書
友 無 按 剑 任 旌 䪭
鳥人最苦是無拳
拳 得 䢙 須 大服開

Phiên âm

## 4．TƯ THUẬT THI

Tam thập luc niên đa bệnh khách， Ai nhàn kiết ơc tại Vu－lai． Bán sinh tông－tich thi vi bạn， Đáo xứ đăng lâm tửu tác môi．
Tâm băt đàn quan na kị．húy，
Hữu vô án kiểm nhậm khôi－hài．
Vi nhân tỡi khò thị vô học，
Học đăc hoàn tu đại nhãn khai．

Tạm dịch nghĩa đen mấy chũ khó

Bàn quan．Theo Từ－nguyên，đàn quan là sửa mũ cho ngay－

## phỨ biên tap luc quyèn nâm

thắng vil sắp được ra làm quan. ở đày, nơi ông Ngô-thé̛-Lân đả không có ỳ định ra làm quan, thi hễ gặp việc ngang trái, ông cứ nơi thắng, không cần phải kiêng-nề người nào hết.

Án kiểm: Cầm cây kiếm trong tay. ở đây, tác-giả bài thơ có ý nói : đơi với khăch lạ, phải cầm cây kiểm đề giữ minh khi đơi-diện với khách. Còn đây, gặp bạn thân, nói chuyện không phải cầm kiếm, thì tha-hồ nói đủa bỗn cũng không sao.

Tạm dịch nghĩa đen bài tho trên

Ba mươi sáu năm nay tôi chỉ là mọ̀t người nhiều bệnh.
Vi ưa-thích cảnh nhàn, nên mới làm nhà ở Vu-lai.
Đã nửa đời người chỉ lăy thơ làm bạn thàn.
Băt kỳ đi đến đâu, cũng đều lấy rượu làm môi-giới.
Trong lòng đã khòng định ra làm quan, thì chẳng cần kiêngnè ai cả.

Nôi chuyện tâm-sự với bạn quen, không cầm gượm thì mặc sức nói khôi-hài.

Làm con người ta, khồ-sở nhứt là không được đi học.
Đã được đi học, thì cần phải mở rộng tầm con mắt đề xem xét việc đời.

## Tạm dịch theo Đường-luật

## TƯ-THUẬT

a. Ba mưỡ sáu tuồi bệnh miên-man, Nhà ở Vu-lai chỉ thích nhàn.


## PHÚ BIEN TAP LUC QUYÈN NĂM

Tòng－tích nửa đời thơ xướng－vịnh， Giao－du mấy đọ rượu liên－hoan．
Mình không sửa mũ，nào kiêng cự， Bạn chả̉ng cầm gurơom，cứ nói càn． Khò－sở những ngurời không được học，
Học，cần mở mắt ngó dinh－hoàn．
b．Ba mượi sáu tuồi bệnh luôn－luôn， Nhàn ở Vu－lai，chơnn viễn－thôn． Sưr－nghiệp nửa đời thơ kết bạn， Lịch－du mấy độ rượu khuây buồn． Người không sửa mũ nào kiêng sơ， Bạn chẳng cầm gươom，cứ nói dòn． Thương－hại những người khòng được học， Học cần mở mắt mới là khôn．

Ong có đề thơ ở Vu－lai ò như sau：

## 5．题 兴 荣 䲧



緑 溪 鳥 鸤 各 辺 桭
東 南 — 带 湖 速 海
西 北 三 分 筀 接 山
［186a］深 豦 䁔 肥 漁 父 醉
平 原 草 長 收 壼 間


Phiên âm

## 5． $\boldsymbol{m}$ Ê vu－lai $\mathbf{~ O}$

Thác－lạc nhân gia lục thỵ gian， Lưc－khê vi ò các hời－hoàn． Đông－nam nhứt đái hờ liên hải， Tây－bắc tam phăn dã tiép san．

Thâm xứ quệ phì ngur－phủ túy， Binh nguyên thảo trưởng mục－đông nhàn． Bạch sa，thúy－trúc，hờng－trăn tỉnh， Nhứt nhậm u－nhân tự vãng hoàn．

Dịch nghia đen nhũng chũ khó

Ồ 潟．Hễ ở trong làng hay trong xóm，người ta xây－đắp lô－ cơt đả đề ngăn－ngừa những bọn giặc－giä trộm cướp，tức là ô．$\delta$ lại còn có nghĩa là một hòn núi nhỏ ở trong nước，hay là doanh－ trại xây có thành bao bọc chung－quanh．

Dã 共 là chữ dã 罞 là đồng nội．Dã 装 đây được viết theo lơi cô－tự．


## PHỨ BIEN TAT LUC QUYEN NAM

Quẹ̉ en là cá quệ, là một thứ cá thàn lớn, có vảy nhỏ, trên lưng cunng có vảy, có vi rất sắc-bén và rất cứng. Cá quệ sắc xanh mà có hơi vàng, có uhiều ban den, dưới bưng thì sắc trắng mà lợt. [Xem Tự-diền Từ-nguyèn, bộ Ngur về tạ̀p Hợi]. Chữ quệ 制 cũng có khi ngurời ta dọc là Quyết.

## Tạm dịch nghĩa đen bài tho trên

Nhà cửa người ta xày-cất ở lẫn-lộn giữa khoảng cày xanh,
Ven khe làm ò̀, và nước chảy vòng quanh ò ấy.
Một giải Đòng-nam ồ Vu-lai, thì hờ liền vứi biền, Ba phà̀n Tay-bắc ò Vu lai, thi đồng nội giáp với núi.
Những chổ nước sàu có cá quẹ̀ béo, ngư-ông thường say rượu,

Chổ bình-nguyền có cỏ tớt, bọn mulc-đờng được nhàn-rỗi. Ở đấy, cait trắng, tre xanh, và bụi hồng rất tĩnh, Người ần-sĩ tự ý muớn đi về húc nào cũng được.

## Dịch theo thè Lục-bát

## 5. ĐẼ Ò vU-LAI

> Ò̉ đây lẫn-lộn nhà người,

Cày xanh-xanh biếc, quãng trời thanh-u.

## PHÚ BIEN TAP LUCOQUYEN NAM

Khe xanh，nước chăy quanh－co， Long－lanh măt nước bên hờ xinh－xinh．

Bông－nam một giải thênh－thênh， Hồ liền pớri biền cảnh tinh nîn thơ． Ba phăn Tây－bŭ́c lưa－thura， Cánh đờng kề núi，mắt vửa tầm trông．

Kia kla dòng nước sâu sông， Cá turơi dà béo，ngır－Ong say mèm．

Xanh dờn bäi cỏ binh－nguyèn， Trâu bò no bụng，lòng yên mục－đö̀ng．

Trúc xanh，cát trắng，bụi hồng， Lăng－y̧ên，ngır̛̛̀i ần thong－dong đi về．
＋

Ông Ngô－thê－Lan lại còn có mười bài thơ vịnh cảnh Vu－lai nhur sau：
1．平 湖 羙 月
無 争 風 月 重 護 同
猲 掉 長 歌 浩 水 東
菊 頃 寒 光 迷 短 样
十分 秋 色 济 孜 等
载 将 沉 虚 隻 敦

## phỨ biên tap luc quyèn nâm

醉 把 流 倩－吸 空
狂 其 媚 㳦 休 冷 笑
䖑 芬 幾 得 見 間 畕？

## Phiên âm

## 1．BINH－HÒ LƠNG NGUYẸT

Vô tranh phong nguyệt dữ thùy đờng， Độc trạo trường ca hạo thủy đông． Vạn khoảnh hàn quang mê đoản tiếp， Thập phăn thu sắc tàm cô bŏng． Hy tương trằm bích song xao toái， Túy bả lưu huy nhứt hăp không． Cuờng thậm Thường－nga hưu lãnh tiěu， Trăn lao kỷ đắc kiễn nhàn－ông．

## Tạm dịch theo thè Lục－bát

## 1．HỜ BINH CHƠI TRANG

Chả̉ng giành trăng gió cùng ai， Một chèo，ta hát ỉ̛ ngoài biền khoi．

## PHỨ BIEN TAP LUC QUYĖN NAM

Mải đura muón khoảnh sáng ngời， Mười phàn thu sẩc thảnh－thơi con thuyè̀n．

Träng kia đöi ngọc quäng chim， Nướr tröi，l！rự̛̣u cạn liền một hoi．

Chị Hang xin chír vọi cırời．
Côi trì̀n dẹ̀ đıự̛ mấy ngưới nhàn đáu？

## Tạm dịch theo Đường－luật

## 1．HÖ BINH CHOGI TRANG

Chẳng thèm giành－giựt gió cùng trăng， Miẹ̀ng hát，tay chèo，nưởc trắng－lăng． Muôn khoảnh hàn quang xinh xiết kè ！ Mười phần thu－sŭ́c đẹp chi bằng！
Ngọc kia chơi ném cho chim hẳn， Rượu nọ say nò̀ng cứ uống phăng． Hỡi chị Hâng－nga đừng cơt tở， Côi trà̀n đưực mấy kẻ nhàn chăng？

## 2．楽 固 朝 耕

半 畋 丘 園 蔡 堔 開
霊 临 境 呚 草 鿓

## －PHƯ BIEN TAP LUC QUYÊN NAMM

深 苗 不 曹 違 雷 刷
固 本 挲 解 䍙 而 培
柫 推 蒀 花［186b｜红 上 脸
选田黄業緑便賏
放 跏 时 傍 松 除 坐
对 虽 枝 预 作 意 住

## Phièn àm

## 2．LẠC－PHÓ TRIÊU CANH

Bán mău khâu viên durợc kính khai， Linh miêu ${ }^{1}$ tài nộn，thảo hoàn lai． Thâm truy băt giác liên vân loát， C 8 bản ninh từ mạo vũ bơi． Phắt hạm lam hoa hŏng thướng kièm， Nhiễu điền hao diệp lưc xâm tai． Phóng sừ thời bạng tùng âm toạ， Dã đièu chi đău tác ý thôi．

2．Trên đày chép © Linh miêun 夏 苗，mà trong bản vi－ảnh lại tháy chép • Hoàng mic̀u •黄苗．Vạ̀y khờng rõ quyè̀n nào viêt dúng ？

278

## PHÚ BIEN TAP LUC QUYÊN NĂM

Tạm dịch theo thè Lục-bát

## 2. BUÒI MAI, CAY VƯỚN LẠC-PHÓ

Vırưn gí mọ̀t lới mở ra, Luia non mơn-mérn, rưrm-rà cỏ lai ${ }^{1}$.

Bừa sàu, nhồ cụm cỏ dải, Hirng cho góc lùa mura dai thèm bòi.

Hoa chàm chiéu dỏ má tôi, Cỏ xanh quanh ruọ̀ng, biéc-tuoor quanh bia (bia ruộng).
Bỏ bira, ngò̀i gö́c thòng kia, Chim đồng tiếng hót tî-tê đầu cảnh.

## Tạm dịch theo Đường-luật

Nửa mà̀u vườn gò mở lối ra,
Lua non mơn-mởn, cỏ rờm-rà.
Bừa sảu nhò cỏ dày chằng-chịt, (iốc vững phòng mưa quá đạ̀m-đà.
Hoa đỏ đầy cành, hờng cả má,
Cỏ xanh vòng ruộng, biếc quanh hờ.
Bỏ bi̛ra, ngòi gốc cày tùng nghỉ,
Chim đạu trèn cành hól giục ta.


## －phù bien tap luc quyèn nàm

3．沙 浦 盿 行
晴 江 棑 色 晛 食 食



秋 風 未 准 湖 心解
落日空放旅思赀
范 扁 舟 何 成 是
往 来 惟 見 钓 畕 舫
Phién âm
3．SA－PHÓ VÃ HANH

Tinh－giang，thỵ sắc vãn thương thương，
Độc bộ sa đinh vọng diếu mang．
Tị khách miên âu ${ }^{1}$ tàng loạn địch，${ }^{2}$
Hậu ngư cơ lộ lập hàn－đường．

[^40]
## PHỨ BIEN TAP LUC QUYÊN NAM

## Thu phong vi chuàn hờ tâm tinh, <br> Lạc nhật không giao lị̛ tứ mang. <br> Phạm-Lải bièn châu hà xứr thị ? <br> Vãng lai duy kiên điêu ông phường.

## Tạm dịch theo Đường-luật

## 3. BUỜ CHIĚU, ĐI QUA BÊN CAT

Chiều, cay xanh-ngắl, nước song trong, Lủi-thủi minh ta buòng mắt tròng. Lánh khách, chim áu chui bui sạ̀y, Chực mò̀i, cò dói đậu bờ sòng. Gió đưa, hò̀ nước khôn yèn mặt, O lặn, người xa những bạ̀n lòng. Phạm-Lãii ${ }^{1}$ thuyền con đàu dó tá? Bi về chỉ thã́y chiếc thuyền òng...

## Tạm dịch theo thè Lục-bát

Buỏi chië̀l, so̊ng tạnh, cảy ranh, Bén sa lui-thủi mọt minh nhin xa.

[^41]
## phÚ bien tap luc quyèn năm

Băi lau，chim lành ngır̛̛̀̀ ia， Chụrc mòi，cò döi bay rà ao sàu．

Mät hồ，nhän bứi gió thu， Virng 6 vira lan，dạ sà̀u khäch xa．

Nào thuyè̀n Phạm－Laii ngày ruta？ Ȯng cuiu nù̀y cir thuyè̀n dura di vẹ̀．

4．書 情
覀 葉 結 屋 一 年 䟻

荅 事 如 川長赴海
新 准 以 月 欲 凌 虚
未 能 峰 間 全 家 采
且 傍 空 門 建 俗 居
［187a）天 意 若 非 情 我 甚
肯 数 容 易 卧 茅 侳

Phièn âm

4．THU HOAI
Vu－lai kiễt ờ nhứt niên dur，
Cái thẽ khâm－hoài nhưt ich so

## phÚ bien tap luc quyèn nâm

> CYu sư nhur xuyên trường phó hải, Tân hoài tư nguyêt duc lăng hur. Vị năng giáng khuyêt ${ }^{1}$ tuyč̀n gia cừ, Thả̉ hướng không môn ${ }^{2}$ viền tưc cư. Thiên ý nhược phi liên ngã thậm, Khẳng giao dung-di ngoa mao-lur.

## Tạm dịch theo Đường-luạ́t

Hơn năm nhà dựng ở Vu-lai, Ngang dọc, nay nguòi dạ bão-hoài.
Việc cũ như sông tròi dại-hải, Lòng mơ tựa nguyẹ̀t hướng Thién-thai. Cả nhà chưa dược lèn cung-khuyết, Chiếc bóng nhờ nương ở Phạ̀t-đài.
Mới biết Trời cao thương tớ thạ̀t, Khòng thương, dề dược ở nhà chơi.

## Dịch theo thè Lục-bát

Honn näm nhà ír Vu-lai, Khác dời hoài-bão càng ngảy càng nguói.

[^42]
## phú bien tap luc quyèn nàm

Nhur söng，miẹc cŭ chủy ruoi， Tä́m lòng nhur nguỵ̣！muón dờ lèn khơng．

Cả nhd chira tíri thièm－cung｜cung tràng｜． Hày xa chön tục，xin dung cỉ̛n thièn．

Chir－che đọi đirc Hoàng－thièn，

5．男 坐
纾 坐 准 獯 事
涼 風 葆 太消
䞗 邦 来 竹 色
高 㭌 落 墇 条
名 豈 谋 中 得
封 多 鿇 㝿 生
$夕$ 陽 行 容 取
古 道 局 含 析

1．Chữ \＆này là chir thôn 村 cò tự．
Bài thơ © Dã toạ ：trên đây la thè thơ Ngù－ngôn bát－cú．

## phó bien tap luc quyèn nam

Phien âm

## 5. DA toa

Da toq duy vô su,
Lurong phong uàn thái thazh.
Vièn thôn lai trúc sàc,
Cao thyl ląe thièn thanh.
Danh khởi mang trung đâc,
Thi da tinh xứs sinh.
Tjeh-dương hành-khách hiêt,
C8 đạo độc hàm tinh.

## Dịch theo thè Lục-bát

## 5. NGÖI NGOAI ĐÖNG QUE

Ngodi đồng, vô-sı̣ ta ngŏi, Giơ hiu-hiu thòi, thấy dời thanh-cao.

Thôn xa, sàc trúc xinh sao!
Ve kia khen khéo cày cao kèu sà̀u.
Rộn-rdng dẽ̃ có danh đâu,
Trong khi binh-fīnh tho mau thành bdi
Bóng chiều, hành-khách nghíngovi.
Vui cùng đạo cò thỉnh-thori tâm tinh.

## PHƠ BIEN TAP LUC QUYĖN NĂM

## Dịch theo Đurờng-luật

## 5. NGOII NGOAI ĐÖNG NỌI

a. Hồng quê, vò stry, tớ ngòi chơi, (iió mát tur bè thât thảnh-thơi. Sức trúc xanh-xanh trông dep mát, Tiếng ve buò̀n-bã lấng inh tai. Hoang-mang, danh thực khòn tim dược. Binh-tĩnh, thor hay dex̃ trồ tài. Hành-khách chiều hòm vào quán nghi, Vui cùng cồ-dao mọt minh thôi.
b. Minh ngò̀i chễm-chệ giữa dồng quee, Ngọn gió thènh-thènh thạ̀t mát ghè.
Síc trúc xinh-tươi từ xóm nọ, Tiêng ve rền-rĩ tự cây kia. Rọn-ràng, danh thực khôn tim được, Yèn-lăng, thơ hay dễ cảm đê. Chiều tối, khảch đường đi nghi cả, Rièng ta vui dao lúc dèm về.

## +

Ngày Trung-thu năm Tîn-tị, òng Ngô-thê-Lan có bài thơ «Ngẫu-tác» như sau:

## Ph＇bien tap luc quyèn nam

6．倡 作 ${ }^{1}$

地 伴 人 間 夜 似 年
中秋月色好聕娚



Phiên âm
6．NGȦU－TAC

Địa tịch nhân－gian dạ tự niên， Trung－thu nguyệt sảc hảo thùy liên？
Đào－Tièm tửu hậu duy đam thyy， Cô phư Thường－nga nhứt tịch viên．

## Dịch theo thè Lục－bát

## ngÃu－NHiễ CẢm－tác nhân tiét trung－thu

Trần－gian đắt hẹp dèm dài， Trung－thu trăng đẹp pl ai thurơng lòng？

1．Bài tho trên gờm bơn câu là thè thơ tứ－tuyệt．

## PHỬ BIÊN TAP LUC QUYÊN NAMM

Hado－tièm ${ }^{1}$ say－flt giấc nò̀ng， Hím nay nĩ phus gırırng trong chi hâng．

## Dịch theo Đường－luật

Coìi trà̀n dát hẹp，ngín dèm dài， Vâng－vặc vừng trăng dẹp mến ai？ Cann chén，Đào－Tièm say giấc ngủ， Phu lòng chị nguyẹt suốt đèm soi．

V＇a những bài thơ saun dạ̀ dều do Ngiò－thế－Lân sáng－tác ：

## 7．莫 莱 秋 夜

永 夜 沙 林 袿
熏 人自 呫 頙

1．Hano－Tiêm là người đất Tà̀m－dương vè đời Tấn，tên tư là Nguyên－ lượng，lại côn mợt tền nĩ̛a là CYyên－minh，là tầng－tôn của Đào－Khản nguyên Thứ－sứ Giao－chàu．

Hio－Tièm có tänh cao－thượng，giản－dj，hay uơng rưqu，từng làm chức Lę̣h Bảnh－trạch．Nhàn một ngåy，có môt vị quan Thanh－tra tợi huyện， cacc viên thuẹ̀e nói vời †ào－Tiè̀m ạ̣̀i khăn yêt－kiên viên Thượng－quan． Fào－Tiềm nới：© Ta khòng thề vi năm đáu gạo mà chịu còng lưng．．．o ròi bỏ quan－chức mà đi tieu－dao scrn thỉy và ngàm－vịnh hảif－hơ．

## phó bien tap luc puyîn nam



## Phièn âm

## 7．VU－LAI THU DA

Vinh dą sa lâm lý，
Vo nhàn ty đièm dixu．
Nguyç̣t khuy taxing xí tinh，
Trùng ngữ khách song thu．
Dôc toą tâm vô cưc，
Cao ca vån chuyln u．
Co－nhân thiên lýngoąi，
Hà nhưt cánh đờng chu？

Tam dich theo the Luc－bad

## 7．Đèm thu tai d vu－lai

Bêm dài rừng Cat vàn－vog， Mọt minh，minh lại thàn－tho gạt đàu．

## PHỨ BIEN TAP LƯC QUYÈN NAM

Phòng str soi bóng trăng thu， Bên ngoài cửa stàrà̀u rằu dê kêu．

Ngŏi tro，lòng nghũ đôi điè̀u， Hát lịn，cim－vị̀n cóo chiẹ̀u thanh－u．

Cốnhãn ngàn dăm tịt－mù， Bao giơ lại durọ̣c đèm thu đồng thuyền？

## Tạm dịch theo Đurờng－luật

Đèm dài，rừng cait，luơng bơ－vơ， Chiếc bóng cùng ta khéo thẫn－thờ！ Vằng－vặc trăng soi vào xá lặng ${ }^{1}$ ． Rĩ－rầu dế gọi trước song thưa． Một mình ngò̀i nghĩ，lòng không rộn， Mấy tiếng ca lên，vạ̀n có thừa． Ngàn dặm người xưa tin vắng－bặt， Chung thuyền ngày ấy biết bao－giờ？

## 8．［187b］奇 高 留 守

## 河 阌 — 自 唱 㕷 歌

## 愁 對 東 甥 両 度 花

故 園 風 虐 个更異

[^43]
## PHÚ BIEN TAP LUCC QUYĖN NAM

```
殊 艮 烟 月 近 如 何?
奇 来 狂 莧狂 这 甚
㖄去雷丹雵得庶
或世相逢虑有白
班 超 端 不 老 龍 沙
```


## Phiên âm

## 8．KY CAO LUU－THƠ

Hà biên nhứt tự xương ly－ca， Său đới đông－ly lưỡng đọ hoa． Cơ quớc phong－trằn kim cánh di， Thù hương yên nguyệt cận nhur hà ？ Ký lai cuờng dược，cuöng hoàn thậm， Thù khứ linh－đơn，linh đắc ma ？
Thịnh thê tương phùng ưng hữu nhật， Ban－Siêu đoan bẵt lão Long－sa．

## Dịch theo thè Lục－bát

## 8．GỚI CHO QUAN LUU－THỨ HỌ CAO

Bên sông từ lúc đưa chân， Buồn trông vướn cũ hai lằn nở hoa．

## PHÚ BIÊN TAP LUC QUYĖN NĂM

Phong-trằn nước cũ khác xura,
Khöi trăng đát keách nay nhur thế nào?
Thuờc đièn dã được gởi vào,
llơng rò̀i chỉ tháy phằn nào thèm đièn.
Lại còn tŭng cả dơn thièng [linh].
l'öng wào chảng thắy thièng-lièng chút gi.
Thanh-binh, găp-gõ có khi,
Bun-Sièu ${ }^{1}$ khòng lẹ ợ lị̀ Long-sa.

## Tạm dịch theo Đurờng-luật

Bèn sòng từ thuở bác chia tay, Hai độ hoa vườn đã đơi-thay.

1. Ban-Siêu người đời Hạ̀u-Hán, tự là Trọng-Thăng, có chí-khí rất lờn.

Lúc nhỏ nhà nghèo, họ Ban đi viết thuê nuòi mȩ, và theo học khòng nè̀ khớ-nhọc, khò-sự. Ong thường ném bút mà than rà̀ng: © Đai trượng-phu i̛ đđ̛̛i thi phải đeo cung mang kiêm, vẫy-vùng trong thiên-hạ, noi gương Phó-Giởi-tưr, Trương-Khiên ngày xưa làp công-danh ở biên-thùy, đê được phong hà̀u, chứ lẽ dàu lại chịu chết theo bút nghiên bao-giờ to Sau BanSiêu ra đà̀u quàn và cà̀m quàn đi đảnh Tày-vực, dẹp yên 50 nước, được phong © Định-viễn-hàu •.

Lúc đi chinh-phạt Tày-vực, vào những nơi hièm-trở, ông thường nói vởi những kẻ thuọ̀c-hạ: © Bắt nhập hò̀ huyệt, an dắc hồ tử $\bullet$, nghīa là không vào hang cọp, thi làm sao mà bắt được c̣p con. Ong ở Tày-vực 31 năm. Lúc tuòi đă già, ông mói xin trở vè̀ nhà, rời mắt năm 102 sau Công-nguyên, tức nảm thứ 14 nièn-hiệu Vĩnh-nguyên Hoà-đế nhà ĐòngHán. Ong hưởng thẹ 71 tuòi.

Trong «Chinh-phụ ngàm * có càu: © Ban-Siêu qui thời mân dĩ ban 刃. [Chàng Siêu mái tóc điềm sương mới vè̀].

## phơ bien tap luc quyèn nam

Gió bui nước xưa tirng khác trước， Khói trăng đất khá́ch biết sao dày？ Gởi cho thuớc chữa，đièn càng dữ， Lạ̣i tặng đơn linh，chữa thấy hay． Thịnh－thế những mong ngày găp－gỡ， Ban－Sièu khȯng lē thú luòn đđ̛i．

## 9．晩 起

星 移 宮 㴜 促
婊 頁 破 天㐬
宿 岛 赛 啼 月
踈 冷 咽 䨋
念 频 分 跖
天 㳟 判 除 陽
莫 性 豦 生 急
红 亦 太捗

## Phièn àm

9．HIÈU KHİ

Tinh di cung lậu xúc，
Tàn hạ phá thiên－hoang．

## PhÚ biÊn tap luc quyèn nâm

Túc điàu hàn để nguyţ̣t,
So chung lãnh yêt surơng.
Niẹ̀m đău phân Thuăn, Chich,
Thiên tê phán àm, dương.
Mạc quái quăn sinh cắp,
Hơng-luân diệc thái-mang.

## Dịch theo thè Lục-bát

## 9. DậY $\mathbf{S} \mathbf{O}^{\prime} \mathbf{M}$

Sao dời, muturc giọt thụt man, Tï̆́t trởi cuới hạ, phả bà̀u thièn-hoang.

Chim nàm reit, hót trang tàn, Tiéng chuóng thira-thờt, khi hàn nuö́t surơng.

Thuän, Chich ${ }^{1}$ chia hìn hai dường, Cõi trời phàn-biẹ̀t rò-ràng àm durong.

Muòn lodi tỉnh dạ̀y vội-vàng, Mạt trời dường cũng phin mang nữa là....

1. Thuán là vua Đại-Thuán nhả Ngu [2255-220ð trưởc Cöng-nguyên] được vua Nghièu nhà Hường truyèn ngòi cho, và tại vị được 48 năm. Đên sau, vua Thuán lai truyè̀n ngơi cho vua Đại-vũ nhà Hạ. Hai đới Đượng, Ngu dược gọi là Nhị-Đé. Chich là tên đại-đạo, là tên ăn trộm có danh-tiéng đời xưa. Trong sách Mạnh-tử có nói : © Chich chi đờ dã v là đờđẹ̀ bọn tên Chich ăn trộm.

## phứ bien tap luc quyèn nám

## Dịch theo Đường－luật

## DậY SỚM

Khắc lạ̀u cưng kia nhỏ［nhỏ giơt］ṿ̂i－vàng， Sao dời，tàn hạ，phá thièn－hoang．
Chim nằm lạnh－lẽo buò̀n kêu nguyệt， Chuóng dánh lưa－thưa rét nuớt sương． Lòng thế khác nhau như Thuấn，Chích， Cõi trời chia hẵn rõ âm dương．
Lạ gì muôn vật đua vủng dậy， Vưng nhựt xem ra cüng rộn－ràng．
10．山 居 即 事
蛘 喧 干 頁
竹 影 措 荅
老 困 秋 無 事
柴 門 書 不 閉
漠 雲 當 坐 起［188a］
山雨過江来
清 世 倠 高 尚？
間 眠 鳥 不 オ

# PHỨ BIEN TAP LUC QUYÊN NAM 

## Phièn âm

10. SƠN-CU TƯC SU<br>Thiên thanh huyèn ng̣ hạ, Trúc ành hộ giai đài.<br>Lão phơ thu vô sy,<br>Sài môn trú bằt khai.<br>Khê vân đương toą khi,<br>Sơn vũ quá giang lai.<br>Thanh-thê thùy cao-thương ?<br>Nhàn miên vị bắt tài.

Dịch theo thè Lưc-bát

## 10. $\dot{O}$ NÚI TƠC CȦNH

Trưa hè rọ̣n-rã tiéng ve, Kia kia bóng trúc khéo che rèu dày.

Thu vè̀, lão-phơ ${ }^{1}$ rảnh tay, Cưra sài đóng kin ban ngày khȯng ngoi.

Mäy khe nhur toá chở ngòio
Àm-àm mưa núi qua nơi sóng vào.
Hời nay ai kẻ thanh-cao?
Ta nhàn nyủ bởi lự̛̣c-thao kém tài.

1. Lão-phớ là ơng già làm vurờn.

圆

## phú biên tap luc quyèn nâm

## Dịch theo Đường－luật

Trưu hạ，ve kèu tiếng rī－rà̀u， Che rèl nhờ có bóng tre caos． Thu về，lão－phơ khȯng lo viẹ̣c， Ngày suốt，sài món chẳng mở dau．
Mày nọ từ khe vào chớn nghi，
Mưa kia tự núi quá sóng sàu．
Đời nay，ai kẻ ura cao－thương ？ Nhàn ngủ，vì minh kém lược－thao．

Lúc đi qua thành cũ Đò－bàn｜tức thành－phớ Qui－nhản bày giớ］．òng Ngó－thế－Làn có làm bài thơ：

## 11．過 間 繁 城 像 古

舖 㑥 停 馬 望
重 限 慻 具 情
图 苋 僧 鳥 寺
宮 庭 收 自 耕
残 山 稌 古 塔
制 水 莌 荒 城
神 道 原 告 掳
西 閉 漫 刻 盟
297

## PHỦ BIEN TAP LƯC QUYĖN NĂM

## Phiên âm

## 11. QUA ĐÖ-BAN THANH HOAI CÒ

Tà dương đình mã ṿ̣ng, Vô hạn phě hưng tình. Viên-uyèn tăng vi tự, Cung-dinh muc tư canh
Tàn sơn dư cò tháp, Thặng thủy thoán hoang thành. Thăn đạo nguyên vô cứ, Tây-quan mạn khăc minh.

## Dịch theo thè Lục-bát

## 11. ĐI QUA THANH ĐÖ.BAN HOAI CO

Böng tia, dirng ngura, tròng rat, Chuyẹn xura hurng phé, long ta büi-ngùi.

Chủa kia, ngu!jén trước vırờn vui, Na!! nuri canh-muc, rua nori cung-đinh.

Núi tro Có-tháp chênh-mènh, Nisờr thira dìt! cả bèn thành bỏ hoang.

Dạo Thìn huyèn-bi khòn lường, Tiay-quan khen khéo vấn-vương lời thè.

圆

## PHÚ biEn tap lú Quyên năm

## Dịch theo thè Đường－luạ́t

## ĐI QUA THANH ĐÖ．BAN HOAI CO

Dừng ngựa đứng tròng，bóng xế tà， Biết bao hurng phế chạnh lòng ta！ Vườn hoa，tăng dựng chủa thờ Phật， Cung diẹ̀n，ai cho trẻ thả bó？ Tháp cồ chơ－vơ trèn núi trọc， Nước dư đầy－dẫy giữa thành xưa． Đạo Thần huyền－bi khôn lường trước， Cauu chuyện Tày－quan khéo thiết－tha．

## ＋

Òng Ngô－thê－Làn còn làm bài thơ vịnh Phùng－Hoan như sau：

## 12．詠 鴎 䮶

填 門 食 客 涭 紛 ..... 紛
市 義 看 来 有 戠 人？
雖 有 嘉 能 飡 小 蒒
更 無 善 策 制 强 泰
剑 歌 姞 唱 殊 堪 殿象 窟 三成自可親

## phú bien tap luc quyèn nâm

# 相 固 若 重 收 印 日 <br> 権 知 强 㹟 是 佳 寞 

## Phiên àm

## 12．VINH PHÚNG－HOAN

Điên môn thực khách mạn phân－phân， Thi nghia khan lai hữu kỷ nhân？

Tuy hữu gia－du hoài Tièu－Tiêt， Cánh vô thiện－sách chê Cường－Tăn． Kiễm ca điệp xướng thù kham yě̃m， Thỏ quật tam thành tự khả thân． Tướng quő́c nhược vô thu ăn nhựt， Thùy tri đàn hiệp thị giai tân．

## Tạm dịch theo thề Lục－bát

## 12．VINH PHƯNG－HOAN ${ }^{1}$

Khách ăn đầly cửa nhà ngodi， Ǎem ra «mua nghìa» máy ngừ̛̛i nhut óng．

[^44]
## PHÚ biEN TAP LUC QUYÈN NAM

> Muru hay, âp Tiết mên lòng,
> Nhurng khơng có churớc ngăn xong Tà̀n Cường.
> Múa gurơm, ca xướng chán-chường,
> Thỏ thành ba lỡ có durờng ỵ̂̀n thàn.
> Nếu khong thu ấn Thường-Quan ${ }^{1}$, Thi ai bị̛t dến "giai-tùn» họ Phùng.

## Tạm dịch theo Đường-luật

## 12. VINH PHUNG-HOAN

Đầy nhả thự̛-khrich Mạnh-thường-Quân, Mấy kẻ như òng có nghỉa àn.
Tuy có muru hay thương Tiều-Tiết, Nhưng không chước giởi chơng Cường-Tần.
Gượm đàn mấy bạ̣n vang dòn tiếng, Hang thỏ ba thành giữ được thân. Tướng-quốc như không thu ấn-tin, Nào ai biết đến kẻ giai-tìn.

## +

Ong lại có bài thớ vị̣nh Traic-văn-Quàn như sau :

1. Mạnh-thường-Quân cưng ngurời ì̛ đời Chiên-quớc, công-tộc nưởc Tè̀. tên là Văn, họ Điền, làm Thủ-tướng nước Tề, và được phong ở ấp Tiết. Trong lúc làm Tướng-quớc nườc Tè̀, Mạnh-thươong-Quân chiêu hiền đải sĩ, hằng ngày có mấy nghin người khách ăn cơm trong nhà ; PhañgHoan cũng là một người thực-khách của Mạnh-thường-Quân. Đên lúc bị phê, thôi làm quan, Mạnh-thường-Quân về ở ấp Tiêt, rời tạ thể ở đó.

## PhỨ biên tap luc ouyèn nam

## 13．狇 卓 文 君

風 流 前 体［188b｜思 质
重 那 琴 半 夜 倠
红 業 不 劳 题 業
白 村 解 作 线 村 束
阿条不快淮容物
見 女 椹 亦 才
伺客早知煳太淂
白 顉 甘 分 老 栍

Phiên âm

## 13．VINH TRAC－VAN－QUAN

Phong－lưu tiên trái tứ nan hôi， Vô ná càm thanh bán dạ thôi． Hơng diệp băt lao đê diệp khứ， Bạch kha giải tác phạt kha lai．
A－Ong bắt phã̉n nan dung vąt， Nhi－nữ kham liên diṣ̂c aí tài．
Từ khách tảo tri tình thái bạc，
Bạch－đău cam phận lão trang dài．

## phỨ biÊN tap luc quyèn nâm

## Xin giải nghia những chữ khó

Kha 柯 lì cái cál buia. Trong kinh Thi, vè̀ thièn "Bânphong phạt khan có câal: "Phạt kha như hà, phỉ phủ lất khắc. Thú thê như hà, phỉ moii bất đắc o nghĩa là : Chặt cán búa [hay chặt cây] phải làm the̛ nào? Khòng có búa khơng chặt được. Cưới v ̛̣ phải làm thế nào? Khơng có người làm mai-mơi khòng xong. Vi vạ̀y nên đời sau ngurời ta gọi việc làm mai-mơi cưới vợ là «chấp khan. Còn phạt kha nhàn là người làm mới.

Trèn dày nói : «Bạch kha giải tác phạt kha lai » là có ý nói Trác-văn-Quàn tự làm mai-mối cho minh vạ̀y.

## Xin dịch theo Đường-luật

## 13. VINH TRÁC-VÃN-QUÂN ${ }^{1}$

a. Nớ cũ phong-lưu thạ̀t khó phai, Tiếng cà̀m giuc-giã dến phòng trai.
Lai hò̀ng chẳng cạ̣y ai xe-quấn, Búa bact thà cam tự mới-mai.

[^45]
## PhỨ bièn tap luc quyèn nam

Bừng giận $\mathrm{A}-$ ông từng khó tánh,
Nèn thương nhi-nữ cũng yêu tài.
Văn-nhân sờm biết tình đơn-bạc,
Đành chịu già-nua suớt mọt đời.
b. Nơ cũ phong-lưu tứ khó quên, Nửa đêm theo tiếng gọi cầm-huyền.
Lá hò̀ng chẳng mươn ai làm mơi, Búa bạc đành cam tự kết duyên.
Dung vật, A-ông lòng khó mở, Thương tài, nhi-nữ dạ khôn yên. Sớm hay từ-khách tình-lang bạc, Đầu bạc ${ }^{1}$ dài-trang cũng chẵng phiền.

## Tạm dịch theo thê Lục-badt

Khó quẻn nọ cü phong-luru, Không ngờ cầm sắt dập-diu nửa đêm.

Chảng cần lá thấm xe duyên,
Đàn thay cán búa, tor liền mới manh.

[^46]
## phÚ bien tap luc quyèn nâm

A-Ong, kho tánh đã đành,
Nũ-nhi mà cũng si tinh đáng thương.
Biết chàng ld "bạc tinh lang»,
Thà dành ở chð̛n dùi-trang bạc dằu.

Ong Ngò-thê-Làn có đưa một phong thư cho ngurời bạn của ông tên là Nguyễn-dưỡng-Hạo, trong đó đại-lược ông nói nhur sau :

Đại - phàm người ta đương nơi - năng vừa đến lúc khoankhoái ý-tứ nhắt, bỗng bị người khác cắt đứt lời nói đi, ròi bìnhtỉnh chịu nhịn nin-thinh được mọt cách dễ-dàng; hoặc là họ đương phát-biều ý-khi vừa đến hò̀i hăng-hái, say-sura nhứt, bỗng bị ngurời ngoài ngăn-chặn lại, cắt ngang lời nói, rời có thề thu-liễm thần sắc lại như thường; hoặc là đương tức-giạn hay ham-muơn vừa đênn lúc sôi-đọng, nóng-nảy nhứt, bèn tựnhiền tiêu-tan, biến-hoá ngay, không còn mảy-may tức-giận hay ham-muơn nữa. Nếu không phải là người đại-dũng trong thiên-hạ, thì khơng thề nào làm được như thê.

Sách Trung-dung ${ }^{1}$ có nói : "Trí sỉ cận hồ dũng 》 nghĩa là «Người biết sì-nhục là người gần được như kẻ düng 》. Ấy chỉ

[^47]
## phỨ biÊn tap luc quyèn năm

lì biết sỉ, vì tự mình biết không có thè [189a] từ-bỏ dứt-khoát cái lòng rièng-tư của mình đề đi đến địa-vị của các bậc Thánhnhàn hay Hiền-triết vạ̀y.

Còn như người đời nay thi đa-số lại lấy làm hồ thẹn khi lời nói của minh khòng khuất-phục dự̛̣e người khác, khi ý khi của minh khơng lấn-át dược người ta, và khi những nổi tứcgiạ̀n hay ham-muốn của minh không được thoả-tình như ý.

Nhur thế là họ khòng biết đó là cái chứng bệnh của kẻ họcgiả. Chinh những người quàn-tử rất lấy làm thẹn-thuồng vi chửng bẹ̀nh ấy.

Những bặc dai-thần ngày xara khòng bao-giờ tự khoekhoang tri muru tài lược của minh, mà cứ chăm-chăm lo-lắng minh khòng có tài nghệ gi khác, và bao-giờ cũng cứ vui-vẻ như có độ-lượng khoan-dung những kẻ khác mà thôi.

Những kẻ học-giả nên cố-gắng từ-bỏ dứt-khoát lòng riêngtư của minh, dề bưởc thẳng dến chỗ " doán-doán » ${ }^{1}$ và "hưuhưu " ${ }^{2}$ của những bạ̀c đại-thần ngày trước, thì mới mong dem lại an-ninh và té-dộ thiên-hạ, mới mong vãn-hòi cái thời

[^48]
## phỨ biEn tap luc quyèn nam

bình trị của đời Tam-đại ${ }^{1}$ ngày trườc. Có như thế mới khỏi phu tắm lòng của đa̛ng Quan-vương nước ta, và mới không uòng công một phen xuất thể, nghĩa là một phen ra giúp đởi vậy.

## $+$

Ong Ngò-thê-Lán lại còn làm một bài bàn về tiền-tệ, nhưng chúa Nguyễn-phúc-Thuần khòng chịu xét ý-nghĩa bài luận nầy.

Bài luận ấy đại-ý như sau :
[189b] Chúng tôi trộm nghe từ khi các đâng Tiên-quân bắt đầu mở-mang bờ-cõi, đất-đai còn hẹp-hòi, nhàn-dân còn thưathớt. Lúc bấy-giờ, về phương Nam, chúng ta chưa có ruộngnương mầu-mở ở Gia-định; về phương Bắc, chúng ta còn phải lo-lắng đời-phó với mọi sự bất-trắc có thề xảy ra từ dãy núi Hoành-sơn, việc binh-cách còn kéo dài hết năm nầy đến năm khác. Thể mà nhân-dân khòng đến nổi đơi-khờ, nhà nước lại có lương-thực dư-thừa.

Ngày nay, khắp trong nước đã được thừa-hưởng cảnh thanh-bình từ lâu ngày, đắt-đai được mở-mang rộng-räi, nhăndàn thèm sinh-sản đòng-đủc ; ruộng đất có thề cày cấy lúa-má đều đã được khai-khằn hầu hết; những nguò̀n sinh-lợi khác của núi-non, ao, đầm đã được khai-thác đến cùng. Người ta lại

[^49]
## PHÚ BIÊN TAP LUC QUYĖN NĂM

còn mở-mang thèm ruộng-nương ở Gia-định và ở Long-hò̀, mà ở trong nườc lại khòng có những biến-cơ về thiên-tai, hạn-hán và lut-lọi.

Thế nhurng từ năm Mạ̀u-tý [tức năm 1768 là năm thứ 29 nièn-hiẹ̀u leè Cảnh-hưng| đén nay., giá lủa thớ nhảy vọt, nhàndàn đơi-khơ, là bởi duyèn-cớ gì ?

Chủng tơi trọ̀m nghĩ đo khòng phải là chúng ta thiếu lúa thóc, mà chinh là do chế-dọ̣ tiền-tẹ̀ của chúng ta dưa đến hậuquả như vạ̀y.

Đaii-phàm lòng dàn bao giờ cũng xu lợi, cũng như nước bao giờ cunng cứ chảy xuống chổ thấp, cải thế khòng thề nào ngăn-cản lại đưrợc. Cho nèn dầu ở miền rừng sàu núi thẳm khi đọ̀c lam chướng, có caii hại hùm beo [190a] hung dữ; ơ ngoài biền cả mênh-mòng thì có sóng gió nguy-hiềm, có cá kình, cá ngạc hung-dữ. Thế mà người ta vẩn thường xông-pha, lèn rừng xuơng biền không biết sơ-hãi, ấy là vì người ta thấy những mới lợi mà quèn cả những caii hại.

Hơn nữa, cái mới lựi đúc tiền-kẽm lại gấp bọ̀i những mơi lọi lèn rừng hay xuơng biền, mà khòng hề có những cái hại về lam-chướng hay phong-ba.

Tuy đã có pháp-luạ̀t nghièm-cấm những người đúc trọ̀m tiền-kẽm, nhưng từ ngày nhà nước cho dùng tiền-kẽm đên nay, chúng tòi chưa từng nghe nói có người nào đúc trộm tiền-kēm mà bị chết bao giờ. Cho nèn từ khi ở vùng Ba-thắc, người ta đua nhau đúc trọ̀m tiền-kẽm, thì lúa thơc ở hạt Gia-định tự-

## PHÚ bIEN TAP LUC QUYĖN NAMM

nhiên nhảy cao, bởi vì họn đúc trọ̀m được lợ rắt nhiều. Nếu chúng chuyèn-chở tiền-kēm đi mua bán ở các nơi khác, thil sơ bại-lọ mưu-kế gian, cho nèn họ khòng kề hàng-hoá đắt hay rė, cứ tưy tiẹ̀n mà mua lấy được, giá thóc gạo do dó mà nhảy vọt lèn cao. Luáa gạo đã đãt-đỏ, người ta lại càng lo-so sẽ có trận đói, đã lo sợ đói kém, thi người ta lại tranh nhau mà mua lúa gạo đè tich-trữ. [190b]

Nhàn-dàn dã dua nhau mua lúa thóc đẻ̀ tich-trữ, thì lúa gạo lại càng đắt-dỏ thèm. Lúa thóc đả đăt-đỏ, thi tắt cả các vạ̀thạng khác trong đất nước cũng đều theo đà lúa thóc mà đắt-đỏ lên mäi.

Vả lại, theo thường tinh ai lại chẳng ura-thich những vạ̀thạng bền-bĩ, chắn chắn, mà ai lại chẳng ngại-ngùng những vậtdưng dễ hư, mau hỏng. Nay đem thứ tiền-kẽm dễ bị hư-hỏng mà ăn ngang với thứ tiền đồng có phần bền-chắc, rò̀i thì nhândân lại sẽ tranh nhau chứa lúa thóc, chứ không chịu chứa tiền nữa.

Vào đời vua Hán Cao-dẽ ${ }^{1}$, nhà vua e-ngại thứ tiền của nhà Tần nửa lượng quá nặng, nèn thay-đọ̀i cho đúc thứ " giáp-tiền " [đồng tiền như hình quả đạ̀u], thể rò̀i các hạng vạ̀t giá nhảy cao. Một thạch gạo trị-giá đến muòn đồng tiền. Ấy là bởi đồng tiền rč-rúng, nèn hoá-vạ̀t đắt-đỏ, việc ã́y đã có kinh-nghiẹ̀m rõ-ràng vạy.

[^50]

## PHỨ BIEN TAP LUUC QUYÈN NĂM

Lại nữa, tìr khi có dàn (iia-định tại nơi đày, chưa từng có ai lạy viẹ̀c chứa thóc lủa làm mới sinh-lơi. Ngày nay tại phủ Gia-định, nhả nào cũng như̛ nhà nắy, họ đều chửa thơc. Chả̉ng những người ở (iia-dịnh mà thòi, người ở Kinh-thành Phúxuàn cũng nhur ngưỡi ở các phủ - hạt khác, dàlı đâu, những người có tiè̀n, họ cūng tranh dua nhau [191a] chứa thóc, như thế má muón cho lúa thóc dirng dat gia, thi làm sao dượe.

Lủa thóc ở (iia-dịnh dả dât-dó, thi lua thóc ở các phủ-hạt khác trong dắt nurực làm thế nào mà không dắt-đỏ cho được.

Lúa thóc tại các phủ-hạt khác trong nưởc đã dều dắt-đỏ, thi nhàn-dàn ở Kinh-thành Phui-xuain it có những người khỏi dói vạ̣y.

Òi! Thường tinh ngurợi ta, mò̀i ngày khơng dủ ăn hai bữa thi đói, củng năm khòng may dượ quà̀n ào thi rét, đói rét nhur cắt vào thàn-thề [cơ hàn thiết thàn|, khi ấy người ta khòng còn kề gì đến điều lièm, điều sỉ nữa, cho nèn bọn gian-phi tàtàm sẽ nồi dậy, bọn trọ̀m-cưởp giặc-giả sẽ xuất-sinh.

Ngan-ngữ có càu : "Nhứt trièu bắt thực, phu tử vò nghĩa », nghĩa là mọ̣t buồi mai mà khòng có ăn, thì đến cha con cũng khòng còn cỏ tinh nghĩa nữa. Cha đã khòng bảo-đảm được concaii, thi nhà vua làm sao mà giữ-gin dược nhain-dian?

Tự-nhièn, caii tệ-hại do tièn-kèm sinh ra, dã có từ lản ngay rö̀i. Nay muốn thay dời, thi khó lòng mà có hiẹ̀u-quả mauchóng đượe, còn caii cảnh nhàn-dàn đơi-khảt, thì tinh-thế lại vô cùng khà̀n-cáp!

## 310

## PhƯ biÊN tap lú Quyèn nâm

Chúng tòi thiết nghĩ: Caii kê-hoạch khàn-câp ngày nay không có chi bằng cứ dựa [191b] theo phương - pháp nhà Hán mà thiết - lập kho « thường - binh ». Cừ mổi phủ cho dặt mọ̀t kho, và đặt quan Hữu-ty tròng coi. Tủy theo từng phỉ-hạt mả định mọ̀t giá lúa « thường-binh n. Lúc thóc rẻ, thi nén dựa theo giá «thường-bình" mà đong thóc vào kho. Đến lúc lúa thóc lèn giá, thi cũng $y$ theo giá «thường-binh" mà phát-mãi cho nhàn-dân dàng. Nhur vạ̀y thi lúa thóc khơng dến nổi bị rẻ giá quá dáng, làm thiệt - hại các nhà làm nghề nóng, để đến nổi nhàn-dàn phải bỏ nghề nghiẹ̣p làm ruộng. Trái lại lúa thóc cũng không bao-giờ lèn giai quá đắt-đỏ, đề làm lợ cho nhữg bọn buơn bán đầu-cơ, dề dàn nghèo phải chịu đói-khò. Ròi dầndần nước ta mới thay-dòi được tệ-doan tiền kèm, và các hànghoá mới mong bình-thường đưực giá-cả.

Dưởi đây, chúng tôi xin trình-bày các phương-pháp và thè̀lệ thiết-lập kho «thường-bình ":

1. Tại phủ Gia-định, chúng ta phải định giá lủa «thườngbinh » mổi họ̣c ${ }^{1} 5$ tiền-kẽm.

Tại phủ Binh-thuạ̣n và phủ Dièn-khánh, giá lúa «thườngbình " mồi họ̀c 6 tiền-kẽm.

Tại phủ Phú-yèn và phủ Qui-nhàn, giá lúa «thường-binh » mồi họ̣c 7 tiền-kèm.

[^51]
## PhỪ biÊN tap luc quyèn NAMM

Tại phủ Quảng-nghĩa, |192a|phủ Thăng-hoa và phủ Điẹnbàn, giai lúa «thường-binh" n mổi học 8 tiền-kẽm.

Tại Kinh-dơ Thuạ̀n-hoá, phü Quảng-binh và chàu Bớ-chảnh, giá luaa "thường-binh" mồi họ̣c 1 quan tiền-kèm.

Tại cáe phù-hat, hé dén mùia lủa chin, thi cho nhàn-dàn cử y theo giá "thurờng-binh" mà dong lua.

Nểu luaa thóc bị é, giá rẻ, thi các quan Hữu-ty cũng cừ y theo giá "thường-binh » mà dong vào kho nhà-nước.

Hoặc những ngurời có luia cứ khăng-khăng giữ giá dắt mà khòng chịu bán, thì quan Hữu-ty cũng cứ theo giá "thườngbình " mà mua thóc, khiến những người có lúa khòng còn dám giữ giá đắt nữa, ròi dem thuyền chuyèn-chở lủa vào Kinh-đô Thuạ̀n-hoá. Thuyền chuỵèn-chở khòng hết, còn thira bao-nhiêu lủa nữa, thì cho lưu-trữ tại xứ dong lủa, đề phòng những năm mắt mủa, nhà - nưởc có lủa mà phảt chần cho quân - binh và nhân-dản.

Nêu phương-pháp này ma thi-hành dược, thi thóc ở Giađịnh sẽ chở tởi Kinh-đò, người ta sẽ đurợe sớ lãi găp đỏi só vốn mua thóc. Lúa ở Binh-thuận vì Diên-khánh chở tởi Kinh-đô, sẽ đượe só lời la bón phần situ [192b][4/6] số vốn. Lúa ở Phúyèn và Qui-nhain chử tợi Kinh-do, ngurời ta sẽ được số lời là bà phaìn bảy $|3,7|$ số vón. Luia ở Quảng-nghĩa, Thăng-hoa và Điẹ̀n-bàn chở tợi Kinh-dô, sẽ dược số lãi là hai phần tám [2/8] số vốn.

Như vặy, thi hầng năm, nhà-nược khỏng càn phải sai-phái

## phứ biên tap luc quyèn nàm

quân-linh đi thúc - giuuc các phủ cho chở các thuyền lủa vàa, Kinh-đo, mà các chủ thuyền tại các phủ sẽ tranh nhau chở lúa tới Kinh-đò.

Kê-hoạch ăy dã khòng tốn-kém của-cải nhà-nưởc, mà lại khơng thiệt-hại quyền-lọi nhân-dàn, chơ nèn vua Tuyèn-dế nhà Hán ${ }^{1}$ tir khi lạ̉p kho "thường-binh" vè̀ sau, nhain-dàn trong nưởc dược nhiè̀u diè̀u tiẹ̀n-lơi.

Caic Trièu-dương tại Kinh-thành Phú-xuàn trȯng xuỡng bãi sóng [Hương-giang], chê-đọ̣ thạ̀t là rộng-rãi và sáng-sủa.

Tại cửa vách bèn trái toà nhà ấy, người ta có khác bài thơ nhur sau:

1. Hán Tuyèn-đê, tên là Tuàn, là chảu của Thài-tử Lệ, mà Thái-tử Lệ là con của Hán Vơ-đê, ở ngơi được 24 nă -.. Hán Tuyên-đê làm vua sau Hản Chiêu-đê, và trırờc Hán Nguyèn-đé.

Năm 73 trước Còng-nguyền, Hản Tuyèn-đế lên ngôi, lá́y nièn-hiệu là Bản-thủy. Vè sau, Tuyên-đê cải nguyèn đến 6 aìn là: Địa-tiét, Nguyênkhang, Thàn-tước, Ngŭ-phurợng, Cam-lộ và Hoàng

Trong thời-gian tại vị, Hán Tuyên-đé đều báo-caio vởi Hoăc-quang tát cả những viẹ̀e chính-su trong nurởc. Hoắc-quang làm chức Đại Tur-mã Đại-Tưỡng-quân tho di-chiếu phư-chinh.

Sau khi Hoǻc-quang tạ thê, nhà vua mới thàn-hành chắp-chảnh.


## PhÚ biÊN tap luc quyÈn nAM

朝 䧄 閣
若 若 標 正 色浩 浩 逪 無 涯氟 結 山 河 秀
光 分 日 月 革［193a］問 曾 保 正 則
㭪 欲 憶 皇 ..... 婦
間 就 突 采 法莝 陀 更 雨 花中 原 華 山 氏数 録
Phiên âm
TRIEU－DUOONG CAC ${ }^{1}$
Thương－thương tiêu chinh săc，Hạo－hạo viễn vô nha．Khi kiết sơn hà tú，

1．Caic Trièu－dương ở giĩ̛a khoảng Hà－nghièu và Thiên－mổ hiện nay． Chinh tác－giả Lê－qui－丹ôn Tiên－sinh đã viết cuớn a Phủ－biên tạp－lục ${ }^{\text {a này }}$ tại các Triêu－dương áyy．

## PhÚ biÊN tap luc quyèn năM

> Quang phân nhưt nguyệt hoa.
> Vằn tàng truyĕn Chính-tăc ', Bò dục ức Hoàng-oa. Văn thuyět không tang pháp, Man-đà cánh vũ hoa.

> Trung-nguyên Hoa-sơn thị kinh lục.

## Tạm dịch theo thè Lục-bát

## CÁC TRIÊU-DƯƠNG

Triêu-durong, toà áy nguy-nga, Bèn sỏng nước chảy tröng xa khöng bớ.

Non söng khi két tinh-hoa, Hai vùrng nhụt nguyẹt sáng-loà chia soi.

1. Chinh-tắc la Khuất-Nguyèn, tên là Blnh, biẹ̀t-hiẹeu Linh-quàn, ngưởi nước Sở vè đời Chiến-quớc, làm quan đến chức Tam-lư Đaii-phu nưởc Sở.

Vi Khuăt-Nguyên là một nhà đại-học-giả lúc bấy-giờ, được Sở Hoàivương trọng-đăi. Về sau, nhà vua nghe lời dèm-pha, nèn nghi-ky: KhuấtNguyên. Òng nà̀y mới làm thiên «ly-taon khiến nhà vua phải cảm-đọ̀ng.

Đên đời Sở Tương-vương, Khuăt-Nguyèn cùng đắc-dưng. Vè̀ sau, nhả vua cŭng nghe lời sièm-nịoh, trích-giáng Khuất-Niguyên đến ở mièn Giangnam. Rời Khuát-Nguyên tự tràm ở sông Mịch-la ngày j tháng 5 . Người đời sau thương tiêc Khuất-Nguyên mới láy ngày 5 tháng 5 , tiết Đoan-ngo làm ngày kỷ-niẹ̀m Khuắt-Nguyên.

Đến đời Hán Văn-đé, Giá-Nghị, một nhà đại-học-giả có làm bài phú điếu Khuất-nguyên được người đới truyè̀n-tụng.

## PHỨ bIEN TAP LUC QUYÊN NĂM

Thương Chinh－tắc chü̉ng găp thời， Nhớ bà Oa－hạ̣u bả trời ngày xura ${ }^{1}$ ． Man－dà hoal rụng thành mưa ${ }^{2}$ ， Khỏng－tang giur̃a lủc Phẹ̣t vira giảng kinh．

Trung－nguyèn Hon－son thị kinh lục．

## Tạm dịch theo Đường－luật，thề Ngũ－ngón

## CAC TRIEU．DUO＇NG

Xanh－xanlı màu chinh sắc，
Lọ̀ng－lộng nước khòng bờ．
Non sòng khí hun－dúc，
Nhựt nguyẹ̀t vì̛ng sáng loà．
Traii đời thương Chinh－tä́c，

[^52]Man－Aà cơn là tên mọ̀t vị cao－täng．

## PhỨ biEn tap lưc Quyèn năm

Vá trời nhớ Nữ－0a．<br>Nghe nói ：«không－tang pháp »，<br>Man－đả bèn mưa hoa．<br>Trung－nguyên Hoa－sơn thị kính luc．

Lại đến bài thi dưới đây do Trung－nguyên thần Khàu－đỉnh－ Quỷ bái lue như sảau：

春 柳 磒 如 焐
春 流 宛 朝 沿
低 垂 金 镜 㫪
斜 妌 天 橋 㝵
眉 細 波 中 書
腰 柽 風 裡 旋
章 毫 干 萬 挂
惟 霫 沐 恩 先
中 原 臣 丘 廷 撖 手 録

## phỨ biên tap lư QuyÈn nâm

## Phiên âm

> Xuân liěu bich như yên,
> Xuân lưu uyè̀n-chuyèn duyên.
> Đê thùy kim cảnh bạn,
> Tà phăt ng̣̣c kiěu biên.
> My tê ba trung hoạ,
> Yêu khinh phong lý tuyèn.
> Chương- đài thiên vạn thu,
> Duy nhì mộc ân tiên.
> Trung-nguyên thăn Khâu-đình-Quỹ bái lục.

## Tạm dịch theo thê Lucc-bát

Liểu xuàn biếc tụra khói mờ, Dòng xuàn uốn-lự̛̣n bên bờ sông kia.

Cạnh gurơng lá rũ lê-thê, Bóng chiều tha-thurớt gằn kề cằu đây.

Ditrờng nhur trong sóng ver mày, Nhẹ lırng chơng lại gió bay quanh minh.

Chırorng-dùi ${ }^{1}$ nghin vạn cúy xanh,
Gị̣i urn mura-mór lič̉u giành trước tièn.

## $\pm$

1 Chương-đài : Tên một cung-diện, do vua nhà Tần thiét-lập về đời Chiên-quớc, ờ về góc Tây-nam thành cũ huyện Trường-an thuộc tỉnh Thiềm-tây.

Chương-đài còn là tên thông-xưng các cung-thất các Chư-hằu về aời Chiễn-qư̌c.

## PHỨ BIEN TAP LUC QUYÈN NAMM

Lại đến bài thơ do Mai－đînh Triẹu－Lam đề như sau ：


Phiên âm

Thự sẳc lung Đan－bȩ̣ ${ }^{1}$ ，
Thiên môn thập nhị khai．
Kim triêu Trạng－nguyên vũ，
Vạn lý nhứt thanh lôi．
Lô xướng ${ }^{2}$ truyĕn tam điện，
Höng danh bả cửu cai．
Hà tu Thái－sử thị，
Cánh tẩu khánh vân lai．

1．Đan－bẹ̀ ：Bệ son，bệ rồng．
2．Lô xưởng là cái loa xưởng danh những ngưỡi thi đạ̀u．

## PHƠ BIEN TAP LUC．QUYÊN NXM

Tạm dịch theo thè Luc－bat

Vírng dơng soi sáng Rẹ rồng， Trì̛ri murời hai cira mừ tung ra liền．

Sáng nay treo bảng Trang－nguyên， Sứm ran mọ̣t tiêng khá̛p miền hay tin，

Xurớng danh ba diện loa truyền， Trạng đằu tịn họ miẹ̀ng chuyè̀n gằn xa．

Chảng càn Thái－sỉr tàu qua． Müy lành điềm irng sinh ra nhàn－tài．
$\pm$

Lai có bài thơ dười đày do Khàu－đinh－Quỹ đê ：

唃 确 呈 秀 色

｜193b｜不 畏 趷雷 適
偏宣細雨㳯
直 看 本 性
滞 酒 鈚 推 同
天 逝 堪 咱
往 或 准 T 風

## PHƠ BIEN TAP LUC QUYEN NAM

## Phiêm âm

Long lân trinh tú såc,<br>Yèn cai duc kinh không.<br>Băt úy nghiêm surơng bức,<br>Thiên nghi tê vũ mông.<br>Trinh-kiên khan bản tính, Tiêu-sái dữ thùy đờng ?<br>Thiên lại hoàn kham thính,<br>Sinh tiêu quí hą phong.

Tạm dịch theo thè Lục-bát

Long, lân satic dẹp pho-bày. Xớp dù nhir̃ng muơn tung bay lèn trì̛i.

Sơ gil surơng năng ướt người,
Chỉ ua mura nhỏ, mong trời tạnh mau.
Kiên-trinh tính ấy bền-lau,
Phong-luru, phóng-khoáng ai nào sánh đói.
Sáo trời văng-vảng nghe vui, Tiêu kèn nhựng tiểng trên đời kèm xa.

## PhỨ biên tap luc quyèn năm

## Tạm dịch theo Đường－luật，thè Ngũungôn

> Long，lán bày sắc đẹp，
> Xếp dù muốn lèn khòng．
> Chẳng sơ surơng dày họt，
> Chỉ nền mura nhỏ giòng．
> Trinh－kièn xem tánh săn， Phóng－khoáng có ai cùng？
> Sáo trời nghe thich－thú， Đáng thẹn tièu，kèn－đồng．

Còn bài thor durơe khắc ở cửa vich bèn phải các Trièu－ dương như sau：

振 朝 輼 第 湈
清 構 迫 不 荃
九 鼻 空 外 笔
午夜月中
缑 峆 继 王 子
漁 洲 尔 大 君
千年莪海 上
兴 星 湢 浮 寞

## PHỨ BIEN TAP LƯC QUYÊN NĂM

## Phiên âm

Chẵn cách bàn tiêu Hán, Thanh tiêu quýnh bắt quằn. Cửu cao không ngoại hưởng, Ng̣ dạ nguyệt trung văn. Hău-kiệu tùy Vurơng-tử, Doanh-châu giá đại-quân. Thiên niên liêu hải thượng, Hương lý cách phù vân.<br>[Mai-đilinh Triệu-Làm đè]

## Tạm dịch theo thè Lục-bát

Chim kia vỗ cánh tung mày, Thanh cao khác hả̉n loải baỵ tầm-thường.

Ngoải trời chín cöi tiếng vang,
Nửa đêm trong nguyệt mo-màng chợt nghe.
Núi Hằu ${ }^{1}$ Vương-tử đi về, Đai-quàn loan-giá gà̀n kề Doanh-châu ${ }^{2}$.

Nghin năm trên bièn xa nhau, Cớ-hurơng cách-trở mọ̣t màu phù-vàn.
[Mai-đînh Triệu-Làm đê]

[^53]
## PHỨ BIEN TAP LUC QUYÊN NAMM

Lai có bài thơ Thất－ngôn dưới đày do Hoa－sơn Châu－quĩ－ Làm dề．
文 物 皇 州 或
緊 名 槐 市 ..... 揚
事渊深海水
戒 府 䍡 宮 境特 達 珪 璋 受
從 容 祝 法 場
無 第 秤 月 旦
此 慮 定 行 歲
華 山 朱 揆 的 题［194a］
Phiên âm
Văn－vật Hoàng－châu thịnh，
Thanh－danh Hoè－thị dương．
Học uyên thâm hải thủy，
Nghīa phủ lệ cung tườngĐặc－đạt khuê chương khí，Thung－dung ${ }^{1 仑}$ pháp trường．Vô cùng bình nguyệt－đán，Thư xứ định hành tàng．
［Hoa－sơn Châu－quī－Lâm đè］

## PHỨ BIEN TAP LUC QUYENN NAMM

## Tạm dịch theo thè Lục-bát

Thịnh thay văn-vịit Hodng-chȧu. Tiéng thơm Hoè-thi ${ }^{1}$ nghe hău khắp noi.

Học-uyèn sâu tựa biền khori, Nà̀y nơi lề-nghĩa sánh nơi cung-tương.

Bức tadi vt với khuê chương ${ }^{2}$,
Thong-dong lể, pháp kia trương phạm-mó.
Hán-binh phàn-biệt hiền ngu s,
Hành, tàng 4 đã định sĩ-đò̀ nơi đảy.
[Hoa-sơn Châu-quî-Lâm đè]

```
*
```

Lại còn có hai bài thi dưới đây do Khảu-đinh-Quỹ đề :

1. Hoè_thị là chợ Hoė. Theo Từ-nguyèn, trương 163, tạ̀p Thin, dẫn sách «Tam phư Hoàng-đờ • có nói : Hoè-thị là tên một cái chọ ở vè̀ phia bắc kho Thường-mãn, người ta có trờng mắy trăm hàng cày hoè làm đường hà̀n đề ngırời ta đi đưới những cây hoè á̛y. ở đấy, khỏng có tường và nhà-cửa. Cứ đến các ngày mùng 1 và ngày rằm, các học-sinh khắp nợ đều đem những vạ̀t-hạng mà trong hạt minh có, cùng các sách Kinh, Truyện, với các đờ nhạc, đến chọ̣ á̛y đời chác, mua bán, và hội nhau bàn-bạc ở dưới gớc các cày hoć, có vẻ thung-dung lắm.
2. Khuê, Churơng là ngọc khuê và ngọc churơng.
3. Bình nguyệ̣t đán : Buòi xura, cứ mỗi một thảng, lại có một kẏ bình văn, đề biêt ai hay ai dở, ai hơn ai kém.
4. Hành, tàng là ra dựng thê hay là ở àn.

## PHỨ BIEN TAP LƯC QUYĖN NĂM

## BÀI THỨ NHỨT

亮 裡 香 蚡 热
盃中湛露新发 红 俥 犄 席
嫎 緑 献 佳 時
晹邦尊三舞
言 敞 歷 再 旬
见觥方上青
尿限葛年春
Phièn âm
Ung ${ }^{1} 1$ ý hurơng giao thuc，Bôi trung Trạm－lộ ${ }^{2}$ tân．Khúc hŏng truyĕn ỷ tịch，Nghị lục hiễn giai thăn．Tích báo tôn tam tước，Ng ôn hoan lịch tái tuăn．

1．Üng là cai vo，cải hu dụng rượu hay dựng các chắt lỏng．
2．Trạm－lọ là bài thơ Trạm－lọ̀ có câu như sau：«Trạm－trạm lộ ti， phỉ dương bát hy n nghĩa là＂Sương mù dày đặc，không có vừng thải－ dương thì khỏng khô n．Trạm－trạm là cái giáng sương－mù rắt thịnh．

Theo sách Tả－truyẹ̀n，Nịnh Võ－tử có nói：Các Chur－hằu vào triều chinh vua Thièn－tử，nhà vua cho ăn yén－tiệc，bấy－giờ Chư－hàu mới vịnh bài thơ Trạm－lộ dại－ý nói ơn nhà vua rất hạ̀u．

圆

## PhƯ bien tap lư Quyèn nàm

## Chúy ${ }^{1}$ quang phurong thurgng the， צ̀ bệ ${ }^{2}$ vạn niên xuân．

［Thàn Khâu－đinh－Quy đê］

## Tam dịch theo thè Lục－bát

Trong vó rượu nóng dura hương， Hát tho Trạm－lọ̣ quán－vurơng tạ löng．

Tiẹ̣c bày rót chén rự̛̣u hồng， Thiều－xuán thưởng－thức，men nồng tỉnh say． Trên ban ba chén rượu đằy， Mua vui từng trải tiếp tay hai tuằn． Quẏnh－diên chúc thọ Thánh－quan， Bẹ̣ rồng xin chúc muón xuán thọ trường．
［Thà̀n Khâu－đinh－Quỹ đè̀］

## bàı THỨ hai

## 鳥 隔 虐 氯 <br> 虑 惓 曲 隼 長 <br> 紆 進 山 费 抱 <br> 造 遇 竹 坦 蔵

1．Chủy là con tê giác cải，sừng nó được người đời xưa tiện làm chén uớng rượu rắt sang－trọng，vi thế nên người ta gọi Chủy－quang là chén ưong rượu．

2．Ỷ bệ．Ỷ là cái ỷ ở trong cung điẹ̀n nhà vua，giơng như cải bình－ phong，cao 8 thưởc，có thêu gâm．Vạ̀y Ỷ bệ là bệ rờng．

## phú bien tap luc quyb̀n nãm

## 步 苦 痕 合 <br> 春 筑 花 氟 香 <br> 天梅流水外 <br> 列 有 故 書 堂

## Phiên àm

Ví cách tràn phân vî̌̃n， Ưng liên khúc kinh trường． Vu－hơi ${ }^{1}$ sơn thě bão， Di－1 $y^{2}$ trúc viên tàng．
Hạc bộ đài ngân ${ }^{3}$ hơp， Xuân qui hoa khi hurơng．
Ngọc kiêu lưu thủy ngoại，
Biệt hữu＂độc thư̛ đường．＂
［Thàn Khàu－đinh－Quỳ đè̉］

Tạm dịch theo thè Lục－bát

Bụi trìn xu－ciach Tricu－durong， Ỵ̛ul pi đíy làm lới đường dài ghê．

1．Vu－hồi 舐组 là quanh－co．
2．Di－ly．違 Là di vòng－quanh．
3．Đài－ngàn 苦 傎 là đấu rêu，ngắn rêu．

圆

## PHÚ bIEN TAP LUC QUYÈN NAMM

Vöng quanh núi bọc bớn bề, Xinh-xinh vườn trúc gằn kè̀ neri dày.

Réu in chàn hạc dấu dày, Xuàn vè̀ sụç-nừr đím nyiay hoa hurơng.

Ngodi cằn nước chảy như thưừng.
Lại còn có "đọ̀c thur dường» tới lui.

Tháng 10 năm Giáp-ngo [tửc năm 1774 sau Cöng-nguyèn] là năm thứ 35 nièn-hiẹ̀u Cảnh-hưng nhà Lè., quân-linh VươngThương [tức chúa Trịnh] đi chinh-phạt phương Nam.

Sau khi quan quàn qua khỏi sòng [sòng Gianh]. Thươngtưởng Viẹ̀p Quạ̀n-còng [Hoàng-ngũ-Phúc] có truyè̀n mọ̀t bài hịch ${ }^{1}$ cho nhàn-dàn hai xứ Thuạ̀n-hoá và Quảng-nam như sau :
« Đáng Đại-quàn truyền lẹ̀nh, dề làm sȧng-tỏ lòng nhain trưr bạo-tàn.

Bạ̀ $\operatorname{Trưởng-ử~xuắt~quân,~coót~đề~tiếp-nöi~caii~nghĩa~giữ~lời~}$ nói. [194b]

Viẹ̀c binh-cách vốn là viẹ̀c "bắt-dâc-dĩ»; bọn gian-hung chinh là bọn phải tru-di.

Nước nhả dã có dư dờ, tời dàu cūng trong đắl nưởc ;

1. Hịch: bài hịch, lời hịch, lời vain của cảc quan-lởn - nhứt là cảc tưởng - đòi-hỏi hay hiều-dụ hay trách-cứ nhàn-dân những viẹ̀c gil rất cànkíp. Bài hịch thường được viết bằng lới văn biền-ngầu.


## phÚ bien tap lư quyèn năm

Đất-dai Thuạ̀n-hoá, Quảng-nam, cũng đều ở trong phongvực.

Tì̛ ngày Đoan-quốc-cơng [Nguyển-Hoàng] lấy tư-cách mọt bạ่c trọng-thằn có còng-lao và hàng ngoại-thich vâng lẹ̀nh Tiên Thánh-Tò̀ ủy-thác trọng-trich làm Trẵn-thủ một địa-phương, rò̀i nới-noi truyền-tạ̣p đến ngày nay dã trải qua mấy đời, trong cõi đều được binh-yèn vơ-sự, kề đã hơn một trăm năm.

Thể mà ngày nay ẏ trời lại xuơng tai-ương; là bởi gặp lúc quyền-thần ra tay chuyèn-chế.

Kia tèn Trương tiều-tướng [chỉ Trương-phúc-Loan] vơn là:
Đàu-sao ${ }^{1}$ khi nhỏ-mọn ; qui-vực ${ }^{2}$ lòng gian-tà.
Lơi-dung người thàn trong khuè-thát ${ }^{3}$;
Tham-lam chức trọng tại Xu-co.
Tïn dùng những người giann-xảo ; hâm hại những bạ̀c trunglương.

Lia-bỏ người cũ, ly-giain người mới, chuyèn-món tìm kể lập đảng-phài ;

[^54]
## PHÚ BIEN TAPP LUC QUYÊN NĂM

Cậy có quyền-hành, ăn của đút-lót, chỉ lo lập mưu phi thân-gia.

Tự-tiện giết người nầy, dựng ngırời khác. [195a] dầu người tay chản thân-thiết, cũng đới xử như giớng sài lang;

Buóng-tuò̀ng thói dàm-dưc, nêt xắu-xa, bè̀ ngoài xiêm mũ xènh-xang, trong lòng thạ́t là loài cà̀m-thú.

Bắt nhản-dàn đóng thuế nặng-nè̀, hút hết máu mủ ;
Bớt đồng lương quân linh it-öi, bỏ cả vuốt nanh.
Chinh-trị cấp bách như lửa đốt lòng mày ${ }^{1}$; nguc hình độcthâm như loài muông móc con mắt ${ }^{2}$.

Hắn tự mua lắy dàn oain ; lại xúi nèn loạn ly.
Đến nồi Táy-sơn là bọn hạ-cấp lưu-manh cũng nồi lèn như ong như kiến ;

Chiếm lấy Quảng-nam là nơi đăt-dai mảu-mỡ ròi xua-đuồi cả heo cả beo.

Khiến thế giặc càng ngày càng lì̛ng-lầy; đè bièn-dàn môi lúc mỗi lầm-than.

Xuắt quản mười lần mà chin lằn thua trạ̉n, tèn dạn khắp nơ;

1. Nhiên my là nông bỏng như lửa đớt lơng mày. Chinh cáp nhiên my là viẹ̀c chính gáp-rút, nóng-bỏng.
2. Dịch là móc, gỡ, xé. Hinh thàm dịch mục là hình-ngue thàm-dộc, thảm-khớc như móc xé con mắt.

## PHỨ BIEN TAP LUC QUYÊN NĂM

Cư dân mười họ̀ mà chín họ̀ khơng nhà, thuế-khoả càng găp.
Tăng ngược-chinh như lửa đỏ nước sâu; thành cảnh-tượng như đắt băng cả chết.

Oi Tièn-quán kiến-nghiệp cần-lao! đề ngày nay quyền-thần phá-hoại!

Như đứe Vương-thượng [chỉ Trịnh-Sum] ta :
Lòng nhàn bao-la cớt thản-hoả thich-tộc ; chí cả tha-thiết dề cứu-vãn thời-nguy.
[195b] Vừa đắn-do gởi thư đến bièn-thủy ; lại thúc-giưc dưa binh chở nhung-cớc ${ }^{1}$.

Cứu người chết cháy, vớt kẻ chết trôi, hạn xuất quàn trong sáu thaing;

Ngăn kẻ khinh-dề là kẻ đồng cưru ${ }^{2}$, dúng đại nghĩa sách Xuàn-thu ${ }^{3}$.

Lão-phu dày [Hoàng-ngŭ-Phúc tự nói]:

1. Nhung-cóc là xe chở các đờ nhà binh.
2. Đì̀ng cừu. Trong kinh Thi, bài thứ 133 , chương nhưt, tho a Vò y * |thơ Tà̀n-phong| có nói: «Tu ngă qua mâu, dữ tử đồng cừu v, nghĩa là: Chúng ta cùng sửa-soạn cày giáo, cây mảu, đề tơi cùng anh đi đánh kẻ thù chung. Và̀y «đờng cừun là kẻ thù chung ở đày là Trương-phúcLoan.
3. Đại-nghìa kinh Xuàn-thu là đại-nghĩa nghiêm-trị bọn loạn-than tặc-tử.

332

## phứ biên tap luc quyèn nâm

Ngâng đầu vâng đức y y [của nhà vua]; từng phen đưa giảnthư [cho Nam-triều].

Mở lòng thá̛y rõ chân-thành, nói đầy-đủ ý-ngnia xót-thương tai-nạn;

Đồn quân sửa-sang phòng-bị, đem thi-hành mưu-lược gingiữ an-ninh.

Nào hay : Hắn trí nghĩ điên-cuồng; lòng không trung-chính.
Bản y [họ Trịnh] muơn giao-thông với quóc-thich; hungđồ lại tự-tiện phúc văn-thur.

Đã quen cướp-bóc chơn môn-đình, biết bao nhiêu tội-lỡi ;
Lai còn trau-dòi lời can-vũ $\quad$, mong cản-trở viện-sur.
Giạ̀n hắn là đại-gian ; lầm người với đại kê.
Nghĩ nghĩa chưa nên đoạn-tuyệt, àn-cần lại gởi văn-thư ;
Nhưng ngu si không thề khai-thông, hơn-mè vẫn còn čr-thái.
Hắn vẫn giữ cái tánh hờ-nghi ${ }^{2}$; hắn dám bày những lời [196a] thur-trá 3.

[^55]
## PhỨ biên tap lưc QUyÈN năM

Như Quảng-nam còn bị trầm-luân khắp nơi, mà hắn nơi tám chin phần đã được khôi-phục:

Như Nguyễn-Nhạc vẫn cưr bầng-lăng ${ }^{1}$ như cũ, mà hắn nói mọt hai xứ còn đurợe vò-can.

Đtra thư chỉ mọt mực nói hàm-hồ ; ý nói không mọt điềı nào thành-thực.

Tội hắn đã rõ̃-ràng nới giáo cho giặc ; Ác hắn đã quenthuộc lừa dơi cả trời.

Ta nay cần bang-họ ngoại-gia, đề xứng ý Cửu-trùng từng ký-thác;

Ta khơng gấp tảo-trừ nguyên-ác ${ }^{2}$, thì làm sao hai xứ có an-ninh ?

Nèn trách-nhiẹ̀m đưa quàn ra ngoài côi, ta đâu dám từ-nan ;
Mà còng-viẹ̀c dúng quân giết loạn-thần, ta liền phải áp-dưng.
Ấy là lấy nhàn-dân đươong đợi tái-sinh, đề đuôi quân giặc vẫn còn sinh-lực.

Thuyền bè đầy đòng sông, gió mạnh đưa con thuyền «thệ thanh " ${ }^{3}$ quân dịch;

1. Bằng-lăng là chiếm đông, bám đóng.
2. Ngoyên-ác: đứa đại-ác đầu sỏ.
3. ©Thẹ̀ thanh ». Tich xura, Tò̀-łịch, dưới triều Tân Nguyên- đ̛́, thơngsuất binh-sĩ đi đảnh phương Bắc. Lúc thuyè̀n ra đến giữa lòng sông, ToĐịch càm kiếm đánh vào mái thuyền mà thè rà̀ng: Nếu khơng binh-định xong vàng Trung-nguyên, thi sẽ không trở vè và đí qua sông nà̀y nû́a. Ròi Tồ-Địch đảnh phà Thạch-lặc, và khôi-phục đực đắt từ Hoàng-hà trở vè Nam cho nhà Tấn.

## PHÚ bIEN TAP LUC QUYEN NĂM

Cờ-xí rơp đồng nọi, sương nghiêm chỉ ngọn giáo thắng tiến lên đường.

Trước trừ-khử cường-thần [Trương-phúc-Loan]; thứ dep yên hiệt-tặc ${ }^{1}$ [Nguyễn-Nhạc].

Trừ tàn khử bạo, thư gian-nan cho quốc-thich được phần nào ;

Tuc [196b] tuyệt cớ tồn ${ }^{2}$, giữ hương-hoả cho Tiên-công nơi đời mãi.

Cứu tai-nạn thật do nghĩa-cử; thừa nguy-nan nào có thamtàm.

Hỡi tất cả các quan-viên, hào-mục trong hai xứ Thuạn-hoá và Quảng-nam!

Các ngưở đều là tôi con của nhà vua cả ;
Các ngươi còn là tai mắt của nhàn-dân nữa.
Các ngurơi đã thấy tạ̀n mắt quan quân tới đày cứu nạn cho nhà các ngướ, các ngurơi nên lo dẹp loạn mà cứu nguy ;

Các ngươi hễ thấy quàn linh triều-đình đi tơi làng, xã, thôn, ấp nào, các ngưỡi nên dớc lòng thành mà qui-thuận.

1. Hiệt-tặc là bọn giặc rát hung-dữ.
2. Tuc tuyệt cơ tơn : Nỡi tuyệt, bè̀n giữ sơng còn, nghĩa la làm cho giòng-dzii nhà Nguyễn khỏi bị tuyệt-tự và đurợc sơng cơn đê acoi ach hương khoi.

## PHỨ BIEN TAP LUC QUYÈN NAM

Các ngươi hãy chuyè̀n lời cáo-tri và khuyên-răn nhau đê cùng nhau hăng say, phắn-khởi lèn.

Rò̀i Jày, nhàn-dân sẽ mang theo cơm nước cùng nhan đi đón rướe quân-sur ; và suất bọ̀-hạ, tàn-bầng cùng nhau ra giúp nhà nước.

Người có sức mạnh thì hiến sức, kẻ có trí khơn thi hiên mưu. Ai nấy đều dớc lòng tạ̀n trung, đề tiêu-diệt thành hờ ${ }^{1}$ ácnghiệt ; mọi người đều vui lòng ứng nghĩa, đề thanh-trừ hải ngạc yèu-phàn ${ }^{2}$. Hội triều sờm dược thành-còng; biẹt còn mong hạ̀u thưởng.

Hỡi trăm người quàn-tử, hãy dồng một tấm lòng.
Nếu có ai ám-muội [197a] tiên-cơ, hôn-mê dị-nghị, phul-hoạ caii thói cường-lương ${ }^{3}$ của họ Trương, mà điềm-nhiên trước cái nguy lũy-noãn ${ }^{4}$ của nhà Nguyễn, bám chặt lắy cò-thành,

[^56]336


## PHÚ BIEN TAP LUUC QUYENN NAM

đươong đầu với nghīa-lữ, tức là có liên-hệ v̛̛̛i đảng " bất-cung " ' , nhứt-định sẽ bị tru-di, không được àn-xá.

Ta xin khuyên ai nấy hãy sáng-sű́t xem cái cơ yên, nguy, thành, bại, đề sớm biết con đường hoạ, phước, cát, hung.

Tháng chạp năm ây [tức năm Giáp-ngọ - 1774], chúa Nguyễn-phúc-Thuần có dâng tấu-văn lên vua L.ê [Lể Hiền-tông] nhur sau:

Kinh ${ }^{3}$ Hoàng-thương vạn vạn tuế.
Mùa thu năm ngoái, nhà Tayy-sơn bỗng dấy lên cướp-bóc, chúng tôi chưa kịp thu-phưc, may nhờ ơn Hoàng-thượng thương đên dơng-döi của bạ̀ Huân-thần, đã đặc-phái quan quàn tới cứu-viẹn. Ngày nay miền Nam đã gần được binh-yên và gần đưrợ phuc-hòi như ngày trước, ấy là nhờ ơn đức của Thánhminh, và nhờ sức giúp-đỡ của các quan nữa.

Vậy tôi xin kính-cà̀n dàng lễ mọn đề bái-tạ Hoàng-thương, gọi là đền-đáp lòng nhàn như trời che đắt chở, và đọ-lương như xuàn duc hải hàm của Hoàng-thương.

Tấc lòng kinh-cần, muôn đọ̀i ơn Hoàng-thượng chấp-nhạ̀n cho, [197b] tồi sơ-hãi vô cùng, và cảm-kich vồ hạn.

[^57]

## PhU̇ biÊn tap luc quyÈn NĂM

Tò̀i xin kinh-cî̀n tiến lèn Hoàng-thượng 10 kiểm 30 thoi vàng.

Nguyễn-phúc -Thuần lại gởi một bản khải - văn lèn chúa Trịnh [Trịnh-Sum] nhur sau:

Bièn-thà̀n hai xứ Thuạ̀n-hoá, Quảng-nam là Nguyễn-phúcThuần kinh-càn gởi bản khải-văn, kinh xin Vướêthurợng là bạc thòng-minh soi xét cho :

Tơi gặp phải lúc vạ̀n nhà khòng may, bọn con dàn lộnghành, gày nèn binh-biến. Tòi rất may nhờ được Vương-thương chiếll-cố tới chỗ thich-thuộc, nèn đã sai-phái quan binh tới tiếpviẹ̀n chúng tòi.

Hiện nay tỉnh Quảng-nam đã dược khơi-phưc, đảng cướp dã gần tièu-tan, cũng là nhờ sức cứu-tế phù-trì của Vươngthương.

Vạy tôi xin kinh đệ lễ mọn, dề bày-tỏ tấm lòng thành-thực, gọi là dền-đáp phần nào àn-dức to-lớn của Vương-thượng đã che-chở cho toi.

Kinh xin Vương-thượng vui lòng thàu-nạp, tôi trông-mong vò cung.

Töi xin kinh dàng 10 kiêm 20 thoi vàng.

> Nay kinh khải

## phỨ bien tap lưc quyèn nâm

Nguyễn-phúc-Thuần lại gởi văn-thư đênn Việp Quận-công [Hoàng-ngü-Phúc] như sau :

Thiêm-chức là Qưoc-thích Nguyễn-phúc-Thuần tại hai xứr Thuận-hoá và Quảng-nam tran-trọng kinh đẹ trinh Thượngquốc [198a] Thượng-tướng-quân Quठ́c-lão đài tiền điện chiếu:

Kề từ ngày trước, khi Tiên-công chúng tòi [Nguyễn-Hoàng] được Hoàng-đê phong cho vào trấn-thủ cõi đắt nầy đễn ngày nay đả được sáu, bảy đời, vẫn cứ tiêp-tục tập-chức làm việc, tính hơn haj trăm năm rời.

Khắp nơi trong cõi đất nầy, đâu đâu cũng được bình-yèn vơ-sự, không cần phải bàn nói đên việc quân-sự.

Sở - dĩ được như thê là cüng nhờ ơn đửc Hoàng-thượng nghĩ thương đến chúng tôi là dòng-dôi bạ̣c Huàn-thần, nên không nỡ lòng trách-cứ chúng tôi những viẹ̀c cơng-hiến, nạp thuế cho Triều-đình. Tấm lòng nhàn-đức to-lớn của Hoàngthương như trời che đất chở, so-sánh với Hoàng-thiên bao-la bát-ngát vô cùng.

Vương-thương [Trịnh-Sum] cũng đoái-tưởng đễn tình-nghĩa thích-tọc [họ ngoại], nên khơng nỡ tròng thấy cái cảnh cây Kinh khô-héo điêu-tàn. Cái đức bao-dung to-lớn của Vươngthương thật khó mà tả được.

Nhờ vậy mà nhân-dân hai xứ Thuận-hoá và Quảng-nam mới được yên nghiệp cày cấy làm ăn, không phải bận-rộn đe̛nn việc can-qua chinh-chiến. Ấy là đám dân đen ở miền Nam nầy được nhờ ơn Thượng - quốc chiếu - cठ́ chu - toàn đến nơi đến chơn vậy.

## PHỨ bIEN TAP LUC QUYEN NĂM

Ngày nay Thiềm－chức đảm－đương việc nước trong khi còn quá thơ－ắu，tá̛t cả những việc quàn－sự，hành－chánh hay dở như thế nào，dàn－gian tạ̀t－bịnh，khò̀－sở như thể nào，Thiềm－ chức chura dược lịch－duyệt，nèn trong lòng bao giờ cũng lo－ s $\sigma$ nhur người cầm day cương hur－nát［198b］mà cỡi xe sáu ngựa．

Thiềm－chức vẫn tưởng Trương－Bạt［Trương－phúc－Loan］ vốn là người huàn－thích cao－nièn，lại làm chức quan Bảo－phó ［Thái－hảo，Thái－phó），nèn tắt cả mọi viẹ̀c nước，Thiềm－chức đều tin－cạ̀y vào hắn，không hề có lòng nghi－ngờ．Nào hay Trương－Đạt là một đửa tiều－nhàn，không những hắn đã khinh－ khi chủng tồi là người còn trẻ tuòi non lời，nên hắn đã nhiều phương bưng tai bịt mắt chúng tồ đã đành，mà hắn lại còn miệt－thị những người phul－tá，coi họ như hạng tôi－tớ nữa．

Hắn tự ý muốn làm ngang hay làm dọc thì làm．Hắn đã nhẫn tàm hút máu，hút mỡ người ta cho hết，đề rò̀i đứng coi người ta chết cho đành．Hắn làm tiều hao hết sứr－lực quàn linh， và hắn chỉ chăm－lo làm thế nào cho phì gia là được．Nay nói đến hắn thì đã quá chạ̀m rồi，còn hơi làm sao kị̣ nữa ！

Đến như Thái－sinh là một người xuất thàn khoa－giáp［hàng Tiến－sĩ］，lại do Trương－Đạt tiến－cur̉，làm quan đến chức Họ－bọ ［Thương－thur］．Ai ngờ con người như thế，lại có tật xấu như thế，thạ̀t là một kẻ tội－nhàn đơi với danh－giáo．Vạ̀y nèn chúng tôi cho giải－nạp chúng nó đến trưởc quàn－môn，đề xé nát thây chúng nó làm muồn mảnh，ngõ hầu rửa hạ̀n cho quân dàn mới đáng．Nhưng Thái－sinh bị giam－cầm ở ngưc－thất，rồi buồn－bĩ mà chết ở đăy．

## phứ biên tap luc quyèn nâm

Nay Quôc-lão có ủy-sai [199a] Tướng Võ-hầu báo-cáo là khi đem quân vào Nam, thì trươc-tiên phải trừ-khử tên mâutặc ${ }^{1}$ Trương- Đạt, thứ đến thanh-trừ tên Biện-Nhạc ngôngcuồng, đề cứu sơng đám dàn đen. Như thế là trời cao đã mượn tay Quoŕc-lảo đè làm yên lòng nhàn-dản hai xứ Thuạ̀nhoá và Quảng-nam. Bạ̀ anh-hùng như Quớc-lão, cỏng đức dáng ghi vào đá núi Yên-sơn mới phải.

Vả lại, xem đại-thế trong thièn-hạ, hễ tư-hơp làu ngày ắt phải phân-ly, phân-ly làu ngày ắt phải tu-hơp. Như dem công việc Tièn-Tồ chúng tôi mả bản-bạc, thì những việc của Tièn-Tò̀ chúng tôi khỏng có lièn-can gì đến chúng tôi cả.

Người đời xưa có nói : «Quàn-tử bất túc », nghĩa là người quàn-tử không có oán-hờn lâu, vạ̀y xin Ngài lượng tinh cho chúng töi. Còn viẹ̣c Ngài nói : Nên sai-khiến một vài người thảnthuộc có danh-vọng đem dàng nạp những chiếc thuyền, voi, súng... và san bằng lũy Thầy, củng nièm-phong những gia-tài, vật-hạng của Trương-Đạt. Và tất cả những chàu, ngọc, vàng, bạc, của-cải, đờ đạc, tiền, lúa và voi, ngựa, thuyền, súng các hạng đều nèn đẹm đến trước quân-món giao nạp. Nhưng các thứ vạ̀t-hạng [199b] tại hai xứ Thuạ̀n-hoá và Quảng-nam, hiện còn đương lúc phải sai-phái người đi dẹp các đảng giặc cượp, nên chưa có thề kè rõ-ràng từng món được. Vạ̀y xin hãy đ̛̣i

[^58]
## PHÚ BIEN TAP LUC QUYÊN NAMM

đến sau nà̀y cứu tra dược số mưc dich thực, sẽ xin kè thành sò phu, cùug chuyèn- dẹ̀ với bản Tău-văn [dàng Hoàng-thương]. Khải-văn [dảng chúa Trịnh] trinh nạp luòn thè. Còn tiền-bạc vạt-dung của Trương- Đạt thi vần dược nièm-phong và ghi chữ nhtr trườc, rò̀ sè cứu xét kŷ̀-lưỡng tiè̀n và thóc của hán, và sẽ xin dem phàn-phat cho quain-binh cùng nhàn-dan, dè an-ùi họ phàn nào, và đền lại cái của mò̀-hơi nươ̛c mắt của họ đã đồ ra trong lúc binh-sinh. Đë́n nhur các vièn-chức trong còng-tọ̀c [họ Nguyền] cũng nhtr các tưởng-lãnh, ai ai cũng đều mọ̀t lòng qui-thuạ̀n Triều-dinhh, và có thè tròng-cạy vào họ đền đáp sau nà̀y. Ấy là ai ai cũng đều sơ-hãi cai oai linh của trời đề cứu mẹ̀nh mạch nhàn-dàn hai xứ Thuạ̀n-hoá và Quảng-nam nầy.

Vạ̀ xin kinh trinh, rắt mong Ngài soi xét đến những lời phat-xuất từ tàm can phế phủ của tòi.

Nay kinh thur.
Nouyễn-phúc-Thuà̀n.


Tháng 11 năm Giáp－ngọ［năm 1771 sau Còng－nguyèn］Viẹ̀p Quạ̀n còng đóng quàn ở gần sòng Ái－tử［thuọ̀c địa－phạn tỉnh Quảng－trị］，có một òng lão thư－sinh［nhà nho già］tèn là Trần－ duy－Trung，người ở huyẹ̀n Đăng xương đón dường nghinh－tiếp quan［200a］quàn，và có dàng lên Viẹ̣p Quạ̀n－cóng một bài thơ nhur sau ：

臨 風 整 整 向 南 旗
間 境 花 倪 慰 所 思
八世 厥 聞 秦 法 今
百 年 復 视 漠 成 倓
察 泉 谏 蛰 閉 雷 後
㴖 地 槁 苗 得 雨 時
願 指 富 春 催 准 登
兵 機 貴 速 不 宜 荱

## PHỦ BIÊN TAP LUUC QUYÈN NĂM

## Phiên âm

Lâm phong chinh-chinh hướng nam kỳ, Hạp cảnh mạo nghê ùy sở ty. Bát thể yèm văn Tăn pháp-lịnh, Bách niên phục đô Hán uy-nghi. Cùng tuyên đöng trập văn lôi hậu, Mãn địa cảo miêu đắc vũ thì. Nguyện chỉ Phứ-xuân thôi tiễn phát, Binh co qui tơc bắt nghi tri.

## Tạm dịch theo Đường-luật, thề Thät-ngón

(iió bay phät-phắt ngọn cờ hò̀ng, Già trẻ nơi nơi thoả tấm lòng.
Taim thé chán nghe Tần pháp-lẹ̀nh ${ }^{1}$, •
Trăm nám lại thắy Hán uy-phong.
Trùng nghe tiếng sám chui sàu đất,
Lủa gặp mùa mưa trò tớt bông.
Nguyẹ̣n chỉ Phú-xuàn mau tiến bước, Binh-cơ tóc chiến sẽ thành còng.

[^59]
## phư biên tap luc quyèn nâm

Ong Trần-duy-Trung lại còn trinh-bày thèm ý-kién với Việp Quạ̀n-còng. Òng Trung thưa :

Quàn linh nha Nguyền khȯng quen dänh trặn trèn bọ, họ chỉ quen đánh trạ̀n bầng thủy-quàn là giỏi mả thơi. Đại-quản của Ngài ngảy nay từ nơi xa-xòi dến dảy, xin Ngài đưng cạnhtranh báng kỹ-thuạ̀t má họ Nguyển dã durgéc sở-trưởng, nghĩa là xin Ngài dừng đánh bâng thủy-quaản với họ Nguyễn.

Việp Quạ̀n-conng khen-nggui lời nói của óng Trần-duy-Trung là phải, rò̀ lưu òng Trung ở lại trong quàn-mòn, và cho óng ấy làm chức Càu-kė ở nơi quản-thứ.

Bến thaing hai năm Binh-thàn [tức năm 1776 sau Cóngnguyèn], Bân - chức [tửc Lè - qui - Đòn Tièn - sinh] vàng mẹ̀nh Hoàng-thượng làm chức Trắn-phủ trấn Thuạ̀n-hoá. Trong khi đi vào trấn Thuạ̀n-hoá, Bản-chức có đi qua địa-phạ̀n xã Yènđịnh, bỗng thấy có một thur-sinh tên là Lè-viết-Trinh dàng máy bài thơ và kèm theo mọ̀t bài tiều-dả̉n ${ }^{1}$ như sauu:
«Kẻ tiẹ̀n nằy, gia-thế vốn theo-đòi nghiẹ̣p nho, nhưng vi tài sơ, [200b] học thiè̀n, cho nèn cố-quốc khòng dùng. Kẻ tiện nà̀y bấy làu vần à̀n-cur ở Kinh-thành Phú-xuàn, chuyèn làm nghề dạy học-trò dề sinh-sống. Thắm-thoát xuàn qua thu lại, ngày nay tôi đã ngoài năm mươi tuòi dằu rời.

[^60]

## PHÚ BIEN TAP LUC QUYÈN NAM

Ti̛r tháng năm năm（iiáp－ngọ，tơi dirợc tròng thắy quân của Vurơng－thurợng vào trong cõi dát nầy，tôi bèn quay gót trở về làng cũ，chinh là muốn hưởng sự an－nhàn，đề được tắm－gọi， thâm－nhuà̀n giáo－hoai mới của triều－đình．Nhurng rủi thay lại găp phải nhĩ̛ng năm đơi－kèm，nèn toii khòng tim dượ phương－ kë́ làm ăn sinh－sống，chinh là：

## ＊心間 桂 玉 天 䌖 獍

運 落 風 皮 夢 亦 敬？＂Tiam quan qué ngọc thièn nan hiè̀u， Vạn lạc phong－ba mọ̀ng diẹ̀c kinh．»

## Xin tam dịch

＂（iạo chảu củi quề trời khơn hiè̀u， （iió giuce sóng dö̀ mẹng cùng kinhn．＇

Đã lám lúc，tôi muốn tim tởi dinh Phủ－xuản đề củi đầu trinh－bày với Ngài mọ̣t vài ý－kiến thiền－cạ̀n bìlậu．Nhưng lại

[^61]
## PhÚ biÊN tap lưc quyèn nÃM

lo-ngại vì mọ̀t nổi «tráng - sĩ vò nhan" ", nèn khól lòng tim phurơng-kế di tới Phú-xuân dược.

Ngay nay tòi durge may-mắn trọng thắy thièn-גa của Ngai di nhạ̀m trọng chức, có đi qua dịa-phurơng chüng töi, khöng ngờ tòi lại tự quèn minh là một ké thủ-cựu, qué mua, diam viét thành chuyết-thi [thơo dớtj ba luạit dàng lèn Ngai, gọi là bày-tỏ chút lơng hèn-mọn " hiến - bọ̣c" " hiến cần " ${ }^{2}$ đới với Ngài, nghĩa là hày-tỏ tám lòng ngrỡng-mọ̣ Ngaii vạy.
[201a] Nếu may-mấn dược Ngài hạ-cớ tởi, và Ngài khòng nỡ bỏ qua những lời nói tàm-thường của töi, thi tuy tôi khòng phải là vạ̀t qui "thanh-binh" "kiét-lue ${ }^{3}$, nhurng nhờ đó má tôi được tiếng ở nợi cửa ơng Tiết, òng Biẹ̉n ${ }^{4}$.

[^62]

## PhƯ biÊn tap luc quyèn NĂM

Sau day là ba bài thơ của Lè－viết－Trinh dâng lên Lè－qui－ Đòn Tièn－sinh ：

## BAI THỨ NHỨT

久原雷雷霫渣天
仰金赤日视高捲
秋老有禁三革凪
春 㭌 無 私 一 境 全
彷 佛 潜 平 平 祭 後
颉 頝 達 将 T 唐 年
化 州 既 是 王 化


Phiên âm

Cửu yâm vân mai vư ê thiên，
Ngưỡng kim xich nhựt đơ cao huyèn．
Thu hào hữu cắm tam quân túc，
Xuân cước vô tư nhứt cảnh tuyěn．

## PHƯ BIEN TAP LUC QUYEN NAM

> Phảng-phft tièm quân bình Thái hąu ${ }^{1}$, Hiệt-hàng khièn tướng hạ Đường niên.
> Hoá-châu ký thị qui vurơng hoá, Điêu luật ưng giao nhứt thè truyên.

## Tam dịch theo thè Lục-bát

Bấy lảu mây khói chán-chường, Mirng nay trông thấy virng dương sáng-ngơi.

Ba quin lẹ̀nh cấm nghiẹm lìri, Khöng riêng xuân curớre khắp neri an-lành.

Thái xıra linh phục dẹp thanh, Khen ai khiền tướng hạ thành Đường xura.

Hoá-chàu về với nhd Vua, Mọi điều lự̂t lẹ̣ truyền cho đồng-đều.

1. đ̛̉ đây nơi về tich Bùii- Đọ̀ đảnh dẹp Hoài-Thaii bắt Ngô-nguyên-Te nhur sau :

Bùi-Đọ̀ là người Khai-hỷ nhà Đường, tự là Trung-lạ̀p. Vào đời Đường Hiến-tông, ông làm chức Trung-thır Thị-lang phung mệnh đi đánh dẹp Hoài-Thải, rời được phong Tấn Quớc-còng, gia Trung-thư lệnh.

Thái-chàu thành rắt hiềm-trở, nửa đêm quan quân nhà Đường đưa linh lén-lút [tiềm quàn] vào thành. Tướng Lý-Hựu [dưới quyè̀n Bùi-Đß] có nới với người ta rằng: Giiưa nửa đêm, chúng tôi vào Thải-chàu thành bắt Ngồ nguyèn-Tê, chúng tời chưa từng tâm động... [Xem Đường sử]. ̛̛̉ đây tảc-giả bài thơ có ý ví Lê-quil-Đơn Tiên-sinh với ông Bùi-Đ̧̣̂ nhà Đường.

## Phiên âm

Nam Bẳc hân chiêm dỉ hỡn đỡng， Nhẫn giao tuyên hoá bẫt luru－thông．
Tân hình nhược chư Thương－vurong ţ̣̂，
Cựu khí urng tiêu Nguyễn－thị đờng．
Vật giá tự vô đã̀ng－dũng hoạn，
Dân sinh thứ lạc thái－bỉnh phong．
Cứu tai nguyện trièn lương－y thủ， Căp xứ tiên tòng bịnh xứ công．

## PHỬ biÊN tạp LƯC QUYÈN NĂM

## Xin tạm dich theo thê Thärt－ngôn

Nam Bắc mừng nay đã hơp－đồng，
Nỡ nào tiền của chẳng lưu－thông．
Vua Thurưng khuòn cũ nên theo đúc，
Họ Nguyễn tiền xưa chång đáng dùng．
Vật hạng nào lo tăng giá－cả，
Nhân－dàn sẽ được sống ung－dung．
Cứu tai xin mở tay thầy thuớc，
Bịnh gắp nơi nào trước tấn công．
［201b］BÀI THỨ BA

廣 南 原 属 售 山河
射 駥 無 如 此 戱 多
度 外 頑 临 休 置 彼
釜 中 逋 䘡 莫 容 他
軍 粮 不 患 輔 漕 费
民食何憂俥侹嗉
今 日 基 成 精 锐 氯
来 秋 願 速 指 天 戈

## phỬ biEn tap lư Quyèn nam ${ }^{-}$

## Phiên âma

Quảng-nam nguyên thuộc cựu sơn hà,
Tài phú vô nhur thử xứ đa.
Độ ngoại ngoan Miêu hưu trí bì, Phủ trung bò khắu mạc dung tha.
Quân lương bắt hoạn chuyèn-tào phí, Dân thực hà uru co-cận ta. Kim nhựt dưỡng thành tinh nhuệ khi, Lai thu nguyện tǒ̃c chỉ thiên qua.

## Xin tạm dịch theo thè Thất-ngôn

Quảng-nam nguyên thuộc nước non nhà, Tiền thuế đày nhiềı nhứt nước ta. Ngoài cõi Miêu ngoan ${ }^{1}$ dừng đề ý, Trong vùng giặc trốn chẳng hề tha. Quîn lương khòng ngại đường chuyèn-chở, Dân thực nào lo tiếng khóc-la. Những ược dưỡng thành tinh-nhuệ khí, Sang thu gắp-rút việc can qua.

1. © Miêu ngoan » là bọn Tam-Miêu ngoan-č.

Vào triè̀u vua Đường Nghiêu, ḅ̣n Tam-Miêu chơng- $\mathrm{A}_{\mathrm{o}}^{\mathrm{i}} \mathrm{i}$, không chịu thằn-phục.

- Aọ̀ ngoại Miêu ngoan hưu trí bỉ s là bọn Tam-Miêu ngoan-cơ thi đừng đề vào lơng làm chi, và nên bỏ qua.


## 352

## PHÚ BIEN TAP LUCC QUYÈN NAMM

Ong Lè－viết－Trinh lúc bấy giờ đã được 53 tuồi，ông là người có văn－học，và đơi với viẹ̀c đời，ông cüng thông－hiè̀u．

Lại còn có ông Mai－thế－Tự là người làng Dương－xuân thuộc huyện Hương－Trà［tỉnh Thừa－thiên］cũng có làm bài văn chúc mừng Lê－quí－Đôn Tiên－sinh．Bài văn chúc mừng nầy cüng khá hay，nhur sau ：
＂伏 以：
北 闕 天高，荷 能 光 之 重托；

南河地遗，啮風詔以来
宣。
曲 谷 生 春 ，士林㫑色•
唃 惟 ：
世 道 屯 遧 ，必建侯而康
溥 ；
天 造 草 朋 ，惟 君 子［202a］以
経 棆－
易 象 既 明；前龟可侯•

PHỨ BIEN TAP LUCC QUYÊN NAMM

蕒太 守 得 便 富 行 事 ，理潮 海 之気路；

店将平以平䁍鳥功，解朝 歌 之 错 筑－

武 溉 自 古；可見于 个 •
俱 我 后 其 来 菻 ，順 化 之黔 愁 畧 定 ；

望 萎母以就哺，厝 南之赤子猫器－

惟 能 治 其 未 治；而 平 所未 平－

必 侍 質 謂 大質 ；而 重 任斯 大 任－

恭 惟 長 官 閣 下：
唐科早占；店阹高限•
山斗音隆，含弿中之拭目；

海 河 量 廣 ，真 野 外 之㮢心 •

phứ biên tap luc quyèn nâm

潼 開 出 㤦 ，播 上图之英名 ；

秘閵書，荷湡恩之異春－

此在朝既重，於治郡何教－

落 明 君以一方 蕩 定 之俆
，㢦走未安於㕍宅；
故長官任千里生民之奇
，牛刀暂武于鳥州•
未婹方到富春；紫陌咸
孚虎贺。
小生：智 制 湡；才四触 搏 •
泮未忘素業•

前程俯渋；文落仰丞。
线得免其半•

怎柰仕迶客赛，鳥鬼道 ［203a］之椭揄；

PHÚ bIEN TAP LUCC QUYÈN NĂM

家 估 萧 條 ，虽 壮 士 顔
色－
自 此 ：䊒 㢈 蛘 里；揚 幼索 居 •

四十六之春秋，未成一事；

戠 餘 年 之燈 火，空 實 半途 •

更 遭 兵 革之餘；屡切做寒 之 苦－

不 圆 个 日 ；復 見 湈 官－
敢 幆 寅 悰；胃干丙 鉒 •
伕 願：
化民成俗；鳥 政 得 人。
瞟 而 禁 我；

里 巷之遺 黎 逋 播 ，施 宽政以斬摩－

但 見：锥 抗 武 功；誕 最文 德 •

## 奸 雄 革 㜊 然 革 西 ，顿 消

收鳥之䰟逗；
偊 岳 徒 娄 事 束 降，永［203b］
絶三苗之面固。
舟車共道；南北同風•
小生不勝踦漠屏营之至
－接秦伺以贺＂

## Phiên âm

Phuc di：
Bẳc－khuyêt thiên cao，hạ long－quang chi trọng thác；
Nam－hà địa viễn，hàm phượng chiễu dĩ lai tuyên．
U－cớc $\sinh$ xuân；sī－lâm động sẵc．
Thiết duy ：
Thễ－đạo truân－chiên，tẵt kiên－hău nhi khang tẽ；
Thiên－tháo thảo－muỗi，duy quân－tử dĩ kinh－luân．
Dịch tượng ký minh；tiền qui khả giám．
Cung Thái－thú đấc tiện－nghi hành sự，lý Bột－hải chi loạn thằng ；

Ngu Tướng－quân dỉ bình tặc vi công，giải Triêu－ca chi thác tiết．

## phú bièn tạp luc quyèn năm

Thí quan tự cò ; khả kiễn vu kim.
Hể ngã hậu kỳ lai tô, Thuận-hoá chi kiềm-lê lưqục định;
Ṿ̣ng Từ-mã̉u dĩ tựu bỗ, Quảng-nam chi xích-tử do hiêu.
Duy năng trị kỳ vị trị ; nhi bình sở vị bình.
Tã̃t đãi hiên vị đại hiěn; nhi trọng nhậm tư đại nhậm.
Cung duy Trưởng-quan các hạ:
Đường khoa tảo chiểm; Ngu-bệ cao thăng.
Sơn Đàu vọng long, hăp hoàn-trung chi thức muc ;
Hải Hà lượng quảng, khě dã ngoại chi hoan tâm.
Thể tục co-cău; gia truyěn phiệt-duyệt.
Đŏng quan xuẵt sứ, bả̉ Thượng-quőc chi anh-danh;
Bi-các giảng thư, hạ hờng ân chi dị quyễn.
Thử tại triêu ký trọng; ur trị quận hà nan.
Cái minh quân dĩ nhứt phương đãng-định chi dư, thú tàu vị yên ư nhạn-trạch ;

Có trưởng quan nhậm thiên lý sinh-dân chi ký, nguru đao tạm thí vu Ô-châu.

Chu phan phương đáo Phú-xuân; tử mạch hàm phu khánh hạ.
Tiêu-sinh : Trí tàm lãi trẳc ; tài phỉ bẵng đoàn.
Tuy thao hờ tự quí thiền năng; nhiên du phán vị vong tó nghiệp.

Tiên trình phủ tập; văn ăan ngưỡng thừa.
Mông cựu triěu hứa dĩ quan viên ; chuàn thuê tiên đăc miễn kỳ bán.

Trẫm nãi sĩ đờ quàn tẳc, vi quí-dạo chi da-du;

## PHỨ bIEN TAP LUC QUYĖN NĂM

Gia kể tiêu-điểu, khiè̀m tráng•sỉ chi nhan-sẳc.

## Ty thư:

Ly quăn qui lý, huê ãu sách cur.
Tứ thập luc chi xuân thu, vị thành nhứt sự ;
Cơ dữ niên chi đăpg hoả, không phể bán đờ.
Cánh tao binh cách chi dư ; lũ thiết cơ hàn chi khò.
Băt ${ }^{\text {as }}$ kim nhựt ; phục kiễn Hán quan
Cảm kiệt di tông; mạo can bính giám.
Phục nguyện :
Hoá dân thành tục; vi chánh đắc nhân.
Thiên phương chi mạt tập kiêu-ngoa, bờ nghiêm điêu nhi cắm trăp;

Lý hãng chi di lê bơ-bả, thi khoan chinh dí tiêm ma.
Đãn kiễn: Ký kháng võ-công; đản phu văn đức.
Gian-hùng bôi yèn nhiên cách diện, đơnn tiêu mục mã chi khẵu biên;

Nguy-Nhạc đờ suàn nhĩ lai hàng, vinh tuyệt Tam-Miêu chi phy̆ cố.

Chu xa c̣̣ng đạo; Nam Bắc đờng phong.
Tiêu-sinh bắt thăng kiêu-sī bình-dinh chi chí, Càn phụng từ di hạ.

Xin tạm dịch theo thè biền-ngẫu y nhur nguyèntác

Chúng tòj thành kinh xin thưa:

范

## PHỬ BIEN TAP LUC QUYĖN NAMM

Bắc-khuyết trời cao, đọ̀i ơn Long-quang kẏ-tác ;
Nam hà đắt rọ̀ng, sai dưa Phurợng-chiĉ́u du tuyèn.
Nơi hang kin sinh xuain ; đám rừng nho turơi mặt.
Chúng töi trọ̀m ughı :
Thě dạo dương lúc suy-vi, phải kiến-hảuı mới mong khang lé :

Thién vạ̀n gạp hòi thaio-muò̉i, chỉ quain-tử mới biết kinh luàn.

Dịch tượng dã rõ-ráng; gurơng qui nėn soi-sáng.
Cung Thaii thư ${ }^{1}$ durợc làm viẹ̀c tùy nghi, nèn mới gở dược cải dày rối ở quạ̉n Bọ̀t-hải.

Ngu Tưởng-quàn ${ }^{2}$ nhờ có cóng dẹp giặc, nèn mới giải được caii mắt cửng ở quạ̀n Triè̀u-ca.

Thử xem xét việc đời trưởc ; mới hièu biết viẹ̀c ngày nay.
Dìn Thuạ̇n-hoá mong vua hiền dến cứu giúp, nay mới tạm binh-yèn;

Dàn Quảng-nam tròng mẹ hiền dến cho ăn, hiện dương còn nhốn-nhaio.

Nay muốn trị những nơi chưa trị ; muốn binh những chỗ chưa binh.

Tät phải dọ̣i bạ̣c dại-hién ; mới mong dương chớn dại-nhạ̀m.
Kinh thura Trưởng-quan caic hạ:
Đường-khoa chiếm bảng sớm; Ngu-bẹ̉ thăng chửc cao.

1. Cung Thait-thú là Cung-Toại người vè̀ dời vua Han Tuyèn-dê.
2. Ngu Tường-quàn là Ngu-Hú, người vè̀ đời Hán Yên-đê.

## 

Sơn Đằu ' danh-vọng cao, khắp trong cõi người đều đề mắl ;
Hải hà dọ-lượng rộng, suốt ngoài biên ai cũng vui lòng.
Đời nơi-dọi cơ-cằu; nhà lưu-truyền phiệt-duyệt.
Hồng quan ${ }^{2}$ tirng di sứ, nòi thanh-danh ở nước Trung-hoa ;
Bi-các từng giảng kinh, dược hòng-ân của ngòi Chúa-thượng.
Trước ở chớn triều-đinh, đã được vua quan kinh trọng;
Nay ra nơi trị quạ̉n, nào có còng việc khó-khăn.
Nhà vua nghĩ đến mọ̣t dịa-phương vira binh - dịnh xong. dàn-chúng chura yèn ở nơi nhạn-trạch;

Triều- đình phải đến mọ̀t trưởng-quan nhạ̉n kỷ-thác nặng, dao tràu ${ }^{3}$ tạm thử ở dất Ò-chàu.

Cờ dỏ vừa đến Phú-xuàn ; dàn đen thảy đều mưng-rỡ.
Tiẹ̀n tiều-sinh nà̀y tụ̂ thẹn: Tri dã non-kém; taii lại tà̀mthurờng.

Tuy tự xấu-hò tháy cạn biết nờng; nhưng và̀n cơ-gẩng sòi kinh nấu sử.

Đtrờng mày noi gót ngırời xura; văn ám nhờ ơn đời trước.
Ơn triè̀u-dinh cho liẹ̀t vào quan vièn ; tièn thuĉ́-khoá may dượe trừ phà̀n nửa.

[^63]
## PhÚ bIEN tạp lưc QUYÈN NĂM

Khốn vì nồi :
Đường còng-danh trắc-trở, quỉ đạo sao khéo trêu ngươi;
Cảnh gia-thế tièu-điều, trảng-sĩ dể đàu mở mặt.
Từ đắy :
Lia-bỏ bạn-bẻ trở về làng cũ ; diul dắt con trẻ đi ở mọt nơi.
Xuàn-thu bớn sáu tuồi đằu, chưa làm nên mọ̣t viẹ̀c ;
Đèn sách vài mươi năm lẻ, dành chịu bỏ nửa đường.
Lại gặp những năm binh-hoả; từng nếm lắm nổi cơ-hàn.
Không ngờ ngày nay; được tháy quan lớn.
Dám hày tỏ lỏng chàn-thành ; rất tròng-mong Ngài chiếugiám.

Chúng tòi những mong :
Hoá dàn thành tue tớt ; thi chánh được người hiền.
Địa - phương nầy thói - tưc kièu-ngoa, xin ra nghièm điều căm-trấp;

Hương-thòn nọ con em trớn-tránh, xin tỏ dại lượng chiêuhòi.

Nay mưrng tháy :
Vò-còng đã ccio thành; văn-đực nèn mở rộng.
Bọn gian-hủng tự-nhièn đồi mặt, những quân cướp-bóc ở bièn-giới sẽ bị tiề-tan;

Lĩ̃ Nguy - Nhạc ngu - suàn dàu hàng, những đứa ngoan - có như 'Tam-Miéu ${ }^{1}$ seè bị doạn-tuyẹ̀t.

[^64]
## phỨ bien tap luc quyèn năm

Thuyền, xe cĩng đồng mọ̀t lơi đường đi ; Nam, Bắc cũng chung một luòng gió thòi.

Kẻ tièu-sinh nà̀y khòn xiết kề nổi lòng vui-mừng tròng dỵi. Vạ̣y tiĉ̀u-sinh xin kinh dàng mǎy lời bái tạ!.

PHỬ-BIÊN TAPP-LỤC QUYĚN NÃM HÊT

.

## PHỦ BIÊN TẠP LỤC Quyên Sáu

1

1
i

## Phủ Bien Tạp Lục Quyč̀n Sáu

[204a| Phung sai Thuạ̀n-hoá, Quảng Nam đẳng đạo Thamthị Tham-tán quàn-cơ, Thuận -hoá xứ Hiẹ̀p-trắn phủ, Hữu Thắng-cơ, Nhạap-thị Bò̀i-tưng Họ̀-bọ̀ Tả Thịi-lang, Dïnh-thànhHầu Iè̉-Qui-Đôn soạn.

Nghĩa là:
Soạn-giả là Dĩnh - thành - Hầu Lẻ̉-Qui - Bôn, người vàng mệnh-lẹgh Hoàng-thượng phái làm chức Tham-tán, Tham-thị quân-cof,hai đạo Thuận-hoá và Quảng-Nam, lãnh chức Hiệptrẩn phủ xứ Thuận-hoá, kiêm quản Hữu Thắng-cơ, đềnģthời dao-länh chức Nhập-thị Bòi-tung Hộ-bọ Tả Thị-Lang.

圆

## SẢN - VẬT

Những vật dưng tớt của nước ta phần nhiều được sản-xuất từ phương Nam.

Như châu Bắc Bơ-Chánh [tức địa-phận phủ Quảng-trạch thuọ̣c tỉnh Quảng-bình hiện nay] thuọ̀c tỉnh Thuận-hoá gồm có 75 xả, thôn và phường thường sản-xuất các thứ nhân-sâm, yến-sào, milt ong trắng, sáp ong vàng, tè-giác [sừng con têngu], ngă voi, chủy-giác [sừng con tè cái], diêm-tièu, giánghương, trầm-hương, tơc-hương [trầm hương gió], thiết-đẵng [mây cứng], long-đằng [mây rò̀ng], ô-mộc [gỗ mun], thiết-lâm [rừng gỗ lim], mộc-hoa [nấm cày], hào-hoa, oan-mộc [gỗ oan]. gỗ kiền-kiền v.v...

Ở đầu nguồn châu Bắc Bô-chánh, có thứ cây được gọi là Ngật-mộc [cây ngạ̀t], cũng có khi được gg̣i là Du-mộc [gỗ dầu], sắc gỗ trắng, mềm, dẻo, lâu ngày biến dần dần ra sắc vàng [204b], uốn cũng không gẫy, có thề làm cánh nõ được.

Châu Bắc Bô-chánh có sản-xuất cây Tang-thạ̀m chứa mậtcao, tánh thanh-nhiệt.

## PHỬ BIÊN TAP LỤC QUYÊN SAU

Caly Tang－thạ̀m này khong phải là cày dâu thường，thân cịy giống nhtr cay sim，lá gióng nhur lá cây kim－phương［cày móng taỵ｜．Trái cày Tangothạ̀m thtrờng đến tháng giêng mới chin．

Loại caly này thurờng mọc dî̀ y ở rừng núi．Traii ăn sông có vị ngọt．Ngrơờ Thò tàm triii dáu nạy với mặt rồi nấu lèn，có thề dề đượ latu ngiy khòng thiu．

Nhàn－sìm cũng được sản－xuất ở các xã Phù－lưu，Tièn－lễ thuộc chaiu Bắc Bơ－chainh．Hoa nhàn－sàm sắc tia，người ta trò̀ng vào trong chậu cait，nó cũng cứ sống．

Người ta đem chưng nhàn－sìm rồi phơi cho đúng phương－ phảp，thi hình－dạng và còng－dưng cüng không khác gì Bắc nhán－sàm［nhàn－sàm Tàu］．

Miii nó thanh và vị ngọt－ngọt．Người ta dùng sẩm này thì tăng thèm khí lực，vì vạ̀y mà có nhiều người dùng．
［205a］Từ huyẹ̀n Thạch－hà và huyện Kỳ－hoa［tức huyện Kỳ－ anh bày giờ］thuộc tỉnh Nghệ－an［nay lại thuộc tỉnh Hà－tĩnh］ cho đến chàu Bắc Bố－chánh，có nhiều thử gỗ lim，gỗ táu，sắc hơi tia và đen，tính chất các loại cày này bền và mịn，các thứ cày lớn，cày nhỏ đều tốt cả．

Cũng có hạng cul－mộc là cày gu rất bền．
Có mấy loai gở gu như ：loại đỏ，loại đen，loại có vân hoa， tất cả đều là loại thượng hảo hạng．Nếu người ta dùng gỗ gu đề làm nhà cửa thi tốt hơn cả gỗ lim．

## phú bien tap lưc quyèn sau

Còn hạng gỗ gu có dầu thì mịn và có vân hoa, nhưng hơi nhẹ hơn, người ta đem tiện đề làm khí mạnh [đồ dùng] rất tớt.

Ở về hai xứ Nguyên-trạm và Nguyèn - Cầu thuộc huyện Khang-Lộc [bây giờ là huyện lệ-Thủy], rừng núi thường sảnxuất nhiều thứ gỗ tốt : có thứ dược gọi là gỗ táu, bền và đen nhur sắt, dàn địa-phương lấy gổ này làm cọ̀t nhà. Có thứ được gọi là cu mộc [tức cây gul có hoa vân sắc đen và răt bền. Người ta dùng gỗ gu này đề làm những cái giá [nhur giá mắc áo, giá đề sách v.v..... Cüng có thứ gỗ gụ được gọi là gỗ Bời-lời, thứ gỗ này to-lớn, sắc trĭ́ng, dùng đề làm ván đơng vách.

Lai có thứ gỗ gu được gọi là gỗ chùa-nao, cày lớn, sắc đỏ.
[205b] Lại có thứ gỗ được gọi là Dạ-mộc, thàn cây to-lớn, sắc vàng, dùng làm những ván trễ .

Co thứ gỗ gu được gọi là Hoa-mộc, sắc đỏ có vàn. Hằng năm, đến tuần tháng tám, bọn lái buôn gỗ chuyền-chở những bè gỗ xuơng bán ở chợ Cầu, gỗ lơnn, gổ nhỏ, gỗ làm cột buồm kề có hàng trăm, hàng nghìn cây lớn bé tùy người ta mua dùng.

Như muốn làm một ngôi nhà gỗ năm gian bằng các thứ gỗ thươnng hảo hạng, người ta chỉ phải mua chừng 30 quan tiền đủ các thứ gỗ tớt. Nếu mua xen các thứ gỗ tạp vào, người ta chỉ mất độ 17,18 quan tiền mà có mọ̀t ngôi nhà gỗ năm gian.

[^65]

## PHỦ BIÊN TAP LUC QƯYÈN SAU

Theo phong－tuc ở đàly，người ta gọi cọt cái là quyết－mạ［姆］ gọi cột con là quyết－lái［橉 促］．

Đến nhưr dùng gỗ đóng thuyền，người ta dùng thứ gổ hến rất dài và lớn．Thứ gỗ hến này vựa dầy，vừa rộng gấp mấy lần các thứ gồ thurờng．Gồ hễn sắc đỏ，nhẹ，nên các thợ có thói quen thich dủng gỗ ấy cùng với gỗ gu và gỗ liễn．Họ bảo gỗ lim quá nặng，không nên dùng đề đơng thuyền．

Cón thợ cura thi ở làng Duy－đức có nhiều tay thơ giỏi．Thơ đóng thuyền thi người làng Đọ̀ng－hải，và người làng Cưr－hà có nhiều thợ quen thạo đơng những chiếc thuyền lớn．
［206a］Các làng thuộc huyẹ̀n Khang－lộc và huyện Leẹ－thủy đều có những hạng thợ đóng thuyền nhỏ đề đi buôn bán đường trong，đường ngoài，và làm đò ngang，đò dọc．

Grỗ kiền－kiền có thớ nhỏ và mịn，chất rất bền，rất cứng－ rắn，dùng được làu năm khòng muc．Với thứ gỗ ây，người ta đủng làm cột nhà chòn sâu xuơng đắt độ mấy thước，đến trăm năm cũng khòng hur－nát．

Những bọn khách buòn ở tỉnh Quảng－đòng thường nói ： «Trong sách gọi là Nam－mọ̀c［cày gỗ Nam］，ấy là hạng có hương－vị gọi là hương－nam，hạng có sắc vàng gọi là hoàng－ nam，hạng có sắc tríng gọi là bạch－nam »．Tại các đầu nguồn các huyện Khang－lộc，Quảng－diền và Phú－vang thuộc châu Nam Bô chánh đều có thứ gỗ kiền－kiền nầy．Tiền－triều，tức triều các Chúa Nguyễn làm nhà cửa，còng－đường，lâu－đải，các－vũ và thuyền－bè dều dùng thứ gỗ kiền－kiền，

## PHÚ BIENN TAP LUC QUYÊN SAU

Cày gõ̃ sao rắt cao và rất lớn gắp đôi cây kiền-kiền.
Gỗ sao vốn có hai loại khác nhau:
Một loại dượe gọi là sao-burờm, saic tráng, khòng dươe tốl.
[206b] Mọ̀t loại đ̛́rợc gọi là sao-xanh, sác vàng, là thứ gổ rắt tớt. Thứ gỗ này bền mà lại dầy, có thề dùng làm ván thuyền dược.

Gổ sao thường sản-xuất tại phia tả và phia hữu vùng Trạchnguyèn, huyện Phú-vang và huyện Hương-trà thuộc về Phúxuàn. Tính chắt gổ này rắn, chắc, nhưng lại nhẹ, nèn thả xuống nước vẩn nồi như thường.

Người Thồ trưởc [tức người dịa-phương] thường dùng gổ sao đề đơng thuyền buốn và thuyền đánh cá có thề dùng được mười năm mới hư.

Còn hạng gỗ được sản-xuắt ở vùng Binh-khang và tỉnh Gia-định thì rất tốt và rất bền. Đóng thuyền bằng thứ gỗ này có thề dùng được đọ̣ mười sáu năm. Nhưng gở ấy tính nặng, thả xuống nưởc khòng nồi.

Gồ kiền-kiền tinh thẳng và rất ctr̛ng, Vởi thuyền đóng bẳng gồ kiền-kiền, người ta khòng phải lo-ngại sóng gió. Nhưng gỗ này chỉ đè đóng thuyền nhỏ chuyèn-chở trong các con sòng mà thòi. Duy có gổ sao chịu đựng được sóng gió, người ta có thề düng gỗ ấy đơng thuỵ̂̀n đi biền được.

Các triều trưởc [tức triều các Chúa Nguyền] có kiến-thiết

## PHU̇ BIÊN TAP LUCC QUYÊN SAU

dinh-thự, làu-dài... đều lấy gổ ở các phủ Qui-nhân, Quảngnghĩa và Gia-dịnh.

Nhur nám Canh-thản |tức năm 1840], xày-dựng phủ Dươngxuản củng cửa Nghi-mỏn, Chúa Nguyễn truyè̀n lệnh cho còng-đường-quan ở tỉnh Quảng-nam sai chức Xä-nhàn ra lẹ̀h [207a] cho Cai-trường lấy gở súc ở phủ Qui-nhơn mọ̀t tich [tứr phà̀n phải chịu] là 695 cay, gổ cọ̀t lờn dài 22 thước, máng nước dài 3 thưởc 2 tấc, gổ rường nhà giaoo-kỷ [là cày đòn giơng đặt trèn nóc nhà] dài 24 thước, củng với các hạng gỗ đề làm xuyèn xà nhà.

Phủ Qui-nhân lại còn phải dóng góp mọ̀t lich gồ nữa gòm 813 cảy, chiè̀u dài và chiều ngang cũng bằng cíc cày gỗ đã được kề ở trèn.

Người ta lại còn sai-khiến các vạn chài thuộc các xã này phải đem những chiếc thuyè̀n dài chuyèn-chở gồ về kinh-đơ dăng-nạ̣p. Hai murơi bốn chiếc thuyền durợe huy- dộng, nhưng chỉ chở durợc 180 cày gổ mả thòi.

Phủ Binh-khang [nay là phủ Ninh-hoà] và phủ Dièn-khánh, ngoại trừ phải nạp cac hạng thuế-khoá theo như thường lệ khỏng nòi, lại còn phải biẹ̀t nạp 100 caiy mày có hoa [hoa đẩng] và 500 tàu lai buọng |thương-diẹ̣p hay bối-diẹ̣p|.

Thử mảy cỏ hoa thường được sản-xuắt tại phủ-hạt Binhkhang [ở Ninh-hoà hiẹ̀n có thứ mây ấy], có thứ hoa sắc den, cũng có thứr hoa sắc trắng thường sinh lẩn-lọ̀n với nhau. Thứ

## PHỦ BIÊN TAP LUC QUYÊN SAU

mây hoa lớn thì đơt hoa ngắn và nhặt. Còn hạng mây hoa nhỏ thi đốt hoa dài và liền nhau.

Hang tre tôn-trúc được sản-xuất tại ba thuộc trong phủhạt Qui-nhân. Hạng tre này rất bền và rất tớt.

Thứ cây xà-mâu cũng thường dược sản-xuất ở trong phủhạt Qui-nhàn, chất mềm-dẻo [207b] khòng gãy, có thể dủng làm đòn-giông nhà. Vièn quan dờ-gia [chức quan hoa dọ̀ làm các công-dường, còng-thự] thường nhờ-cạ̀y cơng-đường quan ở dinh Qui-nhàn đi lưra-chọn láy 1000 cày xà-mâu hoặc 500 cây, rò̀i giao-phó cho các khách buôn khi nào dem thuyền nạp thuế sai-dư thì đẹ̀-nạp số xà-màu luôn thề cho tiện.

Lí buơng cũng sản-xuất, ở dinh Binh-khang, sŭ́c trắng, sợi nhỏ và mềm. Viên quan Đò-gia thường nhờ cạ̀y viên Kýlục phủ á̛y sai người đi mua lá buơng, rồi khâu-kết lại làm thành 20 tấm đẹ̀-nạp, đề giao cho thợ làm những bức tranh.

Tắt cả những sản-vạ̀t ở địa phươong, ngurời ta đều lấy ở các xã, các thơn hoặc các phường. Co vạ̀t thi lấy cho nhà nưởc [còng-thủ], có vạ̀t thì gởi mua rièng [tư kỳ]. Bị thúc giuec rất phiền-phức và chuyèn-chở rất khó-nhọc, người dân thật khòng thề nào chịu nôi.

Phủ-hạt Gia-định sản-xuất rất nhiĉ̀u thứ gỗ tốt. Người ta tra xét sô-sách viên Cai-bạ Nguyễn-Khoa-Thuyèn kê biên hai xứ là Nguyèn Đồng - Mòn [208a] cùng Thủ Quang-Hoá thuọ̣c huyện Phước-long có các thứ gỗ sao, gỗ trắc, gỗ dầu, gỗ

## PHÚ BIÊN TAP LUC QUYÈN SAU

giáng-hương, gỗ gu; và Noguyèn Ba-Can thuọ̀c huyẹ̀n Tân-Binh có nhiềı gổ trî́c, cùng gò̀ giảng-hương.

Nhà Nguyè̀n thiết-lập dinh-sở tại kinh-thành Phú-Xuàn, từ dinh-thự caic quan-chưre cho dến càc phòng-ớc quain linh kể có hàng vặ ngọi nhà.

Tir thang gièng nam A t-vị | tực nám 1775 là năm thử 36 nièn-hiẹ̀u Lė-(ả̉hh-Hưng), quan quain tưr miền Bắc vào đồn-trú Phú-Xuàn ', củng với các tưởng-sĩ, quân linh di theo phụcdịch đến hơn ba vạn người. Họ tự ỳ lã̛y củi bất kỳ nơi nào, làu ngày họ triẹ̀t-hạ, phá-hủy nhà cửa. Rời dân-gian nhân dị̣ đó lấy trộm đồ-đạc, vạ̀t-dung cũng khòng thề nào ngăn cấm được. Bao nhiẻu năm, người ta đã đốt phá chẳng những các thứ gồ kiền-kiền, gồ sao mà thòi, mà còn chất-chứa đầy một gian nhà cả gồ trắc và gồ giáng-hương đề làm củi đun lủa.

Rò̀i sang mủa xuàn năm Binh-thân [tức năm 1776 là năm thử 37 nièn-hiẹ̀u Lè Cảnh-Hưng), nhàn dịp mở trường đúc tiền, người ta lại láy những thử gở qui ấy làm than nấu.

Hén khi thiết-lạp dinh Trấn-thủ, người ta lại lấy [208b] những hạng gở qui đó làm phòng ở, nhà cửa cho cơ-đội, mà düng và̀n khơng hết, còn thừa-thãi rắt nhiều.

[^66]
## PHỦ bIÊN TAP LUC QUYÈN SAU

Đên tháng 5 năm ấy [năm Binh-thàn], người ta mới saikhiến các quân-nhàn đi nhặt hải củi ở núi Hòn-chén [tức núi Nģ̣c-trản], và mới có lệnh cấm khòng dượe phả hủy những phòng cũ của quàn-nhàn. Nhưrng trường đúc tiền đớt nấu than, người ta dã triẹt - hạ một lần dến bốn năm chục gian nhả chưa thôi, cȯn những hạng nhır ngói, gạch, đá chum thi có đến hàng ức hàng vạn khơng thề nào kề xiét dược.

Tại hai xứ Thuạ̉n-hoá và Quảng-nam, thử gồ được tiếng khen là gổ tớt nhứt là gỗ hoa-lè, tuc gọi là gỗ trắc-mạ̀t. Vàn gỗ nhỏ mịn, và gỗ ây có mùi thơm như mia nướng màu sắc gỗ lúc ban đầu đỏ, nhưng làu ngày thi đen lại. Chất gổ rất bền mà không bị mọt, nên thường dùng đề đơng rương, hòm, cái xiềng, đòn kiệu cùng làm các đồ dùng.

Lai có thứ gỏ̉ được gọi là gổ Thai-bai. Thứ gổ này nhỏ mịn, sắc trắng như ngà voi, có thể uớn cong, mà không bẻ gẫy được, có thề làm cán dào, cán máu cùng chế trường-còn.
[209a] Loại Hồng-mọ̀c tuc gọi là cày gổ sơn, sắc gồ đỏ, vàng như mảu sơn dầu. Thử gờ này chất bền, chắc, dặc, nhỏ và mịn.

Cày giảng-hương, caiy cù-mọ̀c, sắc tia và vàng, tinh chắt rất bền, vàn hoa gồ xoáy tròn giơng như tròn ớc, người ta có thề tiện gở nảy đề làm đồ dùng hoặc là cura ra đề đóng rương, hòm, tủ đều tớt cả.

Gồ dầu sơn [du-tátl] dượe sản xuất ở tồng Bải-trời huyẹ̣n


## PHÚ BIÊN TAP LUC QUYÊN SAU

Minh-linh. Nhà vurờn người ta thurừng tròng thứ cày gỗ ây. Loại này giớng như cảy òi, lá nhur lả dàu nhưng dày. Loại cày nèy có ba khía chánh đầu nhọn và sắc, tráii giơng như trái thị, da [vỏ] thò, mởi trái có bốn hột.

Hến dầu mủa xuản, người ta haii thứ traii này, cắt ra lấy hột, già nhỏ rò̀i đem chưng qua-loa thi thành dầu, sắc dầu vàng mà sáng, các loài trủng, chuọ̀t khơng dảm ăn thử dầu ăy. Nếu muốn trang-sức các đò̀ düng, thi dem nấu lại dầu như nấu cao, rồi cho vị thuốc trà̀n-hoàng vào, dầu có sàic vàng. Nếu có thủy-ngàn và chàu-sa vào thi thành sắc đỏ. [209b] Nếu dem hợp với vòi đá và nạo nhỏ da tre non bỏ vào rồi đàm giã thi thành một thứ cao. Hoạ́c là lấy những miếng gang vun nhào lẩn với nhau rời dem trẻt những chổ thuyền thủng, thi những chổ ấy cửng-rắn lại như đá, sàu mọt khòng dám đuc khoét.

Trưởc kia, nhả Niguyền dặt hai dọi du-tăt [sơn dầu] cộng 60 người, người ta läy người ở cảc huyẹ̀n xã sung diền vào hai đội ấy. Những người được sung vào hai đọi du-tát đều được khỏi nạp các khoản tiền sai-dur, cước-mể và sưu dịch. Họ được phép nạp thay dầu sơn là $2 \tilde{5} 6$ lường ${ }^{1}, 1$ bait 7 phân. Cái lường giớng như caii thăng, nhưng hơi cao hơn. Mọ̀t lường dầu sơn được trì̛ 7 tiền. Nếu người nào khòng có dầu sơn nạp, thì phải thường tiè̀n theo giai mọ̣t lường dà̀u và 3 quan tiền.

Cảy dău-raii durợc sản-xuất ở dầu nguyèn xứ chợ Cam-lọ̀

[^67]
## PHÚ BIÊN TAP LUC QUYÊN SAU

thuọ̣c huyện Đăng-xương [nay là huyẹ̀n (iio-linh]. Ciay này lớn đến vài vi [hay vài òm, vài quầng], lá giống nhur lá cảy tràm.

Vào khoảng tháng năm, tháng sáu, người ta duc cảy thành mọ̀t lổ đường, ròi đớt qua-loa dề hơi trong cay tiết ra. Kồi lǎy bát hoặc chạ̀u hứng ở durới lổ, cho dầu [210a) chà̀y đầy. Cử ba ngày lại tới lấy dầu mọ̀t lần, và mổi năm láy mọ̀t mặt cày, mà lấy ba năm [tức ba mặl cày] thi thòi.

Đơi đến khi nào da cây liền lại như thường, ngưởi ta lại đẽo lỗ đường khác đề lấy dầu lai, sắc dầu trắng, dẻo, có thè thắp đèn được.

Phủ Qui-nhản và phủ Phú-yèn cŭng có sản-xuất thứ cáy dầu-rái ấy, nhưng ở hai nơi này, dằu den, dặc, [ở Đăng-xương thi dầu trắng, dẻo] hơn dầu ở xứ chợ Cam-lộ. Thứ dầu ở nơi đày, nếu pha bột chì [duyèn-phấn] vào thi có thề trang-sức [sơn] các vạt-hạng được.

Trưởc đày, nhà Nguyễn có đảnh thuế nhàn-dàn ở thón Phước-yèn thuọ̣c xã Hà-cử [thuọ̀c phủ Phú-yèn], và đặt thành thuế lệ. Cứ một xuất nhàn-số hàng năm phải nạp 70 bát dầu, và đều miễn cả các việc nạp suru và đăng linh.

Tre Tur-lao durợc sản-xuất tại xã Trung-lọ́c thuọ́c huyẹ̀n Duy-xuyèn, cùng tại xã (iiáng-la thuộc huyện Yèn-nòng, tỉnh Quảng-nam, hai xã à́y dều phải nạp mổi năm mổi nơi 120 bó tre Tur-lao. Hạng tre cỡ lớn thi 80 bó, mổi bó 50 cày tre, hạng cỡ nhỏ thì 40 bó 100 cây. [210b]

## PHÚ BIÈN TAP LUCC QUYÈN SAU

Cay Hò̀-tièu dược sản-xuất tại caic phường thuộc tông Báitrời, huyẹ̀n Minh-linh, củng với xã Mai-xá [gần Hờ-xá, huyện Minh-linh], người ta trồng caic cây này rất nhiều, mọc đầy rừng. (iiơng caiy này cứ bò lan và nương tựa vào các giơng cày khác mà sóng.

Hằng năm, cử dến tháng 9 hò̀-tiéu trồ hoa, đến tháng 11 kết quả, và dễn tháng 5 năm sau, người ta mới hái quả. Đến tháng 6 thi toàn thàu, nghĩa là hài xong hết mọi nơi. Lúc bắt đầu tròng giống cày ấy, người ta lấy họ̀t-tiêu giớng rắc vãi xuớng đắt. Khi thǎy cải bơng thứ nhứt ở giữa mọc thẳng lên, người ta đào một lỗ đất ở phía dưới và bên cạnh một cây đạithư, sàu chừng 2 thurởc dã́t, rồi đem trò̀ng cày tièu xuống đó. Phải che nắng mặt trời ${ }^{1}$ và che gió cho nó, chăm tưới nước bón phàn hay đăt màu cho nó. Chừng sau 5 năm thì sinh trái.

Ngày trước, Boan Quạ̀n công [tức Nguyễn-Hoàng] nhà Nguyễn thường sai khiến ngurời y theo giá cả mua hờ-tièu chở vào, rò̀i dem hờ-tièu cùng với vày cá, yến sào bán cho bọn khách buòn, đề đôi-chác lấy các hoá-vạ̀t khác, lâu ngày thành ra lẹ̀ thường.

Vào thượng tuằn thaing 5 hàng năm nhà Nguyễn sai-đời trưởng thuyè̀n [211a] Tän-nhứt cùng vởi tinh-binh thàn-hành

[^68]
## phú bien tap lưc quyèn sáu

tới từng địa-phương, sai nhân-dân tùy theo từng vườn trờng hờ-tiêu nhiều hay it, và giao cho mỗi nhà mấy cái bao đẻ lảy ${ }^{\prime}$ hờ-tiêu, rò̀i họi tính định giá mua hồ-tiêu, cứ một tạ là 5 quan tiền, đề chuyên-chở về phð Thanh-hương ${ }^{1}$ bán lại cho bọn khách Tàu buôn, chứ không cho nhân-dân địa-phương tự ý bán riêng.

Ngoài ra, dàn ở các phường ấy theo lệ phải cớng-hiên cho Chính-phủ bạch-tiêu [hờ-tiêu trắng] và hắc-tiêu [hờ-tiêu đen] mỗi thứ một bao, mỗi một bao nặng 100 càn ta.

Tông Baii-trời gồm 25 phường [về sau cải-thiết có 8 phường] [thuọ̣c huyện Minh-linh]. ở nơi đây, ruộng núi vườn rừng nhiều và tớt hơnn các địa-phương khác, có ruộng Phước-điền ${ }^{2}$ 24 mẫu 3 sào, theo lệ định thì số thuê khoảnh ruộng ấy một nửa được nạp hồ-tiêu thay lúa.

Trước kia, nhà Nguyễn có lệ định 100 cân hồ-tiêu là 1 tạ, trị giá 5,6 quan tiền, những khách buôn người Tàu cũng nhur

[^69]
## PHỦ BIÊN TAP LUCC QUYÈN SAU

những khách buòn Mĩ-cao thường mua đem về tinh Quảngđơng.

Phù-lưu [trầu] thì người ta cứ tính [211b] 60 lá là 1 liễn trầu [hay 1 liền trầu], cứ 10 liễn trầu trị giá 20 đồng tiền đồng. Các khách buôn từng mua trằu đem vào Kinh-thành Phú-xuân hay đem ra huyện Khang-lộc hoặc châu Bô-chánh đê bán.

Cau tượi [tàn-lang] củng rẻ giá. Cứ 10 trái cau lớn chỉ trị giá $\mathbf{3}$ chữ tiền đờng.

Còn cây mit [ba-la-mạ̀t] được trò̀ng lâu năm trở thành những cây gỗ lởn, sắc vàng vân nhỏ, người dân các huyện Minh-linh và huyện Đăng-xương thường lấy cây gỗ mít làm cột nhà. Có cày gỗ mít khoát [bề ngang, bề lớn] đến 1 thước 1 tấc. Lại cũng có người lấy những phiến gỗ mít làm ván lát vách nhà.

Tại các xã thơn thuộc huyẹ̀n Hương-trà, tỉnh Thừa-thiên cùng các làng gần chợ tại trèn và dưới thành Phư-xuàn; có các cây cối cao lớn, nhiều nhứt là cày xoài [yêm-la], cây mít và cày sung [ưu-đàm] đều to lớn đến vài mươi quầng [tức vài chuc ôm].

Quan quàn ${ }^{1}$ từ miền Bắc mới vào chiếm-cứ xứ Thuận-hoá

[^70]382

## PhỦ bIÊN TAP LỤC QUYÊN SAU

tha-hồ đơn-chặt các cây, nào là đề làm ván, nào làm củi đun lửa, đơn-chặt đên mọt nǎm mà không hết, nên người đời xưara . đã từng khen-ngơi «C C quôc kiều mộ » là «nước cũ của ta có rất nhiều cây to gỡ lơnn », thạt cũng đáng tin vậy.
[212a] Tại xứ Thuận-hoá, người ta quen gọi hạt ýdiã là hạt bo-bo, hạt ma-tử [hạt vừng hay hạt vưng| là hạt mè, quả gai [tức quả dứa] là quả thơm, trái na là trái mãng-cầu, trái mitmật mềm là trái mit ướt, trái mít không mềm [tức trái mít dai] là trái mít ráo, trái xoài lớn là trái xoài voi, trái xoài nhỏ là trái xoài cơm, trái xoài vào hạng trung là xoài cát.

Xứ Thuận-hoá khắp bơn mùa đều có cau tượ, thứ cau mềm, non ngọt, giá lại rất rẻ, 10 quả cau chỉ bán với giá 2 đồng tiền.

Hạt Quảng-binh có thói quen, cứ ở dưới gớc một cây cau, người ta lại trò̀ng một cây trầu-không mây [tức cây trầukhông leo], cây trầu cứ nương-tựa vào cày cau mà leo lèn cao. Hoặc là ở dưới gơc cây cau, người ta trò̀ng một cày hò̀tiêu mây [hò̀-tiểu đằng]. Cả vùng rừng vườn, vườn nào trông cung sầm-uất cả.

Dọc theo dưới chân núi Ải-vân là những xứ Phường-lạc, phường Giá và phường Tây thuộc xứ Quảng-nam. Tại những nơi ấy, cây cau mọc đầy thành rừng. Đến khi các quả cau quá già, vỏ cau nát bấy, người địa-phương ấy lấy hạt cau chứa từng đóng, người Tàu buôn mua đem về [212b] tỉnh Quảngđông cho người ta ăn thay thứ trà-phủ [chè trầu].

## phú bien tap luc quyèn sau

Các loại chuới [ba-tiêu], thì khắp nơi trong xứ Thuận-hoá, đđâu đâu cũng có, nhưng tền gọi thì khác với bỡn trắn ở miền Bắc. Như chuơi but thì gọi là chứi nanh-lơn [hay nanh heo]. Thứ chứi này mùi rắt ngon và rắt thơm. Chưoi họt gọi là chưoi Bà-hương. Chuối này giơng nhur chuới tiêu, nhưng mùi có hơi chua. Co thứ chuối được gọi là chuới thanh-tiêu; chươi này giỡng chuới tai mèo, nhưng có phần dài hơn. Có thứ chuới được gọi là chuới dại ; chuơi này giơng như chuới but, nhưng có phần nhỏ hơn, trong lòng màu vàng, và mùi có hơi ngọt thơm. Lai còn có thứ chuối được gọi là chuới cau; thứ chuớ này được sản-xuất nhiều ở trấn Hà-tiên, vỏ mỏng, lòng vàng và mùi ngọt.

Xứ Thuận-hoá vớn có nhiều khoai. Co thứ khoai được gọi là khoai sáp đường; thứ khoai này luộc chin sắc hơi vàng, mềm, dẻo như sáp. Có thứ khoai được gọi là khoai đầu-hùm; [213a] thứ này thì khắp nơi trong xứ Thuận-hoá đều trò̀ng. Cứ tháng 4 trồng thứ khoai này, thì đến tháng 11 bới, gớc khoai lợn như cái bát, luộc ăn bay mủi giơng như mùi khoai ở làng Đôngdur thuộc tỉnh Kinh-bắc [tức Bắc-ninh]. Có thứ khoai được gọi là khoai khương hay khoai gừng, vì củ sinh từng chùm như củ gừng, nhưng sắc trắng mềm, dẻo. Lai có thứ khoai được gọi là khoai nưa; khoai này củ cũng sinh từng chùm rất nhiều, và dây khoai có thề mưói làm dưa được.

Tại địa-phạ̀n tồng Bái-trời cùng tại xã Mai-xá [gần Hờ-xá và gần nơi ranh-giới chia đôi hai miền Nam Bắc], người ta trò̀ng cây dầu-lai rất nhiều, và người ta ép lấy dầu ấy đem đi bán làm kế sinh-nhai.

## 384

## PHỦ BIEN TAP L母C QUYÈN SAU

Các xã trong huyện Lẹ-thủy, mỗi xã đều có máy ép hạt dầu [hạt thầu-dầu] đề ép ra dầu và đem đi bán khắp các huyẹ̀nhạt khác.

Các khách-họ mỗi phường trong tờng Bái-trời, theo lệ định, phải nạp thuể bằng dầu-sơn mỗi năm là 40 tỉn. Những người nạp thuê dầu - sơn đều được miễn các việc : sưu, đi lính, đi làm công - tác như cầu, đường, đồn, lüy, kho-tàng, cắt cỏ cho voi nhà nước ăn, sửa chợ, đò, đào kênh... và tất cả những việc ngoại lệ.
[213b] Trong huyện Hương-trà, có làng Phù-trạch, dân làng ấy thường dẹt cỏ bồ làm chiếu. Người ta cung có thề dùng cỏ bò dệt buồm được. Thứ chiếu dệt bằng cỏ bồ ở làng Phù-trạch cũng giống như thứ chiếu ở làng Quảng-läm thuộc tỉnh Kinhbắc hay Bắc-ninh.

Tại hai xã Đại-phưởc và Tuy-lộc thuộc huyện Lệ-thủy, - người ta thường dệt chiếu cỏ lác hay cỏ cói.

Tại xã Hoa-sơn thuộc huyện Tân-phước, phủ Điện-bàn, người ta phải nạp chiếu hoa đề thay-thế cho việc nạp sưu và đi linh.

Cứ hằng năm, trưởc ngày chính-đán [tức ngày nguyênđán], thì dinh Quảng-nam thâu chiếu mềm 35 đôi, chiếu mềm mà nhỏ 4 đôi, chiếu cù-du ' 8 đồi, chiếu đề trải ván dài [hay sập dài] 1 đôi, chiếu đề trải ván ngắn [hay sập ngắn] 4 đôi,

[^71]
## PHƯ BIÊN TAP LUG QUYĖN SAU

chiếu bạch-liên đề bài-trí tại Văn-miếu 1 đôi, chiếu cù-du cặp lua huyền [hay viền lua huyền chung-quanh] 1 đôl, cọng 50 đôi. Lại phải nạp các hạng chiếu trắng để cập-phát cho các công-đường các phủ cùng các miếu-vü, các chùa cộng 75 đôi. Nhưng chiếu hoa thì cung có đôi khi nhà nước giao cho [214a] các quan ở dinh Quảng-nam phải mua, hoặc đề bài-trí tại các miếu-vü, chùa-chiền cộng 52 đôi, hoặc dùng tại phủ dinh đên 360 đôi.

Tại làng Nha-phiên thuộc huyện Phù-ly, phủ Qui-nhân có đôi ba người thợ chuyèn dệt chiếu cù-du, mổi năm họ phải nạp 30 đôi chiếu cù-du [thảm lông] ấy.

Phủ Phú-yèn cũng có một đôi người thơ chuyên dệt thứ chiê̂́u cù-du như thế, hẩng năm họ phải nạp thứ chiếu rộng [quảng-tịch] 50 đôi, thưr chiếı liền [lièn-tịch] 1 đồ, và thứ chiếu hẹp [hiệp-tịch] 1 đôi.

Chiếu mây [dầng-tịch] được sản-xuất tại các nơi Nguyênđầu thuộc các huyện trong xứ Thuạ̀n-hoá, xưa nay đều không phải nạp thuế. Duy có đồn-tuần Vièn-kiè̀u ${ }^{1}$ thuọ̣c huyện Hảilăng thì mỗi năm phải nạp 2 đời chiếu mày mà thôi.

Còn tỉnh Quảng-nam thường sản - xuất chiếu hoa, có lệ định chiếu hoa chiều dải phải 5 thước 4 tấc, chiều ngang phải 4 thước. Chiếu mềm chiều dài [214b] phải 7 thưởc, 8 tác, 7 phân, chiều ngang phải 1 thưởc 8 tạ̛c 8 phân.

[^72]

## PHÚ BIEN TAP LUCC QUYÈN SAU

Thứ chiếu «giai-văn» thì được sản-xuất từ bên Tảu đưa sang. Thứ chiêu này rắt sạch, trắng, nhẹ-nhàng và mè̀m-mại, người ta có thề ươn nhỏ lại mà cất vào trong rương đựng áo quần.

Thứ chiếu mày hoa [hoa đẳng] cüng durợ sản-xuất từ bên Tảu. Thứ chiếu này có các đường vần đỏ, đường vằn đen chạy ngang chạy dọc chen lẫn nhau.

Thề-cách làm nón ở xứ Thuận-hoá có phần hơi khác với nón các nơi. Tại làng Triều-sơn và làng Tam-giáp thuọ̣c huyện Phư-vang, có những người thợ làm nơn rất tinh-tế và rất mỏngmanh.
[215a] Tại xã Đớc-sơ [ngoài làng Yên-hoà ở phia Bắc kinhthành Huê và phia trong làng Liễu-cơc] thuộc huyện Hươngtrà, có người chuyên nghề làm giấy hạng trung và hạng tiều, ngày xưa có lệ phải nạp thuế giấy. Về sau, nghề làm giấy được lan-truyền đến làng Trung-chỉ thuộc phủ Phú-yên, hàng năm người làm giấy phải chịu thuế giấy là 2.500 trương giấy khơ lờn, và 32.000 trương giấy khồ trung.

Thứ giấy khồ trung và khồ tiều được sản-xuất ở xã Đð̛csơ cùng với thứ giấy «Phương-bao " [giấy bao vuông] được sản-xuất ở xã Vỉnh-xương đều được làm bằng vỏ cây giấy [chử bi].

Còn thứ giấy đại [giấy lơnn khò̀] được sản-xuất tại hai xả Đại-phước và xä Lọc-tuy, đều được làm bằng vỏ cây thươnglục [tức vỏ cây niệt]. Thứ giấy này cüng bền và dày, không

## PHƯ BIEN TAP LUG QƯYÊN SAU

khác gi thứ giây Lệnh-nhứt của người nhà Thanh bên Trunghoa sản-xuất.

Theo lệ thuế cũ, thì phường Ngur-võng ${ }^{1}$ thuọ̣c huyện Hương-trà phải nạp thuế là 30 cái vò đất.

Tại hai xã Phan-xá và Hoàng-giang thuộc huyện Khang10 ç, nhân-dân có nghề đúc súng. Nhà Nguyễn lấy 60 người ơ xã Phan-xá thiết-lập làm hai đọi Tả và Hữu súng-tượng [thơ đúc súng]. Lại đặt quan Chánh-ty 12 người, và cấp ngulộc mỗi người một mẫu ruộng, mỗi năm mỗi người 10 quan tiền và 40 người lính phục-dịch. Còn lương quân-nhân mỗi năm, mỗi người được 10 thúng thóc và 5 quan tiền. Nhà nước dùng các quan Ngoại-tả và Ngoại-hữu [215b] chia nhau quảntrị hai đọi súng-tương ấy.

Đên sau, người ta lại tuyền thêm mỗi đội 20 người nữa đề làm khi-giới.

Còn đúc sưng lớn [tru lớn], thì mỗi khầu súng, theo lẹ̣ định, ngự̛̀i đúc súng được phát 15 khơi sắt, 3 quan 5 tiền đê mua than, 10 càn gang, 1 lường dầu. Búc súng kẹp vào nách [hiệp súng|, thì cứ mười khầu súng, theo lẹ̀ định được cấpphát 30 khới sắt, 10 quan tiền đề mua than, và 30 cân gang.

Người ta lại chọn lấy 40 người ở xã Hoàng-giang đề thiết-

[^73]
## PHUU BIEN TAP LUUC QUYÊN SAU

lạp làm ty «Nọi súng-tượng », trong đó có 1 người Nọi Thủhơp, lương hằng năm là 20 quan, 1 người ty quan [quan coi ty nội súng-tượng], lương hàng năm là 30 quan. Còn quânnhân thil lương hắng năm là 10 hộc thóc và 5 quan tiền cho mỗi người. Công-tác của họ phải làm thì cũng như trèn đã kề. Đên như đinh súng thì do thơ rèn làm, cò-máy súng thì thơ bạc làm, tai súng thì thơ «nhĩ tương " làm, báng súng thi thợ mộc làm. Vậy quân-lính hai đội chỉ đưc thành nội tâm súng [lòng súng] mà thôi.
[216a] Xứ Thuạ̀n-hoá có hai đội ty thơ đúc [chú tượng ty], mỗi đội gò̀m 30 người, có phường đúc tại bến Hà-nam [tức phường Đúc ngày nay ở gần cầu Bạch hồ] thuộc kinh-thành Phú -xuân. Các người thơ đúc ây đều ở lẫn-lọn với dân-cư [tạp cư kiều-ngư]. Hai đọi ấy cũng đúc được súng đồng, cùng với vạc, chảo, nòi, sanh, chân đèn [để đèn], giá đuớc, các hạng.

Còn đội Mộc-thán [than cåy] thì đến năm Kỷ-dạuu [tức năm 1729 là năm đầu nièn-hiệu Vīnh - Khánh Lè-đê Duy-phurơngl niên-hiệu Lè-Vĩnh-Khánh mới bắt đằu thiết-lập thành ngạch 100 người. Những người này được miễn nạp các số tiền và gạo sai-dư cùng với tiền sưu-suất và tạp-dịch.

Đội Mộc-thán này dược đặt thuọ̀c dưới quyền cai-quản của vièn quan «Tri đồ gia» [viên quan coi nhà đồ]. Dần dần đội này được thèm lèn 19 J người.

Tại xã Võng-tri thuọ̣c huyện Phú-vang, nhàn-dàn có nghê rèn, họ làm những đồ cuốc, xẻng, riu, bủa.


## PHỦ BIÊN TAP LUCC QUYÈN SAU

Xã Mạ̀u－tài［cũng thuọ̀c huyện Phú－vang］có những người khéo làm dày thau và dày sắt．

Xã Yèn－lưu［cũng thuọ̀c huyện Phú－vang］có những người khéo mài khi－giới．

Xã Dã－lè có những người khéo làm những cái mui thuyền， mui［216b］kiẹ̀u cùng các bức tranh vẽ．

Nhà Nguyễn có thiết－lạ̀p ty «Nọi tich tượngn［ty thơ thiếc］ có 10 người linh thợ．Những người lính này đều là thơ khéo cả．Giá thiếc cũng rẻ．Họ làm những cái hộp đựng trầu có khắc hai cành hoa，giá bán chỉ có 4 tiền，thứ tiền xưra mà thòi，hiềm vì sắc khòng được saing－sỉa，trắng－trẻo cho lắm．

Trưởc đày，nhà Nguyễn，cứ mồi năm，đến ngày lễ sinh－ nhạ̉t chủa Nguyển，caic quan coi cảc tượng－ty đều phải dàng môi ngurời 2 quan tiền mừng，duy có ty chú－tương［thợ đúc］ thi cả bản－bộ chỉ đơng 1 quan tiền， 1 cải bình phóng［ớng nhò ］ bằng thau hạng lởn， 1 caii bình phóng bầng thau hạng trung， cột dèn bà̉ng thau mồi thuyền 1 cày．Ty thơ dúc người kinh phải đơng 5 tiền， 1 cái ớng nhồ hạng lởn bằng thau， 1 cái ơng nhồ hạng trung bằng thau，và một cây cột đèn hạng trung bằng thau．

Tại phố Họ̀i－an thuọ̀c tỉnh Quảng－nam，các nòi đồng và màm đờng được các tàu biền chở đến bán rất nhiều，những lúc bình thời，thường có hảng nghin hàng vạn nời đồng，màm đờng được đem đến bàn．［217a］Những bọn khách buôn người Tảu

## PHƯ BIÊN TAP LUCC QUYÊN SAU

lại mua, rời đem về bán tại phố Thanh-hà, thường được lời một thành hai.

Về thời nièn-hiệu Tuyèn-đức ${ }^{1}$ nhà Đại-minh, các đồ sảnh, đồ sứ [diêu khi] của người Tàu rất tinh-xảo, như các lư-hương bằng đồng được khắc mấy chữ Hán «Tuyèn-đức niên chế» trông thật sáng-sủa, long-lanh rất đẹp mắt, không có một chút gơn nhỏ nào cả. Phần nhiều người xứ Thuận-hoá quí-chuộng thứ lư-hương ấy như lư-hương đồng xưa vạ̀y.

Những đồ sứ [tư-khi] như bát, đĩa, chén, bình, có đường vân giơng như rạn mà không phải rạn, được g̣̣i là « diêu biến " [đờ sứ biến thề khác thường], cũng đều là vật-hạng dưới thời Tuyèn-đức cả.

Các nước Tày-dương có sáng-chế mọ̀t thứ đờng-hồ được gọi là «Tự minh chung» [tự-đọ̀ng đánh chuòng], hình-dạng khòng nhứt-định.

Người giúp việc ở nọ̣i-viện tòa Thièn-văn là Từ-tàm-bá nguyèn ngày trưởc được chúa Nguyễn giao-phó sáng-chế mọ̀t cái đồng-hồ, chế như hình «Phật-đỉnh », có thể cao đọ 1 thước, mặt trước là một phiến đồng, bèn trong có một vành tròn, mà chung quanh được khắc 12 giờ. Giờ Ngọ ở trèn, [217b] giờ Tý ở dưới, giờ Mão ở về phia chính đông. giờ Dậu ở về

[^74]
## PHỦ BIÊN TAP LỤC QUYÈN SAU

phia chính tày. Trong khoảng thời-gian 12 giờ được chia làm phương-vị 8 Can và 4 Duy. Bắt đầu từ Đinh là sô 1 , được khắc 1 vạch đưng [1]; Mùi là só 2 , Khòn là số 3 , cứ thuận-hành [đi xuòi] đến Tý là số 12 .

Lại từ Quỷ là số 1 khởi-hành, dến Sửu là số 2 , Cán là số 3 , cứ đi quanh về phia bèn traii, dến Ngọ là số 12 . Cọ̀ng tắt cả có 24 giờ, mồi giờ là 4 khăc. Bẻn ngoài vành tròn, dược vạch 96 khắc tất cả. Ở chinh giữa phiến dò̀ng tròn, người ta dặt 2 caii kim : 1 kim ở trong bằng vàng dề chỉ giờ thi lởn mà ngắn ; 1 kim ở ngoài cũng bằng vàng đề chỉ phàn khắc thì nhỏ mà dài. Phia mặt sau có một miếng sắt, phia tả và phia hữu đều có mổi phia một miếng đồng đề che kin bọ̀ máy đò̀ng-hò̀. ở phia trong, bốn góc có 4 cải trụ đö̀ng. Ở trong lại có 5 cái tru đồng nữa. Có những bánh xe bầng đồng, lởn và nhỏ cọ̀ng 15 cái. Ở trong lại có 3 bánh xe lớn và 1 [218a] cải truc đặt ngang. Các bánh xe ở ngoài dều dượe làm như hình răng cura. Lúc máy chạy, thì các răng cura cùng xát cọ và ăn khớp vào nhau. Phia trèn có mọ̀t cái chuỏng lờn, 6 caii chuòng nhỏ. Ở phia dưới dồng-hồ, người ta làm mọ̣t cái giá cao $\overline{5}$ thước, đề đđ̣̆t đồng-hò̀ lèn trèn giá ấy, rồi láy 3 caii dày đồng xỏ vào giữa 3 cái bánh xe ở trèn trục lởn, cảc đầu dày dều thòng xuống, dày giữa có hơo ngắn hơn, day hai bèn có hợ dai hơn. Tại hai đầu dây, thi mọ̀t đầu dược buọ̣c 1 hơn chì lớn nặng 6 cân, còn mọ̣t đầu được buọ̣c 1 hòn chì nhỏ nặng 1 lương 7 đồng-cân, đề xoay chuyèn bainh xe cho may chay.

Hễ khi nào người ta thấy hòn chi lởn nặng thòng xuống chỉ còn cách mặt đá̛t chừng 1 thước, thì khẽ nhẹ tay kéo đưa


## PhÚ biên tap lưc quyên sau

dây ấy lên cao, khiến cho hòn chì nhỏ thòng xuống. Nếu làm không đúng như thế thì [218b] đồng-hò̀ không chạy.

Ở sau cải bánh xe đờng. lại có 1 cuc đò̀ng dài treo thòng xuống, đề giữ gìn máy chạy cho có chừng-mực. Nếu khòng làm như thế thì dồng-hò̀ cứ một mạch chạy bạ̀y mà khòng theo đúng giờ khắc.

Hễ bánh xe đồng chạy đến khoảng dầu giờ Đinh dúng 1 khắc, thi chuơng nhỏ đảnh một tiếng, đến đầu 2 khắc thi đánh 2 tiếng, đển 3 khắc thì đánh 3 tiếng, đến 4 khắc thì đánh 4 tiểng ròi thòi.

Khi kim chạy đến đủng giờ Binh, thi chuông lởn đánh 1 tiếng. Khi kim chạy đến quãng giờ Mủi chinh 1 khắc, thì chuòng nhỏ đánh 1 tiếng, đến chinh 2 khắc thì đảnh 2 tiểng, 3 khắc thi đánh 3 tiếng, 4 khắc thì đảnh 4 tiếng rò̀i thơi.

Lúc kim chạy đến đúng giờ Mủi, thì chuòng lớn đảnh 2 Héng. Còn các giờ khác thì cứ nhàn đó mà suy ra cũng biết đ̛ược.

Kim chạy đến giờ Khòn thi chuòng lởn đảnh 3 tiếng, đến giờ Thàn thi đánh 4 tiếng, cho đến giờ Canh thi đánh 5 tiếng, giờ Dạ̀u thì đánh 6 tiếng, giờ Tàn thì đảnh 7 tiếng, giờ Tuất thì 8 tiếng, giờ Càn thì 9 tiếng, giờ Hợi thì 10 tiếng, giờ Nhàm 11 tiếng, giờ Tỷ 12 tiếng v.v...

Khi kim chạy đến giờ Quý, [219a] lại cũng nhur khi kim chạy đến giờ Đinh, chuòng lớn lại đảnh 1 tiếng, đến giờ Sửu


## PHÚ BIÊN TẠP LUUC QUYÈN SAU

đánh 2 tiếng, giờ Cấn đảnh 3 tiếng, giờ Dần 4 tiếng, giờ Giáp 5 tiếng, giờ Mão 6 tiếng, giờ Ất 7 tiếng, giờ Thìn 8 tiếng, giờ Tớn 9 tiếng, giờ Ty 10 tiếng, giờ Binh 11 tiếng, giờ Ng̣ 12 tiếng. Và cứ như thế, hễ đúng giờ là đồng-hờ tự-động đánh chuông, khòng ngày nào sai cả.

Ở trèn đồng-hờ, người ta lại làm một caii giá. Trên giá có cái che, làm như hình hoa sen. Hai mặt ở phia sau và ở bèn hữu [bèn phải] đờng-hồ đều được che-đậy bằng một miếng kính thủy-tinh. Còn hai mặt ở bèn tả [bèn trái] và ở phia trước thi có cái cửa đề mở ra và đóng lại đề xem xét máy móc.

Việc chế-tạo đồng-hồ này, vièn Tí̛-tàm-bá cứ đề dày-dưa mài đến mấy năm mà không làm xong.

Hến ngày tháng 5 năm Binh-Thàn [tức năm 1776 là năm thứ 37 nièn-hiẹ̣u Lè Cảnh-Hưng] chúa Nguyễn nghe nói có người khách quê ở Mã-cao tèn là Tài-Phó đã từng nói : «y có hiều biết nghề làm đồng-hờ n. Đển khi cho người kêu y đến và hỏi $y$, thì y lại nói : «nay tuòi đã già nua, nèn khòng thề làm được nữan.

Đến sạuu có người lại khen-ngơi tèn Nguyễn-văn-Giu, [219b] con trai vièn Thủ-hợp là Chièu-Tài nguyên làm thơ kinh thợ gương cho nhà Nguyền trước kia rất giỏi về nghề làm đồng-hồ. Chúa Nguyễn khiến người gọi Văn-Giụ đến và bảo anh ta y theo cách-thức chế-tạo đồng-hồ kề trèn mà làm, thì anh ta làm chi trong mười ngày là xong đồng-hồ.

Văn-Giụ lại còn chế-tạo dược một cái đồng-hồ vào hạng

## phú bien tap lưc quyèn sau

trung. Đồng-hò̀ này cung y theo cách-thức kề trèn mà làm, nhưng bớt đi 5 bánh xe, và 6 cái chuông nhỏ cùng 1 sợ dày ở trong đồng-hồ, nên đồng-hồ không điè̉m khắc, mà chỉ đến giờ thì đánh chuông, song đánh chuông giờ rất đúng. Người ta dem đồng-hồ so nghiệm với bóng mặt trời, vẫn khỏng sai chút nào.

Nguyễn-văn-Giụ nguyèn người què ở xã Đại-hào thuộc huyện Đăng-xương. Vào lúc thiếu-thời, òng ta được sang nước Hòa-Lan lưu-học 2 năm thì làm được các hạng đồng-hờ «tự minh chung ». Óng ta lại còn làm được «Thièn lý kinh » là ống dòm nhìn xa nghìn dặm rất tinh-xảo.

Đến năm ơng được 74 tuồ, mà nhãn-lực [sức sáng của con mắt] vẫn y như hò̀i còn trẻ tuồi.

Nguyễn-văn-Giiu có em là Nguyền-văn-Thi, con là Nguyễn-văn-Duy cùng con rề là Lương-văn-Dũng, cả nhà đều hiều biết nghề làm đồng-hồ cả.

Văn-Giụ lại còn chế-tạo được mọ̀t thứ đồng-hồ cũng y như kiều-mẫu đồng-hồ mà nhà Nguyễn giao-phó cho [220a] Từ-TàmBá chế-tạo ngày trước. Nhưng phia trong gần mặt trước đồnghồ có làm thèm 2 bánh xe đồng có lỗ thòng với bên ngoài, hai bên tả hữu trụ kim cắm giữa, bèn trái có 60 miếng đồng khắc Can và Chi từ Giáp-Tẏ đến Quý-Hợi. Bên phải có 30 miếng đồng khắc số ngày từ ngày mủng 1 đến ngày 30 . Hễ đến ngày nào, thì hai bèn đồng-hồ bạ̀t nồi rõ chữ ghi đúng ngày ấy, kim chỉ hết vòng này rò̀i bắt đầu trở lại vòng khác, thật là thần-tình tuyệt diệu.

## PHÚ BIÊN TAP LUUC QUYÈN SAU

Đồng－hồ «Tự minh chung » lại còn có một kiều khác nữa， Kiều này từ Tày－phương đưa＂sang nước ta．Đồng－hồ ây cao 1 thưởc 5 tấc，khoát 1 thước．Ở phia trèn đồng－hò̀，người ta làm mọ̀t cải hình «Người tièn cỡi voi »．Hai bên tả và hữu， người ta làm hai cái hinh hai con ròng chầu mặt trời［lưỡng long triè̀u thièn］．Còn bốn chản dưới đồng－hò̀，người ta làm hinh «con voi điềm mặt đắt »．Thứ đồng－hồ này đurợc chế－tạo bằng đồng rất tinh－xảo，với những nét chữ khắc rất đẹp－đẽ． Khoảng giữa dò̀ng－hồ thi hinh vòng tròn，mặt trước có mảnh ti̛r－thạch tròn，vành ngoài được khắc chữ Tây－dương，tầng trong khắc 24 giờ．Còn sớ tiếng chuông đánh，thi Tý［220b］Ngo dồng mọ̀t vị［ngöi］，ở trèn có khắc 12 vạch．Quý Đinh đồng một vị khắc mọ̀t vạch．Tïr phia Tày Nam thuạ̀n－hành mà di quanh về phia trải，thi Sửu Mưi đờng một vị，khắc 2 vạch．Cấn Thân dồng mọ̀t vị，khắc 3 vạch．Dần Thàn dồng một vị，khắc 4 vạch． Giáp Canh đồng một vị，khâc 5 vạch．Tại phia Tày－Bắc thì Mão－ Dạu đồng một vị，ở dưởi，khắc $\mathbf{6}$ vạch．Ất Tàn đòng một vị， khắc 7 vạch．Tại phia Đòng－Bắc thi Thin Tuắt đồng một vị，khắc 8 vạch．Tốn Càn đồng mọ̣t vị，khắc 9 vạch．Tỷ Hợi đồng một vị， khắc 10 vạch．Binh Đinh dờng mọ̀t vị，khắc 11 vạch．

Tại phia Dòng－Nam kim lại chạy đến Tỷ Ngọ．
Ở trung－tâm mời miếng từ－thạch，thì caii kim trong và cái kim ngoài cũng đều dược chế nhur trườc．Kim trong đi đến giờ nảo，thi chuòng lớn cũng cứ theo số giờ mà đảnh mấy tiếng． Từ Nhàm dên Tý，từ Tý dến Quý，ở quãng giữa đều［221a］có diềm những nút có hoa．Hề kim trong đi dén mồi hoa，thì chuông cũng đánh mọ̀t tiếng dề phân－biẹt đầu giờ，với cuới giờ．Trong

## PHỦ BIÊN TAP LUCC QUYÈN SAU

12 giờ, giờ nào cüng thế cả. Ở ngoài phiến đá từ-thạch, có một phiến kính thủy-tinh được viêfl vành đồng tròn che-bọc. Nhờ có bản-lề bên trái mà tắm kính thủy-tinh nảy có thề mở ra và đöng lại được. ở trung-tâm đồng-hồ có treo một tấm đồng tròn. Trong ngoài ba tầng đều gắn liền nhau. Trong có hai cái bánh xe lợn, và 10 cái bánh xe nhỏ, củng những tru nhỏ nằm dọc nằm ngang ăn khớp với nhau bằng những cái răng cưa. Và ở giửa khoảng các bánh xe, có một true sắt được dặt ngang ở phía trên. Giữa phiến từ-thạch [đá nam-châm] có đục lỗ đề cho truc sắt xuyên qua.

Lúc nào đồng-hồ không chạy, thì người ta khẽ nhẹ cho chìa khoá sắt vào vạ̀n-chuyền bánh xe, thi tức khắc đờng-hồ chạy ngay.

Cách chế-tạo đồng-hồ thật là khéo-léo tài-tình, khó lòng mà hình-dung được. Ở trên, có một cái chuông lớn đề đảnh giờ và khắc, đàng sau có máy đồng chuyền-vận luôn luôn không dừng, đề hạn-chế bánh xe vận-hành cho có chừng-mực. [221b] Tại mặt sau đồng-hồ, có một miếng đồng ở giữa, bên tả là cái chớt, bên hữu là cái bánh xe, cũng là đề mở và đơng đồnghò̀. Thiết tưởng cái khí-cu "Toàn-cơ ngọc-hành" ${ }^{1}$ đời xưa chẳng qua cũng như thế mà thôi. Vạ̀y mà Nguyễn-văn-Giu cũng làm được cả đồng-hồ khơng phải xỏ dây. Nhưng thứ đồng-hồ này cần phải đề cho thạ̀t bẩng-phẳng thì máy mới chạy đều. Nêu đề đòng-hờ hơi xiên-lệch một chút thì máy khơng thề chạy đươc.

[^75]PHÚ BIEN TAP LUC QUYÊN SAU地支藏干固

.. .

## difu bien tap luc quyen sau

Xứ Thuạ̀n-hoá có thứ ngọc được gọi là « Hạc đính ngọc », giơng như ngà voi, mà sắc lại vàng và hơi có điềm đỏ, trông rất tinh-té, sáng-sủa, tươi-nhuần. Người ta düng ngọc này đề làm những cái họp đựng hươong sáp và làm chuỗi trường-hạt đê niệm kinh. Mang thứ ngọc ạ̛y trong minh, người ta có thè trừ được các loài rắn rit.

Ngọc này nguyên từ tàu Tây-phurơng đưa đến bán, chứ khơng phải thơ-sản xứ Thuạn-hoá.

Xét sách «Võ-bị-chi̊» có chép rằng: Nước Tam-Phạt-Tề còn có một tên nữa là nước Cựu-cảng thường sản-xuất một thứ chim là «Hạc-đính », lơnn hơn con vịt. Não-cơt [xưỡng óc ở sau gáy gồ lên] chim ấy dài đến hơn 1 tấc, ngoài vàng, trong đen, xinh-tươi, đẹp mắt đáng yêu. Nước [222a] Bọt-nê [không biết nước nào và ở đàu] cũng có thứ chim a̛yy.

Xứ Thuận-hoá lại có thứ ngọc được gọi là «Hoàn-chiêu ngọc $»$. Thứ ngọc này vơn từ thuyền buôn nước Hòa-lan đưa đẽ̛n. Thứ ngọc ấy có màu xanh, và màu trắng thì nhiều hơn. Còn thứ ngọc màu vàng-nhạt và màu hồng, màu đỏ thì rất it. Thứ ngọc lớn thì to bằng hạt ngô [thuc thử], còn thứ nhỏ thi bằng hạt đạ̀u xanh. Người ta dùng ngọc ấy đề trang-sức nhẩn đeo ngón tay và đính lên mão đội.

Người ta đề thứ ngọc nằy vào chỗ tơi-tăm thi thăy chỡ đo sáng rực lên. Nếu người ta đề ngọc ấy gần mắt mà trông, thi thá̛y đủ cả năm màu sắc, nhứt là màu xanh và màu hồng lại càng rực-rỡ. Người ta cho ngọc á̛y vào lửa cũng không cháy. Mọt hạt ngọc đáng giá 100 lượng bạc.


## PHÚ BIEN TAP LUC QUYÊN Sthe

Thứ nữa đến ngọc thủy-soạn, ngọc hoả-soạn cùng ng̣̣c kim-curơng, vàn vân...

Ngırời ở Tay-dương là Từ-tâm-bá làm viẹc ở Nọi-viẹn toà Thiên-văn giúp nhả̉ Nguyễn trước đây ngu ở phường Phúxuân [trong kinh-thành Phú-xuàn] đã 30 năm. [222b] Ong ta mang đến đây kề có mấy chục quyền sách, nhưng các sách ây đều được viết bằng chữ Tây-dương, nên không có người nào hay biết. Chỗ ông ta ở, nhà cửa và vườn-tược đều chỉnh-đơn và sạch-sẽ.

Ong áy làm nghề bán thuớc Tày. Đề trữ các thứ thuớc hoàn, tán và rượu thang, ông ta đều dùng những lọ̣ và bình thủytinh pha-lè cả.

Ong ta có nói: những chiếc nhẫn đeo tay bằng mắt con rắn hay bằng thạch-khảm, chỉ có hai màu sắc vàng nhạt và màu thuần vàng [vàng thẩm] là thạ̀t mà thôi, còn các màu-sắc khác đều là đồ giả. Còn ng̣̣c "hoàn-chiếu" nếu cho vào lửa mà không cháy, khòng nát mới là hạng của thật, còn ngọc bỏ vào lửa mà cháy và nát ra, thì đó là thứ thủy-tinh.

Ở xứ Thuạ̀n-hoá, người ta lấy lá cay mài hột hồ-phách cho sáng và tròn, lấy nước ngàm củ nghệ uất-kim phun vào, lấy gỗ tử-đàn tà̀m rượu chưng qua-loa. Xong rò̀i đem xâu họt hồ-phách tàm nhuộm độ nửa giờ, thì màu nhạt trở thành màu đỏ ; đến ngày hòm sau, người ta lấy dầu lau xát thì hồphách ấy sáng bóng như ngọc hô-phách thật.



Ở Trung-Hoa vơn khong có cây gõ tử-dàn. Cay gõ̃ tử-đàn này được sản-xuất ở nước [223a] Tiêm-la, rò̀i các tàu buôn Tây-phương chở đến bán tại xứ Thuận-hoá. Người ta đem thứ gỗ tử-đàn này chưng rượu, rò̀i cho nước vào thì thà nh màu đỏ thẫm [thâm hồng] có thê làm thuớc nhuộm đự̛̛c, mà giặt cung không phai màu.

Xa-cừ được sản-xuất ở xứ Quảng-nam, từ ngày trước, người ta không phải đóng thuế xa-cừ.

Nếu nhà-nước cần dùng xa-cừ đề chế-tạo các thứ đồ trangsức, thil viên quan đồ-gia phải báo cho công-đường-quan ở xứ ây truyền sức cho các xã, thon, phường trong hạt phải tìm mua xa-cừ đem nạp, hoặc 4.500 cân, hoặc mấy nghin cân. Tại xứ Thuận-hoá, có nhiều người đem xa-cừ khảm vào những cái bàn vuông, những chiếc hộp tròn, rương khăn, chuôi kiếm. Còn tại các nước Chiêm-thành và Cao-miên, những cái bàn, cái hộp đã được khảm xa-cừ, người ta lại đem khảm thêm thủy-tinh nhỏ vuống vào, làm cho sắc xanh và sác biếc của xa-cừ lại càng nòi bạt lên.

Loài huyền-phách [hồ-phách màu huyền] được sản-xuất ở trẫn Hà-tiên. Khð̛i hồ-phách cũng giơng như khð̛i đồng, nhưng đen như sắt. Người ta thường nói : đeo thứ huyền-phách vào minh thil có thề trừ được gió đọ́c, và cung có thê dùng thứ huyền-phách ấy làm chuỗi trường-hạt đề niệm kinh.

Kỳ-nam-hương thường sản-xuất tại xứ Quảng-nam, thuộc địa-phạn hai phủ Bình-khang và Diên-khánh.

## PHÚ BIEN TAR LUC QUY'EN STIU

Thứ Kỳ-nam-hương sȧn-xuất tại sơn [223b] đầu thuộc các xã trong hai phủ ấy là thứ Kỳ-nam-hương tơt nhứt. Còn thứ Kỳ-nam-hương được sản-xuất tại phủ Phư-yên và phủ Quinhân là thứ Kỳ-nam-hương hạng nhi.

Hương Kỳ-nam nguyên bởi ruột cây gio hay cây chử [chử thul] ngưng-kết lại mà thành.

Cày gió hay cây chử có ba loại :

1) Cây Ngưu-thiệt chử [cây chử lưỡi trâu] hay läng-chử làm thành thứ khồ trầm là thứ trằm đắng.
2) Cay Niêt-chử làm thành thứ trầm hương.
3) Cây Biều-chử làm thành Kỳ-nam-hương.

Huyện Hương-trà có phường Thái-nghệ ở sau Phủ-Cam, về mạn đông-nam sông Phú-xuân.

Phường Thái-nghệ ở xen vào địa-phận ba xã là: xã Sơnđiền, xã [224a] Dương-xuân và xã Vạn-xuân.

Phường ấy được chia thành ba ấp, mỗi ấp gò̀m 10 giađình, mỗi gia-đình có 15 người thơ dẹt.

Ong viễn-tờ [òng Tờ xa đời] của họ nguyen là người phủ Thăng hoa thuộc dinh Quảng-nam học được nghề dẹt của người khách Tảu, rò̀i đời đời truyền cho con cháu dẹt những hàng thái-doạn, sa-tanh, càm-trừu cùng các thứ hàng hoá khác thật là tinh-xảo tài-tinh.

## pł̛̛̣́ bien tap li̛c quyèn sáu

Thứ lua xứ Quảng-nam, người ta chỉ thấu lấy tại hai phủ Thăng-hoa và Điện-bàn.

Bến như phủ Phú-xuân co đôi người thơ dệt, được gọi là Sa-thái đội, theo lẹ̀ cũ đọi ấy phải nạp khoản thuế sai-dư bằng lua là 36 tấm, 13 thước, 3 tấc, và được nạp tiền thay-thế là 218 quan, 6 tiền 42 đò̀ng.

Về phủ Quảng-nghĩa, thì có xã Long-phương thuộc huyện MỌc-hoa [nay là huyện Mọ̀-đức] theo lệ phải nạp thuế lua là 2 tấm, 7 thước, 5 tấc, 8 phàn, và được nạp tiền thay-thế là 11 quan, 2 tiền, 38 đồng.

Phủ Thăng hoa hàng [224b] năm phải nạp thuế luaa là 1.545 tăm.

Phủ Điện bàn và làng Phú-chàu thuộc phủ ây hàng năm phải nạp thuế lua là 2.358 tấm.

Ngày trước, Đoan - quốc - Còng [tức Nguyễn-Hoàng], lấy những tắm lưa đề cơng-hiến hay nạp thuế-khoá phải rộng 1 thước 7 tấc, và chiều dài phải 30 thước, còn bề dày thì phải thật dày-dặn như sgoi bã mới dược.

Thuộc Hoa châu trong phủ Thăng-hoa hằng năm phải nạp 809 tấm lưa thuế và 11 tám lưa lể. Caic tấm luaa trèn đều được chứa đựng vào 17 hòm đẹ̀ nạp lèn cấp trèn. Lua thuế là đề dàng lèn Chinh-phủ, còn luaa lễ là đề tặng quan trấn, đó cũng là ỳ hay của người đời xưa vậy.

## phỦ bIEN TAP LUC QUYÊN SAU

Xứ Thuạ̀n-hoai có « Cà̀m-ly tương» là đọ̀i « thơ dệl tơ gấm », nhưng đọi ấy khòng dượe ngoài 10 người.

Chičúu theo nhàn số dọi đó, mồi người phải nạp 4 bức gám cho dọ̀i Tiều-sai thảu nhạ̀n đề đăng nạp vào kho.

Mọ̀t bức tơ gám vuòng trị giai 9 tiền. Mọ̀t hức gắm dày chiếu theo giả hiện giờ là $\mathfrak{i}$ tiền. Mọ̀t bức tơ gấm mỏng [225a] trị giá 5 tiền.

Cũng có đòi năm, Chinh-phủ cho phép đọii «Cầm-ty tượng» düng tiền nạp thay cho thuế tơ gấm.

Tại xử Thuạ̉n-hoá, mổi năm, hề đên têt Chinh-đán [tiết mùng một thảng gièng|, chức Tri-bạ-tàu phải dàng lễ một tấm hồng sò [sò đỏ|, mọ̣t tấm bạch-quyến hoa lăng, và được nạp tiền thay-thế la 10 quan.

Mồi nám, dến ngày sinh-nhựt của chúa Nguyển, chức Tri-bạ-tàu cũng phải dàng lễ như trèn.

Cön vièn Cai-bạ-tàu, thì chỉ đến ngày sinh-nhựt của chúa Nguyền mới phải dàng nạp lể là mọ̀t tấm kim đoạn thứ thật [chàn kim đoạn] và được nạp tiền thay-thế là 17 quan, một tám hò̀ng phương ty [tấm doạn tơ đỏ và vuòng] dược nạp tiền thaythé là $\overline{5}$ quan.

Dinh Quảng-nam có đọ̀i thợ dệt quang-lăng [luaa mỏng có hoa sáng $]$. Hà̀ng năm, họ phải nạp các khoản tiền 406

## phú bien tap luc quyèn sá

sai-dư, lễ thường-tàn và thuế tiêt-liệu bằng 46 tá̛m lua quanglăng.

Xã Thanh-hiếu thuộc huyện Mộ-hoa, phủ $Q u a ̉ n g-n g h i ̃ a ~ h a ̆ ̀ n g ~$ năm phải đăng nạp 1.170 tăm vải trắng đề thay-thế việc nạp sưu và bắt lính.
[225b] Các xã Đồng-di, Dương-nộ và Quân-lộ có sản-xuất thứ vải nhỏ.

Xã Yèn-lưu [cũng thuọ̣c huyện Phú-vang] thường sản-xuắt các hàng lua vàng và lưa trắng.

Huyẹ̀n Phú-vang có những người làm thơ thêu rắt khéo. $\mathrm{H}_{\mathrm{Q}}$ thếu đủ các kiều hoa thưa, hoa dày khác nhau, và đều đẹpđẽ cả.

Phần nhiều người đàn-bà trong huyẹ̀n-hạt ấy ura thẻu cồ áo, cùng thêu những cái tưi đựng trầu cau [tửc cái ép].

Người xã Quảng-xuyèn thuọ̀c huyẹ̀n Hương-trà rắt khéo dệt mão «mã-vĩ» [mão hình như đuôi con ngựa] và hay dệt những hình con rò̀ng, con phượng, cùng thèu các kiĉ̀u hoa "Vạn thọ», hoa "Tam-sơn» và hoa "Bát-bửu" cùng chế thèu khăn cho các nhà đạo-sĩ, trông thấp-thoáng như hàng sa màu huyền.

Người ta lại thường dùng hạt hò̀-phách đề khảm vào đinh mão.

## phỦ biên tap lưc quyèn sau

Mọ̀t huyẹ̀n Khang-lọ̀c, nhán-dân đều biết nghề dẹt vải cả, mà không biết nghề dệt, chỉ có nhân-dàn hai xã trong huyện ăy mà thòi.

Nhản dàn xã Binh-xá và xã Võ-xá thuộc huyẹ̀n Lệ-thủy [ngày nay hai xã ã́y lại thuọ́c về phủ Quảng-ninh] đều [226a] lấy nghề dẹ̀t lua làm nghề-nghiệp nuòi sống.

Năm Giáp-tý [tức năm 1744] là năm thứ 5 niên-hiệu Lè-Cảnh-Hưng, Hiều-quốc-còng nhà Nguyền nhân được một người ở tỉnh Nghẹe-an truyền nói càu sấm-ký «Bát thế hoàn Trungđò» nghĩa là «đến tám đời thì trở lại Trung-đô ». Hiều-quớccơng tự nghĩ rằng: Từ Đoan-quốc-công [Nguyễn-Hoàng] đên báy giờ vừa đúng 8 đỡi, òng bèn tự xưng Vương-hiẹ̀u.

Ong theo những kièu mão áo được vẽ săn ở trong quyè̀n sách «Tam tài đồ họ̀i» đề làm mẩu-thức, rò̀i òng truyền lệnh : Võ-ban từ chức Chưởng-dinh đên chức Cai-đội, Văn-ban từ chửc Quản-bọ̀ đến chức Chièm-hạ̀u, chức Huấn-đạo đều phải y theo mảtl-sáćc và hinh-dạng dược vẽ ở trong quyền sách mà chế áo mão; áo đều dùng hàng thái-đoạn là doạn mùi, đoạn ngũ sắc.

Hạng người sang-trọng đều được dùng thứ áo "mãng-bào " ${ }^{1}$ có thèu "Thủy-ban. Cön mão thi dượe trang-sức bầng vàng bạc.

[^76]
## PhÚ bIÊN TAP LUCC QUYÊN SAU

Chưa Nguyễn lại còn truyền lệnh bắt các hạng con trai, con gái trong hai xứ ây phải thay-đồi hẳn cách ăn mặc, phải dùng những đờ xièm, áo, giải, quần theo như người Trung quớc, đề tỏ cho mọi người đều thấy và đều biết ở đày đã có sự canh-cải hă̊n lề-lơi ăn mặc của người đời xưa.

Người ta khiến thay-đồi lối ăn mặc dến nổi đàn-bà, con gai ở hai xứ này đều phải mặc thứ áo ngắn, chạ̀t ớng tay như áo của đàn òng. Tại Trung-quốc củng khỏng thấy có người đàn-bà nào ăn mặc lạ-lùng như vạ̀y.

Chỉ trong khoảng hơn 30 năm, nhàn-dân hai xứ Thuạ̀n-hoá và Quảng-nam đều quen thói ăn mặc như thê, họ quén cả phongtưc [226b] cũ của nước minh.

Đến khi quàn của Vương-thương [quàn của Trịnh-Sum] vào cõi đả́t Thuạ̀n-hoá, có người ở huyẹ̀n Đăng - xương là Trần-duy-Trung đã hiến một bài thơ trong đó có hai càu như sau:
«Bát đại yèm khan Tần pháp-lẹ̀nh, Bách nièn phục đố Hán uy-nghi»

Nghĩa là :

> "Täm thế chán xem Tän pháp-lẹ̀nh, Trăm năm lại thấy Hán uy-nghi "

Mủa xuàn năm Binh-dần ', nha-mòn Trấn-phủ dược thiết-

## PHƯ BIÊN TAP LUUC QUYÊN SAU

lập．Đến tháng 7 năm á̛y，quan Hiệp trấn－phủ［tửc Lê－Qui－Đôn tiên－sinh］mới hiều－thị cho nhàn－dân trong hạt từ đây về sau phải dùng $y$－phục của nưởc nhà đũ có chế－độ từ xưa đến nay．

Bia－phương này［tức xử Thuạ̀n－hoá］，nguyèn trưởc kia cũng tuàn theo quớc tưc，trong viẹ̀c ăn mặc．Ngày nay vàng nhờ ơn đửc Vương－thượng đã dẹp yèn được chớn biên－phương， trong ngoài đã hợp đồng với nhau，thì chính－trị và phong－tuc phải dược thớng nhứt．Vạ̀y những người nào hiện cỏn＇bạ̀n thường－phục mà vẫn theo kiều áo quần người Tàu thi phải thay－đòi theo thề－chế quốc－tuc．Còn cách cải－chế thl cứ phải y theo thề－chế nước nhà mả làm．Vạ̀y từ nay y－phưc phải đồi theo quốc－tuc thi áo quần nèn may bầng vải lua thông－thường． Chỉ những quan－chức mới dược phép dùng pha những hàng sa－la trừu－đoạn mà thôi．Còn những hàng［227a］gấm vóc cùng những hàng màu có thèu rò̀ng，vẽ phương，thì nhứt luật không durợc quen thói tiếm dưng mặc thường như trưởc nữa．

Từ nay trở di，đàn－òng và đàn－bả chỉ được mặc thứ áo ngắn tay và cồ đửng，còn cửa ơng tay áo rộng hay hẹp thi được tùy tiẹ̀n．À thi từ hai bèn nách trở xuống cằn phải khàu

[^77]
## phÚ biên tap lư quyèn sau

liền vào cho kin, khòng được đè hở-hang. Duy đàn-óng có muớn mặc thứ áo cồ tròn và cửa ơng tay hẹp đề làm việc cho thuận-tiẹ̀n thì cüng được phép. Còn áo. làm lể thi phải dủng thứ áo cồ đứng và dài ớng tay, hoặc dùng thứ vải màu xanh, hay màu den, hoặc màu trắng thi tủy tiẹ̀n.

Còn những cắp bạ́c nào thi dược dủng các thứ áo viền cằ, áo kép dều phải tuàn theo những diều dã hiè̀u-thị tại năm trước mà chế dùng.

Nhàn-dàn xứ Thuạ̀n-hoả đã được thừa-hưởng một cuọ́c sống thanh-bình từ làu đời, cho nèn cỏng chức cũng như tưnhân, thảy đều giàu-có, đầy-đủ. Ở đày, họ dùng những hàng hoa-mảu loè-loẹt đề may áo quần. Hơn nữa, trải qua triều Hiều-quốc-vương là người hào-hoa phóng-túng, [227b] do đó, người ta bắt-chước nhau ăn mặc xa-xỉ rò̀i lâu ngày thành thói quen.

Trong hàng quan-vièn, thì quan-lớn cũng như quan-nhỏ, không mọ̀t người nào khòng có cửa nhà chạm-trò̀, thềm đá, tường xày. Chăn màn của họ đều bằng các hàng sa-doạn; khimãnh của họ đều bằng vàng, thau. Họ có sạ̣p ngời, ghế tựa, màm sứ, chén hoa.Yèn cương ngựa của họ đều được trang-sức vàng bạc. Quằn áo họ đều may bằng hàng gắm vóc. Họ có chiếu rộng lớn kết bằng mây hoa. Họ sống một cách phonglưu phú-qui, dua nhau khoe-khoang...

Những người sắc-mục ở trong dàn-gian cũng bắt-chưởc mặc các thử hàng sa-đoạn, cùng áo sa-lương, áo địa làm áo


## PHỦ BIÊN TAP LUC QUYÊN SAU

mặc thường, còn mặc áo quần vải trắng thi ḥ̣ lấy làm xấu-hơ thẹn thuò̀ng.

Binh-lính cũng đều ngòi chiếu mày, ghế dựa, bèn cạnh đặt lư-hương đốt trầm, pha chè Tàu ngon đề uơng, dùng chén sứ bịt bạc, ơng nhồ bằng thau, đĩa bát ăn dùng, cái gi cũng muasẳm của người Tàu cả, mồi bữa cơm ăn đến ba bát lớn.

Đàn-bà con-gái đều mặc hàng tơ lưa, cồ áo théu hoa, coi bạc [228a] vàng như cát, lúa thóc nhur bùn, xa-xỉ thạ̀t là quá đáng.

Chức cựu Tham-mưu của nhà Nguyền ngày trước là Lè-còng-Bỉnh có nói : Nguyền-phúc-Thuần trưởc kia chỉ tin dùng mọ̀t vị quán Quốc-phó là Trương-phúc-Loan. H\$̣̂Trương vôn là ngurời tham-lam của-cải. Hễ thấy viẹ̀c gì có lợi là ông ta giành trước mọi người.

Trong nhà òng ta chất-chứa vàng bạc, của-cải, lua-là không biết bao-nhièu mà kề, thế mà òng ta vẫn chưa cho là đầy-đủ, vần chưaa chán. Họ Trương lại còn dùng hai người cậu: một người làm chức Chưởng-thủy-Cơ, tèn là Nguyễn-Noãn có tánh nghiền rươu, say-sura suốt ngày, viẹ̀c đợi hoàn-toàn không hay biết gi hết. Còn người kia làm chưrc Hữu-trung - Cơ, tèn là Nguyễn-Nghiểm có tánh hiếu sǻc. Một mình anh ta lây đênn 120 người thiếp hầu, phòng nhà sau chứa đầy những chàu ngọc.

Nói chung, nhà Nguyễn tin dùng người như thê, hay nói 412


## phơ bien tap luc quyèn sau

riêng, Trương-phưc Loan tin dùng người như thê, thil làm thê nào mà tránh khỏi bại-vong?

Năm Kỷ-sửu [tức năm 1769 là năm thứ 30 niên-hiẹu Lé Cảnh-Hưng] Nguyễn-phúc-Thuần truyền lệnh cho các huyện [trong xứ Thuận-hoá] thành-lập ban «Du-xuân », cứ mỡi ban gồm 50 người, phải nạp tiền thuế [228b] mỗi người một quan. Nguyễn-phúc-Thuần tính-tình phóng-túng đến như thê!

Hiều-quớc-Vương có $\mathbf{1 5}$ người con trai :

Con-trưởng là Nguyễn-phúc-Hiệu, xưng hiệu là Đức-môi, mất sớm. Con thứ hai là Chưởng-vü và con thứ ba là Chưởngvăn.

Còn Nguy̌en-phúc-Thuần thil tuòi it hơn mấy người kia. Vả lại mẹ Phúc-Thuần cùng Hiều-vương là anh và em gái đồng đường, cho nên Phúc-Thuần được nuôi-nấng kin-đáo ở hậucung, 竍khòng được lập làm con nối ngôi.

Đức-môi cũng có con trai là Nguyễn-phúc-Dương, nhưng Hiều-vương cüng không sách-lập Phúc-Dương, mà chỉ muơn lập Chưởng-vũ. Hiều-vương lại còn căn-dặn quan Nọi-hữu là Ý-đức-hầu bảo-dưỡng trông-nom Chưởng-vuี.

Tháng 5 năm Ất-dạu [tức năm 1765 là năm thứ 26 niên-hiẹu Lê Cảnh-hưng], Hiều-quơc-vương hoăng [tạ thê].

Bảy giờ, chức quan Nọi-hữu là Chử-đức-hầu cùng với chực
quan Nọi-tả là Thận-đức-hầu giả-dơi truyền di-mệnh của cơ Hiều-quơc-vương cho quan Ngoại-tả là Trương-phúc-Loan đê lập Phúc-Thuần lên nơi ngôi. Rồi họ bắt Chưởng-vũ hạ ngục và giết $[229 \mathrm{a}]$ luôn Ý- đức-hầu.

Em của Hiều-quớc-vương là Thường Quạn-công tên Chưởng-Vàng là người mà Trương-phúc-Loan từng nghi-ky ghen-ghét. Nay Phúc-Loan khiến người cáo-giác Thường Quậncòng âm-mưu phản lại triều-đinh, nhưng xét không có hiahtích bằng-chứng gi. Sau Phúc-Loan chỉ lây việc Thường Quậncông cob một khầu súng rièng làm chứng-cớ đề buộc tọi Thường Quận-công và bắt giam vào nguc-thất được vài năm thi Thường Quạ̀n-công mắc bệnh ung-thư phát ở sau lưng rời mệnh-mọt.

Đên năm Qui-ty [tức năm 1773 là năm thứ 34 niên-hiệu Le Cảnh-hưng], «giặc Tày-sơn» là Nguyễn-văn-Nhạc [niên-hiệu Thái-đức] nôi dạ̀y, ròi gởi nguy thư cho chức Tham-muru tên Tá và trong thư lại giả - trá làm lời của Trương - phúc - Loan ngầm xúi-giục Tham-mưu Tá làm loạn.

Tham-mưu Tá dem việc đó báo cáo với Chưởng-văn đề nhờ Chưởng-văn xin với Phúc-Thuần hạ lệnh giao cho các vị tướng-länh họ Nguyễn cùng nhau tra-xét hỏi tội Trương-phưcLoan.

Phúc-Loan hết sức chơi-cải, và sau xét điềm-tích [dấu điềm tay] không thực, nên không bắt tội họ Trương. Vi thê PhúcLoan tình-nghi cho Tham-muru Tá đả bằy-đặt ra câu chuyẹn 414

## phú bien tap luc quyèn sau

đa̛y, rò̀i cho triẹuu-tạp Tá về kinh- đô và tra-tân. Nhưng Tá không chịu khai-xưng điều gì cả, nên bị sát-hại.

Phúc-Loan lại âm-thầm sai-khiến người vu-cáo ChưởngVăn cùng đờ-đẹ̀ tư thòng với Tây-Sơn, ròi bắt giam vào ngucthăt. Bị giam được vài tháng, Chưởng-Văn [229b] trơn thoát, đi đến giữa rừng châu Bơ-chánh. Sau vì có kẻ tơ-giác, Nguyễn-phúc-Thuằn mới bảo Trương - phúc - Loan sai người đi bắt Chương-Văn điệu về đến sông Tam giang rồi dim xuơng nước chết ở ngay trong hồ. Bọn Trương-phúc-Loan giết người thảmkhớc như thế!

Trương-phúc-Loan chuyên quyền hơn 30 năm. Trong thờigian nầy, Loan rất tham-tàn và giết hại người rất nhiều. Loan được hưởng ngu-lộc gồm Sái-nguyên, Thu-bồn nguyên, Trà -vân nguyên và Đồng-hương nguyên, hằng năm thâu thué̛ tại bớn nguyên ấy đến bốn năm vạn quan tiền.

Họ Trương lại còn trông coi các việc tàu thuyền [cai tàu vu], kiêm quản-cơ Trung-tương, quản-lãnh Họ-bọ, cùng các việc lặt-vặt khác, hằng năm họ Trương lại thàu vào ba bơn. vạn quan tiền nữa. Còn như vàng bạc, châu ngọc, của quí, găm vơc, ruộng vườn, nhà cửa, đầy-tớ, trâu ngựa của Loan thì không biết bao nhiêu mà kè cho xiết.

Trương-phúc-Loan lại còn được biệt-phái quản-lãnh việc binh, hằng năm bắt quân-nhân phải nạp những lòi tiền bị sứtmẻ, hư-hỏng xâu bằng dày mây, rò̀i gánh đến 5 gánh thật nặng.


## PHƯ BIEN TAP LUC QUYÊN SAU

Thường thường, mỡi năm đến mùa thu, nước dâng lên cao và chảy lan-tràn, làm cho hòm đựng vàng bị ướt, Loan đem [230a] vàng phơi trên mọt chiếc chiéru may giựa ban ngày trời nắng, mọt sân đầy vàng sáng rực.

Gia-đình Phúc-Loan mỗi ngày ăn ba bữa, mà chỉ phát tiền chợ cho nhà bếp có 4 tiền, nên người bếp đi chơ mua đờ ăn, cứ mua ức-hiếp người ta, mà không mọt ai dám nôi-năng, cãico gicá.

Đến bữa cơm, các thức ăn đầy mâm, nhở ra mà PhúcLoan nói còn thiếu một món ăn nữa, thì người bêp lập-tức phải chạy tứ-tung tim mua cho bằng đượ món ăn đó, làm chơ búa xôn-xao. Nhưng Phúc-Loan lại không ăn được nhiều, chỉ ăn một chút nước mắm trắng cùng một bát canh rau mà thôi.

Mùa đông năm Giáp-ngọ [tức năm 1774 là năm thứ 35 Le Hiền-tông], quân của Vương-thương vào đấn Hồ-xá, [2 cây só ơ ngoài cầu Hiền-lương, ranh-giới chia đôi nưởc Viẹt-Nam hhiẹn nay], rò̀i đưa thư kề tọi-lỗi của Phúc-Loan. Những người trong họ Nguyễn thừa cơ-hội ấy nói với Phúc - Thuần bắt Phúc Loan giải nạp trước quàn-môn. Quân-nhân và nhân-dân Thuạ̀n-hoá hoan-hô quan quàn triều-đỉnh, ròi đua nhau đậpphá nhà-cửa và cưởp-bóc đồ-đạc của Trương-phúc-Loan cùng tranh nhau chưởi-rủa, nhồ nước miếng vào mặt Phúc-Loan cho hả giạ̀n.

Con trai của Phúc-Loan sai-khiến người đưa cho viên tỳ 416

## PHÚ BIEN TAP LUC QUYÈN SAU

hiệu [cũng như tỳ-tướng] của Việp Quận-công |Hoàng-ngũPhúc] là Tạo-Nhuạ̀n 30 giạt vàng ${ }^{1}$ đề nhờ che-chở chu-toàn tánh-mạng cho Phúc-Loan.

Mùa xưán năm Ất-vị [tức năm 1775], Việp Quạ̀n-công vào kinh-thành Phư-xuân, giao-phó cho quân nhần giam Phúc-Loan ở bên tả [230b] Nọi-dinh, con Phúc-Loan lại nhờ cậy Tuân-thọhầu và xin nạp 30 giật vàng cùng 200 giạt bạc đề xin chuộc tọ̣ cho cha. Con Phúc-Loan còn đưra lén-lút cho những người giúp việc kề đến hàng ngàn vàng bạc.

Mưa xuân năm Bính-thân [tức năm 1776], vâng lệnh trên truyền giải Phúc Loan tới kinh-đồ [Thăng-Long], con Loan lại xin riêng với quan quân cho hoãn lại, và đút lót cho người đầytớ Việp Quận-còng 2 giạt vàng, cùng đút cho những người dịchmuc 5 giật bạc. Nhưng họ đều từ-khước, không nhận lễ-vật hơi-l仓̣ a̛y, và hỏi hắn làm sao mà có nhiều vàng như thê, thi hắn nơi phải cầm-thế và bán chác ruộng vườn.

Xử Thuạ̀n-hoá, về của-cải châu-báu chăng có bao-nhiêu, nếu cần dùng thứ gì thì người ta phải lăy ở xứ Quảng-nam, vi xứ Quảng-nam là nơi ruộng-nương phi-nhiêu thứ nhứt trong thien-hạ [tức trong nước ta].

Dân ở phủ Thăng-hoa và phủ Biện-bàn thuộc tỉnh-hạt Quảng-nam thi có nhiều người biết nghề dệt vải, lưa, thái-đoạn [đoạn có nhiều màu sắc], lăng-la [luaa mỏng có hoa], các hàng

[^78]

## PHƯ bIÊN TAP LUUC QUYÊN SAU

hoa khác vừa tinh-xảo, vừa đẹp mắt, không thua kèm gi các thứ hàng bèn tỉnh Quảng-đòng [Trung-hoa].

Tại xứ Quảng-nam, ruọ̀ng đồng bao-la bát-ngát, lúa dé, ngô, kê tươi tớt đẹp-đẽ, cho đến các thứ hương-vị như trầmhương, tớc-hương, cùng tê-ngu, [231a] voi, vàng, bạc, đại-mạo [đòi-mòi], chàu-ngọc, bông-goòng, síp-ong, mạt, dầu sơn, cau tươi [binh-lang], hò̀-tiêu, cá, muơi, caic thứ gỗ đều sản-xuất ở đày cả.

Tại ba phủ là phủ Qui-nhân, phủ Quảng-nghĩa và phủ Giađịnh, lúa thơc khòng biết bao nhiêu mà kề, các khách buôn người Tàa thường tới những nơi ấy mua bán đã quen thuộc, ai ai cüng tăm-tửc khen-ngơi.

Lai như ở mấy xứ Kẻ-liãnh, Thu-bò̀n và Phường-tày thuộc phủ Thăng-hoa và phủ Biẹ̀n-bàn, loài voi được sản-xuất nhiều như tràu, ngựa, nhà dàn đều có chăn nuôi voi cả. Ở phủ Quinhân và phủ $Q u a ̉ n g-n g h i ̃ a ~ c u ̃ n g ~ c o ́ ~ v o i . ~$

Hạt Cô-đièn và hạt Kẻ-thự thuộc phủ Qui-nhàn đều sảnxuất nhiều ngựa. ở đày ngựa thường sinh trong các hang núi, có từng đàn ngựa đên trăm, ngàn con. Có con ngựa cao đến 2 thước 5 tấc, và có con cao đên 3 thước trở lên. Người địaphương thường dạy tập cho ngựa quen chuyên-chở các hànghóa đi tới phủ Phú-yèn. Cho đến những người đàn-bà đi [231b] buôn-bán, đi chơ, hay đi những nợi xa-xôi, cüng thường thường cỡi ngựa.

## phư bien tap luc quyèn sau

Dinh Quảng-nam có quan Cai-trưng coi kho Tân-an là trường thâu thuê tồ ruọng đăt.

Mỗi năm, cứ đến tuần tháng ba, các quan-viên thuộc dinh ấy có lễ «Thường-tân » là lễ cơom mới.

Viên Cai-bạ, viên Ký-luıc phải đóng-góp mỡi người 8 bao gạo, 40 vò cau khô, rượu và mật mỗi thứ đều 40 tĩn.

Các hạng lễ-vật kề trên đều được nạp tiền thay-thê mỡi người 24 quan.

Chức Cai-án và chức Cai-ba mỡi người phải nạp 7 bao gạo hay nạp tiền thay-the̛ $\mathbf{2 0}$ quan.

Các chức Cau-kê phải nạp mỗi người 5 bao gạo, hoặc nạp tiền thay-thế 16 quan.

Từ chức Cai-hơp trở xuơng không phải nạp mật, chỉ phải nạp mỗi người 3 baç gạo, hoặc nạp tiền thay-thế mỗi người 8 quan.

Các chức Thủ-hợp mỗi người phải nạp 2 bao gạo, hay nạp tiền thay-thế mỗi người 4 quan.

Còn các chức Ty-lại phải nạp tất cả 3 bao gạo, hay nạp tiền thay-thế cộng 6 quan.

Chỉ một lễ «Thường-tân» »ây, người ta đã thâu được 182 bao gạo, và 462 quan tiền.

## phú bien tap luc quyèn sau

Hén tuần tháng sáu, [233a] lại có lễ «Thường-tân » nữa.

Vièn Kẏ-luc phải nạp gạo lễ 20 bao, cau khô 100 vò, rượu và mạ̀t mỗi thứ 100 vò, hoặc nạp tiền thay-thê mỗi thứ 20 quan.

Các viên Cau-kê thuộc ty Tương-thần-lại coi việc thàu thuế và phát lương mỗi người phải nạp 10 bao gạo, hoặc nạp tiền thay-thế mỗi người 33 quan.

Các viên Cai-hợp phải nạp gạo lễ mỗi người 10 bao, còn cau khô và rượu thì được nạp tiền thay-thế $\mathbf{1 6}$ quan.

Các viên Thủ hợp phải nạp gạo lễ mỗi người 3 bao, còn cau khô và rượu thì được nạp tiền thay-thế mỗi người 6 quan.

Các viên Ty-lại phải nạp tất cả 10 bao gạo, còn 50 tĩn rượu thì được nạp tiền thay-thế 10 quan.

Chỉ một lễ «Thường-tân » này, người ta đã thâu được 254 bao gạo, và 739 quan tiền.

Còn Quan Cai-trưng bộ Lại cũng nạp lễ «Thường-tân» gồm có cau khô, rượu và mật; những lễ-vật này được nạp tiền thay-thế 30 quan.

Đên như viên Ký-luc Quảng-nghĩa phải nạp lễ-vật không quá 2 bao gạo, rượu và mật mỗi thứ 10 tĩn, và tiền trầu 2 quan.

Phủ Điện-bàn cũng phải nạp số lễ-vật là cau và [233b| mật như phủ $Q u a ̉ n g-n g h i ̃ a . ~$

## PHUU BIEN TAP LUC QUYÈN SAU

Phủ Qui-nhân cüng nạp như thế, chi có viên Kýluc và viên Đề-đớc phải nạp hai lễ, ngoài ra không ai phải nạp lễ-vật gl cȧ.

Các trường [tức các nơi] thâu thuế tô ruọng đắt tại các phủ huyện cüng khơng phải nạp.

Còn như những tiết-lễ mỗi năm, cũng chỉ có quan lại dinh Quảng-nam phải nạp các hạng lễ-vật nhiều nhứt. Tức như tiết Chánh-đán [tức tiết Nguyèn đán là mùng một tháng giêng], họ phải nạp bạc lễ 25 thoi, 5 lương, 8 đồng cân và 8 ly . Sơ bạc lễ này được nạp tiền thay-thế cọng 588 quan, 3 tiền, 36 đồng tiền cùng tiền trầu 10 quan.

Lễ sinh-nhựt [tửc lễ sinh-nhựt chúa Nguyễn], các quan lại thuộc dinh Quảng-nam phải nạp lễ-ngàn là 25 thoi, 3 lượng, 1 đồng cân, 3 phân và 3 ly . Sơ lễ-ngàn này được nạp tiền thay -thế cợng 582 quan, 3 tiền, và 3 đồng tiền cùng tiền trầu 10 quan.

Về các lễ huý-nhựt tiền-nhân nhà Nguyễn, có lễ thì các quan-lại dinh Quảng-nam phải nạp lễ-ngàn 7 thoi, 3 lượng, 6 đồng càn, 6 phàn và 1 ly . Có lễ thì họ phải nạp lề-ngàn 18 thoi, 7 phân [234a] và 1 ly . Có lể thì họ phải nạp lễ-ngân 10 thoi, 3 lượng, 1 đờng càn, 3 phàn và 1 ly .

Các lể-ngàn kề trèn dều dược nạp tiền thay-thế, cử tính mỗi một lượng bạc được thể tiền 2 quan 3 tiền. Còn tiền lễ trầu thì cứ mổi một lễ, họ phải nạp 10 quan tiền.

## phú bien tap luc quyèn sau

Đến như ty Xá-sai [coi về từ-tưng văn-án], hầng năm, vê các ngày Chính-đán, ngày sinh-nhựt chúa Nguyền, cùng các ngày huý [tửc ngày ky hay ngày giồ] các đời trước cbúa Nguyền, cứ mồi lể, họ phải nạp 3 thoi, 2 lượng, 8 đồng càn. Sớ lề-ngàn này dượe nạp tiền thay-thế cọ̀ng 75 quan, 4 tiền, 24 đöng tiền.

Tại xứ Thuạ̀n-hoá, cứ mồi năm, đến thảng chạp, các tường coi các dinh có dàng "Lạp-lễ » ${ }^{1}$ là lể «Chạp " lên chúa Nguyễn.

Lễ chạp này gồm mọ̀t màm bánh vuông [tức bánh chưng] được nạp 8 quan tiền thay-thế, một màm thịt heo được nạp 5 quan tiền thay-thé.

Xứ Thuạ̀n-hoá có ngạch thuê mỡ-heo. Như năm Kỷ-sửu [tứr năm 1769], các xã, thòn và phường thuọ̀c các huyện trong phủ Triẹ̀u-phong phải nạp thuế mỡ-heo cảc chợ tại chức Kýphủ đên $16+$ tĩn. Còn các chợ ở các phủ khác, cũng có nớ được nạp tiền thay-thế mỡ-heo, cứ tinh mỗi tin mỡ-heo phải nạp 3 tiền thay-thé.

Xử Quảng-nam cũng có thứ thuế [234b] mỡ-heo, nhưng nhứt thiết phải nạp tiền thay-thế, cứ mỗi tĩn mỡ-heo được nạp thế 5 tiền.

[^79]
## PHÚ BIEN TAP LUUC QUYÊN SAU

Tại xứ Thuận-hoá, ngày lễ Chính-đán năm Canh-thìn [tức năm 1760], hai viên Cai-co ${ }^{1}$ thuộc dòng-dõi Còng-tọ̀c [tức họ Nguyễn] chỉ dâng lể mừng [mừng tuồi chúa Nguyễn] mỗi người 2 quan tiền trầu mà thòi. Còn 11 vièn Cai-đọ̀i, thi môi người phải nạp 1 con heo và được nạp tiền thay-thế heo 10 quan. Còn tiền lễ trầu, thì có người nạp 10 quan, có người nạp 5 quan khơng nhứt định. 10 vièn Cai-cơ chỉ dàng tiền lễ trầu mổi người 2 quan. 28 viên Cai-đọi, như viên nào thuộc dòng-dõi Công-tộc thì phải nạp lể Văn-ban 5 quan, và chỉ nạp mổi vièn 2 quan tiền lễ trầu mà thỏi.

Đên như thuyền các cơ đọ̀i, thì thuyền nào thuộc cơ Trunghậu chỉ phải nạp hoặc 8 quan tiền, hoặc 3 quan, hoặc 2 quan mà thòi.

Ngoài ra, một dinh có 25 cơ và 30 đọ̀i. Mỗi người $Đ o ̣ ̂ i-~$ trưởng phảí nạp 1 quan tiền. Mổi thuyền thuộc cơ nào cũng phải nạp 1 quan tiền. Thuyền Trung-hạ̀u nọ̀i thủy phải [235a] nạp thêm tiền lễ trầu hoặc 3 quan, hoặc 5 quan. 12 thuyền "Thuọ̀c-Kièn », thi vièn Đọ̀i-trưởng cùng với những binh-linh trong thuyền Jều pnải nạp mổi người 1 quan tiền đồng-đều nhau.

Trong các Turợng-co [cơ voi] thì chỉ có quan Tả-tượng-cơ

[^80]
## PhƯ bIEN TAP LUC QUYĖN SAU

phải nạp lễ heo và lễ trầu y như viên Cai－dội．Các quan Hữu， Tiền，Hạ̀u cơ thi chỉ nạp mỗi người 1 quan tiền trầu mà thôi．

Con binh－linh trong cơ Ngĩ tượng thì đều phải nạp môi người 5 quan tiền．

Chúng tòi［tức tàc－giả Lê－Qui－Đôn］chép ra đày những điều kè trèn là đề cho mọi người được thấy một cách đại－khái về quan quân nhà Nguyển ngày trước như̛ thế nảo．

Nhản－dàn hai xã Ly－khè và Tri－lễ thuọ̣c huyẹ̀n Phú－vang xứ Thuạ̀n－hoá khéo làm các thứ bánh．

Nhân－dân xã Mạ̀u－tài［cũng thuọ̀c huyẹ̀n Phú－vang］khéo làm bánh hồ．

Tại xã Vu－lai thuọ̣c huyẹ̀n Quảng－điền có nhiều người làm nghề nấu rự̛u．Họ mua men ở phường Viẹ̀t－dương，cứ 36 đồng tiền thì mua được 10 bánh men．Rượu họ nắu có vị èm－dịu mà ngọt．Vởi hạt nếp，hay hạt gạo，họ nấu rượu đều ngon cả．

Rượu do người xã Phù－lại nắu cũng ngon．

Nhàn－dân ở làng Tày－thành thuọ̀c huyện Phí－vang［235b］ biết tự làm dược men đề nấu rượu．Nhưng rượu ở nở đày có hơi nhạt．

Xã Thanh－hiếu［hay Thanh hảo）thuọ̀c huyẹ̀n Mộ－hoa［nay là huyẹ̀n Mộ－đức］，phủ Quảng－nghĩa，xứ Quảng－nam，hằng năm

## PHÚ BIENN TAP LUC QUYÊN SAU

phải đăng-nạp cho ty Lệnh-sử |ty chuyên-trách tròng-coi các viẹc thờ-phưng các từ-miếu, các tiết-lể...] 5 chỉnh rươu.

Hai huyẹ̀n Đò̀ng-xuân và Tuy-hoà [đều thuộc phủ Phú-Yèn] theo lệ định, phải đăng-nạp mổi huyẹ̀n 20 chỉnh rượu.

Xä Ái-tử thuọ̀c huyện Đăng-xương, cùng với xã Long-hò̀, xã Tân-quán và phường Mÿ-xuyền thuợc huyện Hương-trà đều biết nắu đường phèn [thạch đường] và đường đen [hắc đường].

Đường Phờ -đăng [tuc g̣̣i là đường phôi] được sản-xuất ở phủ Điện-bàn. Thứ đường này chất nhẹ và trắng, một miếng nặng 1 càn. Nhả Nguyễn thường phái quan Ký-luc dinh Quảngnam [236a] đi mua thứ đường này ở xã Đông thầm thuộc châu Xuân-đài, có khi mua đến 300 cân, có lúc mua đến 800 càn đề cung-phung các lễ giỗ chạp.

Đường này được tính trả giá mỗi càn 34 đồng tiền, và khòng phải chịu thuế lẹ̀.

Xã Tam chàu ${ }^{1}$ biết làm đường phèn trắng [băng đường] và đường cát [sa đường]. Hằng năm xã này phải đăng nạp 48.320 cân, kề cả đường phèn trắng và đường cait đề thay-thê khoản tiền sai-dur.

Mạ̀t đỏ [hờng mạ̀t] được sản-xuất ở thôn Nghĩa-lạ̀p thuộc

[^81]
## PHỬ BIÊN TAP LUC QUYÈN SAU

huyện Chương-nghĩa [nay là phủ Tư-nghỉa]. Hầng năm thôn ấy phải nạp 2.753 chỉnh mạ̀t đỏ đề khắu trừ các khoản tiền sai-dư, cước-mể, tiết-liệu, sưu, linh, và 730 chỉnh mật ấy đê thế sớ thuế tô ruọng. Ngoài ra, thôn ấy còn phải nạp cho quan Cai-trường 20 chỉnh mật đỏ nữa.

Xứ Thuạ̀n-hoá có thuế ruọ̀ng muơi. Phường Kiên-mỹ thuộc huyện Hương-trà hằng năm phải nạp 20 làu [giạ] ${ }^{4}$ mưoi thuế.

Xã Dièm-trường và xã Phưng-chánh thuộc huyện Phú-vang hằng năm phải nạp 54 giạ muới thuế.

Xã Xuân-mỹ thuọ̀c huyện Minh-linh hằng năm phải nạp 168 giạ muối thuế, và 50 giạ muới lễ.
[236b] Xã Di-luàn [thuọ̀c huyện Minh-linh], hằng năm phải nạp 60 giạ muối thuế, và 5 giạ muới lễ.

Xã Cưr-hà thuộc huyẹ̀n Khang-lộc có ba trường [ba nơi] nạp thuế ruọ̀ng muối :

Trường Dièm-điền, hằng năm phải nạp 80 giạ 13 cản thuế muối.

Trường Binh-phưởc hẳng năm phải nạp 77 giạ 27 cân thuế muói.

[^82]
## PHỦ BIENN TAP LUCC QUYÊN SAU

Trường Trấn-ninh hắng năm phải nạp 82 giạ 15 cán thuế mươi, và 16 giạ mưói lễ.

Xä Thanh-hà thuộc huyện Hương-trà phải nạp thuế dinh băng mư̌j. Như năm Kỷ-sửu [tức năm 1769 là năm thứ 30 niên-hiệu Lè Cảnh-Hưng], xã à̛y phải đăng-nạp đến 980 giạ muơi về thuê đinh cùng 10 gia muối lễ.

Phường Kế-dăng [thuộc huyẹ̀n Hương-trà ], cũng trong năm Kỷ-sửu ấy, phải nạp đến 1.050 giạ muối về thuế đinh, và 10 giạ muới lễ.

Xứ Thuạ̀n-hoá sau khi mởi trở về qui-phụ với Triều-đinh, nhàn-dàn địa-phırơng ấy chưa được binh-thường làm ăn sinh sống. Những lò nấu muối ở trong xứ dều bị bỏ hư-hỏng cả.

Trong số nhản-dàn bán thành-thị, bán hương-thỏn ở hai bèn tả hữu thành Phú-xuàn, có nhiều người dùng thuyền chèo ra ngoài cửa biền chở đầy mấy chục vò nước mặn đem về. $\mathrm{H}_{0}$ đồ nước mặn vào một cái sanh thạ̣t lởn, rồi nấu nưởc mặn sòi mãi, cho dến lúc cạn khỏ kết lại thành muối. Họ làm haophi biết bao-nhièu than củi mà chỉ đượe it muối sắc đen và [237a] vị đắng, cũng phải miền-cưỡng mà ăn.

Mãi dến mủa xuản năm Binh-thản [tức nàm 1776], nhamỏn trấn-phủ mởi được thiết-lạp, quan Trán-phủ mởi di hiềuthị cho nhàn-dàn dịa-phương, cho phép mọi người dều dược y theo nghè̀-nghiẹ̀p làm ăn như trưởc, nghièm-cấm khòng ai được làm phiền-nhiểu nhàn-dàn, miễn đánh thuế-má, sai, dièu, và cho dàn được thông-hành buôn bán.


## PhÚ bIEN TAP LUC QUYÊN SAU

Bã́y giờ, nhàn-dàn các xã thôn ở gần miền biền dần-dần mở lò nấu muới, những nơi ruộng cát, đắt mặn dần-dần được khai-khần, chẳng bao-lâu, người ta có muơi ngon và trăng, khòng thua gi muơi ở các nơi khác.

Đầu mủa xuân, một bát mứi nhỏ trị giá 30 đờng tiền, mà đến đầu mùa thu, mọt bát nhỏ mữi được hạ giá xuống, chi còn 6 đồng tiền mà thòi.

Trường muơi ở xã Phưng-chánh thuộc huyện Hương trà, cùng trường muới ở xã Minh-my và xã Di-luân thuọc huyện Minh-linh đều có tới mấy trăm lò nấu muơi. Và chiếu theo lệ cũ nhà Nguyễn, tất cả các lò nấu muới đễu phải chịu nạp thuế muối.

Phường Cồn-đầu và Đòng-cao thuọ̀c chàu Nam-Bő-chánh đã mở được 80 lò nấu mứi.

Xã Cưr-hà và Nãi-thòn [thuộc huyện Khang-lộc] đã mở được 50 lò nắu muỡi. Nhưng dới với các lò nấu muới mới mở, nhà nước chưa bò̀ thuế lệ.
|237b| Còn cảc xã buơn bán muối, trưởc kia có kê-khai sô đinh phải chịu thuế muối, mổi xuất chịu nạp 3 giạ hoặc 4 giạ muới, bấy-giờ cũng chưa bồ thuế. Nhờ vậy mà nhân-dân được làm ăn nuòi sơng dễ-dàng, sinh-dự mỗi ngày mỗi tăng, vật-giá càng hạ, mả thuế-khoá nhà-nước càng dư-dư. Người ta không phiền phải chuyèn-chở muơi từ tỉnh Thanh-hoá, tỉnh Nghệ-un vào, mà quan quàn ở đàu dùng mư̌i ở đăy cũng vẫn đầy-đủ vạ̀y.

428

## PHƯ BIÊN TAP LUCC QUYÊN SAU

Sông Thuận-hoá có thứ cá được gọi là cá Thệ, thân minh nhỏ, đầu giẹp. Người ta thường dùng cá ây làm mắm. Còn cá ở biền thì có cá được gọi là cá Mại. Con cá Mại nhỏ nhứt cüng giơng như con cá Hức.

Ở biền Yêu-môn có thứ tôm lơn hơn thứ tờm ở miền Đôngnam, tư gọi tôm ây là tôm hùm.

Sông Phú xuân có nhiều cá Lý, tục gọi là cá Gáy. Lai còn có loài cá giơng như cá Gáy mà thân mình hơi giẹp, sắc vàng, mùi ngọt ngon như cá Giếc, tục gọi là cá Giày. Thứ cá Giày này củng giơng như thứ cá Vàng-mắt ở miền Hải-Dương béo mà lơn hơn.

Cá Giếc, thứ lớn được gọi [238a] là cá Chỉnh, thứ nhỏ được gọi là cá Chích [hay cá Trích]. Các con sông khác trong xứ Thuận-hoá cũng đều có thứ cá Giếc ây, nhưng không béo bằng cá Giếc ở đầm và ở ao.

Phường Phước-yên thuộc huyện Phú-vang có một cái đầm lơnn được đặt tên là đầm Sam. Đầm này sản-xuất nhiều cá Hạau ${ }^{1}$ và loài ơc. Còn về phía ngoài nhur cỉ̛a biền Cảnh-dương [tức cửa Roon] thì không có thứ cá ấy.

Đầm lơnn Hà-trung phải chịu thuế cá hằng nǎm đên hơn

[^83]
## PHÚ bIÊN TAP LUC QUYÈN SAU

một nghin quan tiền. Bầm nầy có thứ cá tên là cá Bòi rất béo và ngon. Đầm này cüng có nhiều loài cua có cao [cao-giải] mà tuc thường gọi là cua Gạch. Trước kia có lệ định loài cua này được dâng hiến lên các vị vua chúa.

Cửa biền Nghệ-an cùng cựa biễn châu Bắc Bô-chánh, trước kia không có loài ớc. Từ ngày Hiền Quận-công là Nguyễn-khắc-Liệt làm Trắn-thủ tỉnh Nghệ-an, ông mới phái ba chiếc thuyền đi đến tỉnh Quảng-yên giáp-giời với Khâm-châu [Trunghoa] đề lấy loài ơc đưa về thả xuơng cửa biền Di-luân, nên [238b] đến nay nơi này mới có loài ơc. Nhưng vị ớc này chắng ngon-lành gi.

Xứ Thuạ̀n-hoá có nhiều ruộng gặt về mùa hạ [hạ điền] mà it ruộng gặt về mủa thu [thu điền]. Lua gặt về mủa hạ được gọi là mủa chính. Còn lúa gặt về mủa thu được gọi là mùa trái.

Các huyện thuộc phủ Triẹu-phong có nhiều giơng lưa nếp như sau : Có thứ nếp được gọi là nếp Mây. Lại có thứ nếp được gọi là nếp Kỳ-lân mùi thơm và cơm mềm dẻo.

Hai thứ nếp này, cứ đến tháng 9 thì người ta gieo mạ, tháng 11 thì cấy, đến tháng 4 năm sau thì gặt.

Ciũng có thứ nếp được gọi là nếp Suôt. Lại có thứ nếp được gọi là nếp Hạt-cau, và nếp Mia.

Các thứ nếp này cũng cứ tháng 9 thì người ta gieo ma, tháng 11 thì cấy, đễn tháng 1 sang năm sau được gặt.

## PHỦ BIENN TAP LUC QUYÈN SAU

Tại những đám ruọng sâu [thâm điền], thi đên tháng 12 mơi trồng nếp.

Cüng có thứ nếp được g̣̣i là nếp Hương-bău. Thứ nếp này hạt lơn, má mùi ngọt, thơm.

Cung có thứ nếp được gọi là nếp Óng-lão. Nếp này cũng được gọi là nếp Trâu có mùi thơm và mềm-dẻo.

Các thứ nếp này [nếp Hương-bầu, nếp Ông-lão hay nếp Tràu] đều đến tháng 5 mới caćy, đến tháng 9 thi được gặt.

Cón giơng thóc tẻ tức là lúa Canh ${ }^{1}$ thì có người lại gọi là thóc $S a ́$, hạ thóc đỏ, cứ đến tháng 11 thì [239a] cấy, và đên tháng 4 năm sau thu-hoạch.

Co thứ lúa đurợc gọi là lúa Chiên [hay lúa Chiêm] hạt thóc thô mà sắc đỏ, cứ đên tháng 10 thì căy, đến tháng 3 năm sau thu-hoach.

Co thứ lúa được gọi là lúa Hiếu. Thứ lúa này hơp với những nở ruộng cao. Lúa này có giơng đỏ gạo, có giơng lại trắng gạo.

Có thứ lúa được gọi là lúa Xung, hạt gạo có hơi đỏ, ưa cấy những nơi ruộng sâu.

Các thứ lúa này đều đến tháng 11 mới cấy, và đến tháng 4 sang năm thi gặt.

1. Lúa Canh là̀ thứ lưa chín muộn, mà it nhựa như lúa tám cánh.

## PHÚ bIEN TAP LUC QUYÊN SAU

Co thử lúa gọi là lúa Nhe [hay lúa De] ura ruọng cao, hạt nhỏ mà dài, gạo cũng thơm. Lúa này đến nửa tháng 10 mới ca̛y, đến nựa tháng 3 sang năm thì được gặt.

Có thứ lúa gọi là lúa Tám, ưa cạ̛y ruộng cao, hạt gạo nhỏ, sắc trắng xanh, mùi cơm ngọt và thơm.

Lại còn có thứ gọi là lúa Ven, cung có người gọi là lúa Nước-măn. Thứ lúa này ưa ruộng sâu, hạt lưa lơnn, cấy tháng chạp, đến tháng 4 năm sau thi gặt.

Huyện Minh-linh có các giớng nếp và thớc gặt về mùa hạ nhur sau:

Có thứ nếp gọi là nếp Bò, hạt thóc vàng, hạt gạo lại trắng, hat lớn, mùi cơm thơm và dẻo.

Có thứ nêp gọi là nếp Bột, cứ đe̛n tháng 11 thì cây, đên tháng 4 năm sau thì chin.

Co thứ nếp gọi là nếp Một, hạt thóc và hạt gạo đều trắng, [239b] hạt nhỏ, cứng. Thứ nếp Một này, thàng 11 thì cấy, đến tháng 2 sang năm thì chin.

Có thứ nếp gọi là nếp Lão. Cüng có người gọi là nếp Râu. Thứ nếp nầy hạt thóc trắng, hạt gạo có mớng nhọn. Hạt gạo tròn, lợn mà cơm thợm, dẻo. Cử đên tháng 11 thì cấy, đên tháng 4 sang năm thì chín.

Co giơng thóc tẻ [canh túc] được gọi là thóc Bi-đỡ. Thứr

## PHÚ BIEN TAP LUC QUYEN SAU

lúa này hạt thớc đỏ, vỏ trắng mông, hột trơn mà gạo vàng, có thê đề lâu ngày không bị sàu mọt. Gạo này thòi cợm rắt dẻo. Cứ đến tháng 11 cáy, đên tháng 3 sang năm thì chín.

Co thứ lúa được gọi là lúa Chiên, hạt gạo đỏ, cơm thơm và dẻo. Thứ lúa này chín sờm, cứ đến tháng 11 thì cáy, tháng 2 sang năm đả chin.

Grạp những nơi đắt thấp, người ta trò̀ng thứ lúa Bi -đỡ. Thứ lưa này cüng ưa nước mặn.

Còn gặp những chỡ đất khô-khan, người ta trò̀ng thứ lúa Chiên.

Lai cung có thứ lúa được gọi là lúa Nướ-mặn. Thứr lúa này, hạt thớc cũng như hạt gạo đều đỏ. Lúa này vớn ura nướcmặn ở xứ nước-hai. Cứ đến tháng 11 cấy, và đến tháng 3 sang năm thì chin. Gạo lúa này thồi cơm cứng.

Còn giông nếp gặt về mủa thu thì co thứ nếp được gọi là nếp Trẳng. Nếp này thóc [240a] trắng, vỏ, hạt dài, và gạo trắng, ưa cấy những nơi đắt ườt. Cử tháng 5 cáy, tháng 9 dược găt.

Còn các giỡng thóc tẻ thì có thứ được gọi là thóc Chămbạc. Thóc này ưa cấy những nơi đắt ướt, hạt thóc vàng, hạt gạo lại trắng.

Có thứ thóc đươơ g̣̣̣ là thóc Chăm-xa. Cüng có người g̣̣i



#### Abstract

PHƯ BIÊN TAP LUC QUYÊN SAU là thóc Chăm-hút. Thử thóc nìyus hạt thóc cūng như hạt gạo đều vàng. Cứr sau ngày Đoan-dương [tức ngày Đoan-ngo la ngày mùng 5 thaing 5 ] cấy, đên tháng 8 thi chin.


Lại còn có thứ lúa được gọi là lúa Vâi Lúa này chi ura những đăt khò-ráo, không ưa những ruộng có nhiều nưởc. Người ta chì cày đa̛t qua-loa, ròi vãi thóc giơng xuơng đắt. Lại bưra qua đi một lần là cily lưa tụ̣ nhiên mọc. Lúa Vãi có hạt thóc đỏ vỏ, gạo lại trắng mà dẻo cơm. Cứ tháng 5 hoặc tháng 6 väi lủa giơng, dến tháng 9 thì lưa đã chin.

Trong các huyẹ̀n Hương-trà, huyện Phú-vang và huyện Quảng-điền, có nhiều hạng ruộng về mủa thu mà lủa đến tháng 8 đã được gặt. Có khi đến ngày mùng $\overline{\text { º tháng }} 7$ đã thăy có thứ lủa tẻ chin sờm.

Từ huyẹ̀n Hải-lăng trở ra ngoài, các giông lủa đều gă̆t về thaing 9, thaing 10 cia .

Tòng Baii-trời thuộc huyện Minh linh cùng với xã Mai-xá [cũng thuộc huyẹ̀n Minh-linh], về giơng lúa tẻ thil có những thứ lúa đurợc gọi là lúa Héo, lúa Vàng. Cứ đến tháng 11 thi cấy, đến tháng 3 sang năm lủa chin. Lủa nạ̀ [240b] hạt nhỏ dài, gạo trắng có mùi ngọt.

Có thứr luia dược gọi la lủa Nhự. Láa này có mơng nhọn, hạt thóc hợ lớn, trắng gạo.

## PHUU BIEN TAP LTC QUYÊN SAU

 xanh.

Có thứ lúa được gọi là lúa $\mathbf{T e ̉}$, hạt thơc nhỏ, gạo trắng. Cứ tháng 5 người ta cấy, thì đên tháng 11 lưa chin.

Các thứ lúa này đều có gạo mùi ngọt và thơm.

Có thứ lúa dược gọi là lúa Bánh-lá, hạt thóc nhỏ, hạt gạo trắng. Cứ đến tháng 5 , người ta cấy, thi đến tháng 10 lúa chín. Lúa này có gạo dẻo mà không thơm.

Còn các giơng nếp ở những nơi này thi có:

Nếp Bău-hương, hạt thơc tròn, hạt gạo trắng.
C. 6 thứ nếp được gọi là nếp Bọt, hạt thớc đỏ, hạt gạo trấng và lớn. Tháng 11 cấy, thi tháng 3 sang năm được gặt.

Co thứ nếp được gọi là nếp Kỳ-lân, hạt thóc tròn lởn màu nâu. Vỏ thóc đỏ mà gạo lại trắng. Tháng 5 , người ta cacy, thi tháng 10 nếp chín.

Các thứ nếp này [tức nếp Bầu-hương, nếp Bột và nếp Kỳlân] đều ngọt và thơm cợm, và cũng đều được dùng đề cungđơn nơi Nội-trù̀ [nhà bếp trong nội cung vua chúa].

Co thứ nếp được gọi là nếp Trứng. Hạt gạo nếp này thạt trắng. Cứ tháng 4 trò̀ng thì tháng 9 nếp đã chin.

## PHỪ bIEN TAR LUC QUYEN SAU

Có thừ nếp khơng cŭ̀n phải gieo mạ xuơng ruọng, chỉ cần vãi giơng ở Cồn-tièn cùng các cồn đăt khô mà cây nếp cüng [241a] mọc. Cứr tháng 5 , người ta vãi giơng, thi đến tháng 10 nếp chín.

Có thứ nếp gọi là nếp A-suắt, vỏ thóc đỏ, hạt gạo trẳng.
Có thứ nếp được gọi là nếp Con-Cút, cũng có người gọi là nếp Đa-đa, vỏ thóc đỏ mà hạt gạo trắng.

Có thứ nếp Na [hay nếp Nura], vỏ thơc đỏ dài, hạt gạo trẳng, vị hơi mặn, dẻo và thơm.

Có thứ nếp Mông |hay nếp Mòng|, vỏ thóc đen, hạt gạo lại đỏ.

Có thử nếp Sáp, vỏ hạt thớc thì đỏ, mà hạt gạo lại trắng.
Các giớng nếp kề trèn, thòi cợm đều cơm khơ và cứng. Chi có nếp Mòng thì cơm có hơi mềm dẻo.

Ngurời ta hỏi những ngurời ở cic địa-phương ây [tức tồng Bái-trời và xã Mai-xá] thì họ nói : Năm giơng lúa là lúa Canh, lúa Héo-vàng, lúa Nhự, lủa Tám và lúa $\mathbf{T e ̉ ~ c h i ̉ ~ h o ̛ p ~ v o ̛ ́ i ~ đ a ̆ t ~ o ̛ ̉ ~}$ tòng này. Ngoài ra đăt các nơi khác, dầu có cây các thứ lủa ây, lủa cũng khơng được tớt. Có khi cấy lủa mà lúa châng sanh bong.

Huyẹ̀n Lệ-thủy, dàn-cư tại các hương thôn nơi liền vời nhau, đều là đất bùn-lầy và ruộng cát. Về mạn dươơ gần hờ, 436

## phú bien tap luc quyèn sau

mọt giải đăt rợng bao-la, bát-ngát, con ruọng thì chỉ có những ruọng bùn-lày, mọt năm hai mùa lúa tẻ.

Giơng lủa Canh về mùa hạ thì có thứ lúa Chiên-thông, vȯ thóc và hạt gạo đều trắng, [241b] hạt nhỏ, ưa cấy những ruộng đăt cát. Tháng 11 cáy, thì đến tháng 4 sang năm lúa chín.

Có thứ lủa được gọi là lúa Nước-mặn, vỏ thóc trắng, gạo lại đỏ, hạt lơn, ưa cấy nơi ruộng sâu. Cử tháng giêng người ta cáy, thì tháng 5 lúa chin.

Còn các giơng nếp thì có thứ tèn là nếp Mang, vỏ thóc đỏ, hạt gạo lại trắng.

Có thứ nếp tên là nếp Hąt-cau, vỏ thóc đỏ, hạt gạo trắng, ưa cấy ở ruộng sàu. Cứ tháng chạp cấy, đến thaing 4 sang năm nếp chín.

Còn giống lủa về mùa thu thi có thứ lủa Chăm-hót, vỏ thóc đỏ mà hạt gạo nhỏ. Thứ lúa này căy xuông ruộng bùn-là̀y hay ruộng đắt cát đều thich-hơp cả. Gạo lúa này thòi cợm dẻo. Cứ tháng 3 người ta vãi mạ, đến tháng 5 thaing 6 cấy lúa non, dến tháng 8 lúa chín.

Còn giớng nếp thì có thứ nếp Trứng, vỏ thóc và hạt gaco đêu trắng, hạt tròn cứng, thứ nếp này ưa cấy những ruọ̀ng dăt cát. Cử thảng 6 , người ta trò̀ng cày nếp con, thi đến tháng 10 nếp chin.

Có thử nếp dược g̣̣i là nếp Bău-hương. Nếp này có hoa


## PHỦ BIÊN TAP LUC QUYÊN SAU

trẳng, vỏ thóc có lòng, gạo trẳng, họ̀t tròn và lớn, thòi cơm mèm-dẻo, có mủi nhạt. Nếp này ưa cấy những ruộng phù-sa cùng những nơi gần người ở đè [242a] có phàn bón. Cứ tháng 6 , người ta cấy, thì đến thaing 10 nếp chin.

Có thứ nếp dượe gọi là nếp Chăm, hoa trŭ́ng, vỏ thóc đỏ, có 1 àu, gạo trîng má tròn, lớn hột, thòi cơm có mùi thơm, dẻo và có hơi mặn. Nếp này ura cấy những ruộng bủn-lầy. Cũng cử tháng 6 , ngurời ta cấy, thì đến tháng 10 nếp chin.

Huyẹ̀n Khang-lọ̀c lại có nhiều giống lủa Nước-mặn.
Còn caic giống lưa nếp, thì huyẹ̀n Khang-lộc cung đờng với huyẹ̀n Lẹ̀-thủy. Duy huyẹ̀n Khang-lộc khòng có hai giơng nếp Bău-hương và nếp Chăm nhur huyẹ̀n Lệ-thủy.

Tại Tồng Bải-trời cũng xã Mai-xá thuọ̣c huyẹ̀n Minh-linh, ruọ̀ng dät dèu lả quan diền [ruọng cỏng). Lúc náy, có người thuè mướn ruọ̀ng cảy, thuè mọ̀t mầu dến 50 quan hoặc 60 quan tièn kẽm, giá tương-dương với 17,18 hay 20 quan tiền đö̀ng.

Cử mồi mọ̀t năm, hết mùa cày-cấy, ngurời mưởn ruộng lại giao trả ruộng cho người dứng cho mướn.

Cơn những nơi dất khò ráo, người ta chỉ cày xong và bừa sơ-sài, vãi giống xuống, rò̀i lại bừa qua-loa, sau ba ngày, lúa tự-nhièn mọc [242b] turơi tớt.

Theo tuc thường nhain-dàn ở dịa phương ấy, hể cày trâu dực, thi người ta chỉ cày mọ̀t con. Còn như cày tràu cái, thi

## phỦ biên tap lư quyèn sau

họ dủng hai con. Lúc này, giá tràu nhảy vọt lèn quá cao, mọt con trảu lơn trị giá đến $\mathbf{1 2 0}$ quan tiền kẽm, giá ngang với $\mathbf{4 0}$ quan tiền đò̀ng. Còn trảu nhỏ cũng phải mua đến 80 quan tiè̀n kẽm, mỗi con, giá tương-đ̛̛̛ơng với 27 quan tiền đò̀ng. Các huyện khác trong xứ Thuận-hoá giá tràu cūng đều như thế cả. Riêng trong huyện Hương-trà thì giá trâu lại còn đắt hợn các huyện khác.

Về ruọ́ng cỏng-diền tại huyẹ̀n Lệ-thủy và huyẹ̀n Khang-lộc, buòi trước, người ta thuè-mưởn một mẫu ruợng đè làm ăn, mổi mủa không quá 3,4 quan tiền. Ngày nay thì mỗi mẫu, mổi mùa, người ta phải mướn đến 20 quan tiền kẽm, giá tương-đương với 6 quan 3 tiền tiền-đồng, mà cũng rất it người cho thuè-mướn ruộng. Bởi vì số người thi nhiều mà số ruộng dắt thì it, dem chia hạng ruộng đất mà cấp-phát cho nhản dàn chảng qua mổi người chỉ được 5 hoặc 6 sào mà thôi, chỉ vửa tạm dủ cho một người làm đề tự nuơii minh, vì vạ̀y mà có nhiều người tìnhnguyẹ̀n đăng linh đề được cấp-phát thèm ba phà̀n ruộng nưa.
[243a] Đất Đŏ̀ng-nai thuộc phủ Gia-dịnh, từ caic cửa biền lớn và nhỏ như cửa Cần-giờ, cửa Sài-lạp đi vào, toàn là những đám rừng hoang-vu đầy cỏ rạ̀m, mổi đảm rừng có thè rọ̀ng hơn nghin dặm mà nhà Nguyền ngày trước dã chiếm được qua những trạ̀n đánh nhau với nước Cao-mièn. Lấy được đắt của Cao-mièn ròi, nhà Nguyễn mới cho chièn-mọ̀ những người dàn có vật-lực từ các xứ Quảng-nam, phủ Biẹ̀n-bàn, phủ Quảngnghỉa, và phủ Qui-nhân thièn-cư vào ở đát Đò̀ng-nai thuọ̀c phủ Gia - định. Những người di - cư mới ra sức chặt phảt cày-cði,

## phÚ blên tap luc quyèn sau

cắt cỏ rạ̀m và mở-mang đá̛t-đai thành những vùng đá̛t bằngphảng, thò-địa phi-nhièu. Nhà Nguyễn lại cho dân được tựtiện chiếm đắt mở vườn trò̀ng cau và xày-dựng nhà cửa. Lại cho họ thàu-nhạ̣n những con trai, con gái người Mọi từ trên đầu nguò̀n xuơng, đề mua làm đầy-tớ, đứa-ờ, sai - khiến hầuhạ ${ }^{1}$. Ḅ̣n người Ṃ̣i này cùng nhau kết thành đói-lứa vơ chòng, sinh-dưc thành nhiều người, đều ra sức làm ruộng đê tạo-lập sản-nghiệp rièng. Nhờ vạ̀y mà miền Gia-định có rất nhiều túa thóc. Những người giàu có ờ các địa-phương, nơi thì có bơn năm mượi nhà, nơi thì có hai ba mươi nhà, mổi nhà có hạng đầy-tở làm ruộng hoặc đến năm sáu mươi người. Mỗi gia-dỉnh có thè nuời hơn ba bớn trăm con tràu bò, cày-bì̛ra, trò̀ng-trọt, cây dắm, găt-hải, [243b] bạ̀n-rộn suốt ngày, không lúc nào nghingoi.

Hấng năm, cứ dến tháng 11, và tháng chạp, người ta thường xay, giã lúa thóc thành gạo đem đi bán láy tiền tièu-dùng vào những lễ tiết chạp. Còn từ cuối tháng gièng trở đi, họ không còn thi-giờ rảnh-rởi đè xay giã lúa thóc.

Những lủc binh-thường, người ta chuyèn-chở gạo thóc ra bán tại thành Phú-xuân đè đôi-chác hay mua-sắm những hàng vóc, nhiễu, trừu-đoạn của người Tàu đem về may mặc, nên

1. Theo trong bản vi-ảnh chép: thì nhữg người Mọi da đen, tóc quǎn, là chinh giơng Màn, mời người Mán lúc bấy giờ phài mua đến 20 quan tièn. Còn những người Mọi hơi trắng thi chi mua mỡi người hơn 10 quan tiền.


## PHÚ BIEN TAP LUC QUYÈN SAU

quần io của họ toàn là hàng hoa-màı tươi tot, dẹp-dẽ. It khi họ düng nhựng áo quà̀n bấng vạii trắng.

Còn về đất-đai miền Đồng-nai (iia-định thì có nhiều khe, ngòi, nhiềư đường thịy chảng-chịt khắp) nơi, nėn không tiẹ̀n đi bọ.

Những người đi buòn-bain có chuyèn-chở báng nlữ̃g thuyền lởn, cũng đều phải chở kèm những thuyền nhỏ đề dễ đi thông vào các kênh.

Tử cửa bièn đi lèn đến đầu nguò̀n, người ta phải đi đến sáu bảy ngày, toàn đi qua những đồng ruọ̉ng bao-la bát-ngát, mắt trông chảng thấy bờ ruọ̀ng ở dảu. Ruộng đờng bẩng- phảng. mènh-mòng đé̛n như thế !

Đắt - đai miền Đòng-nai (iia-định rả́t thich-h(p) vợi caic giống lủa Dé, lúa Nếp va lúa Tẻ. Caic giống lủa via nếp ớ đày đều trắng gạo và thòi cơm rãt dẻo.

Vê caic loai thóc Tẻ thi có thir được gọi là thóc Mặc-cưới, hột thóc nhỏ má daia, hột gao tríng như vín găm, gạo rắt thom corm.

Có thứ thóc dượ gọi la thóc Cà-đông [hay Cáanong], hạt thóc lởn, hạt gạo rắt trắng.

Có thứ thóc đurực gọi là thóc Móng-tay [hay Mồng-tày], hat gạo tròn trắng. [244a] Gạo nạ̀ thòi cơm rất nở, nèn ăn cơm no làu, chắc bung.

## PHÚ bIÊN TAP LUCC QUYÈN SAU

Còn các giơng nếp thil có thứ nếp được g̣̣i là nếp Mượ. Nếp này họ̀t lờn mà dài, trắng gạ̣o, thơm cơm và dẻo.

Có thứ nếp được g̣̣i là nếp Mây. Thứ nếp này, hột dài lỡn, thòi cơm dẻo và béo.

Có thứ nếp được g̣̣i là nếp Than. Nếp này, hột nhỏ, đen, thòi cơm dẻo và béo.

Cỏ thứr nếp được gọi là nép Tre. Nếp này, họ̀t nhỏ như hoa tre, thòi cơm thơm và dẻo.

Lại còn có thứ nếp dược gọi là nếp Sáp [hay nếp Lạp]. Nếp này, vỏ đỏ, hạt lởn, gạo trấng, thòi cơm thơm và dẻo.

Caic giỡng nếp đã được kè ở trèn đều đé̛n tháng 5 thl người ta gieo mạ hay gieo giống, đến tháng 7 thi cáy lúa con, và đến thaing 11 thì lủa chin. Báy giờ người ta thuhoạch, đến tháng gièng năm sau, công viẹ̀c gătt-haii mới xong, và đến tháng 2 mới làm thóc, nghĩa là đạp thớc hay lăn, truc thóc.

Mièn Đò̀ng-nai Gia-định sản-xuắt rắt nhiều cau, cho nèn ngạn-ngữ có càu: «Thóc nhứt cau nhì hay "Nhứt thóc nhi cau ».

Dàn caic địa-phurơng miền Đò̀ng-nai Gia-định thường không hải cau. Họ đề cho trái cau tự già rũ ở trèn cày, đến sau họ chỉ lượm nhặt hạt cau đem xuống bain cho caic khách buôn người Tàu.

PHỦ-BIÊN TAP-LỤC<br>QUYÈN SÁU HÉT

442

## Bài Bạt ${ }^{\text { }}$ Đề Ở Cuôi Bọ Sách «Phủ Biên Tạp Lục»

[245a] Xử Thuạ̀n-hoá ở vè̀ miền bièn-curơng phia Nam nước ta.

Đằu đời Trung-hưng [tức Lè Trang-tòng] nhà Hạuu-Lé, nhả Nguyễn [tức Nguyễn-Hoàng] láy tur-cach mọ̀t bực huản-thà̀n ${ }^{2}$ và ngoại-thich, đưng ra nhạ̀n-lãnh còng-viẹ̀c Triều-đinh giaophó coi về quân-sự và thuế-khoá tại xứ Thuạ̀n-hoá.

Nhưng dần-dần về sau, nhà Nguyễn khòng gin-giữ các lểnghi chức cớng ${ }^{3}$ nữa.

1. Bạt có nghĩa đen là gót chàn. Bài Bạt là bài văn viết ở cuới quyền sách hoặc ở cuối quyè̀n thơ, trái với bài Tự [bài tựa] là bài văn đê ờ đầu quyè̀n sách, hoặc ở đàu quyền thơ.
2. Huàn-thàn là bạ̀c nhàn-thàn, bạ̀c trọng-thà̀n có conng-nghiẹ̀p lờnlao đơi với vua, với nườc như cư Ức-trai Nguyễn-Trãi chẳng hạn.
3. Ngày xưa, chur-hằu vào chàu Thiên-tử xưng là Thuạ̀t chức, nghĩa là trình-bay còng-việc mình làm vời vua Thiên-tử. Đời sau, các quan ngoài vào chàu vua, cung xựng là Thuạ̀t chức.

Cơng là dàng, là tiến cớng. Cơng là thuê cơng, là thué ruọ̀ng đắt. Và̀y «Chức cơng , là vào chà̀u vua, và nạp thué cho nhà vua.

## phƯ bienn tap luc bal bat

Caic Triều-đại nhà Lè cüng nghĩ tình huân-thich, đành tạm bô qua, khòng nỡ đề lòng trách giạ̀n.

Thế rò̀i, từ sòng La-hà ' trở vào phia Nam được coi nhur mọ̣t cõi đắt nước khace.

Từ ${ }^{200}$ năm trở lại đày, châu Bố-Chảnh được chia cắt ra làm hai thuọ̀c rièng biẹ̀t, người ta lấy mọ̀t con sông làm giớrihạn, cho nèn những viẹ̀c xà̀y ra về phia Nam sông La-hà, mọi người chúng ta đều mờ-mịt, không ai hay biết gi hết.

Sĩ này [Ơng Ngô-thời-Sĩ tự nói] lúc thiếu-thời có được đọc quyền sách "O)-chàu cạ̀n-lue " ${ }^{2}$, $\mathrm{Sĩ}$ chỉ khảo-cứu cương-vực miền Ò Chàu ở trèn giấy-tờ, sách-vở, nên chỉ biết sử-liệu mièn Thuạ̀n Quảng một caich đại-lược mả thòi.

Laịi nữa, quỵèn sách ấy đượe lưu-truyền lâu ngày, đã bị mối-mọt cứn raich-nait gà̀n hết, lắm chữ xem khơng được rõrang.

Muaa dơng năm Giaip -ngo [tức năm 1771 là năm thứ 35 nièn-hiẹ̀u Lė Cảnh-hưng], vàng đức Thánh-Thượng đặc-biệt

[^84]
## pHỨ BIÊN tạ lưc bai bat

lưu-ý đên vấn-đề bình-định đất nước, mới tự làm tưởng xuắt quân đi đánh. Chỉ trong một trận đảnh mà quan quàn ta đã thu-phục được thành Phú-xuàn, thâu-hời tất cả đắt đai đã bị mất, và thơng-nhứt lại dư-đồ đăt nước.

Mùa xuân năm Bính - thàn [tức năm 1776 là năm thứ 37 nièn-hiệu Lè Cảnh-Hưng], Quế-đường [245b] Tướng-công ${ }^{1}$ của chưng ta nhạ̀n lãnh chức Hiệp-trẫn-phủ xứ Thuận-hoá kiêm chức Tham-thị Tham-tán quàn - cơ hai đạo Thuận-hoá và Quảng-nam.

Mùa thu năm ây [tức năm Bính-thàn], Lė Tướng-còng có dịp trở về Triều-đình. Tướng-công có cho tòi xem quyền sách «Phủ-bièn tạp-luc» này, trong đó Tướng-công đä ghi-chép đầy-đủ non sông, ngạch binh, lẹ̀ thuế, nhân-tài, sản-vật v.v... hai xứ Thuận-hoà và Quảng-nam, cùng với những việc nhà Nguyễn truyền nới ngói chúa, gốc ngọn các viẹ̀c chinh-phạt, thay đồi v.v... mọi viẹ̀c đều được biên chép rõ-ràng như chỉ trong bàn tay.

Bất kỳ người nào được đọc quyè̀n sách này cüng đều phải nhìn-nhận Tương-công là một nhả bác-học uyèn-nguyên thâmthúy. Còn đơi với Sĩ này thì Sĩ nức-nỏm khen-ngơi Tướngcông hết lời. Như thế, Sī tự biết về Tướng-còng cũng còn nông - cạn lắm.

[^85]

## phỦ biÊN tap lư bai bat

Tưởng-còng là một bực văn-chương nò̀i bật nhứt trên đời, thi đạ̉u đến «Tam-nguyèn » và «Cạ̀p-đệ » ', thanh-danh lừnglẩy, được cả nưởc ta và nước Trung-hoa đều kính trọng.

Tưởng-còng quả là tay lãnh-tu trong giới văn-học nước nhà. Còn về học-vấn của Tướng-công thì không cần phải bànbạc thừa lời vò-ích.

Trước đảy, Tưởng-cỏng còn ở nơi tưởng-phủ đề phư-bật triều-đình, Tướng-công đã tỏ ra một vị quan có mưu-định và siêng-năng; về các việc binh, dàn, tài-chánh, thuế-khoá, Tướngcông đều có một kế-hoạch mới-mẻ. Tuy viẹ̀c trong bộ rắt phiềnphức, nhọc-nhằn, mà Tướng-còng bao giờ cũng ửng-phó một cảch thung-dung, thỏa-đáng.

Tưởng-còng đã có tài cao hơn người đời, mà độ-lương lại vò cùng rộng-räi, như khơng có một việc gi hệ-luy, thắc-mắc ở trong lòng cả. Tã́t cả mọi người trong thiên-hạ, không cứ người hiền hay kẻ bất-hiền đều được [246a] Tướng-công dưng nạp. Ấy lại là một thảii-độ của Tướng-còng hơn người đời nữa.

Còn về viẹ̀c «ký-vấn » «trưởc-thuật », chẳng qua là cái tinhhoa thừa-thãi của Tưởng-còng mà thôi. Muớn biết tài - năng

[^86]446

## PhỦ biĉ̣N tạ lư bai bạt

của Tướng-công ở nơi miếu-đường, mà lại đi tìm còng-phu ở nơi kỷ-án, thì làm sao mà thấy cho đến nơi đến chốn được.

Nói về bớn phía biên-thùy của nước ta, thi xứ Thuạ̣n-hoá và xứ Quảng-nam ở về phần cực-nam, có nước Chièm thành và nước Tiêm-la bao-bọc, có chảu Hoan và chảu Diễn làm hàng rào-giạ̀u che-chở. Vạ̀y thi Nam-thùy quả thạ̀t là một nơi trọng trắn. Nay hai xứ Thuạan-hoá và Quảng-nam vừa được binh-định xong, nước thi như nước mới được xáy-dựng, dàn thi như ngoan-dân nhà Ân thủa trước. Việc thay-dồi chinh-sách và phong-tuc, trừ tàn-bạo, bỏ sát-phạt ấy là trách-nhiẹ̀m quantrọng của người cầm-quyền cai-trị ở nơi bièn-cương. Đới với một xứ mới được bình-định, thế nào cũng phải một phen sắpđặt, cunng cần phải có tài-liệu nghièn-cứu, khảo-chứng, thì bộ sách này chép việc đã đầy-đủ, nghĩa-lý đä tinh-tường, mà đạichỉ lại là yếu điềm của việc thi chánh lập trị.

Trù-hoạch mưu-lược ở trèn chơn Triều-đinh, mà thi-hành chính-sách ở ngoài nghin dặm, [246b] người ta đều có thè tim thấy ở trong bọ̀ sicich này. Ấy lại là điều sở-trường mà Tưởngcông chúng ta hơn người đời nữa, chẳng những là công việc ghi-chép tầm-thường mà thôi vạ̀y.

Sĩ này thật là kẻ tầm-thường nòng-cạn, đã được Tướngcòng bao-dung từ làu ngày, và được gần-güi Tướng - công những khi cười nói, được tiếp-xúc dung-nhan, nghi-phạm của Tướng-công, nên Sĩ này đã từng mến-phưc Tướng-còng vô hạn.

Tưởng-còng trước-tác sách-vở rất nhiều. Những bộ


## phÚ biên tap luc bai bat

sách của Tưởng-còng mà $\mathrm{Sĩ}$ đũ được xem qua, $\mathrm{Sĩ}$ đều muơn làm bài tự-bạt đề lời nói của minh được lưu-truyền về ngày sau.

Nhưng văn-tứ khó-khăn cùng-quàn, nèn chưa từng viết được một bài nào đáng g̣̣i là văn-chương cả.

Mùa đông năm Đinh-dạ̀u [tức năm 1777 là năm thử 38 niênhiệu Lè Cảnh-hưng], Sĩ này phụng mạng đi còng-cán lên tỉnh Lạng-Sơn, trong lúc sửa-soạn hành-trang, nhàn tìm được bộ sách «Phủ-biên tạp-luc» này, xin đem trả lại Tưởng-còng.

Và sau đây, Sĩ xin lược thuật mấy lời ở cuới bọ sách ấy dề làm kỷ-niệm vạ̀y.

Ngày mủng 1 tháng 10 năm thứ 38 nién-hiệu Lê Cảnhhưng [1777].

Tử Binh-tuất khoa chánh Tiến-sĩ, phung sai Lạng-sơn xứ Đớc-trấn, Hàn-làm-viện hiệu-lý, Thanh-Oai, Ngọ-phong Ngò$\mathrm{Sĩ}^{1}$ Thế-lọ̀c bái thủ cần bạt.

[^87]
## phớ bien tap lứ bal bat

## Nghỉa là :

Vâng sắc ban cho đạ̀u Chánh Tiến-Sĩ khoa Bính-tuất, và phưng mạng sai phái làm chức Đơc-trấn xứ Lạng-sơn với hàm Hàn-lâm-viện hiệu-lý, quán huyện Thanh-Oai, bút-hiệu Ngọphong, tự Thế-lọc, Ngo-Sĩ kinh-cần bái đề bài Bạt này.

## PHƯ-BIÊN TAP-LƯC

bài bạt hét

## MỤC LỤC

Trang
Quyèn Bôn : NÓI Vì THUẾ KHOÁ ..... 7
Quyèn Năm: MƯC NHÅN TÀI VÀ VĂN CHƯƠNG ..... 91
Quyè̀n Sáu: Sỉn Vịit . ..... 369

## BẢNG DÍNH CHÍNH

| THU TY | TRUONG | HANG | NHỚNG CHƠ IN SAI | XIN SUU̇A Lạ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 75 | 19 | Nguyễn－phúc－Chu | Nguyễn－phúc－Khoát |
| 2 | 128 | 7 | Ly－thực－Co | Ly＇tur－Co |
| 3 | 181 | 7 | VInh－hưu | Vïnh－hüru |
| 4 | 248 | 13 |  | 㑅物（xúc vậ） |
| 5 | 288 | 2 | chị hằng | Chị Hằng． |
| 6 | 309 | 13 | Chắn－chán | Chåc－chắn |
| 7 | 360 | 1 | K $\dot{\text { y }}$－ác | Ký－thác． |
| 8 | 377 | 10 | Như mía nướng màu sắc．．． | Nhur mia nướng，mdu săc．．． |
| 9 | 378 | 22 | Một lưỡng dà̀u và 3 quan | Một lường dằu là 3 quan． |
| 10 | 380 | 20 | sai－đời trưởng thuyè̀n | sai dọi－trưởng thuyè̀n．．． |
| 11 | 381 | 3 | Rơi hôi tinh．．． | Ròi họ tinh．．． |
| 12 | 382 | 16 | Thành Phú－xuàn ； có．．． | Thanh Phú－xuàn có．．． |
| 13 | 387 | 3 | Ưon nhỏ lại | Cuốn nhỏ lại |

SÁCH NÀY IN 2000 QUYỂn Tại NHÀ in Việt hương 34 bâl lộ lê lợi SAigon IN xONG NGAY 17-7-1973

橅


雜


|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 人吅 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1a


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


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












|  <br>  |
| :---: |
|  |  |



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









-
K
1

$$
\text { W) } 8 \text { 勻 }
$$





8a.









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

10b



|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  | W 1 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 四 + ¢1. |  |
|  |  |










 $\qquad$







$y+1 \cdot \cos$














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


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




|  |
| :---: |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| + |
|  |

20a




| 私 |
| :---: |
| 立 |



21a



造 3




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


| 㖽 | 銌 | H | 用 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 颜 | 徒 | 令 |
| ＊ |  | 积 | 令 |
| 寿 | 罦 | 五 | ＊ |
| 内 | 疑 |  | 者 |
| 金 | 虞 | 㙕 | 首 |
| 樃 | － | 岩 | 会 |
| 近 | 全 | 铰 | 缶 |
| 号 |  |  | 矿 |
| ${ }^{\text {a }}$ | 玡 | ＋ | 成 |
| 2 | 吾 | 号 | 成 |
| 两 | ＋ | ， | 等 |
| 成 | 斤 | ， | 年 |
| 全 | 殿 | 綀 | 領 |
| 全 | 䌊 | 120 | .$^{2}$ |
| 炻 | 級 | 极 | 全同 |
| 易 | 坥 | 抽 | － |
| 俫 | 耏 | 例 | 4 |
| 成 | 铁 | 铜 | 午 |
| 九 | 線 | ， | 熎 |
| 冓 | 布 | $\overline{6}$ | 縉 |
| 位 | 斤 | 斤 | 號 |
| 家 |  | 制 | 百 |

24a








全
全
费

僙

| 名 |
| :---: |
| 第 |
| 䨘 |

化

－120


（1）









26a




| 4 |
| :---: |
|  |
|  |
|  |
| , |
|  |
|  |
|  |
|  |

28a


| 相 |
| :---: |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| こ政 |
|  |



|  |
| :---: |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  <br>  |
|  |  |
|  |
|  |




 i
1
I
，

㨘
税 港
18
$子$
2
$y$
$y$
＋मは白気
年
个

|  |
| :---: |
|  |
| 管 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |









|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| +19, |  |
| (6yrormanaly |  |
|  |  |
|  |  |


|  |
| :---: |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 准: |




|  <br>  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |


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







| 1 |
| :---: |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |



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



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







37b
















40a

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

40b


|  <br>  |
| :---: |
|  |  |
|  |





41a


41b

< $1 x^{1 x x v i}$

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

前




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

144a


$\square$

## $\square$




济





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








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




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


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



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


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




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

## 



-



## $-$


피
已
两〉
－
H
要
年
Hu：

cim

至，
L




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


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

$1 \times$ xirco

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






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


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



## 1



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




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




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


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

## 



T








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




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




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








169b


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









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



沅


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





| \#1 |
| :---: |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |


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


+4 4nt
Hn+Nは相




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




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



## -

## CLXI


cLXII



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





## CLXVII



| - - ¢ital |
| :---: |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |



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

184a



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



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




|  |
| :---: |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| H |








## CLXXXI






CLxxxy










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


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





## cxcviI




CIC




200a



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





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




畨
が标代

（2）

(ass



(11)
cextr

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


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


隹

cexvir
沅


208a

促





保



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




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

ccxxxi




|  |
| :---: |
|  |
|  |
|  |
| N |
|  |
|  |




cxxxIV

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

促



217b



|  |
| :---: |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| d |


cexxxIX









順


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

香 $\qquad$





mantur wa $\sim$

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

ל̀
順


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



読
cCLIIII

x xarcr wir




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


COLN.II
$002 / .1 I$

年
Esent


ccLXV


|  |  |  | 順 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 四 | 封 | 置 | 化 | 礼 | 錢 | 分 |
| 埕 |  | 貫 | 每 | 很 | 每 | － |
| － | 府 | 渚 | 年 | 三 | 每 | 厘 |
| 具 | 各 | 猪 | 年 | 笏 | 各 | 有 |
| 稌 | 縣 | 因 | $\pm$ | 星 | ＋ | 礼 |
| 京 | 社 | 艋 | 前 | 禹 | 貫 | ： |
| 有 | 村 | 替 | 各 | 城 | 貝 | 笏 |
| 代 | 汸 | 替 | 各 | 䇝 |  |  |
| 納 | 坊 | 钱 | 管 | 替 | 舎 | 禹 |
| 每 | 各 | 贯 | 諸 | 笺 | 差 |  |
|  | 合 | 貫 |  |  | 司 | 钱 |
|  | 市 | 順 |  | T | 3 | 三 |
| 銭 | 渚 | 处 | 省 | 吾 | 納 | 分 |
| 三 | 高 | 有 | 進 |  | 遁 |  |
| 徨 | 回 | 星 | 珤 |  | 年 |  |
| 顔 | 税 | 者 | 礼 | 百 | 正 |  |
|  | 在 | 膏 | 方 |  | 旦 | 暏 |
| 南 | 記 | 踊 | 垪 | 耑 | 生 | 替 |
| 庭 |  |  | 垦 | 文 | 㫛 | 鈛 |
|  | 府 | H | 盤 |  | 并 | 成 |
| 自 | 白 | 寺 | 替 |  | 詚 | 星 |
| 掊 | － | 洔 |  |  |  | ， |
|  |  | 摩 | 鉎 |  |  |  |

順





㮌 ELLKII






顺 ocelusi


|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 碞 |  |
|  |  |







Ccilxxxy





## 



| 定 | 方 | 軟 | 楾 | 名 | 得 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 最 | 里 | 各 | 椥 | 䅡 | 钸 |
| 多 | $\pm$ | 種 | 粒 | 霖 | 多 |
| 楖 | 月 | 春 | 小 | 粒 | 禹 |
| 即 | 作 | 三 | 如 | 長 | 堅 |
| 訪 | 栗 | 月 | 行 | 吴 | 宣 |
| 云 |  | 称 | 花 | 軟 | 粕 |
|  |  | 秋 | 香 | 腻 | 種 |
| 矿 |  | ＊ | 軟 |  | 種 |
| － |  | 月 | 又 | 有 | 又 |
| 方 |  | T | 名 | 名 | 名 |
| 民 |  | 種 | 棲 | 糗 | 㮩 |
| 常 |  | T | 䠰 | 岸 | 法 |
| 不 |  | 成 | 要 | 粒 | 粒 |
| 庋 |  | 碓 | 安 | 小 | 大 |
| 将 |  |  | 赤 | 黑 | 而 |
| 令 |  | 牧 | 粒 | 軟 | 長 |
|  |  | 㮩 | 大 |  | 白 |
| ， |  | 至 | 白 | 淢 | 香 |
| 啇 |  | 走 | 而 | 有 | 軟 |
|  |  | 星 | 香 | 名 | 㖪 |







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


?




246b



PHŨ̀ QUỐC－VUUKHANH EẶC－TRÁCH VĂNHÓA XUẤt BÅN 1973
TỦ SÁCH CỎ VĂN
ỦY BAN DỊCH THUẬT

Tinesách
Giá：
屋圆


[^0]:    t. 1. Cuốn 4 trong bộ Phử-biên tạp-lục được soạn thành sau cảe cuốn 1 , cuớn 2 , cư̋n 3 , cuớn 5 và cuơn 6 .

[^1]:    1. Chinh-cȧc 征 院, theo Tự-điền Từ-nguyên, là phép đánh thứ-khoá. Chinh-các ở đây có nghĩa là đánh, thâu thươ-khóa.
[^2]:    1. Sách Thiên-nam dư-hạ tạ̀p do òng Thàn-nhàn-Trung và òng Bõ̃- $^{\text {ond }}$ Nhuạ̀n đời Lê Thánh-tông trước-thuật nói vè̀ việc chinh và hình-luật gờm 100 cuốn.
    2. Näm Tân-mão (1471), vua Lè Thánh-tòng tụ làm tướng tiến binh vày thành Đờ-bàn của Chiêm-thành, bắt Chúa Chiêm-thành là Trȧ-Toàn. Tưởng Chiêm-thành Bờ-Tri tự xưng Vương ở Phan-lung và vào cống vua ta. Nhà vua phong cho Bồ-Tri làm vua Chiêm-thành. Nhả vua lấy đất Đạichiêm và đất Cờ-lụy của Chiêm-thành đê đặt đạo Quảng-nam rời kéo quån vè̀.
[^3]:    1. Nguyên ở miĕ̀n Thượng-du cũng như tồng ở miền hạ-bạn.
[^4]:    1. Khai-nguyên là niên hiẹ̣u đaìu tiên của vua Đtrờng Huyền-tông. Vè sau, nhà vua đời niên-hiệu là Thiên-bảo. Đường Huyè̀n-tông tên là Longcơ, là con của Đường Duệ-tông, tại vị 45 năm.

    Vào triè̀u Đường Huyè̀n-tông, ông Mai-thúc-Loan người ở Hoan-châu nòi lên chiếm-cứ châu-ly, xưng Mai-hắc-iế. Đường Huyè̀n-tông phải chức quan Nội-thị là Dương-tư-Húc mang quân đến đánh phả Mai-hắc-đé.

    Huyền-tông truy thụy đức Khờng-tử là Văn-Tuyên-vurơng, và truy sùng Lão-tử làm Huyè̀n-nguyên hoàng-đé.
    2. Thuà̀n-hoá là niên-hiệu Tống Thải-tông, tên Quang-nghĩa, là em của Tơng Thải-tô, ở ngôi được 22 năm.

    Lúc tức vị, Tơng Thái-tông lấy niên-hiệu là Thái-bình Hưng-quớc. Vè sau, nhà vua đời niên-hiệu đến ba lần là : Ung-hy, Đoan-củng và Chi-đạo.
    3. Tường-phừ là niên-hiệu Tơng Chàn-tông, tên Hằng, là con Tơng Thải-tông, ở ngôi được 25 năm.

    Lúc lên ngôi, nhà vua lấy niên-hiệu là Hàm-bình. Vè̀ sau nhà vua đời niên-hiệu đến bớn lần, là: Cảnh-đực, Đại-trung, Thiên-hy và Càn-hưng.

[^5]:    1. Khang-hy là niên-hiệu vua Thánh-tồ nhà Thanh, tên Huyè̀n-diệp, là con của vua Thế-tồ nhà Thanh, ở ngòi được 61 năm, lâu năm nhứt trong hàng Đe̛-vương nhà Thanh.

    Khang-hy - vị vua thứ hai nhà Thanh - là người rắt hiếu học và rất hay chữ.

[^6]:    1. Theo sách Sử-ký [Bắc-sử, vè̀ Thương-kỷ\} có nói: Vua Thang nhà Thương [hay nhà Ân] láy đờng ở núi Trang-sơn đem đưc tiền cho nhândân trong nưởc tiéu-dùng.
    2. Đờng Nguyễn là tiền đồng do họ Nguyễn đúc. Tác-giả bài thơ có ỳ nơi nên thủ-tiêu đờng tiè̀n nhà Nguyễn.
[^7]:    12．Vïnh＿lạc là niên－hiệu vua Thành－tơ［1403－1424］nhà Minh［1368－1643］． Minh Thành－tờ là̀ vị vua thứ 3 nhà Minh sau Minh Thái－tờ và Minh Huệ－ đé．Năm Minh Thành－tồ Vỉnh－lạc nguyên－niên bên Tàu tức năm Hờ Hán－ Thương Khai－đại nguyên－niên bên ta．

[^8]:    1. Năm $177+$ (Giáp-ngo), Trịnh-Sum sai tưởng Hoàng-ngũ-Phúc tức Việp Quạ̀n-công tiến quàn đainh Phú-xuân, rò̀i Trịnh-Sum ngự xe sáu ngựa vào. Thảng 11 năm ấy, quàn chúa Trịnh lá́y được Thuận-hoá, chúa Nguyễn-phúc-Thừìn tực Duệ-tông Hiếu-định hoàng-đe̛ xuất hạnh Quảng-nam. Sang năm sau là n:ím Ất-vị (1775), quàn Trịnh đainh lá́y Quảng-nam, chúa PhúcThuần xuống thuyè̀n chạ̣y vào Gia-ilịnh. Trịnh-Sum triệu tưởng Hoàng-ngũ-Phúc vè̀, lấy Nghệ-an trấn-thủ là Bùi-thê--ạt tức Đoan Quạ̀n-công vào thay, và láy Lề-quý-Đòn Tiên-sinh làm chức Tham-thị Tham-tán Quân-co kiêm Thuạ̀n-hoá trấn Hiệp-trấn-phủ. Rò̀i dén năm sau là năm Binh-thân (1776), ngày rằm thảng 8 , bộ sách Phỉ-biên tạp-luuc này gò̀n 6 quyèn được soạn xong tại các Triều-dương, thành Phú-xuân. Nhir vạ̀y là từ mủa đông năm Ất-vị (1775) đến mùa thu năm Binh-thân (1776), Lêquý-Đôn Tiên-sinh đả viết xong bộ sách này trong vòng 9 tháng, quả là một cơng-trinh sángtác phi-thường.
[^9]:    1. Bộ-khúc là những người bộ-hạ, những người tay chân minhh, hay những người tay sai của minh.
    2. Tạ̀p-á́m : Nhờ cha làm quan mà con được liệt vào hàng ám-tử. Buòi xura, hễ cha làm quan đến tam-phàm [nhưr Bơ-chảnh, Án-sát, Quản-đạo, Thị-lang, v.v....) trở lên, thì tất cả các ngırời con đều dược ám-tự. Còn cha lạm quan từ tứ-phầm trở xuống, thi chi được mọ̀t người con ám-tữ. Các ám tử phải qua mọ̀t kỳ thi đè khảo-sait khả-năng mời đurợc cáp bằng Ấmsinh. Âm-sinh được liệ̣t ngang hàng vời Cử-nhàn.
[^10]:    1. Làng An-hoà, thuộc huyện Hương-trà, ở về phía bắc ngoài kinhthành Huê độ 3, 4 cày-só. Buời xura, những bản án tữ-hình đè̀u được thihành tại địa-phận làng An-hoà ấy.
    2. Trường Phừ-lưu là làng Phù-lưu thuộc huyện Thiên-lộc ngày xưa tức hayện Can-lộc, tỉnh Hà-tĩnh ngày nay. Làng Phù-lưu xưa nay vớn có tiếng là đất văn-vật trong tỉnh Hà-tĭnh.
[^11]:    1．Tôn－đức Hầu Mạc－thiên－Tứ là con Mạc－Cửu．Mạc－Cửu nguyên là giờng－dõi cựu－thà̀n nhà Minh，không chịu thằn－phục nhà Mãn－Thanh，nên từ Quảng－đông trốn sang nưởc ta，được Chúa Nguyễn cho định－cư lạ̀p nghiệp ở Chân－lạp．

    Mạc－Cửu chiêu－mộ lưu－dân lập thành 7 ấp gọi là Hà－tiên sứ̛t từ Cà－ mau đến Kompongsom．Năm 1700，Mạc－Cửu xin dâng đắt ã́y cho Chúa Nguyễn．

    Nǎm 1708，Mạc－Cỉ̛u được Chúa Nguyễn phong chức Tồng－binh coi vùng Hà－tiên．

    Sau khi Mạc－Cửu qua đời，con là Mạc－thiên－Tứ được lên nơi nghiệp cha．Mạc－thiên－Tứ là người rất hay chư，và có danh－vọng lẫy－lừng ở vùng Hà－tiên．

[^12]:    1. Nhung-phủ là nơi quan võ ở.
[^13]:    1．Cò̀ văn có chữ：«Quân－tử trúc $>$ và «Trượng－phu tùng ，nghra là cây trúc quân－tử và cây tùng trượng－phu．Như vày là người ta lấy cây trúc ví với người quân－tữ，và láy cây tùng vi với bậc trượng－phu．

[^14]:    1. Bînh-trưởng đây cũng là ông Bái-công, vi trước khi chưa nòi lên đánh nhà Tằn và Sờ-vương Hạng-vũ, ông Bái-công có làm chức Đỉnhtrưởng trạm Tứ-thủy. Binh-trưởng ở Trung-quơe lúc bấy-giờ cũng như Đội-trạm ở nước ta ngày trước. Tại Trung-quớc, cứ 10 dặm là một trường-đình, có một Pinh-trường trông-coi. Cứ 5 dặm là một đoản-đình, có một Phó Đình-trường trông-coi.

    Theo Hản-thư chép: Lý-thực-Cơ làm chức Lýg giám-môn, vào yât kiên ông Bái-công, thì thấy ông đương ngòi đuỗi chân trên giường, và sai hai đứa con gái rựa chân ông trong khi tiếp-kiến Lý-sinh.

    Lý-sinh chỉ vái dài mà không lạy. Lý-sinh nói : ©Túc-hạ tắt muớn tru-diệt nhà Tà̀n vô đạo, thil không nên kiêu-ngạo tiêp-kiên kẻ trưởng-giả nhu ther.

    Bắy-giơo, Bái-công mởi thồi rửa chân, đứng dậy, bạ̀n áo, rời mời Lý$\sinh$ ngòi đề tạ lỗi.

[^15]:    1．Tich xura，òng Y－I）oãn đương đi cày ở đất Hữu－sằn，bỗng được vua Thành－Thang cho mời ba lần，ông mởi chịu nhạ̀n lời ra giúp vua Thành－ Thang đảnh được Hạ－Kiệt，vua Thành－Thang tôn xưng ông là A－Hành．

    Sau khi vua Thành－Thang tạ thế，cháu là Thái－giáp vồ đạo，ông Y－ Doãn bắt phải ra ở Đòng－cung ba năm hới cải rời mới được trở về làm vua．

[^16]:    1．Bào huyè̀n Rấc địa chung tu Hán» là tich xưa nói về Trương－

[^17]:    1．Cách họa mỗi tùng ngưu khàu đắc » là nhờ miệng con trâu mà được khỏi họa，là tích xưa nói vè̀ Bách－Lý－Hề．

    Bách－Lý－Hè̀，người đời Xuân－thu，là một vị hiền－tưởng của Tần Mục－ công．

    Ban đầu，Bách－Lý－Hề thờ Ngu －công 7 năm mà không được tri－ngộ． Bảch－Lẏ－Hề biết Ngu－co̊ng sắp bị mất，khơng can－giản mà bỏ đi sang nước Tàn tự bán da con dê đen，và đii ở nuôi tràu cho người ta．

    Đên sau，Tà̀n Mục－công dùng Bách－Lý－Hề làm tưởng－quốc trong 7 năm mà Tà̀n Mục－công trở thành nghiệp Bá．

[^18]:    1. và 2. Sách Sự-ký có nói : Giá-Nghị có đào một cái giếng tại nơi nhà ông ở rất nhỏ và rất sâu, tròng như hình cái hờ [cải bình], bên cạnh giếng có một cái giường đá [thạch sàng] chỉ vừa một người ngò̀i. Người đời tương-truyền nói đó là nơi Giá-Nghị thường ngò̀i.
    2. Tuyên-thất là ngôi nhà mà vua Hản Yăn-đế cho tìm ông Giá-Nghị vào tiếp-kiến.

    Giá-Nghị là một nhà học-vắn uyên-thâm, văn-chương lỗi-lạc, đồng thời là một chính-trị-gia dưới triè̀u Hán Văn-đé. Khi nhà vua nghe lời dèm-pha mà trích-giảng ông ra Trường-sa, ông có làm một bài phú điếu KhuấtNguyê̂n tự trà̀m ở sông Mịch-la rất hay, được người đời truyền-tụng.

[^19]:    1. Họ Triệu và họ Mạnh đều là hàng đại-phu nược Tè̀. Thiên Vytử sách Mạnh-tử có nói : Đức Khòng-tử đi sang nước Tè đề xem vua Tè
[^20]:    $\rightarrow$
    có trọng-dụng, thi Ngài đem đức-chinh thi-hành. Nhưng vua Tề nơi với các quan trong triè̀u rằng: Nếu Trẫm dùng òng Khồng-tử, thì chỉ dùng vào hàng đại-phu [hàng thứ hai] như họ Triệu, họ Mạnh, chứ không dùng vào hàng Tè-tưởng [hàng đằu].

    1. Thièn Tièu-nhã, chương Xuất-xa kinh Thi có nói: *Hách-hách Nam-trọrg, Hièm-toãn vu tươngo nghĩa là • Đại tường-quân Nam-trọng uy-danh hiền-hách, nạn rợ Địch được tiêu-trừu.
    2. Tam-biều ngã nhĩ » xuất từr «Trị-an sách » của Giá-Nghi. GiáNghị là một nhà đại học-vấn và chinh-trị dưởi triều vua Hán Văn-đé |179-157 trườc Công-nguyên|.
    3. Cơ nguyệt tam niên» là chinh-sách giảo-hoả của Đức Khồng Phu-tử. Ngài nói : Ne̛u Ngài được dùng, thì việc giảo-hoá sau một năm đă khá, sau ba nam thì thành-còng tớt-dẹp.
[^21]:    1. Lực-nghĩa là sáu nghĩa. Sách Từ-nguyên có chép: Thi có Phong, Nhä, Tụng, Phú, Tỷ và Ilứng được gọi là lục-nghĩa.
    2. Ngŭ-tê là 5 tê. Sách Từ-nguyên có chép: Thi hữu ngũ-te̛, lục-tình là thơ có năm tế và sáu tỉnh như sau:

    Hơi vi Cách-mạng là Họ̣i làm cách-mạng là một Tế, hay là Tế thứ nhứt.
    Hợi hựu vi Thiên-mòn xuắt nhập hạ̀u thính là Họ̣i lại làm ra vào hậu thính ở Thiên-môn là Tế thứr hai.

    Mão vi àm dương giao-té là Mão làm cho àm dương giao-tiếp với nhau là Tế thứ ba.

    Ngo vi dương tạ àm hưng là Ng g̣̣ làm cho dương-khi tàn-tạ và âm-khí hưng-thịnh là $T e \not e^{\text {thứr tur. }}$

    Dạu vi âm thịnh dương vi là Dạ̀u làm cho âm-khi thịnh-vượng và dương-khi suy-vi là $T e e^{\text {the }}$ thứm.

    Cơn lực-tinh là sán tînh, tức là Hi , Nộ, $\mathrm{A}^{i}$, Lạc, Ai, ố là mừng, giận, thương, vui, ura, ghét.

[^22]:    1. Kinh Thi, thiên Đại-nhã, chương * Hoàng-hĩ v có nơi: «Mạ̀t nhân bắt cung, Vương hách tư nộn nghĩa là ngurời nước Mạ̀t khinh-nhờn, vaa Văn-vương phải tức-giạ̀n.
    2. Kinh Thi, thiên Tiều-nhã đờng-cung, chương «Luc-nguyệt v có nói : «Nghiễm-Doãn phỉ như, chỉnh cư Tiêu, Hộ, xàm Hạo cập Phương, chí vu Kinh-dương s nghĩa là: Quân rợ Địch Nghiễm-Doãn chẵng tự lượng sức minh, cứ tè̀-chỉnh xâm-chiẹ̛m đất Tiến, đất Hộ, đã xâm-nhạ̀p vào afit Hạo, đ̛̣̆ Phương, lại đến vùng Kinh-dương [phia nam sông Kinh...]
[^23]:    1. Huy, Khâm là Tớng Huy-tông và Tơng Khâm-tông, là hai vị vua nhà Tơng trước Tơng Cao-tông.

    Tớng Huy-tông, tên là Cát 佶, con của Tơng Thà̀n-tông, hiệu Kiêntrang, ở ngồi được 26 năm, bị người Kim phê. Tơng Khâm-tơng, tên là Hoàn 桓, con của Tơng Huy-tông, hiệu Tịnh-khang, ở ngôi được 2 năm, bị người Kim phế.

    Năm 1127 [ $Đ i n h-v i ̣], ~ n g u ̛ o ̛ ̀ i ~ K i m ~ b a ̆ ́ t ~ c a ̉ ~ T o ̛ n g ~ H u y-t o ̂ n g ~ v a ̀ ~ T o ̛ n g ~ K h a ̂ m-~$ tông đưa vè phương Bấc. Cả hai vua xin hàng người Kim mà cũng không đượ tha.

[^24]:    1．T $\begin{array}{r}\text { ngg } \\ \text { Đ } ̣ ̂ \text {－tong，} \\ \text { húy là } K y ̀, ~ c o n ~ c u ̉ a ~ e m ~ T o ̛ n g ~ L y ́-t o ̂ n g ~ l a ̀ ~ P h u ̛ c-v u r o n g ~\end{array}$ Dî－Nhuß，ở ngơi được 10 năm，lớy niên－hiệu là Hàm－thuận，là vị vua cuठ̋i càng của nhà Tơng．

[^25]:    1. Thiếu-nữ phong là Phong-di, hay Phong-thần, tưc là thần làm gió.
[^26]:    1. Tân-long kiếm - khi xuất - xự từ Tấn - thư chép như sau: Nguyên ông Trương-Hoa đời Tấn trông thấy giữa khoảng sao Ngưu và sao Đàu thường có khí lạ [tử khí là khí tía] xông lên trời. Ong Trương-Hoa cũng nghe tiếng ông Lôi-Hoán rất giỏi thiên-văn, mới làm tờ Biều xin cho LôiHoán được làm chức quan Lệnh ở Phong-thành. Tại đây, Lôi-Hoán đào nè̀n nhà nguc-thắt, thấy có một cái hòm đá, trong đó đưng 2 thanh kiếm, một cái khắc hai chưr Long-tuyè̀n, mọ̀t cái khắc hai chữ Thải-a. LƠi-Hoán lẫy một cái kiếm tặng Trương-Hoa, còn một cái kiếm nửa thi Loì-Hoán tự đeo. Đên sau, Trương-Hoa bị giết, rời mất cải kiếm. Rð̀i đến lúc LôiHoán cũng mắt, nhưng người con giữ lấy gượm ấy; khi ai qua bên Diênbinh [nay thuộc phia đông huyện Nam-blnh, tỉnh Phước-kiến, Trung-hoa], gượm đ̛̣y bỗng bị rớt xuơng nước, rời hoá thành hai con rò̀ng bay đi má̛t. Vậy Tân-long kiém-khí là khí kiếm ở Diên-binh tân [bến Diên-binh] thiêng-liêng như thé̛. Trong tự-điền Từ-nguyên, tại chữ Diên, tập Dân, trương 217 cũng có chú-thích gà̀n giơng nhur trên.
[^27]:    1. Dạ-đài là àm-phủ. Kiều có câu: Dạ-đài cách mặt khuắt lời....
[^28]:    1．Cao là ông Cao－Dao，vị trưởng quan coi vè̀ việc hỉnh ngục vào đời vua Đaị－Thuấn nhà Ngu［sau nhà Đường，và trước nhà Ha］．

    2．Quỳ là ông Quỳ，một vị hiền－thà̀n thờ vua Ngu－Thuấn．Ong Quỳ là vị trương quan coi về nhac．

[^29]:    1. Cự trắc: nào có lường trước dược. Cự trắc phong ba: nào có lường trưởc được sóng gio.
    2. Binh-ngạnh là cánh bèo trôi giạt lênh-đênh trên mặt nưởc.
    3. Đường là nhà Đư̛̛̛ng, họ Đường, như vua Nghiêu vè đời Nhị-Bé họ là Đào-Đường, cách nay độ 4.260 năm.

    Lý-Uyên lá́y nước của nhà Tùy, cunng gọi là nhà Đường, cách nay độ 1.340 năm.

    Nước Trung-quðc, vè đời nhà Đường, thường đem binh đi đánh chặn các nơi, nên người nurớc ngoài mới gọi nước Tàu là nươoc Đường, mà người Tàu cüng vẫn tự xưng là ngurời Đường.

    Vạ̀y « tơng hời Đường 》 trên đây là đưa về nước Tàn.

[^30]:    1. Dạ̀t-sĩ là kẻ nhân-sĩ ở àn dật, đê gin-giữ chíhưởng cao-lhượng của minh, chứ không chịu ra làm quan đề giúp dân giúp nườc, và cũng không chịu ganh đua vời người đời.
[^31]:    1．Phong là gió，trúc là tre．Tạ̀p thơ a Phong－trúc » là tạ̀p thơ của

[^32]:    1. Hấp, Thuằn, Hiệu, Dịch xuất-xứ từ thiên Bát-giạ̀t, sách Luận-ngữ, đức Khòng-tử có nói với chức quan Thái-sư coi Nhạc nước Lỗ rằng : * Nhạc kỳ khả tri dã. thủy tá́c hấp nhur dã, tùng chi thuằn nhur dã, hiệu nhur dã, dịch nhur dã dĩ thành n nghĩa là: Nhạc có thề hiều biêt được,
[^33]:    1. L.ục-kinh là kinh Thi, kinh Thượg-thư, kinh Lễ-ký, kinh Nhạc, kinh Chu-dịch và kinh Xuân-thu. Kinh Nhạc bị Tằn Thủy-hoàng đớt mất, nên chỉ còn Ngũ-kinh mà thôi.
[^34]:    1．Diên ngư trên đây xuất xứ từ câu：© Diên phi ngư dược $\begin{gathered}\text { trong }\end{gathered}$ thiên « Đại－nhã » kinh Thi có nới ：« Diên phi lệ thiên，ngư dược vu uyên » lì có ý nói người quàn－tử giữ－gìn sửa－sang đạo－đức，thi các loài phi điè̀ cũng như các loài cá lặn dưởi nước đều được vui－vè，thoải－mái，nghĩa là trên dưới đều thấm－nhuà̀n，thoả－thich cả．

    2．Thiệu－Khang－Tiêt tức là Thiệu－Ung，người vè̀ đời nhà Tơng ở đất Phạm－dương，tên tự là Nghiêu－phu，rất tinh－thông Dịch－lý．Dưới triều Tơng Nhân－Tông，nhà vua trưng－dụng ông làm chức quan Trước－tác－lang， nhưng ông không đến．Ông đặt tên cho chỗ ông ở là « Yên－lac oa v là cái ò yên vui，người đời g̣̣i ông là Yên－lạc Tiên－sinh．Ong trưởc－tác nhiè̀u sách，trong sơ đó có bộ Hoàng－cực Kinh－tẻ̛ thư rất có giá－trị．Khi ông mất，tên thưy là Khang－Tiết Tiên－sinh．

    3．Liêm－Khê họ Chu là một trong sơ bớn danh－nho đời Tơng là Cha周，Trinh 程，Trương 張，Chu 朱 hay Liêm，Lạc，Quan，Män．

[^35]:    1. Bài a bạt n. Bạt có nghĩa đen là gót chàn, vi vạ̀y nên bài văn viết ở cuới quyèn sách được gọi là bài bạt. Trái lại, bài văn viết ở đầu quyèn sách được gọi là bài tự tức là bài tựa.

    Tuy nhiên, cũng có khi người ta viơt bài bạt ở đầu quyền sách, sau bài tựa.

[^36]:    1. Bạo Thánh là dạo duŕc Thánh Không-tử, là đạo nho trọng đạo-đức luàn-thường.
    2. Lộc là con hươu, mề là con nai.
[^37]:    1．Trên đày thit viết＂hièu dă $\boldsymbol{p}$ ．«脆野 $n$ ，mà trong vi－ảnh lại viét «dã hiè̀u＊＊野 㯖＊

[^38]:    1. Nhứt quản: xuắt-xư từ sách Luạ̀n-nguř, trong đó, đức Thánh Khồngtữ có nói : «Ngò đạo nhiŕt dĩ quain chin nghĩa là đạo của Ngài từ một lẽ phải rò̀i suy đên muòn lẽ.
    2. Sở-Cuò̀ng là ngurời dời Xuàn-thu, họ Lục, tên là Tiếp-dư, giả-vơ làm người điên đề lảnh đời. Ngıưởi đời sau nhàn đó mới thông-xưng những ngırơoi giả dièn là Sở-Cuòng.

    Tại nurợc ta, cách đày đọ̉ 40 nam, tại tỉnh Quảng-nam có mọ̀t người tèn là Lê-Dư, bút-hiẹ̀u là Sở-Cuòng, viết bán Nam-phong một thời-gian khá làu. Sở-Cuồng, chuyên traich mục Hain-văn báo Nam-phong, có tiếng là mọ̣t nhà vàn giời.

[^39]:    1．Lỡ－Thánh là đức Thánh－nhàn nước Lỗ là đức Thảnh Khòng－tử，vl Ngài sinh ở nước Lỡ．

[^40]:    1．Ảu：Loài có bièn，mỏ quạ́p mà cưrng，lông tráng toát，cánh dài quá đuơi thường bay lượn trên mặt nưởc đê kiếm bắt cá ăn．

    2．Hịch là mọ̀t loài cỏ lau，loài sạ̀y，loài lau－lách thường mọc ở gà̀n các băi nước．

[^41]:    1. Phạm-Lãi : Đã dược chú-thich nơi trang 114 trước đày.
[^42]:    1. Giàng là sác đỏ. Khuyét là cửa khuyêt. Giàng khuyêt ở đày là chì mặt trăng.
    2. Không-mòn là cưra không, từc là ccira Phạ̀t, là thiè̀n-mòn.
[^43]:    1．Xáa lặng là nhà yên－tĩnh．ở đày，nơi xá lặng lâ nói phòng của tăng yen－tĩnh．

[^44]:    1．Phùng－Hoan là ngrơơi dợi Chiên－ๆuớc，và là thực－khách tại nhà Mạnh－thường－Quàn．Mạnh－thır̛ơng－Quân sai Phùng－Hoan tới ấp Tiết đòi nợ．Sau khi tợi áp Tiét，Phủng－IIoan đót hět van－khé ng̣ cũ đê mua－ chuọ̀c lòng dàn trong áp．De̛n khi Mạnh－thırờng－Quàn bị phê，vè̀ ở áp Tiết， dược nhàn－dàn á̛p đó hoan－nghinh，áy là nhờ Phùng－IIoan đã làm ơn cho dàn ắp Tiết trườc kia．

[^45]:    1. Trác-văn-Quàn là người đát Làm-ngang nhà Hán, cháu gải của Trácvương. Träc-văn-Quân là một ngurời đàn-bà có nhan-sác, vừa mới goá chòng, bỡng nghe khúc dàn "Càu-hoàng v của Tư-mã Tương-như khi Tương-nhur đến nhà chờ, rờ phải lòng Tương-như, â̂n nỗi nửa đêm ti theo Tương-như. Còn Tương-như là một người có văn tài về đời nhà Hín, và mọ̀t tay răt hay đàn. Khúc đàn * Cằu-hoàng * của Tương-như là khúc đàn « cà̀u-hôn v.
[^46]:    1. Bạch-đầu-ngàm » là tên khúc nhạc-phủ Sở-từ. Theo sách Tâykinh tạp-ký có chép: Tur-mã Tương-nhur toan đi cưới người con gá đ̛o đît Mạ̀u-lăng làm tiều-thiếp, Trác-văn-Quàn bèn làm khúc © Bạch-đầungàm » đê tự-tuyệt, Tương-như bèn thôi, không ai cưới người con gá ở đất Mą̀u-lăng nữa - Trích ở bộ Từ điền Từ-nguyên, vè mục chớ Bạch, trương sơ 61, tập Ngọ.
[^47]:    1. Sách Trung-dung là mợt cuơn sách trong Tứ-thư hay Tứ-truyện là : Đại-ḥ̣c, Luạ̀n-ngữ, Mạnh-tử và Trung-dung. Sách Trung-dung do thà̀y Tử-Tu [cháu đực Thánh Khòng-tử] sáng-tác, trong đó, thà̀y Tử-Tư thuật lại nhđ̛̣ng lời nơi eủa các bậc Tièn-Thánh. Sách ấy nơi vè Thiên-đạo và Nhần-đạo.
[^48]:    1. © Đoán-đoán » xuất-xứ từ câu cò-văn © đoán-đoán hờ vơ tha kỹ * nghĩa là cí̛ chăm-chăm lo-lắng mỉnh không có tài-nghệ gì khác. Đó là nói vè̀ đức-lính của các người quân-tử ngày xưa.
    2. Aưu-hưu * xuắt-xứ từ càu co-văn a hưu-hưu như hữu dung » là vui-vè nhur có độ-lượng bao-dung những nguròi khác. Đây cũng nói vè đức-tính của những người quàn-tử ngày xưa.
[^49]:    1. Tam-đại là ba đời, tức là nhà Hạ, nhà Thương hay nhà Ân và nhà Chu. Người ta cũng gọi Tam-đại là đời Tam-vương.
[^50]:    1. Hän Cao-đé tức Hán Can-tồ, tửc Bải-công, húy là Bang, tự là Quý, họ Lưu, là vị vua khai-sáng nghiệp đế nhà Hản, thay nhà Tần thơngnhứt nườc Trung-hoa.
[^51]:    1. Hộc : Theo tư-điền Tữ-nguyên chẹp thi 1 họ̀c chưa đưṛ̛̣c 5 đáu, hay là 5 đáu là 1 họ̀c.
[^52]:    1．Nữ－Oa là Nữ－Oa thị，vị Nữ－Dê vè đời Thượng－cò．Người ta cũng gọi là Nü－Oa hoàng．

    Nũ－Oa là em gải đơng mọ̀t mẹ với vua Phưc－hy．
    Nữ－Oa thường luyẹ̀n nàm sấc đả đề và trời．© Nư－Oa luyẹ̀n ngŭ sắc thạch dĩ bồ thiên m ．

    2．Man－dà：Theo bọ̀ Tr̛－diền Tìr－nguyên，tạ̀p Thin，trương thứ 30 ，về mưc chữ « Man 》 员 có ghi ：«Pháp－hoa kinh，Phạt thuyêt pháp thien－vũ man－đà－la－hoan（法茟制）：佛柾法，天雨显陀暴化．Nghïa là Kinh Pháp－ hoa，Ihặt đương thuyết－phâp，trời đờ mưa hoa Man－dà－la．

[^53]:    1. Núi Hằu là Hầu-lĩnh. Theo sách Từ-ngayên chép thl núi Ilà̀u ờ vè địa-phạ̀n tinh Hà-nam bên Trung-quớc

    Đời truyè̀n rằng: Ong Vương-tử-Tấn, giữa ngày mùng 7 tháng 7 , cỡi chim hạc trẳng đứng trên đỉnh núi Hầu-lĩnh, giơ tay từ-tạ người thời bắy giờ ròi đi đâu mắt, khong ai hay biết.

    Núi ây cơn được gọi là «Hằu-thị-sơn».
    2. Đaị-quân là vua Thiên-tử. Trong kinh Dịch, què Sư có càu: © Đại quàn hựư mệnh v là có mệnh vua Thiên-tử.

[^54]:    1. Sao là cải rá, cái mẹt vo gạo. Đà̀u-sao chi nhân là hạng người nhỏ-nhen, hèn-mọn, bần-tiện.
    2. Vực là một loài hò nhỏ, loài cáo nhỏ. Quỉ-vực chi nhân là hạng người nham-hiềm, quỉ-quyệt, xảo-trá.
    3. Thát là cửa nách ở trong các cung-điện.
[^55]:    1. Can-vũ. Thiên Đaịi-Vü-mo trong kinh Thượng-thư có câu: \& Vũ can vũ vu lưỡng giaì nghĩa là múa cái can, cái vũ ở hai nơi thèm. Can là cái thuẫn, võ̀ là cái quat lồng kết bằng lơng chim trĩ. Đơi xưa, người múa cằm cả can và vŭ đê múa. Còn can vũ ở đày, theo Tự-điền Từnguyên, là «Cung nhạc-vŭ chi dưng 刃 nghĩa là dâng đờ dùng múa nhạc, là có ý nói dùng lời ngọt-ngăo, nhẹ-nhàng như tấu nhạc.
    2. Hơ-nghi. Hờ là con cáo. Nghi là nghi-ngờ. Con cáo có tảnh hay nghi-ngờ, nên mới có danh-từ hờ-nghi.
    3. Thư-trá. Thư là mợt loài vượn, nhưng có tánh rất giảo-quyệt xảotrá. Vạ̀y thur-trá ở đây là rất xảo-trá.
[^56]:    1. Thành hơ. ©Thành hờ • xuất từ câu cò thành-ngữ : «Thành hð̛̀ xã thỉ̛ v là con cáo ở dưới chàn thành, và con chuột ở dưới nền xã tấc. Cào và chự̂t là loài vạ̀t hay ilục-khoét chân thành và̀ nền xä. Nếu không giẽ̛t chúng nó thi thành và nè̀n xä-tắc sẽ bị sưp-đî. Thành hờ ác-nghiệt ử dây là chỉ Trương-phúc-Loan.
    2. Yêu-phàn là hung-khí yêu-rfuaii. Yeuu-phàn ở dày là chỉ NguyễnNhạc.
    3. Cường-lương: bọn giặc cường-bạo và cứng đầu cứng cò nhứt.
    4. Lũy-noãn: trửng chồng-chất lên nhau. Sử-ký Phạm-Thư truyện có chép: © Tằn vương chi quớc, nguy ư lŭy noãn, đấc thần tắc yên... v nghĩa là nưởc vua nhà Tần có cái nguy-cơ chờng-chắt trứng lên nhau, gặp được người bà̀y-tôi hay-giỏi thl mới yèn.

    Hễ trửng mà chồng-chất lên nhau thi dễ lăn, dễ trúc và dễ bị bê. Vậy cái nguy lũy-noản là cái nguy gằn bị sụp-đờ. Ở đây, nơi nhà Nguyễn đã đên lúc có nguy-cơ gà̀n bị sup-đồ hoàn-toàn.

[^57]:    1. «Bắt-cung » là không kinh, xuất từ chương Hoàng-hỹ, thiên Đạinhã trong kinh Thi có nơi: «Mạ̀t nhàn bắt cung, Vương hách tư nộ n, nghĩa là người Mạ̀t phạm tội không kính, nèn vua Văn-vương đã phải tức-giạ̀n.
[^58]:    1. Màu-lặc. Sách Từ-nguyèn, vè̀ tạ̀p Thàn, trương 132 có nơi: a Màu thị thực hoà giá chi trùng dãn n là Mâu là thứ sầu cứ cỉn lúa cáy. Truyện có nơi: «Thực căn vi̛̛t mâu, thực tiết viết tặc n, nghĩa là cắn gớc cây lúa là mâu, cấn đớt cây lúa là tặc. Vạ̀y mâu-tặc là tên giặc rất tai-hại như thứ sâu cắn lủa vậy.
[^59]:    1. Băt thé yèm van Tản phàp-lệnh »: Đà chản ngáy pháp-lệnh nhả Tî̀n tì̛ 8 đì̛i nay. Tác-giả bài thơ có $\dot{y}$ cho họ Nguyễn cũng như nhà bạo Tà̀n ngày xưa. Bat thế là 8 dời, là ngu ý nói 8 đời chúa Nguyễn tữ Nguyễn-Hoàng đến Niguyễn-phúc-Thuằn.
[^60]:    1. Tiều-dẫn là bản khai-trinh sơ-lược vè̀ lỳ-lịch cùng như gia-thé của dương-sur.
[^61]:    1．Càu dói này，tả tàn trạng lo sợ của tảc－giả，In nờı gạo châu củi qué và sợ cảnh loạn ly．

[^62]:    1. Trảng-sĩ vơ nhan n xuát từ càu cò̀-vàn : © Sàng đàu kim tạ̀n, traingsì vò nhan. Nang đè tràn sinh, dũng-sĩ bát võ n, nghĩa là « Hà̀u giường vàng hét, kẻ tráng-sĩ xáu mặt mày. Trong túi bưi sinh, người dũng-sĩ hét sức khoẻ s. Trên đây ỏng Lê-viêt-Trinh có ṫ nói : Khòng có tiền, nèn khȯng đi đàu được, khòng làm viẹ̀c gi được.
    2. Hiến bộc, Hiến cà̀n là có ỳ nói: vạ̀t đẹm hiến ngırời ta không dược tớt đẹp. Đó là lời nôi kbièm-tốn của ngırời di hiến.
    3. Thanh-binh là kiếm danh, là tên cày kiém qui dời xtra. Kiết-lục là ngọc danh, là tên hòn ngọc qui buòì trước.
    4. Tiết là òng Tiết-chủc, ngırời nườe Tà̀n. Biện lì òng Biện-hoà, người nırờc Sở.
    Theo tich xưa, Tiết-chúc có tài xem kierm, biêt caiy kiếm tớt hay xắu, linh hay khồng linh. Còn Biẹ̀n-hoà thil lại có biẹ̀t-tài xem ngoc, biết giảtri từng viên ngoc.

    Trên đày, tàc-giả bài tho co co y nói minh tuy không phải là của qui như gượm Thanh-binh và ngọc Kiết-luc, nhưng nhờ dịp này mà dược tiêng-tăm ở cửa ông Tiêt-chúc và ông Biẹ̀n-hoà là những người biết giaitrị cây kiêm và hòn ngọc, nghĩa là tác-giả cũng là kẻ biết người vå̀y.

[^63]:    1. Sơn Đà̀u là núı Thái-sơn, sao Bàc-dầu.
    2. Đòng quan: Nay là tèn huyẹ̀n. Đời nhà Thanh đạit làm Thị-sảnh thuộc phủ Hờng-chàu tỉnh Thièm-tày. Hến Dàn-quớc lại đồi làm huyẹ̀n thuộc dạo Quan-trung thuộc tỉnh Thiềm-tayy.
    3. Ngưu dao xuất từ càu: Cảt kè yèn dựg ngıru dao o nghĩa là cát cò con gà cì̀n gl phải dùng con dao làm thịt tràu, có ỳ nói trị một hạt nhỏ cằn chi phải düng mọ̀l vị quan tài giởi.
[^64]:    1. Tam-Mièu: Tèn nưởc ngày sưa, con cháu của Tán-vàn thị. Ngayên Tam-Mièu dựng nườc tại vùng Trường-sa, còn vùng đất mà Tam-Mièu cai-trị ngày xưa là vùng Giang-nam, $K$ nh-dương, tức là giải đắt Hờnam, Nhạc-dương, Hठ-bắc, Võ-xương, Giang-tày và Cửu-giang ngày nay.
[^65]:    1. Ván trễ là một tấm ván của một cày gỗ khá lởn. Tấm ván trễ ây được dùng cho một hay hai người chèo đề qua sông, chứ khơng thề dùng cho nhiều người đurợc.
[^66]:    1. Nam Giáp-ngọ [1774], Trịnh-Sum sai Hoàng-ngŭ-Phúc dem quàn vào dảnh chiém xứ Thuạ̀n-ho:i và kinh-thành Phú-Xuàn. Sang näm Ất-vị [1775], quàn Trịnh lại tién lắy xứ Quảng-Nam rò̀i họ Trịnh cho triệu Hoàng-ngũPhúc vè̀ kinh-do Thïng-Long, yà cho Bủi-thé-Đạt vào thay. Báy giớ, nha Hiẹ̀p-Trắn-phủ Thuạ̀n-hoá dược thiét-lạ̀p, và Lê-qui-Đỏn tiên-sinh được trọng nhạ̀m chức Trán-phủ.
[^67]:    1. Trong quyè̀n này thl viêt 256 lırờng là cải lường, mà trong bản vi-ảnh lại viêt : 256 bàn là mâm.
[^68]:    1. Ở đày thi nói: a (iià té phong nhụtn n là che gió và nâng mặt trời. Nhưng trong bản vi-ảnh lại viết: «Già tế phong nguyệt o là che gió và mặt trăng. Có lẽ bản vi-ảnh chép sai.
[^69]:    1. Trên đây thì chép © Thanh-hırơng phớs là phớ Thanh-hương là nơi người Tàu cư-ngụ. Nhưng trong bản vi-ảnh lại chép «Thanh-hà ph ${ }^{\text {, }}$, là phð Thanh-hà. Có lẽ, quyền này chép «Thanh-hương phơ? phải hơn, bởi vì phơ Thanh-hà không phải là nơi người Tàu ở.
     ruộng Phươ̛c-điền 24 mẫu 3 sào. Nhưng trong bản vi-ảnh lại chép * Đạo điền ngũ bách nhị thập tứ mẫu tam cao v là ruộng trờng luad dé 524 mẫu 3 sào. Lúa dé là thứ lúa mỡi năm chín hai mùa, nghĩa là gặt rời cây lúa lại mọc lên đề người ta lại gặt lần thứ hai trong năm. Vậy có lẽ bản viảnh chép đúng hơn.
[^70]:    1. Trên đây thì chép : «Quan quàn tứ ý chưởc phạt... là quan quân tha-hò̀ đớn-chặt cây... * Nhưng trong bản vi-ảnh lại chép: \& Bắc quân tứ ỳ chưởc phạt... 》 là quàn lính miền Bắc tha-hờ đơn-chặt cây... Có lẽ bản vi-ảnh chép: « Bắc quân... 》 đúng hơn, vil lúc bấy giờ Trịnh-Sum sai tướng Hoàng-ngũ-Phúc đem quàn vào chiếm-cứ Thuạ̀n-hoá, quân lính miền Bắc mới đăc chí, và tự ý đơn-chặt cây như vậy.
[^71]:    1. Cừdu: Sách Phong-tục ký có nói : Cù-du là thảm lông [nhục mao].
[^72]:    1. Đờn Viên-kiều ngày nay thuộc về huyện Hướng-hoá, tỉnh Quảng-trị.
[^73]:    1. Trên đây thl chép «Ngur-võng phường ઃ là phường Ngur-võng. Nhưng trong bản vi-ảnh lại chép a Di-động phường o là phường Di-động. Vầy khòng rõ nơi nào đã chép đúng ?
[^74]:    1. Tuyên-đức là niên-hiệu vua Minh Tuyên-tờng. Minh Tuyên-tông tên là Thiệm-cơ, là con Minh Nhàn-tông, ở ngòl được 10 năm. Dướri triều Minh Tuyên-đức, người ta đă lạ̀p một nhà «Nội thur-đường n đề dạy các hoạn-quan phuc-vú nhà vua.
[^75]:    1. Toàn-cơ ngọc-hành là khí-cu đề lường trời [trắc thiên] vè đời vua Đại-Thuấn nhà Ngu [2255-2208] [trước Công-nguyên].
[^76]:    1. Mãng-bào là một thứ phàm-phục do nhà Thanh sáng-chê. Mãngbào được thêu hinh con rò̀ng có 4 chân, kém thua con rồng một cái vươt. Mãng-bào thỉy-ba là thứ áo mãng-bào có thêu mảu)thủy-ba là màu. sắc sóng nước lượn long-lanh.
[^77]:    1．Năm Binh－thàn｜tức năm 1776 là năm thứ 37 niên－hiệu Lê－Cảnh－ Hưng，Lê－Qui－丹ơn tiên－sinh được phái nhạ̀m chức Hiệp－trấn－phủ xứ Thuạ̀n－hoá．Thế mà trên đây lại ghi năm Binh－dà̀n．．．thay vi Binh－thàn． Đó là mọ̀t sự sai－là̀m rắt lởn．

    Năm Bính－dằn，tức là năm 1806 là năm thứ 5 niên－hiệu Gia－long nhà Nguyễn．

[^78]:    1. Theo tự-điền Từ-nguyên thi mỡi giạ̀t là 24 lượng.
[^79]:    1. Lap lễ là lê tế chạp. Lễ này bát đầu từ nhà Chu, cử cuơi nåm thi tê «tắt-niên » gọi là Đại-lạp. Chính vi thế nên thảng 12 cữi năm gọi là lạp-nguyệt.
[^80]:    1. Về đời các chúa Nguyễn, những chức quan-trọng như chức Cai-cơ trở lên chỉ dành cho các người trong Cỏng-tọ̀c. Còn những chức kém quan-trọng như chức Cai-đội trở xuỡng mới giao cho những ngưởi bách tánh.
[^81]:    1. Trên đày thì ghi «Tam-chàu xã », mà trong vi-ảnh lại ghi «Nhịchàu xã s. Vạ̀y không biết nơi nào ghi đúng.
[^82]:    1. Lâu, theo Tự - điền Từ-nguyên, là khí - cụ bằng tre đan [biên trúc chi khi], tức là cái giỏ. cái giạ.
[^83]:    1. Cá Hạ̀u giớng như loài cua, có 12 chàn, dài đến 5 hoặc 6 thước ngày xưa. Loài cá Hạ̀u này, con cá cái thường cỡng con cá đực, cho nên người đi đánh cá, câu cá thường bắt đurg̛̣c cả đời đực cáa. Người ta thường dùng thịt cá này làm tương.
[^84]:    1. La-hà là con sông ở tỉnh Quảng-binh, cách thành-phó Đờng-hới chừng 2 hay 3 cày số về phia Nam, và gà̀n làng La-hà là một làng vănvạ̀t trong tinh Quảng-binh.
    2. Quyèn aÒ-châu cạ̀n-lục* do chức Cáp-sư-trung đời nhà Nguỵ-Mạc
     tuc tạ̀p-quán, thò-sản và nhàn-tài v.v... của O-châu tực là Thuận-hoá và Quảng-nam.
[^85]:    1. Quê-đường Tưởng-công là Lê-qui-Đôn tiên-sinh, bởi vl Quê đường là biệt-hiệu của Lè tiên-sinh.
[^86]:    1. Tam-nguyên là Hương-nguyên, Hội-nguyên và Đinh-nguyên, nghīa là thi Hương ở tỉnh, thi Hội ở Kinh-đờ và thi Đình ở bên vua đều được đỗ đầu cả.

    Cạ̀p-đệ là đỗ đệ nhứt giáp. Chỉ có Trạng-nguyên, Bảng-nhãn và Thámhoa là dệ nhứt giàp Tiến-sï Cập-dệ. Còn IIoàng-giáp là dệ nhị giäp Tiếnsĩ xuất thân cùng Tiến-sĩ là dệ tam giáp dờng Tiến-sĩ xuất than.

[^87]:    1. Ngô-Sĩ tức Ng gô-thời-Sĩ, quán làng Tả Thanh-Oai, huyện ThanhOai, tỉnh Hà-७ông, là thân-phụ ông Ngò-thời-Nhạ̀m, đạ̀u Tiến-sĩ, phụng mạng đi sứ nhà Thanh, được vua Quang-Trung trọng dung.

    Ngô-thời-Sĩ lă một sử-gia lỗi-lạc dưới triều-đỉnh nhà Lê, và là tácgiả quyèn Việt-Sử Tiêu-Ån.

