

# LỜ CIỚI THİU U <br> của <br> <br> HộI DỒNG TR!̣ Sự NGUYỄN PHÚC TộC 

 <br> <br> HộI DỒNG TR!̣ Sự NGUYỄN PHÚC TộC}

S
 Ia dà nố kết lại, cùng nhau thànb lập Hội Dông Tṛị Sự lo tiệc giố chap bd̀ng nàm. Việc soạn
 tinh thân aí tới bà con, Ban Soạn Thảo Gia Phả durợ thành lạp trên tinh thân tư nguyên.

Suố bốn näm. tì Canh Ngo (1990) dên Quí Dâu (1993). việc biên soạn gia pbả dırợc tí̂́n bành.






 quan diếm sai lîm dã có tì̀ Inıớc.

Với ıớc muôn brèy tỏ tám lòng dới vỡi công lao cuia tiên nhân, công lao dảng ngıờng mộ và tư bào,
 quwn Thß Pbả.

Hộ Dờng Trị Sự Nguyễn Phtuc Tộc dại diện cho bà con trong bọ, hân boan bồy tô lòng quí mến dói tớt Ban Sợn Thảo ıà giờ thiệu cuốn Thế Ph̀̉ cho tờn thế bà con. Hội dông bày tỏ lòng bie̛t ơn dơi tớt

 tay trong viẹ́c binh thành cuón Thé Pbả.

 ngươi biên soạn.


## LỜ NÓI DÀ̀ U

(h)
 qua các thếbê, nbơ vậy mà con cbau uề sau, kbi mơ phả ra là có thé biét dượ nguón góc. tên






 dát nức, dòng bo chúng ta dä bièn tri trong 250 năm cùng nhan dan pbón dáu xAy dưng và mò̀ mang nrớc nha rông lơn găp doi diẹn nich dát dai dà có từ trikfic.

Ngày nay, bhi nhin những dóng ruơng mênh mông tü Thang Bình, Diên Bàn dén Dông Tháp, Cà


 Gia Dinh dên Thăng Long, cong trinh xây dưng giang sơn fộng lơn của díc Thánh TB Nbân Hoang Dé,

 quóc Viél Nam ngay càng giàu dep.

Tiě thay, cho dén nay chúng a chua có mòt quyên gia phả dày dủ bâng tiéng Viế dể con cbáu
 nbiéz con binb lía, cūng dà thấl lac gán bêt.


 môt thờ gian sua tám tài liẹu và biẹu chinh quyên gia phd. dễn nay chúng tôi tháy có ubê biên soan qujên
 bà con.




- Pbán Dé Pbả do 0.0. Vinh Cao vù vinh Quả pbú tradch.
- Phân irang tri, binh bìa, các phà dó do ©. Vint Khdnh pbu tracb.

Dhì nhóm nào bién soan, bàng tud̆n bài viêt déu dực dem ra thào luận trưóc Ban soc̣n thảo cbo ciên kbi co kết lựn cụ thé. Vi tưy quyên Thé Phä là cóng trinb của toàn thể Ban soan thảo.

Trong thò̀i gian biên saan Thá phà. chüng tôi xin chân thànb càm tạ:

- Họi díng hị sụ Nguyên Pbúc Tộc.

- Các Pbủ, Pbòng dã cung cáp nbuing tài liệv qui báu.

Ong Lé Van lợ dà cung câp nhitng binh änh lang miéu tà di tich của dòng bo.

- Bà con bả ngoai.

Bà con trong nưóc.


 Thé Phà.

##  <br> BAN SOAN THẢO

## PHÅ RY

T

 thuớc buyên Kinh Xuyen tinh Cam Túc biẹn nag. Dén döt nhà Cbu nuớc này bi Chu Văn Vương diẹt













 Wán cùa ccic trièu dai Dinh, Lý, Trân, Le cbo dên giai doann mở mang xily dưng urong ngbiêp ở phưong




 xãc ding dé minh chióng cbo luṭ̂n cu' cua minh.


 mớt thậ sud dói thànb Nguyen Ptuc.

 Nam Bäc pijdn tranh kbiên cuộc Nam tiến của tố tien chuing ta càng dtợ thitc dăy mạnh mè. Khi That


[^0]tof nghia quan Thanb Ngbê dem theo cà gia dinh dé khai thác daf dai ở phuong Nam, dinh cur trêt mảnh
















 Thüy Cbsn Lap. hoàn thànb cuộc Nam fiên tnừng kỳ cuia dân tộc.




 $1 \sigma_{i s} n$.


 ḅ lờn cùa dál nuớc.























 sonn gia phà có quy củ bon, ngài cbo soan bộ "Liêt Thánb Thuc Luc" lù "Ngoc Phä" (gom Ngoc Diêp, Jloàng



Truớc dây máy mutoi nam. Hán boc dã suy tàn, trêc soan một cuón pbà bàng Viẹt Ngà dà tô ra cân


 trong bo sacn gia phà nhaing thông có diéu kiẹn án bành nên it dượ ai biêt dên.

Dển nap thi Ngoc Pbả dã mât nên trẹc soan thảo gia phả cria dòng bo tô ra cáp thiêt, vi sơ càng tâu



 Thảo Gia Pbả liền buti uay vào viẹc soan thảo cuón gia phả của bo tộc ky càng bon goi là cuón "Ngujen




 Irong viẹ boùn thành cuón Thé Pbả.


 "Dai Nam Liẹt Truyen", "Miéu Húy Cbu Tong Tụ". "Thiên Gia Bưu Sach Tu Bièn" cùng một so gia pøả ò




 con cháu thè sau có thé rit ra duơc nhūng bài boc quý gid.

CuÖn "Nguиên Pbic Tọc Thé Pba" dực chépthành baphdn:




 chinb xác.






 thì ,nới tnuy pbong các tiên tốlà Dé.






 một trong noñ̀ng Phòng ciảa dời này.




## PHÀM 1,



2. Thự Tổ phả chép don so bon bai phân huong t'à De ${ }^{5}$ Pbả. Mỗi dờr trong Thế Pbả sê dươ dánh



 pôä mà kbring chóp gióng nhu ngừ̀̀ dại diện cho mổi dờ.







 çép.
 trong Pbä cìa tiòng Phòng mà klōng cbép trong Thé Pbĭ này.







 f\%йc.
 intóc. , Vay cbép tèo Pbả vân gita nguyên bo Nguyen Pbuic.

 nból dinb:

- Phán bư mhár (dánbsót) ; cbép iban thê tù sur nghiepp.
- Pbán thú hai (dánb só 2) : chéplangmiéu thờ cu̇ng các tuơc biẹu.
-Pbán thi ba (dánb só j) : chepuégia dinb.


| + Pbán bạa phi. pbu nban | (dand s6 1) |
| :---: | :---: |
| + Pbán con gáa | (dant só 2) |
| + Phknanb chiem | (Aánb só3) |

 nam), $B$ (cbonif). C (cho anb em cbü bác), D (che chiem chí bác) uí..

If du: Pbdin 11.3.3.24

-56.3 : cbiphần chép tégia dinb cria nguồi dai diẹn dời 11 .
-Số3 : chi phần cbép vé anb cbị em
Só 2 : chin in thet 2 rrong anb em buăc chient

- CbīA : cbíjbái Nam


 Dông Quạn Vi九̛ong Nguyễn Pbúc Dông.
 dién nbring bbong dánh só

 cóthè dung tì̛ trong caic t/ớc biệu, miéu, thuy biẹu dê thay thê.

9. Nbden danh. Miéu biệu, Chíc luớc, Dịa danb dưoc cbép như sau:

- Wan danb: Toán bô drơc chép bàng cbia in boa.
- Miếu biẹu, Thuy'hiẹu : Toàn bọ dượ cbép băng chu in boa

Clự lưós: Cbi chép chä dáa tion bèng chã in boat
Dia danb: Toèn bố duơc chép bang chlẻ in bon.

 dịa danb san này).
10. Wüng phân linh tinb lien quan dén dòng bo Nguç̃ Pbúc nhu caicb dạt tên, caic tên búy: caic
 ơ nbiting ai tri thich bop.





| I. | Thùy tô | NGUYÉN BAC | (924 | - 979) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| II. | Đẹ nhị tỡ | NGUYÉN DEt | ? | -?) |
| III. | Đẹ tam tok | NGUYÊN VIEN | ( ? | -? |
| IV. | Đêt tứ tob | NGUYÉN PHƯNG | ( ? | - 1150) |
| V . | Đệ ngil tở | NGUYÊN NOTN | ? | - 1229) |
| VI. | Đẹ luc tổ | NGUYÊN THE̛ TƯ | ( ? | - ? ) |
|  | Đę thát tob | NGUYẼ N NAP HOA | ( ? | - 1377) |
| VII. | Đẹ̣ bát tở | NGUYÊN | ( ? | - 1388) |
| IX | Đệ ciǹ tỡ | NGUYÊN MINH DU | (1340 | - 1390) |
| X. | Đẹ thâp tở | NGUYÊN BIEN | ( ? | - ? |
| XI. | Đẹ thẹp nhát tơ | NGUYÊN CHIEM | ( ? | - |
| XII | Eệe thạp nhị tở | NGUYỀN SƯ | ( ? | - |
| XIII. | Dệ thập tam tô | NGUYÊN COANG DUÃ | ( ? | -? |
| XIV. | Đẹ thạp tư tơ | NGUYÊN NHU TRAC | ( ? | -? |
| XV. | Đệ thạp ngux tō | NGUYÉN VAN LỰU | ( ? | - ? |



## I．1．－THÂN THẾ VÀ SƯ NGHIỆP

Đức Định Quốc Công húy là NGUYẼN BẶC 甬元 膏，thân phư ${ }^{(1)}$ và thân mẫu của ngài không dực rō，ngài dự̛̣ xem như Thủy Tổ cưa dòng họ NGUYẼN PHÚC．

Thuở thiếu thờn，agài chăn trâiu tập trận cờ lau ờ động Hoa Lứ，kết nghîa dào viên vứi Đirh Bộ Linh và Đinh Điền，cùng lớn lên bên dòng sông quê hương Đại Hoàng（Gia Viễn， Ninh Binh）${ }^{(2)}$

Turong truyền ngài rất giỏi vō và có sức khỏe phi thường．Ngài đā từng dùng tay không băt sống dự̛̣c cọp dem bán cho các hào phư．Tánh tinh ngài thả̉ng thán，bộc trựe và nghỉa hiệp． luôn luôn bēnh vưc kẻ yếu．

Vào thể ky̌y thứ X ，dâit nước vừa qua ngàn nẳn Bác thuộc lập dự̛̣ nền tự chủ đưới triều Ngà Vurong，rồi lại roí vào tinh trą̣g cát cứ của 12 sứ quân．（Sau khi Ngô Xurong Ngạp mắt vào năm Giáp Dẩn（954），Ngô Xưong Văn giữ ngôi rồi mất năm Ăt Sửu（965），Ngô Xurong Xí măm binh quyền，trỡ thảnh một sứ quân giống như các sứ qự̂nn khác）．Lúc này，ngài đã 30 tuổi，cùng Đinh Bộ Linh theo phò sứ quân Trà̀n Lãm ợ vùng Bố Hải Khả̉u（nay thuọc tỉnh Thái Bình），Khi Trần Låm mất Đinh Bộ Lỉnh lễn nắm binh quyền．Nhận thã́y dịa thể Bổ Hải Khẩu bất lợi，Đinh Bọ Linnh dem binh lực vể Hoa Lư，cố thử vữg cháe vả liên tiếp tấn công cảc sứ quân khác dể gây thánh thế．

Ngài cư xứ với Đinh Bộ Līnh không khác gì Quan Vân Trường dô̂i với Luu Bị ${ }^{(3)}$ ．Khi Đinh Bị̂ Linnh bàn việc quân ngài cáp giáo dứng hầu giữ lễ vua tôi，có ai dâng thức ăn ngài đều nếm trước dể tránh cho Đinh Bộ Lanh khỏi bị đáu độc．Khi xông pha trận mạc ngài đểu di dầu dể ngăn chận mọi nguy hiểm có thể xảy ra cho Đinh Bộ Lĩnh．Có lần Đinh Bộ Linh bị sa vào hiểm dịa lại bị trửg tên ngã ngưa，ngài một mình một guorm，cõng bạn trên lung，leo lēn núi dá dụng dữg để thoát vòng vây．

Năm Mậu Thin（968）Đinh Bộ Linh lên ngọi Hoàng Đế（tữc là Đinh Tiên Hoàng），dặt quốc hiệu là Đagi Cồ Việt，dóng dô ở Hoan Lur．Sau dó，nhà vua dịnh cấp bậc các quan vărí võ，tāng dạo và phợ̆ chữ tươe cho các quan．Ngài đượ phong tưóc Định Quốc Công，xếp hàng dầu các công thần．

Ngày 15 tháng 8 năm Kỷ Mão（10．9．979），Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn bị Đỗ Thích sát hai．Nghe tin，ngài khóc mài ba ngày dêm đến hai mát cháy máu và râu tóc tráng nhur tuyết． Ngài cùng dỉnh thẩn tïm bát Đỗ̉ Thịch dem giêt rồi cùng Đinh Điền và Lê Hoàn tôn Vệ Vương Đỉnh Toàn（lúc dó món 6 tuồi）lền ngôi．Ngài và Đinh Điè̀n lạ̀m Phu Chính đại thẩn，Lê Hoàn Lị̀m Nhiếp Chính

Sau dô Lé Hoàn tự xưng là Phó Vurong．Đự̛̣ sự giúp dợ của Thái Hậu Dương Vân Nga，Lê Hoàn tư do ra vào cung cấm và muốn doạt ngôi vua．Hay tin，ngài cùng Đinh Điền－ lúe bấy giờ dang dóng quân ơ Châu Âi（Thanh Hơa）－dem binh về triều hỏi tội，Lè Hoàn dưa thur phán lể thiệt，hơn và muốn ngài hơp tàc lập nên một triểu dại mới．Ngài dọc xong， xé thư măng chữî sứ giả＂Bặc nàỳ là bậc dại trựng phu dầu dội trợi，chân dạp dất，cả dời chỉ biết thờ một vua sống không đởi lòng，chēt không dởi dậ．Ta không bao giờ chịu bẩn tai




 tung．
gghe lời tà̉ nguy của dứa tiếm ngôi. Hãy vể nói lại với chủ nguooi, ta quyết lág máu hấn dể tárm rửa cho ngoi báu nhà Đinh."

Sư già về thuq̣t lại và tô ý ngạc nhién truớc su gị̂n dư của ngài. Lé Hoan nghe xong, buôn rẩu nói : "Nễu Nguyền Bạc không làm nhur vêy mói là diếu lèm ta ngạc nhiồn". Điếu này chứng tỏ trong thâm tâm, Lê Hoàn rất trọng khi tiết của ngài.

Lê Hoàn bèn cử đại binh chân đấnh Đinh Điền bị tự trân, Ngài bị bắ dem về Hoa Lư vì bị hại. ${ }^{(1)}$

Ngài mất ngày 15 tháng 10 nâm Kỳ mào (8.11.979) tho 56 tuổi.
Sứ giá Ngô Si Liên binh luận trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thur : "Lê Hoàn là đại thừn khác hop, tay nám binh quyén, ląi mong làm việc nhu Chu Công, thường tình còn nghi ngờ huống chi Nguyển Bặc ở chức Thủ Tướng và Đinh Điền là dại thần cừng họ với vua, việc khơi binh ấy không phài làm loạn mà là một lò̉ng phò tá họ Đinh, dánh lchông dực mà chết, cái chết áy là dứng chổ ...".

Đặng Minh Khiêm thời Lêe Thánh Tông có bài thơ ca tung Ngài, hai câu cuối là :
"Phuc nghía durong lang toàn dai tiét,
Thuiy chung thê bät phus Đinh Hoàng."
dịch nghla là:
"Giẫ nghìa durong lang toàn tiết lôn
Thuiy chung thề cháng phu Dinh Hoing "
Đữc Thùy Tổ Nguyển Bặc là một vị dại cong thần suốt dời hy sinh cho người bạn kết nghỉa là Đinh Tiên Hoàng, khí tiết hiễ ngang, aẵn aàng lấy cái chết để bảo vệ nhà Đinh. Hon một ngàn nâm trôi qua, gốc dại cổ thư ho Nguyền từ cái nôi Đại Hi̛u, Gia Miêu dâm chồi xanh tươ lan khắp mọi miền, con cháu Ngài lập nên hàng trăm chi phái hậu duệ, từ Bác chí Nam, mười thể kỷ̀ ấy dã xuất hiện nhiểu danh nhán lịch gử Nguyễn Quốc, Nguyễn Nộn, Nguyễn Đurc Trung, Nguyễn Văn Lang, Nguyễn Hoằng Dư, Nguyē̃n Cam, các chúa Nguyễn, các vua triểu Nguyễn hoặc cäc nhà tho : Nguyễ̃ Thuyên, Nguyễn Phi Khanh, Nguyễn Trâi, Nguyě̃ Gia Thiều, Nguyễn Du, Tùng Thiện Vurong, Tuy Lý Vurong...

## 1.2.- LĂNG MỌ́ VÁ CȦC NOT THȮ TY

Läng Ngài táng ờ thôn Vinh Ninh, làng Đąi Hưu (Gia Viễn, Ninh Bình). Lăng dượ trìng tu lẩn mó̀ nhắt vào nảm Kỳ Ty (1989).

Về dền thờ, ngài dượ thở ớ nhiều noil:

- Chinh thức là ngôit từ dường Nguyễn Tợc tại thôn Vinh Ninh (Gia Viễn, Ninh Binh).
- Tại dền thờ vua Đinh Tiên Hoàng ở xà Trường Yên (Hoa Lư, Ninh Binh) dưng tur thé
 cửa nhả Đinh : Đỉnh Điè̀n, Nguyễn B⿺辶̣̂c, Trịnh Tư, Lưu Cor. Tòa trong cùng là chính cung̣ : thờ Đinh Tiên Hoàng, Đinh Liễn, Đinh Toàn và Đinh Hặg Lang.

Tại thôn Vân Hà làng Đại Hữu (Gia Viễn, Ninh Binh) có ngôi dền thờ 3 vị anh hùng dào viên kết nghưa là Đinh Bậ Lình, Nguyễn Băc và Đinh Điền.

[^1]Tại làng Thanh Trí ngoại thành Hà Nội, có ngôi đển chung của 3 xã : Cuong $\mathrm{Ngô}, \mathrm{Co}$ Diển, Đờng Thì thờ chung hai anh em ngài Ng gyển Bặc và $\mathrm{Nguyển} \mathrm{Bổ}, \mathrm{ngoài} \mathrm{ra} \mathrm{ơ} \mathrm{mổi} \mathrm{xã} \mathrm{dều} \mathrm{có} \mathrm{dinh}$ riêng thờ hai ngài.

Đặc biệt, tại huyện Hoa Lư (Ninh Binh) of bớn thõn dều có dình thờ ngải làm thành hoàng. trong đó thôn Ngô Hạ thờ tương agài. Nāan Canh thân (1980) chi họ Nguyển Đình ruớc turng ngài về thờ ờ từ dường cùa chi họ (cùng thôn).

- Tại kinh thành Phú Xuân (Huê) vua Minh Mệnh cho xây miếu Lịch Đq̣i Đế Vurong dể thờ các vị vua và các danh tương qua các triều đại trong dó có ngài Nguyền Bạac.
- Nảm Đinh dậu (1917) ngài dự̛̣ vua Khài Định qấc phong là Hộ Quốc Tương Công Trác Vō Thương Đảng Phúc Thẩn.
1.3-GIA EINH


### 1.3.1. và 1.3.2. Vqu vè con

Về gia dinh, chi biết ggài có hai người con là Nguyễn Đê̂ và Nguyễn Đq̣t

## I.3.3.1.A NGUYỄN BỒ 阮 南

Ông là anh của ngài. Tiểu sứ không rô.
Ông lả một vị tướng của Đinh Bộ Linh. Nàm Đinh Mão (967) ông dược cử di đánh Nguyễn Siêu, một sưư quân có binh luyc lớn, dóng ợ Đông Phù Liệt (huyện Thanh Trì, Hà Nội ngày nay) và bị tử trận.

Ông dược thờ chung với ngài ở các dinh thuộc làng Thanh Trì (ngoại thành Hà Nội)


## II．1．－THÂN THẾ VÀ SƯ NGHIÉP

Ngài húy là NGUYE̛N ĐÊ 行元 低，con trởng của Định Quốc Công Nguyền Bạc，Lai lịch ngài không ro．

Khi Định Quốc Công bị hại，phu nhân cùng với hai con là ngài và Nguyễn Đạt chạy về Lánh man ở Gia Mêu（Tống Son，Tharh Hóa）．

Sau đó，ngài cưng em ra học ớ Kinh Bác（Bắc Giang）；ngài giao du với nhiểu hào kiệ̣t và Lả bạn thân của Lý Công Uẩn．Dưới triểu vua Lê Long Đinh，Lý Công Uẩn giữ chức Tả Thân Vẹ̀ Điện Tiền Chi Huy Sứ，ngài giử chức Hỡu Thân Vệ Điện Tiển Chỉ Huy Sứ，dều là các vị dại tương bào vệ kinh thành Hoa Lưr．Vua Lé Long Đỉnh（còn gopi là Lê Ngọa Triều）dộc ác，tàn bạo， làm mọi ngừi oán ghét．Vi vây khi thà vua mất vào nảm Kỷ Dậu（1009），nhân con còn nhỏ， ngài cùng Đào Cam Mộc và quần thần tôn Lý Công Uå̉n lên làm vua lập nên triểu đại nhà Ly̆

Ngài là cân thền thân tin của vua Lý，lập dự̛̣c nhiều công trạng，đưq̛̣ phong là Đô Hiệu Kiềm ${ }^{(3)}$ ，tược hầu．

## II2．－LĂNG MỌ VÀ CÁc NOI THỜ TƯ

Ngày mát hoḷ̆c lăng mộ và các thờ tư của ngài dều không dược rồ．

## II．3．GIA BINH

## II．3．1 và III．3．2．VG vì con

Về gir dình，chỉ biét ngài có ba người con trai là Nguyễn Quang Lqi，Nguyễn Viên và Nguryễn Phúc Lịch．

## 113．3．Ant chị tm

## II．3．3．2．A．NGUYỄN ĐAT 陁 達

Ông là em của ngài，tiểu sử không rô．
Ông lập ra một chi họ Nguyễn ở Điềm Xá（Yên Phong，Hà Bác）．

[^2]

## Ili．1．－THÂN THẾ VÀ SƯ NGHIỆP

 lịch ngải không rō．

Ngài làm quan dưới triều các vua Lý Thánh Tông（1054－1072）và Lý Nhân Tông（1072－ 1127）．Ngài là một cưu thản có công lao nén dượ vua Lý Nhân Tông（1072－1127）．Ngài là một cưu thẩn có công lao nên dự̛̣ vua Lýg Nhân Tông phong làm Tả Tượng Quốc，Tham Tin chinh sur．

Có gia phả chép ngài và anh của ngài là Nguyễn Quang Lq̣i dểu là tỳ tưỡng của Lý Thưưng Kiệt．

## HII．2．－LÃNG MỌ VÁ CÁC NOI THỞ TỰ

Ngày mất hoặc lăng mồ và các nơi thờ tự của ngài không dự̛̣ rô．

## III．3．GIA BiNH

## III3．1．vì III32．Yq vè con

Vê gia đình，chỉ biết ngài có một người con trai là Nguyễn Phụng．

## H1133．Anh chị em

Ngài có hai anh em trai，vể chị em gái khōng ró．
III．3．3．1．A，NGUYỄN QUANG LỌT 阮 光 利
Hòa Quốc Công
Ông lỉ con truờng của Đô Hięu Kiểm Nguyễn Dê．Lai lịch ông không rô．
Ông làm quan đưới triểu vua Lý Thái Tồ（1009－1028）dến nhức Đô Chi Huy Sứ．Khí vua Lý Thái Tồ băng，các hoàng tử tranh ngồi，ông cùng Lê Phụng Hiểu dẹp nội loąn và lập vua Lý Thái Tông lên ngôi．Năm Mậu thìn（1028），ông dượ phong chức Thái Uy Hò̀ Quốc Công．

Ông có một người con trai tên là Nguyễn Nghìa（có nơi chép là Nguyên Nghia Truờng）．
Con çháu của ông truyền xuống gồm Nguyễn Nghǐa（làm quan chức Viên Ngoại Lang），đễñ Nguyền Quốc（làm quan chưc Đại Tư Đồ），dến Nguyển Giới（làm quan chức Thurơng．Thur Bồ Hinh）v．v．．．

III．3．3．3．A．NGUYỄN PHỦC LỊCH 阮 桯 委
Thái Bảo
Ông là con thứ ba của Đô Hiệu Kiềm Nguyễn Đê．Lai lịch ông không rô．
Ông làm quan dưới các triè̀u vua Lý Nhân Tông（1072－1127）và Lý Thần Tông（1127－ 1138）．Có tài liệu chép tên ông là Nguyễn Phúc．

Con cháu cùa ông truyền xuống gồm Nguyển Dưong（làm quąn chức Thái Báo）vả về sau truyền xuống dến ông̣ Nguyễn Thuyên（dời TYản，nổi tiếng về tho vânn nôm thởi kỳ đầu tiên）．

$$
\therefore
$$

Đến đời đệ tam tổ，một số nghi vấn về niôn đại đurp̣c đột ra．Theo một qố tài liệu vè gia phả thì tiểu sử các ngài（Nguyễn Viễ̉n，Nguyển Quang Lqi，Nguyễn Phúc Lịch）dực ghi chép như trên．Nhung khi tính toán lại niên kẏ cựa các vị，trù̀ ngài Nguyển Đe dực các tài liệu và
gia phả công nhặn là đò̀ thứ hai, kế tiếp dức Thủy Tổ Nguyển Băc, côn thễ thứ của các vị vể sau đều là nghi vấn (các gia phả của các chi họ Nguyễn chép thể thứ các vị khác nhau).

Điều chúng ta biết đưq̛e là sau dời đệ ohị tồ Nguyền Đê, ḥ̣ Nguyễn đưqc phân thành ba phánh: nhánh (1) thuộc döng Nguyễn Quang Ląi, nhánh (2) thuộc döng Nguyễn Viển truyền trưc tiếp xuóng dòng hẹ Nguyển Phúc và nhánh (3) thuộc dòng Nguyễn Phưc Lụch.


## IV.1. - THẦ THÊ VÀ SƯ NGHIẸP

Tả Đô Đốc húy là NGUYẼ̃N PHỤNG 阮 素 con trửng cuia Tả Tướng Quốc Nguyễn Viễn. Lai lịch của ngài không rō.

Ngài làm quan chức Tả Đô Đốc dưới triều vua Lýl Anh Tông (1138-1175). Nǎm Ất sừu (1145) ngài dâng lên vua con rùa mắt có 6 con ngrơi, ứ có 4 chữ "Vurong dĩ công pháp" (ura theo việc cōng).

Về sau, nhân vì liên quan đến việc chống Đỗ Anh Vū mà ngài bị sát hại.
Đỗ Anh Vũ tư thông với Thải hậu (họ Lê) lúc bấy giở dang cầm quyền nhíp chính. Đỗ dược quyêt đoán mpi việc, tư do ra vào cung cấm, khinh ré dỉh thằn nên các quan trong triều là Vũ Đái, Nguyển Dương, Nguyển Quoốc đều lo việc munu trừ Đổ Anh Vũ. Việc không thành nên Vũ Gái cùng 20 gguời liên can đểu bị hại. Theo tài liệu các gia phả, Nguyễñ Phụng, Nguyền quốc và Nguyễn Dươg đều bị hąi trong dịp này.

Ngài mất vào nåm Canh Ng (1150). Nhu vậy, dưới triều Lý Anh Töng, ḥ̣ Nguyền có 3 ngươ làm quan to dều bị giết hại.

Các mục khác có liên quan dến ngài như lăng mô̂, gia dian dều không rõ.

Dy̧a vào các gia phả xưa của các chi hẹ Nguyển ở miền Bắc (ghi chép khá giống nhau) và sử liệu, chúng ta cố thể lập phả từ dức Thủy Tổ Nguyễn Bặc dến ngài Nguyển Phụng nhur sau:

Nhánh (1)
Nguyen Quang Lqi
Nguyên Nghta
Nguyền Quốc (? - 1158)
I. Nguyền Bặc (924-979)
II. Nguyên Đế Nguyễn Đạt Nhánh (2) Nhánh (3)
1ii. Nguyên Viên Nguyên Phúc Lich
(? - ?
IV. Nguyễn Phụng Nguyễn Duoong
(? - 1150)
V. Nguyễa Nộn
(? - 1229)
Nguyễn Thuyêrn
$(?-1282)$
Nhánh (2) là nhânh truyển xuống dòng họ Nguyễn Phúc. Để có thể tính toán phỏng chưng thời đại mà các ngài dang aống, chúng ta có thể dưa vào nhưng sư kiện lịch sử xác thưc như vua Lý Thái Tổ lên ngôi, việc mưu giết Đỗ Anh Vũ không thảnh v.v... năm sinh và năm mất củg các vị có danh trong lịch sử. Nhin vào phà dồ, chúng ta oo những nhạn xét sau :

Đríc Thủy Tổ làm quan thời Đinh Tiên Hoàng, ngải Nguyển Đê làm quan thời Lê Long Đinh chuyển sang Lý Thái Tổ, sư kiện lịch sử và niên kỳ phư hơp với thế thứ (cha $\longrightarrow \infty$ ). Truyển nuống các đòi sau, tù dức Thủy Tổ đến ngài Nguyển Phụng, hai năm mất cách chau 170 năm mà chỉ cảch nhau 3 khoáng thế hệ là quá it : Ngài Nguyễn Đê làm Hửu Thân Vệ̂ năm 1009 (nām Lỵ̆ Cōng Uả̉n lēn ngōi), già thử ngài ainh nām 955 lúc dức Thủy Tồ 32 tuổi, thi lúc dó ngài 54 tuổi dự̧c xem là phù hơp. Bây giò, già thừ các ngài đều dển 40 tuổi mới sinh coon thi ngai Nguyễn Viển sé sinh nâm 995 và ngài Nguyễn Phung sinh năm 1035. Ngài Nguyên Phung
 nay voly.

Nhur vêy, nếu ngài Nguyex̃n Viển là con ngai Nguyễn Đé thì phài cách 2 hoặc 3 dời mới
 thi ngài Nguyễn Viễn phải cách ngài Nguyên Đêe 2 hoạc 3 đời. Trương hqp ngai Nguyễn Phung và ngài Nguyên Nộn cuing tuoong tư nhur vịy.

Chúng ta co thể két luân là eác gia phỉ xura cỉa các chi ho Nguyễn, khi chép thé thứ cac dời $1,2,3,4$ v.v... oó lẻ chi chép tên các ngài co danh troug lịch sử chứ không phaỉ theo thứ tu (cha $\longrightarrow$ con) hoăc là việc ano chêp có bỏ sót một sồ đò̀i do các Lán gia bién : năm 979 dức Thủy



 theo dori,


## V.1. - THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP

 Ninh). Lai lịch ngài không rõ.

Lúc còn trè, ngài làm cư sl, sống ẩn ở chùn Phù Dục (Phù Đổng, Bắc Ninh). Tháng 8 năm Mậu Dẳn (1218) vua xuống chiéu bát tội ngài vì ngài dào dự̛̣ vàng ng̣̣c và thần kiếm mà không dem dang.

Năn Ky̆ Mão (1219), Trả̉n Tự Khánh xin vua tha tội cho ngài nhưng buộc phải di dánh giặc dể chuộc tội. Tháng 10 năm Ky̆ Mão, ngài dem quân di dánh người Man ở Quảng Oai.

Tháng 3 nām Canh thìn (1220) ngài thắy hp Trần chuyên quyền bèn chiếm cứ làng Phù Eởng, tư xưng là Hoài Đq̣o Vuoong. Thanh thế của ngài ngày càng mąnh, lan dần cả vìng Bắc Giang. Lúc này, nhà Lỵ aáp măt vào tây họ TYần, lòng ngrời ly tán, giạ̉c giâa nổi lên khắp noỉ. Hai thế lục mąnh hon cả là Đoàn Thương, chiếm cứ vìng Hải Durong, và ngài, chiếm cứ vùng Bắc Giang.

Năm Bính Tuất (1226), Trû̀n Cảnh dự̛c vqu là Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi, lập nên nhà Trần. Trần Thủ Độ dự̂c phong làm Thái sư, thống quốc hành quân, di dárh dẹp các noi chura chịu hàng phục. Vì thế lục của ngài và Đoàn Thựng còn mạnh nên Trần Thủ Đ̣̣̂ phải cắt đất phong Vurong cho hai vị dể giảng hòa.

Năm Đinh hợ (1227), ngài cất quân di dánh Đoàn Thự̛̣g. Hai bên kịch chiến ở xứ Đổng Đlao (Bắc Ninh). Đloàn Thương thua bỏ chạy và nầm chết trên gò dất ở xă Yên Nhân (Hải Dưong). Con Đoàn Thương là Đoàn Văn dem gia thuộc dến qui hàng ngài. Thanh thế agài càng lừng lẫy, Ngài tư xung là Đąi Thắng Vurong.

Trần Thủ Đệ thấy thế lự ngài mạnh nên rất lo, vưa chia quân chống giữ vừa sai sứ mang sấc thur đến chúc mùng và gia phong cho ngài làm Hoài Đq̣o Hiếu Vũ Vưong, Trấn Thủ Độ conn gả công chúa Ngợn Thiểm cho ngài.

Năm Kỷ sứu (1229), tháng ba có nhật thưc, ngài bị bệnh mà mất. Tự dó nhà Trần mói thật 时 thống nhất dất nước.

Dòng họ Nguyễn các dời trước dều làm vơ tưởng lập nên sư nghiệp, truyền dển ngài, không rõ lý do vì sao ngài lại ần cư ờ chùa. Nhung số mệnh đưa đẩy, ngài trở lại con đưởng võ nghiệp của cha ông, lập nên chiến cồng lùng lẩy, dô̂i dịch với nhà Trần, xumg vrong riêng một cõi. Quả thật ngài cūng là bị̂c anh hùng sánh ngang với dức Thủy Tổ Nguyễn Bạ̉c. Ngoài ra, ngài có công biên soạn gia phả dòng ho Nguyè̃ ${ }^{(1)}$.

## V.2. - LĂNG MỘ VÀ CÁC NOI THỜ TỤ

Sau khi ngài mấl dân dịa phương xã Phù Dưc (Tiên Du, Bắc Ninhh) lập dền thờ gọi là dền thần Hoải Đq̣o để thờ ngài. Các huyện Đông Ngàn, Tiên Du (Bắc Ninh) dê̂u thờ ngài làm phúc thển. Trải qua các triều dại, ngài dực phong làm Thượg dẩng tô̂i lỉh thần ${ }^{(2)}$. Không biét nõ lāng ngài táng ở dâu.

[^3]
## V．3．－GIA PINH

## V3．1．Các vị phu nhân

V．3．1．1．（khuyét danh）
Hoài Đạo Vuong phu nhân．
Tiểu sư khóng रỏ．

## V．3．1．2．TRẢN THI NGOAN THIỀM 陳 氏 玩 隐

Bà là con của quan Phł quớe Thải úy Trần Thưa và lá em của vua Trần Thái Tông．Lai lịch không rõ．

Trần Thủ Đ̣̂̂ gả bà cho ngài với mự dich giang hỏn và thăm dò nợi timh của vùng ngài chiếm cứ．

V3．2．Con trai vè con gái
Ngài có 5 người con trai，con gái không rỏ．

Con trai
1．Ngryễn Thế Trứ
Con gái

2．Nguyen Long
3．Nguyễn Hiến
4．Nguyên Thứ
5．Nguyễn Diễn
V33．Anh chị em
Không rō


## VI．1．－THẤN THÉ VÀ SỰ NGHIỆP

Ngài húy là NGUYẼ̃N THẾ TƯ 阮 世 賜（có nooi chép là Nguyễn Tứ），con trương củn Hoài Đlạo Vurong Nguyễn Nộn．Tiểu sứ ngài khōng rò．

Ngài làm quan dưới triều Trần Thái Tông（1225－1258）chức Đô Hiệu Kiểm ${ }^{(1)}$

## Vi．2．－LĂNG mộ VÀ CÁC NOI THỜ TỤ

Không rõ

## VI．3．－GIA BINH

## VI．3．1．và VI．3．2．Vqu vè con

Theo các tài liệu để lại，ngài có 7 ngrời con trai（có phả ghi là 9 ngrời con）nhung chi biết được danh tánh hai vị ：Nguyền Nạp Hò̀ và Nguyền Cánh．

## V1．3．3．Anh chị em

Ngài có 4 em trai，chị em gái không rõ．

## 

## Thái Phó

Ông là con thứ hai của Hoài Đqǫo Vưong．Khi Hoài Đqo Vurong mất，ông theo về nhà Trần， giữ chực Chỉ Huy Sứ，Trà̀n Nhần Tōng（1279－1293）phong ồng chức Thái Phó，tược Quận Cong．

Con cháu không rò．
VI．3．3．3．A．NGUYẼN HIẾN ア元 䱒；

## Chi Huy Sứ

Ông là con thứ ba của Hoải Đq̣o Vưỡg．Khi Hoải Đąo Vương mất，ông theo về nhà Trà̀n， gi̛ư chức Chỉ Huy Sứ，đượ phong tước hầu．

Con cháu không rō．
VI．3．3．4．A．NGUYẼ̉N THÚC $\boldsymbol{\beta}^{\beta} / \mathrm{L}$ 言載

## Tà Đô Đö́c

Ông là con thứ tư của Hoài Đqo Vưong．Óng xuát thân ngành võ．Năm Đinh họi（1278） TYẩn Nhân Tông phong ông là Tả Đố Đốc quàn quần Thánh Dự và quân Nghia Düng．Trong cuộc khảng chiến chống quân Nguyên，ông lập dược nhiều công trạng．

Con cháu không rõ．
VI．3．3．5．A NGUYỄN DIỄN ア 元 演
Viên Ngoąi Lang
Ông là con thứ nām của Hoài Đăo Vurong．
Ông làm quan chức Viên Ngoąi Lang dời Trẩn Thánh Tông．
Cuồi năm Tân Dậu（1261），vua Lê Thánh Tông cừ ông cùng Trần Phưng Công，Nguyễn Thám di sứ nước Tàu（trièu n nhà Nguyça）．

Con chău không rō．
 Kuảm Hiệu hoạ̃c bồ Hiậu Kiệm．

$+\infty$

## VII.1.- THẦN THẾ VÀ SƯ NGHIỆP

 Thế Tứ. Lai lịch ngài không rơ.

Ngài làm quan chức Bình Man Đại Tướng Quân dưới triều vua Trẩn Duệ Tông (1374-1377). Vào lúc này quân Chiêm Thành thường sang cươp phá thành Thăng Long. Năm Đinh Tị (1377), ngài theo vua Duệ Tông vào dánh Chiếm Thành. Vua Chiêm là Chế Bồng Nga tráa hàng để lựa quân ta tại cử Thị Nai (cữa Qui Nhon). Vua Duệ Tông và ngài dểu tử trận.

Ngài mất ngài 24 tháng giêng năm Đinh Tị (4-3-1377)

## VII.2.- LĂNG MỘ VÀ CÁC NOI THỚ TỤ

Không rõ
VII.3.- GIA BINH

Yil.3.1. vì Y11.3.2. Yy và con
Vể gia dinh, ngài oó 4 người con trai nhurng chi biết người con trương tên là Nguyễn Công Luật, các vị khác dều khuyết danh

YII 3.3. Anh chị em
Ngài có nhiểu anh em nhung tài liệu ghi lại chỉ có 1 vị.

Ông là con thứ hai cuia Đa Hiệu Kiểm Nguyễn Thê Tứ. Ông đồ khoa thi võ năm Quýy Hẹi (1323) dời Trần Minh Tông. Ồng làm quan dưới các triểu Trần Minh Tông (1314-1329) dến Trần Duệ Tông (1374-1377). Ông traín thú xứ Kinh Băč, dự̛c phong Thái Fhó Tham Tric chinh sự Cánh Quạn Công.

Ông có 5 người con trai, con trưởg là Nguyễn Thành, các vị khác khuyết danh.


## VIII.1.- THÂN THẾ VÀ SƯ NGHIẸंP

 Quân Nguyễn Nạp Hòa. Lai lịch ngài không rŏ.

Cup̣̂c dời làm quan của ngài ở giai doạn đẩu không nŏ ràng. Ngài làm quan dưới hai triếu rua Trần Duệ Tông (1374-1377) và Trần Phế Đế (1377-1388), từng gíu các chức Giám Quân Thiên Trường (bảo vệ hoàng cung), Hĩ̛u Hiệu Điểm v.v...

Năm Mậu thìn (1388), Trẩn Phế Để bàn mưu với Trang Định Vuroug Trằn Ngac giết Hồ Quý Ly đé̉ từ hâu họa Cô kẻ tiết lộ việc này cho Hở Quý Ly biết. Lúc báy giờ Hồ Quý Ly nói gì cûng dượ Thượg Hoàng Nghệ Tông nghe theo. Vi vậy, Hổ Quý Ly lấy cớ Phể Đế dã giết Ngu Câu Vuong Trẩn Húc (con của Thương Hoàng), xin Thương Hoàng lập vua khác. Phế Đế bị Thurọng Hoàng giâng xuống làm Minh Đữ Đại Vuong. Sau dó Phế Đế bị thát cổ chểt ở phủ Thái Drơng. Nhửng qgười theo Phế Đế dếu bị hại.

Ngài bị giết hąi theo Phế Đế vào nảm Mậu thin (1388).

## VIII.2.- LĂNG MỘ VÀ NOI THƠ் TỤ

Không nỏ

## YII.3.- GIA BİNH

VHI3.1. vè VIII3.2. Ver và con
Vẻ̉ gia đình, chi biết ngài có ba ngưvi con trai là Nguyễn Công Sảch, Nguyễn Hách ${ }^{(1)}$ và Nguyển Minh Du. Trong vu thàm sát năm Mậu Thùn (1388), 3 người con của ngài dếu bị bá̛t. Vể sau, người con thứ hai là Nguyễn Hách trốn thoát dực.

VIII 33. Anh chị enn
Không no
(1) Co nhīáu phả chép là Nguyễn H .


## IX．THÂN THẾ YÀ SƯ NGHIĘP

 Công Luật．Lai lịch ngài không rơ．

Cūng như cha，ngài cùng hai anh là Nguyển Công Sách và Nguyển Hách dều làm quan dưới triều Trân Phế Dé＂．Theo＂Đąi Viê̂t Sử Ký Toàn Thư＂，Nguyễn Bảt Sách là ngurời cùng vú nuôi với Trần Phể Đế nên có tển là Nguyễn Thánh Du．Như vậy chứng tỏ thân ginh ngài là tương thân cặn với Hoàng gia．Cũng theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư，khi wua Duệ Tông tự trận vào nảm Đinh Ty（1377），nguời con truờng của nhà vua dượ Thựng Hoàng Nghệ Töng dura lên ngôi mà sau này bứ ghi là Trần Phế Đệ̂ ${ }^{(1)}$ ．Qua năm sau，Mậu ngo（1378），Trẩn Phế Đế cho ngườ có cùng như mẫu với minh là Nguyễn Bát Sách làm Quản quân thiết asng và hai em của Nguyễn Bát Sách là Nguyễn Hách，làm Quản quân thiết liêm và Nguyễn Thánh Du làm Quàn quân thiết hố ${ }^{(2)}$ ．Các gia phả đều ghi Nguyển Bát Sách là Nguyễn Công Sách，Nguyễn Thánh Da Là Nguyễa Minh Du．

Trong vụ thàm sát Trẳn Phế Đế năm Mậu Thìn（1388），ngài bị bért．Sau dó ngài bị Hổ Quý Ly giết vào năm Canh ng̣̣（1390）．Có thuyết cho ràng ngài trốn thoát dược vá vể Thanh Hóa mai danh ẩn tích．

## IX．2．－LĂNG Mọ̃ VÀ CÁC NOT THỚ Tự

Không rõ．

## IX．3．－GIA BìNH

## IX3．1．và IX．3：2． $\mathbf{V}_{\mathbf{q}}$ và con

Vè̀ giu đính，chỉ biết ngà̀i có ba ngư̛̛i con trai là Nguyễa Sùng，Nguyển Thư và Nguyễn Biện．

## IX33．Anh chị em

Ngài có hai nguời anh．

## IX．3．3．1．a．NGUYÉN CÔNG SÁCH 阮 公 索 Quản quân thiết sang

Ông là con trửng của Hữu Hiệu Diểm Nguyễn Công Luạt．
Theo＂Đąi Việt Sử Ký Toàn Thu＂，ông cùng vú nuôi với vua Trần Phế Đế．Năm Đinh mão （1378）vua phong ông lèm Quản quân thiết sang．Cuốl năm Mậu thin（1388）vua Trần Phế Đế muru bá̛t Hồ Quý Ly không thành，bị Thự̛̣ng Hoàng Nghệ Tông bất giam．Ông cùng các tượg dịnh đem quân vạ̀o cứu vua nhưng vua yêu cầu phải tuân theo lệnh của Thự̧ng Hoàng．Sau dó ông bị bất và bị hąi．

Ông có một người con tển là Nguyễn Phong．


Ông là con thứ hai của Hữu Hiệu Điển Nguyễn Công Lụ̣̂t．

[^4]Trong vu thàm sát Trẩn Phé Đế năm Mậu Thin (1388), ông trốn thoát vể Thanh Hóa. Sau, ông cùng con theo cuộc khởi nghìg của nhà Hậu Trần (1407-1413) và bị tử trânn.
*
Đến Đệ̂ cửu tổ Nguyễn Minh Du, chúng ta lại gạ̣p nhừng nghi vến vể niên kỷ. Theo tài liệu một số gia phả, ngài có cùng nhũ mẩu vời Trần Phế Đễ. Theo "Đqii Viẹt Sử Ký Toàn Thư", (một tài liệu đáng tin cậy), Trần Phế Đẻ̛ bị hại nhám Mậu Thin (1388) lúc mới 22 tuốí, tinh ra nhà vų sinh năm Đith Mùi (1367). Năm Ky Ty (1389), Hố Quý Ly chọn nģườ of danh vọ̣̆ vào làm ờ Xu mật viẹnn, trong dó có hai ông Nguyễn Sùng và Nguyẽn Thư déa là con trai của ngài. Vil là nguời có danh vọg, hai êng lúc này phái có tuổi khoáng 30, nghta là năm sinh của hai ông vào khoảng 1360. Tính ngực trở lại, năm ainh của ngài vào khoáng 1340. Nǎm này có thể chấp nhận dự̛c vì nó phù hơp với các dởi hậu dụ̂̂ kể tiếp. Nhur vậy, ngài không cùng vú nuôi với Trần Phé Đé̛e và anh của ngàì là Nguyễn Công Sách có lê không phài là nhân vật Nguyển Bát Sách trong "Đaii Việt Sư Ký Toàn Thur.

Sau đời ngài, nhiều gia phỉ chép hậu duệ của ngài không giống nhau. Sau dây là một só phả đở tiêu biểu lấy từ các taì liệu "Nguyễn Phước Tầm Nguyên" (gọi là P.Đ.1), "Tiên Nguyên Loát Yếu Phổ" (gọi là P.Đ.2) và "Nguyễn Gia Thế Hệ" (gọi là P.D.3) hoặc lấy trong hai thác phẩm viết vào đời Gia Long : Nam Hà Tiệp Lưc của Lê Đản chép "Hoàng Gia Phả Hệ" (P.Đ.4) và Nara Hà Ký Vān của Đ̣̣̆̆ng Trọng An chép "Hoàng Triều Ngọc Phồ" (P.Đ.5) và mục "Thế Hȩ Triểu Nguyền" trong gia phà phủ Vinh Từng Qự̆n Vurong (P.E.6)

Ngoài ra, các lài liệu và nhuểu gia phà chi hẹ Nguyễ củng lâm vào tình trang nhu vây. Thế thứ, ho tền và chức tước các vị dều khác nhau, sá̛p xếp không rò ràng, có lè do "tam sao thất bồn".

| P. 8.1 | P.8. 2 |  | Р.В. 3 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| can vorong NGUYÉN MINH DU <br> Chiâu Guang Háu NGUYỄ SỨ <br> Hoảnh Quóc Cõng NGIVÊN COONG CHUẮN | Thài su <br> Huệ Quớc Cöng <br> NGIJYÉN TIẾN <br> Thài sur <br> Sưng Quóc Công <br> NGUYĚ̃N LONG <br> Théi úy <br> Nghle Cuóc Công <br> NGUYĚN SLi <br> Thái bảa <br> Hoẳng Quác Cồng <br> NGUYÊN CÔNG CHUẢN <br> Thái sur quán NGUYEN H:ECU | NGIVE²N MINH DU <br> Quàn trang nguyễn biện <br> Chiāu Quaná Háu NGUYEN SƯ̇ | Du Cân Công NGUYÉN MINH DU NGUUĖN VIETT BIEN <br> Cuản nội nguruãn vít Chiém <br> Chiêu Cuan NGUYĚN VIÉT CHỪ <br> Hoanh Cuoúc Công NGUYỄN VIÉT DUẦn |


| P.8. 4 | P. 8.5 | P.8.8 |
| :---: | :---: | :---: |
| Thàl sur <br> Dự Guóc Cóng NGUYÊN TAȦI <br> Thái su NGUYEX̃N LONG <br> Koinh quóe Công HOAANG EAO <br> Nghia Quďe Cóng NGUYEN LANG | Dục Quóc Cong NGUYEN TAÄl <br> Thál su NGUYÉN DAO NGUYÉN NGMAA NGUYÉN HOAANG NGUYẼKN HAO | Thài su <br> Huệ Quốc CSng <br> NGUYẼ̃N TAĀ। <br> Thậl sur NGUYÉN LONG <br> Thái úy Nğhla Quố Cóng NGUYẼEN SLi <br> Thái bảa Trím Ouác cóng NGUYEN COANG <br> Tháa sur NGUYĖN HAO .., |



NGUYEN BIEN


## X．1．～THẦ THẾ VÀ SỰ NGHIỆP

Ngài húy là NGUYỄN BIỆN 㜿 Nguyễn Minh Du．Lai lịch cưa ngài không rô．

Khi Du Cổn Công bị Hồ Quý Ly hâm håi，ngài trốn vể Thanh Hóa，cư ngụ ở son dộng， chiêu tập dân miền nưi，tư làm hùng trương ${ }^{(1)}$ Khi Gián Đlịh Đế（1407－1409）và Thùng Quang Đế（1409－1013）nhà Hậu Trán khời nghia chớng quẫ Minh，ngài thường giúp dở luơng thưe nên dực giao làm Phụ Đqo son dọng，cai quản 12 trang（vi vfuy ngài còn dưpc goi là Quán Trang）．Sau ngai cơn dượ phong làm Huệ Quấc Công．Khi nhóm Hậu Trẫn tháit baí，ngài từ về son dọng cùng bà con căy cày làm ân．

Ngai mất ngày 12 thánh 6 ám lịch（không rờ năm mất），thuy An Tâm．

## X．2．－LĂNG MỘ VÀ CÁC NOT THÓ TƯ <br> Mộ của ngài tại núi Thiên Tôn（Tông Som，Thanh Hóa）．

## X．3．－GIA BINH

## X．3．1．Các vị phu nhên

## X．3．1．1．MAI THỊ LUẬT 枚 氏 律

Bả húy là Mai Thị Luật，thưy là Từ Tâm．tiểu oử không rơ．
Mộ của bà cūng táng tại núi Thiên Tơn．

## X．3．2．Con trai vì con gai

Ngài có 6 ngurodi con trai và 2 nguori con gáa

## Con trai

1．Nguyễn Tác
2．Nguyễn Chiếm
3．Nguyễn Trinh
4．Nguyển Thẻ
5．Nguyền Ba
6．Nguyẻn Phuc

## X．3．3．Anh chi em

## X．3．3．1．A．NGUYEN SU̇NG

Ông là con trương của Du Cấn Công，ông là ngurti of danh vọng，dực Hổ Quý Ly mời ra 1àm ớ Xu mệt viện．Khi cha bị hại trong vy Mạu Thin（1388），ông bó trớn và mai danh î̉n tich．

Vể aau，ơng theo giúp nhà Hậu Trẩn chống lại quân Minh，lệp dự̛̣ nhiểu cỏng trạng，ông durpe phong là Ta Hiệu Điểm．

Con cháu khöng rì．


Con gai
1．Nguyễn Thị Ha
2．Nguyễn Thị Phing

## X.3.3.2.A. NGUYEN THU $\beta$ 元 書

Ông là con thư hai của Du Cân Công. Cüng nhur anh, ông là ngưdi ớ danh vp̣ng, dực Hố Quý Ly mòi ra làm ̛̛̉ Xu mật viên. Khi cha bị giết hại trong vu Trần Phế Đé̛, ông bỏ trốn không bjết di dau.

Con cháu khôņ̧ ró.


## XI．1．－THĀN THẾ VÀ SƯ NGHIỆP

Nàà húy là NGUYẼ CHIẾM 阮 佔（còn đọc là Chiêm）．Ngài là con thứ hai của Huệ Quốc Công Nguyễn Biện．Lai lịch cúa ngài không nỏ．

Chi biết ngài theo cha ở soon động，làm chức Quàn nột，cai quản các trang trại．
Mất ngày 20 tháng 10 âm lịch（không rơ nărn）．

## XI．2．LĂNG MỘ VÁ CÁC NOT THỜ TỤ

Mộ của ngài táng ở núi Thiên Tôn（Tống Son，Thanh Hóa）．
XI．3．GIA BINH

## X1．3．1．Các vị phu nhần

XI．3．1．1．MAI THI MAI
枚 氏梅
Bà hứy là Mai Thị Maí，hię̂u là̀ Diệu Nghỉa，thưy là Từ Thiện．Tiểu sử khâng nồ．
Bà mât cùng ngày vờ ngài，mộ táng ở tưi Thiên Tôn．
X13．2．Con trai yà con gái
Ngà có 4 con trai và 4 con gái

Con trai
1．Nguyễn Sù
2．Nguyền Kinh
3．Nguyễn Vinh
4．Nguyễn Mẩn

Con gái
1．Nguyển Thị Bồi
2．Nguyễn Thị Ba
3．Nguyến Thị Cấp
4．Nguyễn Thị Luyện

XI．32．Anh chị em
Ngài có 5 anh em trai và hai em gái．Chi biết đượ so qua hành trang của một vị，các vị khác đều không rô．

XI．3．3．1．A．NGUYEビN TÁC ア元 作
Ông là con trữ̛̉g của Huẹ quốc Còng．Tiểu qử khōng rơ．
Ông theo cha ờ son dộng，cùng vợ các anh em cai quàn các trang trại．
Ông có một ngừì con tên là Nguyễn Bá Lán
XI，3，3．3A．NGUYEN TRINH ア元 偵

XI．3．3．5．A．NGUYEN BA ${ }^{\mathrm{X}}$ 䛃，伋
XI．3．3．6．A．NGUYẺN PHUCC 阮 伏
XI．3．3．1．B．NGUYEN THI HA 阮 氏 荷
XI．3．3．2．B．NGUYEN THI PHÁNG アアゴ元 氏 仗


## XII．1．－THẦ THÉ VÀ SỰ NGHIỆP

 Nọi Nguyễn Chiếm．Lai lịch của ngài trhông rõ．

Ngài sống ở son dộng như các vị dời trưofe．Do con cháu của ngài có công lơn trong cup̣̂c khỏi nghìa Lam Sont và trong các triều vua kế tiếp，ngài đượ vua Lê Hiến Tông（1479－1504） truy phong chức Đq̣i dịi truởng Chiêu Quang Hầu（mẹ vua Lê Hiến Tông là chá̛ nội của ngài）．

Ngài mất ngày 10 tháng 4 âm lịch（khồng rõ năm），thuy lì Nhân Phúc．

## XII．2．－LĂNG MÔ VÀ CÀC NOI THỜ TƯ

Mộ của ngài táng ở núi Thién Tôn（Tống Son，Thanh Hóa）

## XII．3．－GIA BlNH

## XII3．1．Các vị phu nhân

## XII．3．1．1．MAI THI QUANG 枚 代 光 <br> Chính phu nhân

Bà húy là Mai Thị Quang，tiểu sử không rơ．
Bà mất ngày 27 thánh 4 âm lịch（không rơ năm），thuy là Thự̂n Nghiac Mộ táng do Hổ Nham Sorn．

Bà ginh dượ 2 nguời con trai là Nguyẽ My và Nguyễn Dul．
XIL．3．1．2．ĐỖ THỊ HIẸU 木土 氏 交文
Thự phu nhân
Bà hưy là Đỗ Thị Hiệu，vợ thứ hai của Chiêulu quang Hầu．Tiểu aự không rơ．
Bà không có con．

## XII．3．1．3．ĐỐ THI HOA 木土 氏 花 Thư phu nhân

 khong rõ．

Bà sinh dự̛̣c 5 người con trai là Nguyễn Dã，Nguyến Công Duẩn，Nguyễn Lâm，Nguyền Lam và một ngựi khuyết danh

## XII．3．3．Con trai vì con gái

Ngai oó 7 con trai và 4 con gái

Con trai
1．Nguyèn Mỹ
2．Nguyễn Dũ
3．Nguyễn D a
4．Nguyêan Cong Duản
5．Nguyễn Litm
6．Nguyễn Lam
7．（khuyết danh）

Con gái
1．Nguyeen Thị Giai
2．Nguyến Thị D4
3．Nguyễa Thị Biên
4．Nguyezn Thị Dién

## MI133．Anh chit emu

Ngài có 3 em trai và $4 \mathrm{chị}$ em gái．Tiều sử các vị này dểu không rō．
XII．3．3．2．A．NGUYỄN KINH 阮系昰
XII．3．3．3．A．NGUYEN VINH ア元」 余
XII．3．3．4．A NGUYE®N MÃN 焐 每文
XII．3．3．1．B．NGUYÉN THI BÖI ア元 氏 不
XII．3．3．2．B．NGUYEN THI BA 阮，氏 把
XII．3．3．3．B．NGUYẼN THI CÃ́P ア元 氏 系合
XII．3．3．4．B．NGUYẸN THỊ LUYẸN 际 氏 系東


## XIII．1．－THÂN THẾ VÀ SƯ NGHIỆP

 Nguyên Sừ（có nơ đọc là Trư）vé phu nhán Đồ Thị Hoa（ $\mathrm{có}$ noi là Hoán）．Lai lịch ngài không rô．

Lúc Bình Bịnh Vưong khởi nghia，ngài cùng anh là Nguyễn Dín theo giúp vè lập dưư nhiều chién công．Näm Binh thân（1416）sau ngày họi Lam Son，mgai đà cung cáp cho nghla quâd 3500 thach thóc．Năm Mạu tuất（ 1418 ），khi nghĩa quân thất uwél lui gitu Linh gon（núi Chi Linh）lfong thưc thiếu thốn，ngài dâ cung cấp 5.300 thạch thóc đề nuôi quân và côn dem binh giài vây，duổi


Năm Binh Ngọ（1425）khi Binh Định Vurong tiến dánh Nghệ An，ngài dă cung cếp 5.500 thach thóc và 500 bå muô̂i．Trong các trạ̣n Ninh Kiếu，Tốt Đ̣̣̂̆g（1426）và Xurơng Giang，Chi Lâng（1427）ngài đả hoàn thành tốt dẹp công vị̂̂c vạn chuyền luong thưc và vù khi．

Khi ngài giữ cưa Lé Hoa（một cưa ài ờ tinh Lào Kai）chống nhau với gię̣c，tương Minh là Mộc Thạnh sọ ngài như cọp nên gọi ngải là Hổ Đầu Tương Quiñ．

Nãtn Mậu Thân（1428）cuộc khởi nghỉa Lam Sơn thành công，vua Lê Thái Tổ tuyên dưong ngài nher sau：＂Nhà nguovi khóng lười điếu binh，tién lưong，vào ra nguy hiểm không quản góng chết．Nhớ công nguơo bé gãy ngon gião，làm quân lưỡi grom quân thù，thừa thắng dánh giặc， một minh rong ruổi dông tây，nglin sông phá núi dể lo nạn nuỡc．Công lao nguơi mpi ngườ dểu biệt，thật là càm kich ！${ }^{\text {ac（t）}}$ ．
 dân ở huyện Tō̃ng Son và dực vua ben cho gata 500 mảu rụ̣̂ng，Ngzai đự̛̣ xễp vào hàng Khai Quốc Công thà̀n bỉnh Ngô và đự̛̣c ban quốc tính Lé．

Ngà mất naxày 10 tháng 7 âm lịch（không rỗ aăm）${ }^{(2)}$ ，thưy là Bào Toàn．

## XIII．3．GIA BINH

## XIIL3．1 Các vị pbu nhân

XLII．3．1．1．MAI THI ÂNH 枚 氏 映
Lểh nhán
Bà là Mai Thị Ảnh，tiều sừ không no
 Lệnh Nhần．Mộ túng tại qữi Thiân Tồn（Tớng Son，Thanh Hớs）．

X111．32．Cun lrai và con gai
Ngài of 7 nguời con trai và 3 nguờri con gái

Con trai
1．Nguyển Đure Trung
2．Nguyễn Nhần Chinh
3．Nguyè̉n Nhur Hiếu
4．Nguyễn Như Trác
5．Nguyẻn Văn Lṑ
6．Nguyền V觔 L㐫
7．Nguyếa Bá Cao

（2）Theo một ax́ phả ngàt mát ngèj mơng t tháng 7 ám lich．
（3）Theo mệt sớ phả．bè mắt ngày mống 5 tháng 4 em Fc̣ch．

## XIII．3．3．Anh chị em

Ngài có 5 anh em trai và 4 chị em gái．
XIII．s．s．1．A．NGUYỄN MỸ Thiên Hộ Hầu

阫元 美
Ông là con trương của Chiêu Quang Hầu．Ongg theo Binh Định Vuong khơi nghia chống quân Minh Ông lập dượ nhiều công trạng，dự̧̣ phong là Thiên Hô Hấu．

Con cháu không rõ．
XIII．3．3．2．A．NGUYEN DŨ Thị Cạn Ty ${ }^{(1)}$
Ông là con thứ hai của Chiêu Quang Hầu．Ông theo Binh Định Vurong từ lúc ban dî̀u của cuậc khời nghia．Ông lập dự̛̣c nhiều công trạng，tàm dến chức Thị Cân TY．

Con cháu không rô．
XIII．3．3．3．A．NGUYỄN DÃ Dūng Quốc Công

阮 野
Ông là con thứ be của Chiêu Quang Hầu．Ông theo Binh Định Vurong khơoi nghia chống quăn Minh．Ông lập nhiều chiến công và dự̛̣ gọi là Sonn Đầu Tương Quẫn Ổng là công thần mớ nước，dược phong chữc Đô Đốc Phủ Đô Thiêm Sư coi việc quân dân hai phủ Lâm Thao và Đłán Hùng（tính Son Tây）．Ồng durpe phong Dũng Quốc Công dưới triều vua Lê Hiến Tông．Làm quan trải qua 5 triều nhưng về sau không họp với vua và bị nghi ngờ，thêm vào dó gia đình không yên ông bèn dem hai con là Chất（làm quan chức Thái úy）và Long（làm quan chức Phó tương）cùng gia nhân sang cur ngu ở Ván Narn và dổi thành họ Ngac，ông lập thành họ Ngạc， về sau có con cháu đông đúc ở Ván Nam．

Có nơ dọc tên ông là Da

## XIII．3．3．5．A．NGUYEN ILÀM 了元 木承 Quan Linh

Ông là con thứ 5 củ̉ Chiêu Quang Hầu．Tiểu sử không rō．Chỉ biết ông làm quan chức Qquản Linnh dưới triều Lê．Ông có một nguvò̀i con tên là Nguyễn Trạch．
xחI． 3 з．aA NGUENENLAM 阮 藍
Ông là con thứ gáu cùa Chiêu Quang Hầu．Tiều sử không rõ．Con cháu không rõ．
XIII．3．3．1．B．NGUYẼ̃N THI GIAI ア元 氏 佳
Bà là con gái Chiêu Quang Hầu．Không rõ tiểu sử．
XIII．3．3．2．B．NGUYẼ̃N THI DỤ 「危 民 于真
Bà là con gái của Chiêu Quang Hầu Không nõ tiếu sứ

## XIII．3．3．3．B．NGUYĚ̃N THI BIEEN <br> 耘 氏 編

Bà là con gái của Chiêu Quang Hầı．Không nỗ tiểu aư
XIII．3．3．4．B．NGUYẼ̃N THI DIEN ア元 氏 浯
Bả là con gái cùa Chiêu Quang Hầu．Không mõ tiều sừ．

[^5]

## XIV．1．－THÂN THẾ VÀ SƯ NGHIỆP

 Công Nguyễn Công Duẩn và phu nhân Mai Thi Ánh．Lai lịch của ngài không rơ．

Ngài làm quan chức Tham Đốc，tượ Hẩu，dưới hai triều vua Lê Thánh Tông（1460－1497） và Lê Hiền Tông（1497－1504）．

Ngài mất ngày 17 tháng 7 Am lịch（không rō nảm mất），thưy là Đức Khánh．

## XIV．2．－LĂNG MỘ VÀ CÁC NOI THỜ TY̛

Khi mất ogài dượ truy phong là Thái Bảo Phó Quốc Công．Lăng mộ và nhả thờ không rơ．

## XIY．3．－GIA BlNH

## XIV 3．1．và XIV 3．2．Yg và con

Vé gia dinh，chi biết ngai có một nguời con trai là Nguyén Vann Lufu．
XIV 3．3．Anh chị ent
Ngai có 6 anh em trai và 3 chị em gái
XIV．3．3．1．A．NGUYEN ĐÚC TRUNG 忶 徳 中
Trinh Quốc Công
Ông lả con trương của Hoàng Quốc Công
Ông làm quan từ dời Lê Thái Tổ（1428－1433），dưới triều Lê Nhán Tông，ông giư chự Điện tiền dô chi huy gứ，Sau khi Lang Son Vuơng Nghi Dân tiếm ngôi，nâm Canh thin（1460）， òng cùng các dai thần phế Nghi Dân và dura Binh Nguytn Vuong Tur Thành lên làm vua（tức là Lé Thánh Tông）．Nąm nìy，ông dura người con fái thứ hai la Nguyễn Thi Ngoc Hàng vao cung vì sau này la mẹ của vua Lê Hiến Tông．Năm Đinh hqui（1467）óng depp yên giạc ở trán Yên Bang．Nām Canh dần（1470），ông phò xa giá dánh Chiêm Thành，trận này quân ta dại tháng． Ông là một lào tương có nhiều công trạng，lại có con gái ginh ra Hoàng Thái Tữ nên rất durợ nhì vua vị nể．Ông dượ phong là Thái úy Trinh Quốc Công．

Ông mất ngày 11 tháng 8 ndin Đinh dệu（17－9－1477）（có phả chép ngày mất của ông là mồng 2 thäng 8 ）

Ông có 6 nguời con trai là Nguyễn Hừu Vinh，Nguyên Công Toản，Nguyễa Cong Đâ，Nguyên
 Thị Du，Thị Diễn，Thị Tú，Thị Dịch，Thị Túe và Thị Euròng．
 Thái Báo Mục Quốc Công
Ông là con thứ 2 của Hoảng Quộc Công，lai lịch khong ri．
 nhiểu cơng trąg，ông dự̛̣ vinh phong Đồng Đhíc Công thẩn，Phò Quổc Thựng Tượng Quân， Try Quỡc Thái Báo Myc Quốc Công．

Ông có 2 ngurơi con trai là Nguyên Dang Co（Tuyên Quqn Cóng）và Ngryẻn Dăng Phy （Tồng Ban Háu）．

XIV．3．3．3．A．NGUYĚ̃N NHU HIẾU 阮如孝
Châu Quạn Công
Ông là con thứ 3 củ̉ Hoầng Quốc Công，lai lịch không rô
Ông làm quan dưới các triều Lề Thánh Tông và Lè Hiến Tông．Vi có quân công nên ông dượ phong là Trần Quốc Đąi Tương Quân Đô Đốc Phủ Tả Đô Đớc Châu Quân Công．

Khi mất，ông dự̛̣ ban thưy là Bảo Thuần．
Ồg có 4 con trai là Nguyễn Văn Khiêm（Huyện Thừa），Nguyễn Văn Phong（Giaim Sát Ngư Sữ），Nguyễn Vân Tiến（Tham Nghị）vè Nguyền Vân Thái（Lang Trung）．

XIV．3．3．5．A．NGUYẼN VÃN LÕ 阮文角苗
Thái úy Sảng Quốc Cóng
Ông là con thứ 5 của Hoằng Quốc Công，lai lịch không rõ
Ồg làm quan dưới các triều Lé Thánh Tồng dén Lê Uy Mưc（1460－1509）．Năm Kỷ ty （1509），ông cùng con trương là Nguyễn Văn Lang cử binh dánh Lê Uy Muc và lệ̣ Lê Tuoug Dự lê̂n ngôi（1509－1516）．Nhân có công lón，ông dực phong ：＂Hiệp muu Đống dức Thự̛̣g Tru quốc Thái úy Sảng Quốc Công＂．

Ông có 8 ngừì coon trai là Nguyển Văn Lang（Nghła Quốc Conng），Nguyễn Đị̣h Sàm（Phựng Quận Công），Nguyễn Tiến（Bảo Quận Cong），Nguyễn Tồn（Lằm Đống Hẩu），Nguyễ Trụ（Mai Kiến Hầu），Nguyễn Lỷ̀（Bình Quận Công），Nguyễn Nghiễm（Drong Sonn Đầu）vè Nguyễn Lif（Hộ Bộ Thượg Thư Quỳnh Sơn Hẩu，tác giả cuốn phả viết từ năm 1515）và một ngườ con gái là Nguyễn Thị Hoàng（chồng lè Trangg nguyên Dỗ Tốn）．
 Lỗ Khê Hầu
Ông là con thứ 6 cùs Hoàng Quớc Công，lai lịch khong rơ．
Ông giữ chưc Trán Điện Tu Hiệu Úy dươi triều Lê．Ông dực phong là Quan Tấn Traín Qức Tứng Quân，Lò Khê Hầu．

Khi mât，dực ban thuy là Lurong Tâm．
Ông có hai con traílà Nguyễn Đurong và Nguyễn Phú
XIV．3．3．7．A．NGUYẼ̃N BÁCAO 院伯高
Thái Phó Phổ quận Công
Ông là con thứr 7 của Hoăng Quốc Cóng，lai lịch không xơ．
Ơng làm quan trải qua các triều từ Lê Thánh Tông（1460－1497）dến Lê Chiêu Tông （1516－1522）．Năm Kỳ Ty（1509），ông là một trong gố các dại thền nồi lền ơ Tayy Đô tôn Lị̂p vua Lê Trong Dự，ông dực phong là Phò Quốc Thurụg Tương quân，Thương Trụ Thái Phó Phở Quốc Công．

Con cháu khơng rò．
Về chị em gái，chi biết danh tánh các bè，không rô tiểu oữ．
XIV．3．3．1．B．NGUYỄN THI！PHÁT 阮 氏 台
xIv．3．3．2．B．NGUYẼ̃ THI THAI 阮 氏 巴
XIV．3．3．3．B．NGUYỄN THI BA 阮 氏 撥


## XV.1.- THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP

 Công Nguyền Nhur Trác, mẹ ngài họ Mai. Lai lịch ngài khong rò.

Ngài thuở bé hiếu học, tám tuổi dã biết làm văn, 15 tuổi thì võ qghệ tinh thông.
Ngài giữ chữ Kinh Lượ Sứ Đù Giang dưới triĉ̉u vua Lê Hiến Tông (1497-1504).
Đến dời vua Tưong Dực, (1509-1516), biến loạn nổi lên khắp noi, giặc Trần Cao chiếm lấy Đông Đô. Ngài phải dem quân từ Thanh Hóa ra, chiếm lại Đông Đô rồi rước vua Turong Dục về.

Ngài đự̛̣ phong làm Thái Tể Tring Quốc Công.
Ngài mất ngày mồng 4 thäng 8 (không rồ năm), thưy lè Chon Tâm.

## XV.2.- LÄng mộ VÀ CÁC NOT THỚ TỤ

Mộ ngài táng ớ làng Bái Hưong.
Năm Qui hợ (1803), vua Gia Long cho dụng miễu ở làng Gia Miêu ngoại trang (Tống Son, Thanh Hóa), trong thành Triệu Tường phia tả của Nguyên Miếu, gôi là miếu Trừng Quốc Công để thờ ngài.

## XV.3.- GIA BINH

## XY.3.1. Céc vị phu nhân

## XV.3.1.1. (khuyết danh)

Chính phu nhân
Bà họ Mai, tièu sứ khōng rô.
Bà mắt ngày 20 tháng 9 âm lịch (không rõ năm), thuy là Từ Đức. Mộ táng ở làng Bái Huơng.

## XY.3.2. Con trai vè con gái

Ngài có 2 nguời con trai, con gái không rõ.
Con trai Con gái

1. Nguyền Cam không rô
2. Nguyễn Tôn Thái

## XY 3.3. Anh chị em

Khöng rō.

Từ thể kẏ X trở về trước, nhừng danh nhân họ Nguyển ở Việt Nam cùng có như thứ sử Nguyễn Phư, các vị sứ quán Ngayễn Siêu, Nguyễn Thủ Tiệp, Nguyễn Khoan, v.v... Có gia phá chép Nguyễn Phu là vị tổ truyền xuống ngài Nguyển Bặc, cũng có gía phả chép thân sinh của


Tưy nhiên, hầu hết các gỉa phả ḥ NGUYỄN lưu truyền cho dến nay dều chép Thưy Tổ họ NGUYỄN bất nguổn từ ngài Nguyễn Bặc, vị Quốc Công dầu tiên của triểu dại dộc lập tư chủ nhà Đinh. Từ dó dến nay (924-1993), lịch sử dòng họ Nguyễn dã trải qua trên một ngàn nåm, như một cây cổ thu vởi một tàn cây rộng lớn, cành lá xum ruê, phát triển thảnh hàng trâm chi hp cur ngu suốt chiếu dài dất nước từ Bắc chi Namn và trải rộng từ dồng bằng lên miền núi.

Dẫu rằng phả đó của dòng họ NGUYỄN, tính từ dời dự Triệu Tổ Nguyễn Cam trở vể trơớc, có những doąn chấp nôi rời rạ̣c vì bao nhiêu biến cố lịch sử, bao nhiêu thảm nąn mà dòng ḥ̣ gạ̣p phải, chúng ta vẩn thấy dực mồt cách rất mach lace lịch sử của dòng ho kể từ dức Thủy Tổ Định Quốc Công Nguyễn Bhạc dển dệ thập ngũ tổ Trùng Quốc Công Nguyễn Văn Lụu. Sư thăng trẩm của dòng ḥ̣ luôn luôn gán liền với sư thăng trầm của lịch sự dất nược. Cự mỗi lần thay dổi triều dại, h $\rho$ Nguyễn lại gánh vào mình một con gia biến thảm thuoung nhưng sau dó, bầng hình thức nảy hay hình thức khác lại xuất hiện những nhân vật lịch sử mới - nhữg vị như Nguyễn Bặc, Nguyễn Phưng, Nguyễn Nộn, v.v... là những minh chưng.

Trải qua các triều dại Đinh, Lê, Lẏ, Trẩn, ḥ̣ Nguyền dâ bao dời làm tưởng, có lúc nổi lên rung bá, tranh vuong, có lúc chim ruống mai danh ẩn tích và cuô̂i cùng, vào triều Lê, xuất hiện một trường phái quyển lục mới mà thanh thế ngày càng wững chác từ Nguyển Đhíc Trung đến Nguyễn Văn Lang rồi đến Nguyền Hoà̀ng Dư. Thanh thế này sê là nền tàng và tạo uy thế cho An Tînh Hà̀u Nguyển Cam dứng ra phất cờ khở nghìa gây dưng triếu Lê Trung Hưng dể tữ đó dòng họ Nguyễn vroon lên cao mãi trong thời Trịnh Nguyễn.

Thủy tổ phả của dòng ḥ̣ Nguyễn khở đẩu tữ một viên dại tướng dūng mânh, có sức khỏe dánh đực Copp là Định Quóc Cồng Nguyển Bặc vâ kểt thúc cūng là một viên tưóng văn vō kiêm toàn, tay không dánh cọp là Tỉưng Quốc Công Nguyễn Văn Lưu. Trải qua một thời gian gần sáu thể kỷ với bao giấc mọng công hầu dòng họ Nguyển vưon lên, vuron lên mãi dể chû̂̉n bị cho sự nghiệp mới của bốn thế kỷ̉ tiếp theo - Vroong nghiệp ở xứ Đàng trong và Đễ nghiệp của toàn coĩ nước Việt Nam.



BẢN DỒ 1 QUY̌́ HUỴ̂̂N - CÁc DÉN THỜ THỦY TỞ


TỪ TRMEUTÓGNH MOAVG DẾ
 DÉACDUE TÔNG HIL UGENH

Dời thứ nhất : Triệu Tổ Tĩnh Hoàng Dè ..... 1468-1545 NGUYEN CAM
Bời thứ hai : Thái Tổ Gia Dū Hoàng Bế ..... $1.525-1613$ NGUYẼN HOÀNG
Dòi thứ ba : Hy Tông Hiếu Văn Hoàng Dế ..... 1563-1635 NGUYỄN PHÚC NGUYÊN
Đời thứ tư : Thả̉n Tông Hiếu Chiêu Hoàng Đế 1601-1648 NGUYỄN PHÚC LAN
Eời thứ năm : Thái Tông Hiếu Triết Hoàng Dế ..... 1620-1687 NGUYĖN PHÚC TẦN
Dời thứ sáu : Anh Tông Hiếu Nghīa Hoàng Đế ..... 1650-1691 NGUYĒ̃N PHÚC THÅI
Bời thứ bảy : Hiển Tông Hiéu Minh Hoàng Dể ..... 1675-1725 NGUYỂN PHÚC CHU
Đời thứ tám : Túc Tông Hiếu Ninh Hoàng Đế ..... 1697-1738 NGUYẺN PHÚC THỤ
Dời thứ chín : Thế Tông Hiếu Vũ Hoàng Dể ..... $1714-1765$ NGUYÊN PHÚC KHOÁT
Đời thứ mười : Duệ Tông Hiếu Địıh Hoàng Dê ..... 1754-1777 NGUYỄN PHÚC THUȦ̀N
: Hưng Tồ Hiếu Khang Hoàng Đế ..... $1733-1765$NGUYẼ̃N PHÚC CÔN


# DỨC TRIÊU TỔ TĨNH HOÀNG DẾ 

 Húy

## 1．1．－THÂN THÉ́ VÀ SỰ NGHIỆP

Triệu Tổ Tinh Hoàng Đế húy là NGUYỄ CAM ${ }^{(1)}$ 阮元 金 con dà̀u của Tríng Quốc công Nguyễn Văn Lưu．Bà mẹ họ Mai，tên húy không rõ．Ngài sinh năm Mậu tý（1468），ngày tháng sinh không rõ．

Thời trai trẻ，ngài tài kiêm văn võ．Ban dầu ấm thu làm quan coil lính．Đến dời vua lê Chiêu Tông（1516－1524）ngài giữ chức Tả vẹ Điện tiền Tưởng quân，tượ An Tinh Hầu，tröng coi tinh Thanh Hoa ${ }^{(2)}$ ．

Năm Đinh hợ（1527），Mąc Đãng Dung cướp ngôi nhà Lể ${ }^{(3)}$ ，ngài dem thuộc hạ trảnh sang nước Ai Lao mưu việc khôi phưc，lúc dó ngài dã 59 tû̂̉i．Vua Ai Lao là Sạ Đẩu cắt cho ngài châu Sà̀m ${ }^{(4)}$ dể ơo．Ngài chiêu tập những người trung dũng，gởi con thứ là Nguyễn Hoàng，mới hai tuổi，cho em vơ là Nguyễn IT Ky̆ nuôi dạy dể minh tiẹn lo việc lơnn．

Nảm Kỷ̉ sưu（1529），ngài dem quân về Thanh Hoa dánh nhà Mạc，thấng trận liên tiếp．
Năm Canh dẩn（1530），quân ngài bị tổn thất．Ngài phải tạm lui về Ai Lao chính dốn lại binh mā．

Năm Quý ty（ 1533 ）ngài cùng các tướng dò tim dự̛̣ Lê Ninh（con của vua Lê Chiêu Tông）， 18 tuổi，lập lền ngôi tức vua Lê Trang Tōng．Từ dó，hào kiệt theo về càng dông．Ngài dược vua Lề phong chức Thurong phụ Thái sur Hung Quồc còng Chương nội ngoąi sụ．

Năm Qui mão（1543）vua Lê tiến quân từ thành Tây Đố（Thanh Hóa）ra Bấc，sai agười mang chiếu thu sang Ai Lao gọi ngài về．Vua gia phong ngài làm Thái tể Đồ tướng Tiết chế tướng sĩ chư dinh thủy bộ．Ngài tiến quân dển dâu thắng dến dấy．

Năm Ất tỵ（1545）ngài định tiến ra Đông Đỏ（Thāng Long）nhưng bị lụt phải tử về Thanh Hoa，đóng quẫn ở Yên Mô（Ninh Binh）．Hàag tướng nhà Mạc là Dươg Chấp Nhá́t dâng quả dura có thuốc dộc dề hại ngài．Ngài mất ngày 20 tháng 5 năm Ẩt ty（28－6－1545），thọ 78 tuối．

## 1．2．－LÃNG，MIẾU THỜ VÀ CÁC TƯÓC HỆU bưƠC TRUY TÔN

Đrợc tin ngài mất，vua Lê vô cùng thuơng tiếc，truy tặng ngài tược Chiếu Huân Tĩnh Công，thụy là Trung Hiếu．Linh cừu ngăi dự̛̣ dura về Bái Trang，huyện Tống Son（Thanh Hóa）， táng tại nûi Thiên Tôn．Khi táng，tròi nổi mura gió sấm chớp，ai cũng sç hài bỏ chagy．Lúc trời tạnh tở lại thì dá núi，cây cỏ tươ tốt，không biḗt huyệt táng nơ nào nữa．

Năm Giáp ng̣（1594）vua Lê Thế Tông truy tặng ngài ：Chiêu Huân Phụ Triết Tinh Công．
Đời Tiên Vưong（Chúa Tiên）ngài dược truy tôn ：＂Huệ Triết Hiển Hựu Hoành Hưu Tế Thề Vỳ Tích Chiêu Huân Tinh Vurong＂．

Đời Vũ Vurong，ngài dự̛̣c truy tôn ：＂Di Mıru Thùy Du Khâm Cụ̣g Huệ Triết Hiển Hưu Hoành Hưu Tế Thế Vy̆ Tích Chiêu Huân Tĩnh Vuroug＂．

Năm Binh dần（1806）vua Gia Long truy tôn ngài ：＂Di Muru Thùy Du Khâm Cung Huệ Triết Hiển Hựu Hoành Hưu Tế Thế Khải Vận Nhân Thánh Tưnh Hoàng Đề＂，Miếu hiệu là Triệu Tố．


 Lế Cung Hoàng．Nän Binh tuất（1527）Mạc Băng Dung giất vua Lê Cung Hoàng curúp ngôi．
（4）Tưc là Sám Nứe ngày ney．

Năm Quý họi（1803）vua Gia Long cho dưng Nguyên Miếu gồm ba gian hai chái ở phía dông nứi Thièn Tôn gọi là miếu Triệu Tường dể thờ hai ông bả．

Năm Giáp tý（1804）vua Gia Long cho dựng Triệu Miếu trong Hoàng thành dể thờ ngài． Mồi nåm làm lễ ky vào ngày 20 tháng 5 ảm lịch và 5 lễ hưởng：Xuân hử̛ng（mồng 8 tháng giêng Â．L），Hą hưởng（mồng 1 tháng $10 \hat{A} . L$ ），Thu hưỏng（mồng 1 tháng $7 \hat{A} . L$ ），Đông hương （mồng 1 tháng 10 A．L． ），và Họp hương（ 22 tháng 10 À．L）．

Năm Mậu thìn（ 1808 ）vua Gia Long dăt tên lăng ngài là Trường Nguyên．Víngang không có dấu tich nên xây một nền vuông dưới chán nûi dể làm chồ bái yêt．

Năm Tân ty（1821）vua Minh Mę̣nh dổi tến núi Thiên Tôn là núi Triệu Tường．Năm Nhâm ngo（1822）vua Minh Mệnh cho sưa Triệu Miếu và dựg bia ở lăng Trương Nguyên dể tò rô công ughiệp của dức Triệu Tö́．Bài minh nhur sau：
＂Đất lơn chuia thiêng sinh ra Triêu Tó，
Vun dáp croong thruờng nêu rang Thánh Vō
Nghîa dông quy thồn，công truyền vũ thu
Côi trû̀n rời bỏ，lāng ór Bái Trang
Non nước bao boc，sầm uất tùng xanh
Khi thiêng nhóm hop，dòi dòi ruong uinh
Mênh trồ dã giûp，con cháu tinh anh
Vo cōng durng nướ，ben tim gớc nguồn
Truy tôn，durng miêu，läng gọi Truòng Nguyên
Tân ty Bấc tuain，dến dây dựng lại
Trông ngám non sông nhớ dến gốc cỗi
Khác chû̀ vào bia，luu lieq uạn tái．＂．＂
＊
Đhưc Triệu Tổ Tinh Hoàng Đë́ là khai quốc công thàn của nhà Lê trumg hung．Tuy giữa chừng bị hại nhưng công trạng to lớn của ngài sừ sách dểu ghi rō．

Ngài là Thủy tổ của họ Nguyễn Phúc ở miền Nam．Ngài khai sáng ra hệ I trong Nguyễn Phúc Tộc．

## 1．3．－GIA BINH

## 13．1．Các vị phu nhân

Theo một số gia phá ngài có 3 phu nhân

## 1．3．1．1．NGUYỂN THI MAI 阮 氏 梅 <br> Triệu Tổ Tinh Hoàng Hặu

Bà hứy là Nguyền Thị Mai，con ông Nguyễn Mình Biện（quê ở Phạm Xá，tinh Hài Dưong； làm quan triểu Lō，chức Đặc Tiến Phụ Quốc Thượng Tương Quên Thur Vệ Sự．Tiểu sử không rō．

Bả là người thuần hậu，dức hạnh vẹn toàn．Bà mất ngày 23 tháng giêng Ãm lịch，năm mất không rô．Bà hơp táng tại núi Thiền Tôn với dứ Triệu Tồ，nhưg không làm läng riêng．

Năm Giáp tỳ（1748），Chúa Vū Vurong truy tôn Bà：＂Từ Tín Chiêu Ý Đと̛́c Phi＂，về sau thệm hai chữ Hoằng Nhân．

Năm Bính dần（1806）vus Gia Long truy tôn Bà ：＂Tù̀ Tín Chiêu Y Y Hoằng Nhân Thục Eức Tinh Hoàng Hậu＂．Bà dược phôî thờ với Đŕ̛c Triệu Tổ ở Triệu Miểu trong Hoàng thành ${ }^{(1)}$ ．Tên lăng cùa Bà là Vinnh Nguyên．

## 1．3．1．2．ĐỐTHIT TÍN 木土氏信

Thứ phu nhân
Bà húy là Đồ Thị Tiñơ，tiểu sự không rò．
Bà sinh ra Thái phi Ngọc Bào
1．3．1．3．（khuyë́t danh）
Thứ phu nhân
Tiểu sử không rỏ

## 13．3．Con trai vì con gái

Ngài có 3 nguời con： 2 trai và 1 gái

Con trai
1．Nguyễn Uông
2．Nguyễn Hoàng

## Con gái

Nguyền Thị Ng̣c Bảo

## 1．3．3．Anh chị em

1．3．3．1A．NGUYẼN TÔNG THÁI 阮宗表
Uy Xuân Hầu
Ông húy là Nguyễn Tông Thái，em của đức Triệu Tổ，lai lịch không rõ．
Ông làm quan đời nhả Lê，chức Điện tiền Đồ tổng binh aứ，tước Uy Xuân Hầu．Dưới triều Lê Trang Tông，ông đực phong chức Đảng Khấu Tương Quân coi ba tỉnh Lạng Son，Cao Bà̀ng và Thåi Nguyên，chống nhau vói nhà Mạc vài mươi nãm．Sau bát dự̛̣c Mạc Kính Dưng，ông dược phong làm Thái Nguyên－Cao Bằng Phủ Quâan Dân Sự．

Bà vơ là Bế Thị Khuơng．Trong thời kỳ Trịnh－Nguyền phân tranh，con cháu sq họ Trịnh nên đổi ra họ Bế．Dưới triều vus Gia Long，chi họ này đự̛̣c ban công tính Nguyễn Hựu．Chi họ này ó Bắc Khê，tinn Cao Bằng．

> 1．3．3．1C．NGUYEN UKẎ
> 阮於己 Thái phó Uy Quốc công

Ông húy là Nguyễn U Kỷ，em ruột của Triệu Tồ Tinh Hoàng Hậu．Ông quê quán ở Hải Dưong，con của ông Nguyển Minh Biện（làm quan triều Lê với chức Đặc Tiến Phụ Quốc Thurơng Tướng Quân Thự Vệ Sự）．

Ông làm quan triều Lể dến chức Thái phó Uy Quốc công．
Nảm Đinh hợi（1527）Mạc Đāng Dung doąt ngôi nhà Lê，Triệu Tổ gời con thứ là Nguyển Hoàng cho ông dể lo việc nước．Öng hết lòng chảm sỏc．

 （22－6－1989）．

Khi đự Triẹu Tổ mất, Thái Tổ ra làm quan với triều Lê dự̛̣ phong làm Thái bảo Đoan Quốc công. Trịnh Kiềm ghen ghêt muốn hại, ông khuyên Thái Tổ giả cuồng, cử chi tỏ ra thất thường dể Trịnh Kiểm khỏi để y. Vể sau, Trị̣nh Kiểm quyết tận mưu hại, Thái Tổ kinh hãi, bàn mưu với ông, ông nói : "Kiềm dâ cớ tám mưu hại, cần phài tránh xa. Đất Thuận Hóa hiểm trở, vửng chắc có thể giữ yên thān minh cháu nên nhờ chị Ngọc Bảo (chính phi của Trịnh Kiểm) nói với Kiểm xin trấn giữ dất này dể mưu dồ việc lớn về sau". Thái Tổ nghe theo và nhờ người nối với chinh phi, phi lựa lúc nói với Trịnh Kiểm. Kiểm cho ràng Thuận Hốa là vùng dắt ác chương, lại có tương nhà Mạc dóng ỏ dấy, muốn mươn tay nhà Mạc hại Thái Tổ, bèn xin vua Lê phong cho Thái Tổ giữ dất này.

Ông dẫn con em theo Thái Tổ vào trấn giữ Thuận Hốa. Đèñ Ái Tử, Sa Khâu (huyện Đăng Xurong) dân dem dâng 7 vò nước trong. Ông bảo vớ Thái Tổ : "Trời dã ban cho, tất cô diềm trước. Nay Chúa thương mới dến dây mà dân dā dem hiến nước là diềm dượ nuớc." Thái Tồ bằng lòng cho lạ̣p dinh ở Ái Từ. Vè sau khi Thải Tở trở ra Đông Đô trong túm nām rồi tử về Thuận Hóa đểu có ông phò tá bên cạnh.

Ông láy tình thân thuộc bảo hộ cho Thái Tổ, mở mang nghiệp lôn. Ông cùng vớ Tống Phúc Trị, Mạc Cảnh Huống là những bậc khai quốc công thần giúp Thái Tổ lập nên vrong nghiệp.

Khi mẫ́t, ông dực thờ tại Nguyên Miếu ở Gia miêu Ngoại trang. Đến nğm Giáp thin (1844) vua Thiệu Trị truy tặng là "Khai Quốc Công Thần Đặc Tiến Tráng Võ Tương Quân Trung Quân Đô Thống Phủ Chưỏng Phủ Sự Thái Sư", thưy là Trụug Trinh, tước là Uy Quốc công và cho thờ tai Hưu Vu của Thái Miếu.

Nguời con trường của ông là Nguyền Đình Dũng theo ông vào Nam làm quan dến chức Thái bảo Quận công.


# DỨC THÁI TỔ GIA DŨ HOÀNG ĐẾ 

HÚY
NGUYÊN HOȦNG (1525-1613)

(28-8-1525)
Ngà y mất: mổng 3itháng 6, ham Qui sừu $(20-7=1613)$
Thân phụ: Triêu To Tinh Hoàng Dé Nguyễn Cant
Thân mẫu, CTriẹuT To Tinh Hoang Hạu


## 2.1.- THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP

Thái Tổ Gia Dû Hoàng Đễ húy là NGUYỄN HOẢNC 阮演, con thứ hai của díc Triệu Tồ Nguyễn Cam và Hoàng Hậu Nguyễn Thị Mai, Ngài sinh ngày 10 tháng 8 năm Ất dệu (28-8-1525).

Lúc mỡi hai tuồi, dự Triệu Tổ gởi ngài cho ern vg là Nguyễn Ư Kỷ nuôi nấng. Ngài được cậu hết lòng chām sóc.
"Thực Lục" chép : "Ngài có tương vai lân, lưng hổ, mắt phương, trán rộng, thần thái thôi ngô, thông minh tài trí, ngừ̛i thực giả biết là bậc phi thường."

Nām Át ty (1545) dức Triệu Tổ mâ̂t, lức này ngài 21 tuổi, dượ tập phong tược Hạ Khê Hầu. Ngài dem quân dánh ohà Mạc, giết tướng Mạc trở về, dược vua Lê khen : "Thự là cha hổ sinh con hồ."

Đời Lé Trang Tông, ngài duợc tấn phong tư̛ơc Boan Quận công. Khi Trịnh Kiểm chuyên quyền, ám hại Lāng Quận công Nguyền Uông (anh cùa ngài), ngài nghe mưu của cậu là Nguyền Ư Kỷ, cáo bệnh giữ minh. Hiểu y y câu nói của Trang Trinh Nguyễn Binh Khiêm "Hoành son nhât đăi, vạn dại dưng thân" và theo lời khuyên của cậu, ngài nhờ chị là Ngọc Bảo xin với Trịnh Kiểm (chồng cùa bà Ngoc Bảo) cho vào trần dất Thuận Hóa.

Năm Mậu ngo (1558), ngài dem nhừng người dồng hương huyện Tống Son và nghīa dūng xứ Thanh Hoa vào dóng ở xã Ái Tử huyện Vù Xưong (nay là huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trịi). Ngài vổ về quân dân, thu dùng hào kiệt, suru thuế nhệ nên nhàn dân mến phục, thường xưng tụng là Chúa Tiên.

Nãm Canh ngọ (1570), ngài dời dô qua làng Trà Bát cũng thuộe huyện Vū Xurong. Nãm này ngài dự̛̣c phong làm Tổng trấn Tương quân kiêm lânh hai xứ Thuận - Quáng.

Năm Nhâm thân (1572), tướng Mạc là Lạp Bạo dem quân vào đánh Thuận Hóa bị ngài dánh bại và giết chêt.

Năm Qui dậu (1573), vua Lê Thế Tông lên ngôi, sai sú dem sấc tấn phong ngài chức Thái phó.

Mười nảm trấn nhậm với chính sách rộng rầi, quân lệnh nghiêm trang nên nhân dân dượ an cư lạc nghiệp. Chợ không bân hai giá, người không có trộm curớp, dêm ngủ không phải dóng cựa. Thuyền buôn ngoại quốc đến buôn bán dông dúc. Xứ Thuận - Quảng trở thành noi đồ hội lón.

Nåm Quí ty (1593), Trịah Tưng dẹp nhà Mạc, rức vua Lê trở về Đông dô, ngài dem quân ra yết kiến dược vua phong chưc Trung quẩn Đô dốc phủ, Tả Đô dốc chưởng phủ su, Thái úy Đoan Quốc công. Ngài ở Đồng dồ 8 năm, thường dem quân đi dánh dệ̣ tàn quân nhù Mạc, dánh dâu thắng dó.

Năm Ất mùi (1595), ngài dự̛c cứ làm Đề diệu ${ }^{\text {(1) }}$ khoa thi Tiḗn sî.
Năm Kỳ hợi (1599), vua Thế Tông băng, wua Kinh Tông lên nô̂i ngôi, tấn phong ngài làm Hữu tướng.

Ngài ở Đoông dô lập nhiều chiến công, Trịnh Tùng không cho ngài lr̛̛̉ vể Thuận Hóu vì squ "Thả hổ về rùng".

[^6]Năm Canh tý (1600), ngài lập kế di dánh Phan Ngąn, Bùi Vān Khuê rồi dem tưỡng sĩ, binh thuyền theo dường biền về Thuận Hón. Ngài dờ dinh sang phía dông dinh Ái Tứ gpi là dinh Cát. Muốn Chúa Trịnh khỏi nghi ngờ, ngài để một nguơoi con là Nguyễn Hải và một cháu là Nguyễn Hác cở lại làm con tin và về sau lại gà con gái là Ngoc Tủ cho Trịnh Tráng, com cả cùa Trịnh Tùng. Vur Lè và Chúa Trịnh sai sứ vào phủ dư.

Năm Tân sừu (1601), ngài cho xáy chùa Thiên Mư ${ }^{(1)}$
Nām Nhâm dần (1602), ngài sai Thể tử Nguyền Phúc Nguyền làm Trấn thủ dinh Quàng Nam lả xứ đất tớt, dân đông, sản vật giàu có để cho Thế tử tập làm chính sur. Ngài cho lập thêm các chù̀a Long Ilung (Duy Xuyên, Quàng Nam), Bào Châu (Trà Kiệu, Quảng Nam) và Kính Thiên (Lệ Thủy, Quảng Bình).

Năm Tân hợi (1611), quán Chiêm xâm lấn bờ cõi, ngài sai tương dern quân dánh dẹp, lấy vùng dắt biên giới lập thành phủ Phú Yên.

Năn Qui sử ( 1613 ), ngày mồng 3 thảng $6(20-7)$, ngài yếu, cho triệu Thế từ và Thên thần đến trước nģ̛̣ sàng bảo rằng: "Ta với các ông cùng nhau cam khổ dã lâu, muốn dựng nên nghiệp lónn. Nay ta dề gánh nặng lại cho con tą, các ông vui lồng giúp dỡ cho nên công nghiệp." Rổi ngài dặn Thế tự : "Làm con phài hiếu, làm tôi phải trưg, anh em phài thuong yêu nhau. Con mà giữ dự̛̣ lời dặn dó thì ta không ân hận gì." Ngài lại nói : "Đất Thuận - Quảng, Bắc có Hoành sơn và sông Gianh hiềm trư̛, Nam có núi Hải Vân và nưi Thạch Bi bển vữgg. Núi sẵn vàng, sắt; biển sẳn cá, muối thật là dất dụng vō của người anh hùng. Nếu biết dạy dân, luyện binh chống với họ Trịnh thì dủ rây dựng cơ nghiệp muôn đời. Ví bằng thế lự khōng thể dịch
 56 năm, thọ 89 tuồi.

Đức Thái Tỗ Gia Dũ Hoàng Đế là vị Chúa dầu tiên khai sáng nhà Nguyễn, dồng thời là ngừ̛̛i dặt nền tảng cho việc gây dựng cơ nghiệp triểu Nguyển sau này.

Vói tổ chức chinh sự rọng rải, có qui củ, suru thuế nhẹ quân lệnh nghiêm trang, lấy sự an cự lạc nghiệp của dân lèm gốc, ngài dà mở dầu cho sự phát taî̉̉n nửa nước trù phú về phía Nam của dân tộc Việt. Dưới thời ngài, biên giối dất nước dã dễn tận Phú Yên.

Ngài thuộc dời thứ hai của họ Nguyễn Phưc, khai sáng ra hệ 11 hiện nay gồm có 3 phòng :

1. Phòng một tức là phòng Hòa Quaận công
2. Phòng bốn tức là phòng Hào Quận công
3. Phòng mười tức là phòng Nghia Hung Quận vuoung

## 2.2.- LĂNG, MIẾU THỜ VÀ CÁC TUỚC HIỆU BUỢC TRUY TÔN

Ngài mất, lúc dầu tâng ở núi Thạch Hãn thuộc huyện Hải Lăng (Quàng Trị), sau cải táng vể núi La Khé (Huong Trà, Thừa Thiēn). Vua Gia Long dặt tên lăng là Trường Cơ, vua Minh Mệnh dởi tên núi La Khê là Khài Vận son.

[^7]Năm Giáp tý (1804), vua Gia Long cho dựng Thái Miếu ở phía trức Triẹu Miếu, gồm 13 gian hai chái dể thờ các Chúa và công thẩn dời trức. Ngài và Hoàng Hậu dự̛ thờ ở án chinh giữa ${ }^{(1)}$. Bên tà Thái Miếu có dụng diện Long dưc dể tổ chức càc lễ ky.

Khi ngài mất, vưa Lê truy tạng : "Cần Nghia Công" thưy là Cung $\mathbf{Y}$.
Đời Chúa Sāi, ngài đượ truy tôn: "Cần Nghĩa Dg̣t Lý Hiển Ũng Chiêu Hựu Diệu Linh Gia Dū Vưong."

Eời Vũ Vuoong, ngài dượ truy tôn: "Liệt Tổ Triệu Co Thùy Thống Khâm Minh Cung Ý Cẩn Nghĩa Đąt Lý Hiển Úng Chiêu Hựu Diệu Linh Gia Dũ Thái Vương."

Vua Gia Long truy tôn : "Triệu Co Thùy Thống Khâm Minh Cung Ý Cồn Nghĩa Dạt Lý Hiền Ứng Chiêu Hựu Diệu Linh Gia Dū Hoàng Để." Miếu hiệu là Thái Tổ.

## 2.3.- G1A BiNH

### 2.3.1. Hậu và phi

Theo gố lự̛̣g Hoàng tử và Hoàng nừ và một vài gia phả thi ngoài chinh phu nhân (Hoàng Hặu), ngài có thêm 2 bà nưa nhung danh tánh và tiểu sứ các vị này không rô.

> 2.3.1.1. NGUYÊN (phu nhân)
> Thăi Tổ Gia Dũ Hoàng Hạuu

Bà họ Nguyễn, tiều sḷ̛ không rĩ.
Bà mất ngày 16 tháng 5 Am lịch, nām mất không rô. Lăng táng tåi làng Hải Cát (Huong Trà, Thừa Thiên). Nām Giáp tý (1744) Vũ Vuong truy tôn : "Từ Lương Quang Thục Ý Phi", gau thēm hai chữ Minh Đức. Năm Binh dần (1806) vua Gia Long truy tôn: "Từ Luoong Quang Thục Minh Đức Y Cung Gia Dũ Hoảng Hạu." Bà dượ phối thờ với dức Thái Tổ ở Thái Miếu. Tên lăng là VInh Co.

Trong vān sách truy tôn có ghi hai càu :
"Caìm búa durng nuớc là công díc cuia Thánh,
Mang ngoc quí trị nhà do ân tǔ cría Häu."
Bà chỉ sinh một người con là Nguyễn Phúc Nguyên (Hy Tōng Hoàng Đề).

### 23.2. Hoàng tư và Hoàng nữ

Đức Thái Tồ có 10 Hoàng tử và 2 Hoàng nữ

Hoàng tư

1. Nguyễn Hà
2. Nguyễn Hán
3. Nguyền Thành
4. Nguyễn Diển
5. Nguyễn Hải
6. Ngayền Phúc Nguyên
7. Nguyền Phúc Hiệp
8. Nguyễn Phúc Trach
9. Nguyển Phưc Broong
10. Nguyễn Phúc Khê
 thờ tại Triệu Miốu.

## 233．Anh chị em

## 2．3．3．1A．NGUYỄN UÔNG ア元 汪 <br> Lâng Guận cong

Ông húy là Nguyễn Uông，con turờng của dưc Triệu Tồ．Tiểu sử không rô．
Lúc dức Triệu Tồ mất，ông dự̛̣ tập ấm là Lãng Xuyên Hầu，sau dự̛̣c tấn phong là Tả tưởng Lảng Quận công．

Trịnh Kiểm muốn tranh doạt quyến binh nên ám hại ông．Ông mất ngày 11 tháng giêng Âm lịch，năm mất không rũ．Lúc dầu mộ táng ở Thanh Hôa，sau cải táng dến vìng Long Thop làng Dương Xuân Thương（Thừa Thiên）．Lăng và phủ thờ dều ở Long Thọ．

Ông có một người con trai là Nguyền Uyên theo dực Thái Tổ vào Nam làm quan đến chúc Đề lärnh Thurợg thố Đ̣̣̂̂i trường．

Ông dựng dầu phòng Lãng Quận cōng Hệ I trong Nguyền Phúc Tồc．
2．3．3．1B．NGUYỄN THI NGOC BȦO 忶元 氏 王 窝
Vưong thái phi
Bà húy là Nguyễn Thị Ngọc Bẻo，chị của dức Thái Tồ．Tiểu sử không rũ．Theo gia phả họ


Năm Qui ty（1533），dức Triệu Tổ gả bà cho Trịnh Kiểm．Đức Thái Tở bị TrịiĽ Kiểm ghen ghét nhiểu lần muốn mưu hại．Bà biết ý thưòng khéo dùng lợi khuyên ngăn chận，tim cách xin cho Thải Tổ vào tráín thù Thuận Hóa．

Mùa thu năm Binh tuất（1586），cung chúa Trịnh bị hỏa tai，bà bị nạn mà mát．Bà được truy tặng là Vươg thái phi thuy là Từ Nghi．

Bà sinh ra Trịnh Tùng kể nghiệp Trịnh Kiểm lèm Chúa phuoong Bắc．

## DÖ̀| THǗ BA

# 3. NGUYỄN PHÚC NGUYÊN Hy Tông Hiếu Văn Hoàng Đế 

333.1A. NGUYỄNHÀ

3.3.3.2A. NGUYỄN HÁN
3.33.3A. NGUYỄN THȦNH
3.3.3.4A. NGUYỄN DIÊN
3.3.3.5A. NGUYỄN HẢI
333.7A. NGUYỄN PHÚC HIỆP
33.3.8A. NGUYỄN PHÚC TRACH
333.9A. NGUYÊN PHÚC DUUONG
333.10A. NGUYỄN PHÚC KHÊ
333.18. NGUYẾN PHÓC NGOC TIÊN
33.3.2B. NGUYỄ PHÓC NGQC TÚ

## ĐỨC HY TÔNG HIẾU VĂN

 HOÀNG DẾ(1563-1635) SĨ VƯƠNG (Chúa Sãi)


## 3．1．－THẦN THẾ VÀ SƯ NGHIỆP

Hy Tông Hiếu Văn Hoàng Để húy là Nguyễn Phưc Nguyên 阮 祸畐 源，con thứ sáu của dự Thái Tổ Nguyến Hoàng và Hoàng Hậu họ Nguyễn．Ngài sinh ngày 28 tháng 7 năm Qui hqi（ $16-8-1563$ ）．
 cả chữ̛＂Phúc＂．Nhiều người dề nghị lấy chữ＂Phúc＂dặt tên cho con thì Bà cho rầng：Nếu dắt
 người đểu dược hưởng phúc．Bà bèn dặt tền con là Nguyẻ̃n Phúc Nguyên，nhánh họ Nguyễn chúng ta dồi thành Nguyển Phúc bát đầu tử dấy．

Năm 22 tuổi（ 1585 ），lúc dang còn làm Thế tứ，ngài đánh tan hai thuyền giặc biển vào đánh phá ở Cửa Viẹt，dưc Thái Tổ cà muong nói ràng＂Con ta thự là anh kiệt＂．

Nâm Nhâm dần（1602），ngài dư̛ᅮC cử dến trấn thủ dinh Quảng Nam．
Tháng 6 năm Quí qựu（1613）dức Thái Tổ bảng，các quan vâng di chiếu tôn ngài làm Thống lānh Thừy bồ Chư Dinh kiêm Tồng Nội Ngoại Binh Chươg Quân Quốc Trọng Sự Thái bảo Thưy Quận công．Bây giờ ngài dả 51 tuổi．Vua Lẻ Kinh Tông sáac phong ngài làm trấn thủ hai xứ Thuận Hóa，Quảng Nam gia hàm Thái bảo，tước Quận công．

Sau khi lên ngôi，ngài sứa thành lũy，đạt quan ảa，vỗ về quân dên，trong ngoài dâu dâu cững tin phuc，thoòi bấy giờ người ta thuờng goi ngài la Chúa Sãi．

Trong các năm Giáp dần（1614）và Ất mão（1615）ngài tổ chức lại việc cai trị่，đ̣̣̆t tam ti và các chữc lệnh sứ dể trông coi mọi việc，dịnh qui chể các chức vự ở phủ huyện，phân chia ruạng dất ở thôn xã v．v．．．

Năm Canh thân（1620）hai em của ngài là các Chưởng cơ Hiệp và Trạch thông dồng với họ Trịnh，chiếrm kho Åi Tử dááp lūy Cổn Cát dể làm phản．Ngài sai nģừ̛̀i dến dụ dổ nhung hai ông không chịu nghe．Khi hai ông Hiệp và Trạch bị Nguyễn Phicic Tuyên bát dượ，ngài trông thầy chảy nước mắt nói ：＂Sao hai em nở trái bỏ luân thương ？＂Hai ông cúi đẩu chịu tội．Ngài muồn tha nhung triều thẩn không chịu bèn sai giam vào ngục．Ngài tháy quân Tṛ̣nh vô cớ khởi binh nên từ dấy không chịu nộp thuế cống nữa．

Năm Tân dậu（1621）quân Man thuộc Ai Lao cượp bóc có biên thừy，ngài sai quân đánh bất，nhung lấy dự cảm hóa tha cho về nên chúng cám phưc，từ đấy không quấy nhiểu nựa．

Để tổ tīnh thân thiện với lân bang，năm Canh thân（1620）ngài gả công chúa Ngọc Vaqn cho vua Chân Lạp là Chey－Chetta II．Năm quí hợi（1623）một phái bọ miền Nam di qứ qua Chân Lạp xin với vua Chey－Chetta II nhuờng lại một dinh diên ờ Mô Xoài gần Bà Rụa ngày nay ${ }^{(1)}$ ，vua Chân Lapp phải bà̀ng lòng．Ngoài ra，vua còn cho ngrời Viật dén canh tác tại vìng đo．

Nâm Binh dần（1626）Dinh dự̛̣c dời dến làng Phượ Yên（Quảng Điển，Thừa Thiên）．
Khong nhữ̛̆ có tài trị nước，ngài cơn là người khiêm cung，biết giư lễ．Nhur khi nghe Trinh Từng chết，các cơn tranh giành ngôi thứ，ngài bào các tương：＂Ta muốn nhân cơ bội này nổi nghỉa binh để phờ Lê，nhung đânh lúc người ơ tang là bá́t nhân，thừa lúc người lâm nguy là bất vù．Huống chi ta với Trịnh oó nghỉa thông gia．＂Vi vậy hào kiệ̂t các noi theo vể với ngài râ̂́ dông ：Đào Duy Tư，Nguyền Phúc Kiều，Nguyễn Dinh Hùng، Nguyễa Hưu Dật，Nguyển Hưu Tấn．．．dểu là vhững danh tưởng văn vồ toèn tài．

[^8]Nảm Đinh mão (1627), Trịnh Tráng dem quân vào dánh, bị thua, phải rút về. Đến nâm Kỷ ty (1629), Trị̣h Trăng lại mub́n xâm lực miền Nam bèn sai sứ vào stác phong dể có ớ tiến quân Đh̀o Duy Từ khuyên rà̀ng : "Đây là họ Trịnnh mự̛̣ sắc lệnh vua Lê để nhừ tâ... Chi bằng hây tạn nhệ̣n cho họ thông ngở dể ta lo việc phồng thủ rổi sau dừng kể trá lại aăc, bấy giờ họ thông làm gì ta dưoç nữ."

Sau dô, Đào Duy Từ hiến kể đâp các lưy Trương Dục, Nhật Lệ và Trường Sa tạo thành một thế vững chấc cho xứ Đàng Trong.

Năm Canh ng̣̣ (1630), Đìo Duy Từ dâng kế lèm mâm hai đáy trỉ̉ lại săc cho chúg Trịnh ${ }^{(1)}$ rồi khuyên ngài dánh lầy dất Nam Bố Chính (huyện Bố Trạch ngày nay) dề lấy aông Gianh làm biên giới thiên nhiền cho vưgg cõi Nam.

Nám Tân mùi (1631) ngài gà công chúa Ngọc Khoa cho vua Chiêm là Pôrômê, nhờ đó có au hòa hiếu giưa hai nướe Chién, Việt.

Nảm Quí dậu (1633) Trịnh Tráng ruớc vua Lé dem quân vào dánh nhung bị thus phải rút về.

Năm Ất họi (1635), ngày 10 tháng 10 (19-11-1635) ngài mệt, triệu Thế tử và Nguyễn Phúc Khê vào chẩu, gởi găm Thế tứ cho ông Khê rổi băng. Ngài ở ngói 22 nĕm, thọ 73 tuổi.
**
Đức Hy Tông Hiếu Văn Hoàng Để là vị chúa Nguyên thứ hai trị vì ở miền Nam.
Ngài là vị chúa dẩu tiên xây dưng cor nghiệp nhả Nguyễn với một ý chí cuơng quyết, tạo nên một xứ Đàng Trong dộc lập tự chư. Ngải chinh đốn việc cai trị̂, củng cố về mât quá̛c phòng. biết dùng ngươi tài giỏi để chăm lo việc nước nên nhân dân dự̛̣ an cur lạc nghiệp. Nhiểu lẩn quán Trụnh vào dánh dểu ôm hận rút về.

Ngài thuộc đời thứ ba cưa họ Nguyển Fhúc và cū̃g lả vị Chúa dầu tiên mang họ Nguyễn Phúc. Ngài khai aǵng ra hệ III hiện nay có 2 phòng :

1. Phòng mồt tức là phòng Khánh Quán công
2. Phòng mười tức lả phòng Vinh Quận công

## 3.2.- LĂNG, MIÉU THƠ VÀ CÁC TUỚC HIỆU DUỢC TRUY TÔN

Lúc dả̉u, lăng ngài táng tại huyện Quàng Điến (Thừa Thien), sau cải táng về vùng núi thuộc làng Hải Cat huyện Hương Trà (tính Thừa Thiên). Tên lăng là Truờng Diên. Ngài dưoćc thờ ờ Thái Miếu, ên thứ nhất bén tìi ${ }^{(2)}$

Thể tư lên ngài dâng thưy hiệu là "Đại Đ̉̉̉ Thống Trến Nam Phuoong Tổng Quốc Chính Dưc Thiện Tuy Du Thuy Durong Vurong".

Đời Vừ Vuoong truy tôn : "Tuyên Tổ Hiển Mô Quang Liệt Ốn Cung Minh Duệ Dưc Thiện Tuy Du Hiếu Văn Vuơng".

[^9]Năm Bính dần（1806），vua Gia Long truy tòn ：＂Hiền Mô Quang Liệt Ôn Cung Minh Duệ Dục Thiện Tuy Du Hiếu Vān Hoàng Đễ．＂Miếu hiệu là Hy Tōng．

## 3．3．－GIA BiNH

## 3．3．1．Hạ̀u và phi

## 3．3．1．1．NGUYEN THI GIAI 阮 代 住 Hy Tông Hiếu Văn Hoàng Hạuu

Bà húy là Nguyễn Thị Giai，sinh nām Mậu dần（1578）．Bà là trương nừ cưa Khiēm Vưong Mạc Kính Điển，rgurừi làng Nghi Durong（tính Häi Duong），Khi thân sinh bà bị tư trận，bà theo chứ（Mạc Cảnh Huống）và gia quyến vào Nam ẩn cư ở chùa Lam Son tinh Quảng Trị．Phu nhàn ông Huống là di của dưc Hy Tông vì thể bà dực tiến vào hẩu ử nơi tiềm dể（chỏ ở của Thẽ̉ từ khi chura lên ngôi）．

Bà tính nết hiền thục，cứ chi doan trang，thanh nhả．Lợt nói，hành dộng dều dúng khuôn phép nện dức Hy Tông rất thuơng yêu và cho dổi thành họ Nguyễn．

Bà mất ngày mồng 9 tháng 11 nān Canh ngọ（12．12．1630），thọ 53 tuổi，dự̛̣c truy tạng là Doanh Cor，thụy là Nhã Tiết．Đời Vũ Vuong bà dượ truy tôn：＂Huy Cung Từ Thận Thuận Phi＂．

Näm Bính dần（1806）vua Gia Long truy tôn：＂Huy Cung Từ Thận Ôn Thục Thuận Trang Hêéu Văn Hoàng Hậu＂．Lăng táng tại núi Chiêm Son huyên Duy Xuyên tinh Quảng Nam．Tện lăng là Vīnh Diển．Bà dượ phôî thờ với Hy Tông Hiêúu Văn Hoàng Đế tại Thái Míếu．

3．3．2．Hoàng nam và Hoàng nữ
Ngài có 11 Hoàng tử và 4 Hoàng nữ

## Hoàng tữ

1．Nguyễn Phúc Kỳ
2．Nguyên Phúc Lan
3．Nguyền Phúc Anh
4．Nguyễ Phúc Trung
5．Nguyễn Phúc An
6．Nguyền Phúc Vinh
7．Nguyền Phúc Lộc
8．Nguyễn Phúc Tứ
9．Nguyễn Phúc Thiệu
1．0．Nguyễn Phúc Vinh
11．Nguyễn Phúc Đôn

Hoàng nữ
1．Nguyễn Phúc Ngg̣c Liên
2．Nguyển Phúc Ngoc Van
3．Nguyễn Phúc Nggc Khoa
4．Nguyễn Phúc Ngac Đỉnh

3．3．3．Anh chị em
Ngài có 9 anh err trai và 2 chị em gái
3．3．3．1A NGUYEN HA
Thái bảo Hòa Quận congg
 La Eoan Quốc Thái phu nhân．

Nâm Mậu ng̣（1538）ông dem gia quyễn vào Thuṣ̂n Hóa．Nhờ lập nhiểu chiển công，ông làm quan dến chức Táa Đô dốc Quện công．

Ông mất ngày 21 tháng 3 năm Binh tý（19－4－1576）dự̛̣ truy tíng là Thái bảo Hòa Quạn công．Lăng tại làng Bích La（Đăng Xurong，Quãng Trịi）．Nhà thờ ớ lèng Durong Xuân $\mathrm{H}_{9}$ （Huong Thưy，Thừa Thiên）．

Ông có 6 ngừ̛i con trai là ：ông Lộc，ông Vệ，ông Hoăng，ông Tuyên，ông Toàn vì ông Nghla．Trong dó ông Lộc và ông Vệ có tài làm tướng，hay chinh phạt，lập dự̛̣ nhiếu chiến công． 3．3．3．2A．NGUYEN HÁN ア无 潢

Tá Đô dốc Ly Quạ́n công
Ông húy là Nguyěn Hán，con thứ hai của dức Thải Tổ．
Ông tính dưng càn và thiện chiến．Nhờ quân công mà thăng dến Tả Đở dốc Ly Quận công．
Nâm Quí ty（1593）khi dức Thái Tổ ra Đông Đô giúp vua Lê dánh dẹp tàn quân nhà Mac， ông dẩn binh di theo chinh phạt．Đến bãi Lâm Tiên，giao chiến với tướng Mạc là Mạc Kinh Cung， ông bị tư trận Ông mát ngày 25 tháng 9 nảm Quý ty（19－10－1593）．

Vua Lé rát thuong tiếc，truy ti⿱丷⿱一⿱㇒⿴囗⿱一一寸品g tuớc Ly Nhân oóng và cho dura vể an táng ở Thanh Hóa．
Ông có 2 ngườ con trai là ông Hác và ông Vịnh．Ông Hác làm quan với nhà Lê dến chức Thái pho．

Con cháu ông vể sau dông dúc，nhập tịch Thanh Hóa lập thành một hệ dựce vua Gia Long ban là Công tánh Nguyex̃n Hyru．

## 3．3．3．3A．NGUYEN THȦNH 忶 成

Öng hứy là Nguyễn Thành，con thứ ba của dức Thái Tổ．Tiểu sử kh8̂ng rõ．
Ông mất nâm 17 tuổi，không ngừi nôî dõi．
3．3．3．4A．NGUYẼN DIEN
忶 搳
Thái phó Hえo Quạ̃ công
Ông húy là Nguyễn Diễn，con thư tư của dực Thải Tổ（còn có tên lả Cải）．Lai lịch không rỏ．Ông làm quan dến chưc Tá Đô dốc Hào Quận công．

Năm Đinh dạu（1597），bọn thổ phỉ Hải Dưong nổi lên giết tương trấn giưu，chiếm các huyẹn


Vua lea truy tặg tước Thái phó，thưy Nghìa Liệt．
Mộ táng tại làng An Cưu（thành phố Huề）．
Ông có $400 \mathrm{là}$ ：ông Tuấn，ông Eurơng，ông Cơ，ông Phú，dếu theo ducc Théi Tổ vào Nam．
Ồng Tuấn làm Trấn thủ quàng Binh（đòi Hy Tông Hoàng Đê），hiệu lệnh aghiêm minh
 làm quan dến Churơng dinh，ông Fhú lăm Đọi trường．

## 3．3．3．5A．NGUYEN HȦI 济，海

Tả Đô đốc Cẩm Guà̀n công

Ông làm quan triếu Lè dến chư Tị Đô dốc Cả̉m Quạn công．Khi Thả̛ Tổ theo đường hiển trử vé Thựn Hóa，ông và cháu là ông Háco ơ lai làm con tin．

Ông mất ̛́ Đông Đô（Thảng Long）ngay 16 tháng 11 năm Binh thin（24－12－1616）ơ Thanh Hora，lang va nha thờ không ro．

Ông có 4 người con là ：ông Nghiêm，ông Long，ông Cuơng，ông Chất dểu nhập tịch vào Thanh Hóa，thuộc Công tánh Nguyễn Hưu．

## 3．3．3．7A．NGUYĚN PHÚC HIỆp 焐楬冾

Ông húy là Hiệp，con thứ bảy của dức Thái Tở，tiểu gử không nõ．
Ông làm quan đến chức Chương co，tước Quận công．Ông cùng em là Trạch muru phản， bị há̛t vè bị hạ ngưc．Ong bị tước tôn tịch và bị dổi sang họ Nguyễn Thuận．

Con cháu khõng rơ．

## 3．3．3．8A．NGUYẼN PHUC TRACH ア元 祦 懐

Ông húy là Trạch，con thứ tám của dức Thái Tổ，tiểu sử không rỏ．
Ông làm quan dền chức Chương cơ，tước Quận cong．Cùng anh là Hiệp muru phản；ông bị bắt và bị hạ nguc．Ông bị tước tôn tịch và bị dồi sang họ Nguyễn Thuận．

Không có con．

## 3．3．3．9A．NGUYÊN PHÚC DUUNG 阮 稫 ；羊 <br> Tả Đô dö́c Ngháa Quặn cong

Ông húy là Nguyễn Phúc Dưong，con thứ chin của dức Thái Tổ，tiểu sử không rõ．
Ông làm quan triều Lể dến chức Tả̉ Đô dấc Quặn công（thuờng g̣il là̀ Nghưa Quận công）． Mộ táng ớ Thanh Hón，nhà thờ không rơ．Không có con．

3．3．3．10A．NGUYEN PHÚC KHE 阮福誽

## Nghủa Hưng Quạn vurong

Ông húy là Nguyễn Phúc Khê，con thứ mười cưa dực Thải Tổ，sinh ngày mổng 3 tháng 11 nặn Kỳ hopi（12－12－1589）．Mẹ là Minh Đrúc Vuong Thái Phi．

Ông là nguời có co mưu，giỏi suy doán．Ban dầu làm Chương co Tường Quang Hầu．Năm Bính dần（1626），dời Hy Tông，dự̛̣c tá̛n phong làm Tồng trấn Tữơng Quạn công．Đực Hy Tông giao cho ông toàn quyền quyết doán việc nước．Chi có án tử hình và trọng án thi phải tâu lên， Đến khi dức Hy Tông yếu，cho vời vào chịu cố mệah，bảo ràng ：＂Ta kế nghiệ̣p tổ tiên，trên grúp vua，dưới cứu dân．Nay Thế tử lịch duyệt chưa dủ，mọi việc quốc，quân dều ủy thác cho hiển đệ．＂Ông rập dẩu khớc rảng ：＂Thẩn nào dám không hết sực khuyển mả để báo đền．＂

Lúc Thần Tông mới nô̂î ngôí，con thứ ba của dức Hy Tồg là Anh，trấn thủ xứ Quảng Nam，làm phản．Đức Thẩn Tông do dy kchông nở dem binh hơi tội．Ởng lấy dại nghìa dể quyết đoán，dem binh dánh，băt Anh giết di．

Ông mất ngày 11 tháng 7 năm Binh thin（22－6－1616），duryc truy tăng：＂Tá Ly Tôn Thin Đặc Tiến Thự̛̣g Trụ Quốc Bình Chưong Quân Quốc Đai Tổng Trán Quận Công＂，thưy là Trung Nghị．Ông tho 58 tuồi，lăng táng tâi làng Hiền SI（Phong Điển，Thừa Thiên）．Nhà thờ ợ làng Nam Phổ（Phú Vang，Thừa Thiên）．

Năm Ất sưu（1805），vua Gia Long xếp ông vào hàng Công Thần Thươg Đàng buổi quốc sơ truy phong là Nghưa Humg Quân vuoung thờ ở Thái Miếu．

Ông có 13 người con là ：Nguyễn Phúc Thanh，Nguyễn Phúc Nghlêem，Nguyễn Phúc Sanh， Nguyễn Phúc Thiêm，Nguyẽ̃n Phưc Thưc，Nguyễn Phúc Eị̆ Nguyễn Phưc Mảo，Nguyẽ̃n Phúc Minh，Nguyển Phưc Nghi，Nguyển Phức Pháp，Nguyễn Phúc Sử，Nguyễn Phúc Triều，Nguyễn Phúc Diệu đều làm quan đến chức Chưởng diah．

## 


Bà hạ giă lẩy Nghiểm Quận công．

## 3．3．3．2B．NGUYẼN PHÚC NGOC TÚ 阮 玈 壬 秀

Bà húy là Nguyè̃n Phúc Ngoc Tú，con gài thú hao cúa dự Thai Tố．
Khi đức Thái Tổ vể Thuận Hốa，sợ ho Trịnh nghi ngờ，gả bà cho Trịnh Tráng là con trai của chúa Trịnh Tùng．Khi Trịnh Tríng lên lâm chúa，bả dược lạ̣p làm Táy cung．Nám Mạu ņ̣̂ （1613），bà mật sai Nguyè̀n Cửu Kièu dem thur cùng bưu ấn vào Thuạ̣n Hōa dâng lên chúa．Bà lại cho gửa chủa Long Ân ở thânh Thàng Long，lập bia thuật lại ôong dúc của dữc Triệu Tố và dự̛ Thài Tón．（Chùa này dến dời Thiệu Trị dôi lên là Hoồng Àn）．
 thờ ở Thanh Hós．Bá sinh một con traj tên Trịnh Kiều và một gái tên Ngọc Trác＜Hoàng Hậu cưa vua Lê Thàn Tôngy）．


DỨC THẦN IO GGIMEV CHILPHRÀNG DẾ cack 1 HUY 4 -
$\rightarrow$ 4nger NGUKEN PHUC IAN THUON-1648)
THUNG (Clua Thưrig

Than phi
$(19-3-1648)$


Hy Tọng Hiếu Vanhoang Dé
Aguyem fitc caguen


## 4.1.- THÂN THÉ VÀ SỮ NGHIẸP :

 của dức Hy Töng và Hoàng Hậu Nguyển Thị Giai. Ngài sinh ngày 16 thâng 7 nàm Tân sửu (13-8-1601).

Lúc đầu, ngài dược phong chức Phó tướng Nhân Lộc Hầu. Năm Tân mùi (1631), Hoàng trửng từ Kỳ mất, ngài dưọc lập Thế từ. Năm Ất hợi (1635), dực Hy Töng băng, vâng lơi di chúc, các quan tôn ngài làm "Tiết Chế Thủy Bệ Chur Dinh kièm Tồng Bình Chuong Quàn Quốc Trọng Sư Thái Bảo Nhân Quận Công". Lúc ấy ngài 35 tuổi. Thừi bấy giờ gọi là Chús Thựag.

Qua näm sau, ngài cho dời phủ tử làng Phước Yên (Quảng Điền, Thừa Thiên) qua làng Kim Long (Hurong Tràa. Thừa Thiên). Kim Long rô̂ng rài, cảnh trí xinh đẹp, phủ Chŭa và các nhà quan lại còn lan ra các làng chung quanh. Kim Long dã mang lại nhiểu lọ̣i ich cho nạ̉n thuoong mãi trong thời ngài. Các thuyền buỗn từ Hội An, Trung Hoa ghé Thuận An di dọc theo sông Hương lền Huế. Nhờ dó mà phầm vật cùa người Âu và Trưng Hoa (tơ sống, thuớc Bắc, bút chỉ v.v...) dều dược mang bán tại Huể. Khâch phuơng xa ghé đến Kim Long không khỏi ngạc nhiên khi thấy cành tương huy hoàng của phủ Chúa và cảc nhà quan lại. Mổi khi ngài ngư đi đâu đều có hơn hai nghin thị vệ theo hẩu, tiển hô hậu ủng, cờ xí rợp trời, oai vệ khác thường.

Ngài là ngừ̛i khoan hòa, nhân ái nhưng một cuộc mưu phàn xảy ra làm ngài vô cùng đau lòng. Nguyèn Hoàng tử thứ ba, em của ngài, tên là Anh, lúc dực Hy Tông còn sống, trán thủ ở Quảng Nam. Khi nghe tin cha mất, anh nồi nghiệ̂p, liền kéo quân ra Đà Nẳng, dịnh tiến dánh cượp ngồi Chúa. Ngài cho mời Nguyền Phúc Khê vào bàn, khóc nói rằng : "Chảng lè vì quyền lợ rêeng tư một cá nhān mà gây chinh chiến để khổ sinh linh, hay hơn là cháu nhưởng ngêi Chúa dề tránh cảnh huynh dệ tương tàn." Ông Khê không chịu, xin ngài đạă phép nước lên tinn nhà rồi cùng Nguyển Phúc Yên kêo quân vào đánh, bắt dự̛̣c Hoàng từ Anh, lầy nghia "Anh em là tình rièng, phép nuơoc là nghĩa lớn" dem giết di.

Hai chiến công oanh liệt trong thời ngài là việc đánh tan tàu của ngrời Hà Lan và đại thấng quân Trịnh. Ngưỡi Hà Lan mà dân chúng thưỡg g̣̣i là giặc Ô Lan, vốn tư phụ sức mạnh của hải quân. Năm Giáp thán (1644) ba chiếc tàu Hà Lan tiễn vào cựa Eo, bị ghe chiến của ta đổ ra vây đánh dưới sự điều khiển của Thế tử Dũng Lể Hẩu (sau này là Chúa Hiển). Chiếc tàu lớn bị dạp gãy bánh lái, phả hủy cột buồm làm viên thuyền trưởng phải tự dốt mả chết. Hai chiéc tàu kia chạy trốn, một chiḗc va vào dá, tan vỡ.

Ngài tuy nárn sư nghiệp lớn lao của ông cha, nhưng cũng vơơng mắc lưới tình suy̌́t lung lay cả cơ nghiệp. Nguyên Tống thị, vơ của anh trương ngài, tuy dã ba con, nhurng còn tré, dẹp, ãn nói mặn mà và là ngữ̛̀i lẳng lo. (Tống thị là con của Chương Cơ Tống Phúc Thông, lúc Hoảng tử Kỳ mất, Tống Phúc Thông dem gia quyển ra Bắc, Tống thị vẫn ở lại miển Nam). Từ nãm Ký mão (1659), ngài say mê Tớng thị đến mú quáng. nhờ đó, thị thao tûng, nhận hô̂i lộ, bợc lột của dân khiến gia tài của thị đự̛̣ xem là nhất nhì trong nước. Ngài định xây cung thất đế sống vợi thị lúc tuời giâ. Trièu thẳn can gián không được. Sau nhơ quan Nội lán Viên Hiền Hầu họ Phạm, dùng lời lẽ danh thép dể can ngăn, ngài mới bỏ Tống thị, lấy tiền xây cất cung điện chu cấp cho bần dân, chỉnh dốn binłh bị. Tống thị mật sai ngươi ra Bắc, dâng thư cho Trịnh Tráng xin cất quân vào Nam, thị sê dem gia tài nuôi quân. Việc này gậ một cuộc can qua trong dậ giựa Nam và Bắc vào năm Mạ̉u tý (1648).

Do thu của Tống thị, Trịnh Tráng sai Đō dốc Lê Văn Hiển đem quân thủy bộ vào đánh. Ban dầu, quân Trịnh đánh tháng, chiếm dực Lưy Thầy, Cha con Truong Phúc Phấn cố sực giữ lūy Trương Dưc, quān Trịnh đánh mài không tiến lên dược. Sau đại binh ngài đến, lật ngực thë cờ, đänh quản Trịah một trặn tan tành, đuổi thẳng dến Linh Giang ${ }^{(1)}$.
(1) Xem thèm chi tiết ć Hiển Vuorng.

Khi chiển thènır trở về, qua phá Tam Giang, ngày 26 tháng 2 nām Mậu tý (19-3-11440'


```
**
```

Đứ Thần Tồng Hiếu Chiêu Hoàng Đế là vị Chúa Nguyền thứ ba trị vì ở miền Nan.
Ngà̀ lia một vị Chúa khoan hòa, nhân ái. Về mặt tình cảm tuy có diều sai trái nhumg cuồ cùng đả biết ng̣he lởi nói phả̉i, dạ̀t quyền lợi dất nước trēn tinh cảm riêng tur. Nhờ vậy mè quản, dân một lòng, dù quán Trịnh muốn dòm ngó eũng không làm gì nồi,
 không có con nèn hę̣ IV khōng có phòng nào. (Thế tứ nối ngôi Chúa dúng dầu hệ W.

## 4.2.- LĂNG. MIẼ゙U THỜ VÁ CÁC TUƠOC HIỆU EUỢC TRUY TÔN

Lăng ngài t:ing tại xil̀ An Bằng (Hương Trà, Thưa Thiên). Vua Gia Long đạt tên lång là Truöng liên Ngai duẹc thờ ir :n thư nhắt bēn hưu trong Thái Miếu.
 Xứ Chừng (quố Chinh C'y foón Thẫn Vủ Nhán Chiêu Vươg."

Nãm Giáp tý (1744). Vû Vuong truy tôn: "Thần Tồ Thừ Co Toàn Thồng Cuong Minh Hùng Nghị Uy flof́n Anh Vù Hiếu Chièu Vurong".

Năm Binh dần (1806), ъua Gia Long truy tôn : "Thần Tông Thừa Cơ Toàn Thö́ng Quân Minh Hùng Nghị Uy Đoán Anh Vũ Hiếu Chiēu Hoàng Để. Miếu hiệu là Thần Tông.

## 4.3.- GIA BINH

### 4.3.1. Hậu vห่ phi

### 4.3.1.1. ĐOÀN 'IH (khuyét danh) <br> Thà̉n Töng Hiéu Chiêu Hoàng Hạu

Bà họ Đồn, con gái thứ ba của Thạch Quạ̃n công Đoàn Cōng Nhạn và phu nhãn họ Vū. Bà người huyện Diên Phước tinh Quàng Nam.

Bà tính linh mần. lúc 16 tuổi, nhân dêm trăng di hái dâu ở băi sông, ngắm trăng mà hát, gạap lúc đức Thần Tōng (còn là Thể tử. di theo hẩu dực Hy Tông vào tuần tra Quảng Nam) cùng thừa dèm trăng xuống thuyền đi cáu cá, nghe hàt rằng : "Tai nghe Chúa ngụ thuyền rổng, Thiếp thương phận thiếp má hồng nắng mưa." Thể tự lấy làm lạ, sai ngư̛̛í tìm hỏi, biểt là con gái họ Đounn, bèn cho vào hầu nở tiềm dè.

Bà ngượl mần tuệ, hiền thục nên dược sủng ái. Bà sinh dượ 1 con trai, sau này là Thái Tông Hiêiu Triết Hoàng Đế. Bà mắt ngày 17 tháng 6 năm Tân sữu (12-7-1661). Lăng táng tại làng Chièm Son, ờ gò Cốc Hùng, tinh Quảng Nam. Tền lăng là Vlnh Diên.

Đời vua Vū Vurong, bà dược truy tôn : "Trinh Thục Từ Tĩnh Huệ Phi", sau thêm hai chừ Mần Duẹ.

Yua Gia Long truy tôn : "Trinh Thục Từ Tînh Mẫn Duệ Huệ Kính Hiếu Chiêu Hos̀ng Hâu". Văn sách lược ghi như sau: Kinh nghì Trinh Thục Từ Tinh Mẩn Duê̂ Đoan Huệ Phi, lề nghi, kinh trong chồng, trinh thục, dúng khuôn phép, hợp dực lớn của quẻ khôn, mở dầu cho sự giáo
 Nay cạ́y nhờ linh thiêng mà tạo được cơ dổ bền vựng. Kính dâng kim sách tôn hiệu là Trinh Thục Từ Tình Mẫn Duệ Huệ Kinh Hiêiu Chiēu Hoàng Hậu.

Bỉ dược phỡi thờ với dức Thần Töng ờ án thứ nhā́t bèn hữu trong Thái Miêu.

## 4．3．2．Hoùng từ vè Hoèng nữ

Ngài có 3 Hoàng nam và 1 Hoàng nừ

Hoàng tư
1．Nguyễn Phúc Vũ
2．Nguyền Phúc Tần
3．Nguyḕn Phưc Quẏnh

Hoàng nư
1．（Khuyêét d：uih）

## 4．3．3．Anh chị em

Ngài có 10 anh em trai và 4 chị em gái

##  Khánh Quiận công

Ông húy là Nguyễn Phúc Kỳ，con trương của dực Hy Tông và Hoitng Hạu Nguyễn Thị Giai．Tiêu sừ không nõ．

Ban đà̀u ông làm Chưởng cơ．Năm Giáp dần（1614）dời Hy Tông Hoing Bế．ông giữ chuc Hữu phủ Chưởng phủ sự，trắn Quảng Nam．Ong mất ngày 24 tháng 6 năm Tion nù̀i（ $22-7-1631$ ）， dược truy tặng là Thiếu bảo Khánh Quận công．Lúc tại thê ông thương thi hành ân dực，cấp dưỡng quân dãn nèn khi mất aỉ dân dều thuơng tiêc．

Lăng táng tại làng Thanh Quỵ̛t，tinh Quảng Nam，nhà thờ ở xâ Phú Thương（Phư Vang， Thưa Thienn）．

Phu nhän là Bùi Thị Phương，mä́t ngày 14 tháng 3 （không rò nàm）．
Ṑng có 4 con trai ：Nguyễn Phúc Nhuẹe，Nguyễn Phúc Xuān，Nguyền Phúc Tải，Nguyè̀n Phúc Trí dều làm quan dến chức Chường dinh．

4．3．3．3A．NGUYĖN PHÚC ANH 阮 有妾 渶
Ông húy là Anh，con thứ ba của đự Hy Tông，làm trấn thủ Quảng Nann．Muu phàn bị giểt và tưứ tôn tịch．

Không có con．

## 4．3．3．4A．NGUYẼ̃ PHÚC TRUNG 阮楅忠

Ōng húy là Trung，con thứ tư của dức Hy Tông，làm Churờng dinh．Mưu phàn bị giết và tước tôn tịch．

Không có con．

## 4．3．3．5A．NGUYỀN PHÚC AN 阮福安

Ông húy là Nguyễn Phúc An，con thứ nãm của dúc Hy Tông，cùng mẹ là Hoàng truoủng tử Kỳ．Tiểu sứ không rõ．

4．3．3．6A．NGUYẼN PHÚC VINH 阮 楅 水
Đồ đốc Hữu phủ Quận cồng
Ông húy là Nguyễn Phúc Vinh，con thứ sáu của dức Hy Tông．Tiều sử không nõ．Làm quan dến Đố đồc Hựu phủ Quạ̃n công．

Ông có 7 người con là ：Nguyễn Phúc Việt，Nguyền Phúc Khoa，Nguyễn Phưc Binh，Nguyễn Phúc Thiên，Nguyễn Phức Hạ，Nguyẻ̉n Phúc Thạnh，Nguyển Phúc Nhát．

4．3．3．7A．NGUYẺN PHÚC LộC 阮 楅椂
Ông húy là Nguyễn Phúc Lộc，con thứ bày của dức Hy Tōng．Tiêu sừ không rò．
Không có con．

## 4．3．3．8A．NGUYỀN PHÚC TƯ 阮 楅 泗 <br> Phó tướng

Ông húy là Nguyền Phúc Tứ，con thứ tám của đức Hy Tông．Tiêu sừ không rò．
Òng làm quan đến Phó tướng ở Quảng Nam．Lúc Nguyền Phúc Anh làm phản，ông không theo nên khòi tội．

Không có con．

## 4．3．3．9A．NGUYỄN PHÚC THIỆU 阮 福 絽

Ông húy là Nguyền Phúc Thiệu，con thứ chín của dức Hy Tông．Tiểu sứ không rô．
Không có con．
4．3．3．10A．NGUYĒN PHU̇C VINH 阮 楅 燊 Vinh Quận công
Öng húy là Nguyễn Phúc Vinh，con thứ mười của dức Hy Tông．Tiểu sử không rô．
Ông làm quan dến chức Chuởng co．Mất ngày 16 tháng 12 Âm lịch，nǎm mãt không rõ． Được truy tạ̉ng là Vinh Quận công．Lăng táng tại làng Phú Xuân（Hương Trà，Thừa Thiên）． Nhà thờ trước ờ huyện Phú Vang nay dời về làng Bàng Môn（Phú Lộc，Thừa Thiên）．

Ông có 1 con trai ：Nguyển Phúc Gia．
4．3．3．11A．NGUYẼN PHÚC ĐÔN 阮 㽬 京：

## Churơng co

Óng húy là Nguyễn Phúc Đôn，con thứ mười một của dức Hy Tông．Tiểu sừ không rô． Làn quen dèn chưc Chường co．

Öng có một người con tên Nguyền Phúc Tuân．

## 4．3．3．1B．NGUYẼ̃N PHÚC NGỌC LIEN 阮 福 王 㯜

Bà húy là Nguyền Phúc Ngọc Liên，truờng nữ của dức Hy Töng và Hoàng Hậu Nguyễn Thị Giai．Bà là chị của Hoàng trương tử Nguyễn Phúc Kỳ．Tiếu sử không nõ．

Chồng là Phó tương Nguyè̀n Hữu Vinh，trẩn thủ dinh Trấn Biên（Nguyên là họ Mạc con của Mạc Cảnh Huống，dược mang quốc tînh，sau đổi thành Nguyễn Hừu）．

4．3．3．2B．NGUYỄN PHÚC NGỌC VAN 険福王莮
Hoàng Hậu Chân Lạp
Bà húy là Nguyễn Phúc Ngọc Vạn，con gái thứ hai của dức Hy Tông．Cùng mẹ với Hoàng trương tử Nguyền Phúc Kỳ．Tiểu sừ không rō．

Năm Canh thân（1620）bà đự̛̣ dứ Hy Tông gà cho vua Chân Lạp là Chey Chetta II．Về sau nê tinh bà，vua Chân Lạp đà cho người Việt lập một dinh diển tại Mô Xoài（Bà Rịa ngày nay）．

## 4．3．3．3B．NGUYỄN PHÚC NGỌC KHOA 阮祝 三 吉誇 Hoàng Hạau Chiêm Thành

Bà húy là Nguyễn Phúc Ngọc Khoa，con gái thứ ba của dự Hy Tông．Em cùng mẹ với Hoàng trường tự Nguyễn Phúc Kỳ．Tiếu sử không rò．

Năm Tân mùi（1631）bà được đức Hy Tông gả cho vua Chiêm Thành là Pôrômé．Nhờ có cuộc hôn phối này mà tình giao hảo giưa hai nước Việt．Chiêm được tốt dẹp．

## 4．3．3．4B．NGUYẼ̃ PHÚC NGỌC DINH 阮福王㜒

Bà húy là Nguyễn Phúc Ngop Đinh，con gái thứ tư của dức Hy Tóng．Tiểu sử khōng rô．
Bà hạ giá lấy Phó tương Nguyễn Cửu Kiều．
Bà mát vào năm Giáp tý（1624）．


## 5.1.- THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP

 của đực Thần Tông Nguyền Phúc Lan và Hoàng Hậu họ Đoàn (không rō tên). Ngài sinh ngày 19 tháng 6 năm Canh thân (18-7-1620).

Lúc làm Thế tử, ngài dực phong là Thái phó Dũng Lể Hầu. Ngài là một võ tướng có tài. Năm Giáp thân (1644) ngài đốc suất các chiển thuyền vây đánh ba chiếc tàu cùa ngưởi Hà Lan tại cửa Eo làm thuyền trượg phải tự tứ, hai chiếc bỏ chạy, một chiễc bị va vào dá ngầm chìm, dức Thần Tông mùng và khen rằng : "Trướe kia Tiên quân ta dã từng dánh phá giặc biển, nay con ta cùng lại nhur thế, ta không lo gì nưa".

Năm Mậu tý (1648) quân Trịnh vào xâm lấn, ngài được cử làm dại tướng thống suất đại binh cự dịch. Ngài sai Nguyển Hữu Tấn dem hơn 100 thớt voi, ban dêm xông vào dánh úp dinh dịch làm quân Trịnh sơ hãi, bó chạy tán loạn. Ngài dern đại bỉnh duổi dịch đến bồng Gianh mới trở vè̀.

Năm Mậu tý ( 1648 ), dức Thà̀n Tông mất, ngài nôi ngãi, quần thần tôn ngài làm "Tiết Chế Thủy Bộ Chur Dinh kiêm Tổng Nội Ngoṣi Binh Chưong Quân Quốc Trọng Su Thái Bảo Düng Quận Công". Lúc này ngài 29 tuởi, người ta thường g̣i ngài là Hiền Vươg (Chúa Hiền).

Ngài là ngrời vũ dưng, am hiểu binh phàp, giôi chiến trận. Khi lên kể nghiệp, ngài chăm 10 xây dự̆ dất nước, mớ mang bờ cõi, không nghỉ dến chuyện vui chơi. Ngài cho nạp vèo cung một kỹ nư người Nghệ An tên Đào Thừa, nhan sấc xinh dẹp, ngài rất yêu mến. Một hôm đọc sách xura thấy việc Ngô Vương yêu mến nàng Tây Thỉ, ngài tinh ngộ rồi mật sai Nguyễn Phúc Kiều trừ̛̀ bỏ Đlào Thừa dế khỏi di lựy về sau.

Nām Giáp ngo (1654) Nguyễn Phúc Trung, chú của ngài, bị Tống thị quyén ruì, xúi giục âm mưu làm loạn dể doạt ngôi Chủa. Việc phát giăc, ōng Trung bị bát. Ngài không nỡ giết cho giam vào ngưc. Tống thị bị tử hình, gia tài bị tịch thu dem cấp phát cho quân, dân. Sổ ghi tên nhữog ngườ theo phe phản nghịch tim thấy dượ, ngài cho dốt di không xét tới.

Năm Ất mùi (1655), thuộc tướng cùa Trịnh Đìo là Phaqum Tát Đồng dem quîn vự̂t sông Gianh xâm lấn Nam Bố Chinh. Từ đó, ngài quyết dịnh chuẩn bị công việc dánh phuong Bắc. Ngài thường bân khoăn, mong tìm các bậc hiển tải dể ủy thác công vię̣c biên curong. Một hồn mộng thá́y thẩn nhân dura cho bài tho :
"Tiên kết nhân tầm thuận
Hạu thi dič hóa chiexs
Chi diêp kham tời lqc
Căn bín dä nan diêu."
Lạm dịch là:
"Trưóc hết lòng neruờ thuân
Sau thi dic hoóa hay
Cành lá tuy roi rụng
Côi gốc thột khó lay."
Ngài cho rẩng thơ có chữ thuận và chư chiêu là ựg vào Thuận Nghỉa Hả̉u Nguyển Hưu Tấn và Chiêu Vũ Hầu Nguyễn Hữu Dật nên phèm việc binh dều bàn mưu với hai người ấy.

Nām Ất mưi (1655) nẹai phong Nguyễn Hữı Tấn làm Tiết chế, Nguyễn Hữu Dật làm Đốc chiến vựt qua sông Linh Giang (gông Gianh) dánh dắt Bắc Bố Chinh, chiếm dược Hà Trung. Chưa Trịnh sai Trịnh Trương làm Thồng lĩnh, kinh lược dát Nghệ An, dem quân chống giư Quân Trịnh bị thua trạn Lạc Xuyên phải rút về An Troing đế mất bảy huyĉ̣n phía Nam Nighẹ́ An. Quán Trịnh nhiểu lần vào đánh dể khôi phục dất dã mất nhưng dều thất bại. Đển năm Canh tý ( 1600 ), quân Trịnh lại vào đánh miền Nam, nhân có sự bát hòa giữa Nguyề. Hữu Tán và Nguyễn Hữu Dật, quân Tṛ̣ah chiếm lại dược 7 huyện dã mất.

Năm Tàn sứu (1661) Trịnh Tạc cử dại binh và dem vua Lé vào dánh mièn Nam. Guan Trấn thủ Nam Bố Chính là Nguyển Hi̛u Dật chia quãn ra đắp lûz, giữ vûng mọi nơi, quàn Trịinh dánh mãi mãy tháng không dược lại phải nút về.

Năm Nhâm ty̆ (1672) Trịnh Tạc lại dem 10 vạn quân và nức vua Gia Tồng vào Bắc Bố Chinh dê đánh họ Nguyền. Ngài cừ Hoàng tử thứ tư là Hiệp Đức Hầu Nguyễn Phúc Thuần lãn Nguyên súy cầm quân chống giữ. Ngài thân chinh dốc suất đại quân thủy bộ tiếp úng. Thưy quân được lệnh đông giưư tắt cả các cữa biên.

Quân Trịnh dern toàn lực tiến dánh lũy Trấn Ninh rất hãng, dã hai ba phen sã́p phả dực lùy. May nhở Nguyèn súy Nguyễn Phúc Thuần và Chiêu Vũ Hầu Nguyễn Hữu Dậi curong quyết chống giừ. Hai phe dều bị thiệt hại lớn. Quản Trịnh đánh māi không dược phâi lùi về Bắc Bố Chính. Lúc này trời rét lại nghe tin Thủy quân Nguyên sưy Trịnh Căn bị bệnh nạang, Trịnh Tậ bèn sai Lê Hiến ở lại trấn thủ Nghệ An, Lé $\mathrm{Si}_{\mathrm{i}}$ Triệt dống ợ Hà Trung dế giừ các yếu lộ, rồi rút quân về Thăng Long.

Sau trận này, hai bên thôi việe chién tranh, lăy sông Linh Giang (tưce là sọng Gieanh) làm ranh giới hai miền,

Về mặt phia Nam, năm Quý ty (1653) vua Chiém Thành là Bà Tấm xám phạnu tỉnh Phú Yèn. Ngài sai Hùng Lộc và Minh Vü lãnh 3 ngàn quân di dánh. Quân ta dại thắng, duổi quản Chièm dển tạ̉n sông Phan Rang. Bà Tấm dâng lể vật và thư xin hàng. Ngài y cho, lấy sông Phan Rang làm ranh giới. Từ phía dông dến dịa dầu Phú Yên chia làm hai phủ là Thái Khang (nay là Ninh Hòa) và Dièn Ninh (nay là Diên Khánh). Vua Chiêm phải giự lẹ̣ cống như cū. Như vạy, dến năm này dân tộc Việt đã tiến nhanh về phía Nam từ Tuy Hòa dến Phan Rang dài hon 170 km .

Từ năm Mậu tuất ( 1658 ) vua Chản Lạp dâ nhận làm phiên thần của Chúa Ngryển, hàng nảm nạ̣p cống. Năm Giáp dần (1674) có Nạ̣c Ong Đài ơ nước Chân Lạp di cầu viện nước Tiêm La dể dánh Nặc Ông Nộn. Nặc Ông Nộn chạy sang cà̀u cưu đ̛̉ dinh Thái Khang ngài sai Cai cor dạo Nha Trang là Nguyễn Dyoung Lâm dem binh sang dảnh. Quán ta vây thành Nam Vang, Nạc. Ông Đài phải bơ thành chạy, con ông là Nặc Ông Thu ra hàng. Ngài cho Nặc Ông Thu đóng trương) làm Chánh Quốc vrơng, dóng dô ở Long Úe và Nặc Óng Nộn làm đê nhị Quốc troong, dóng ợ Sải Côn, bắt hà̀ng năm phài triều cống.

Năm Ky̆ mùi (1679) có Tờng binh Dưong Ngan Địch và Tớng binh Trán Thuơng Xuỵen, người Trung Hoa, không chịu thản phục nhà Thanh, dem hơn ba ngàn ngurciri và 50 chiển thuyè̀n vào Nam xin nhập cur. Ngàr vổ về an ủi và cho vào trán dóng tại Đông Phö́ (tức Gia Định) ngài ban cho chức tước, cấp phươg tiện cày cáy dè mớ mang dẩt dai. Dương Ngạn Địch vào khai khân vùng Mŷ Tho, Trần Thương Xuyên vào khai khân vùng Biên Hòa. Chảng bao láu Đòng Phố trở thành miển dất trì phú, thương thuyền ngoại quốc dến buôn bán tảp nạ́p.

Từ khi thôi chién tranh với ho Trịnh, ngài lo sưa sang chính trị, định lại phép thi củ̉ dê chọn nhân tài, dào thêm kênh ngòi dể thêm phurong tiện cho việc giao thông. Vè quên sư ngài biêt học theo kŷ thuật Tây phương, quân dội dược thao diễn luyẹn tập thương kuyén. Quan
trọng nhắt là kë́ hoạch khai hoang, lập ấp : sau chiến thảng nām Mậu tŷ (1648) và các chiến
 cứ 50 ngrữỉ làm một ăp, cẩp cho lưonğ ăn nứa năm. Ngài lại ra lệnh cho các nhả giàu dem tiển sho dàn khàn hoang vay. Kết quả là từ Biện Bàn (Quảng Nam) dến Phú Yên làng mạc liền nhau, ruộng dăt trú phú, dan cur ngày càng dōnģ. Duới thời ngài, đân miền Nam sống dược một thời gian thanh binh khá đài. Năm Đinh mù̀i ( 1667 ), nhân du ngoan ở cựa Tur Dung (nay là Tư Hiền), thây cảnh tri dẹp đè, ngài cho dụng chùa Hoa Vinh ở núi Túy Vân (nay gọi là chùa Túy Vản), dây tà ngooi chúa cở nối tiềng xinh đẹp ở dât thần kinh.

Ngày 19 tháng 3 năm Đinh mảo (30-4-1687), ngài khōng dự̛ khòe, cho triệu Hoàng từ thứ hai là Hoànừ Án Hầu Nguyền Phúc Thải dến bảo rằng : "Ta bình sinh ra vào gian hiêm dē giữ nhà. griừ nược. Con nối ngôi phải sưa thèm nhàn chinh cho yên bờ cỏi. Các quan văn võ dều do ta cất dưng đê mư mọi việc, dừng để cho bọn tiêu nhân len vào". Ngài lại triệu các dại thà̉n dến bảo rằng : "Ta với các khanh một chí huớng với nhau mà công việc muru dồ chtra trọn. Nay con ta tuôi còn nhỏ, mong nhờ các khanh giúp dỡ cho công nghiệp cúa tô tông dượ rỡ ràng. Đưng quên lời ấy."

Nói xong ngài băng. Ngài ở ngôi 39 năm, tḥ̣ 68 tuôi,

## *

Đức Thái Tông Hiêu Triết Hoàng Đế là vị Chúa Nguyễn thứ tư trị vị ở miền Nam.
Ngài là người trí dūng, cuong nghị, am hiếu binh pháp, có các dức tinh của một vị minh quân và biết chăns lo việc nước. Trong suốt thời gian tại vị, ngài dã thục hiện nhiểu cong cuộc quan trọg :

- Ngài là ngượi dầu tiên dánh thắng các tàu chiến của ngượi Tây phuong.
- Chấm dứt dược cuọ̀c phân tranh Nam Băc kéo dài suốt 45 năm.
- Mở rọ̀ng bờ cõi ơ phía Nana, lập ra hai phủ Thái Khang và Diên Ninh.
- Mở đường cho các vị kế nghiệp tiễn vào dất Chân Lạp.
- Đào nhiểu kênh ngơi dế thêm phưong tiện cho giao thông và thươg mài.
- Thực hiện kë́ hoạch khai hoang, lập ắp trên qui mó rộng lónn.

Nhờ vậy mà miền Nam ngày cànk phú cuờng, nhân dân dược ấm no, hạnh phúc.
Ngàj thuộc đời thứ nãnı cùa hô Nguyễn Phúc, khai sáng ra hệ V hiện nay có 3 phònǵ :

1. Phòng một tuŕc là phòng Phúc Quốc công
2. Phòng ba tức là phòng Curong Quận công
3. Phòng bốn tức là phòng Quốc Uy công

## 5.2.- LĂNG, M!̂́́u THỜ VẢ CÁC TUỚC HIỆU ĐƯỢC TRUY TÔN

Nfài mât, lăng tán tại Hải Cát (Huoong Trà, Thừa Thiên). Tèn lăng là Trưong Hưng ${ }^{(1)}$.


Thé từ lèn nusôi dâng thụy hiệu là : "Đại Nguyền Súy Tổng Quốc Chính Câng Cao Đhíc Hạu Dùng Triét Vurong".
(1) Lang Trương Hung đâ auçc con cháu hẹ v tring tu wào nảm Giàp tuất (1994).

Đời Vù Vương，ngài duợ trusy tôn ：＂Nghị Tồ Tuyên Uy Kiễn Vù Anh Minh Trang Chinh Thánh Đí̛c Thẩn Công Hiếu Triết Vurong＂．

Vue Gia Long truy tôn：＂Tuyên Uy Kiển Vù Anh Minh Trang Chính Thánh Eríc Thẩn Công Hiếu Triét Hoàng Đē̄＂．Miếu hiệu là Thái Tông．

## 5．3．－GIA BINH

## 5．3．1．Hạ́u và phi

## 5．3．1．1．CHÃU THI VIEN 穴 代 田

Chiêu Thánh Hoàng Hạ́u
Bà húy là Chāu Thị Viên，sinh nǎm Ất sửu（1625）．Tỉéu sừ không rō．Bà vào hầu dức Inái Töng trong thời kỳ tiềru dề，dượ phong làm Chánh phu nhân．

Bá mất ngày 21 tháng 11 năm Giáp tý（26－12－1684）thọ 60 tuối，dượ phong tặng là Tán Quöc Chinh Phu Nhân，táng ở làng An Ninh（Hương Thủy，Thưa Thiên）．Đời Vū Vurong bà dược truy tōn ：＂Từ Mần Chiēu Thánh Trang Phi＂，sau thêm hai chữ Trang Liêt．Vua Gia Long truy tôn ：＂Tư Mẫn Chiêu Thánh Cung Tinh Trang Thận Hiếu Triết Hoàng Hậu＂．Tên lâng là Vinh Hung．Bà dượ phối thờ với dức Thái Tông ở Thái Miếu，án thứ hai bên tả．

Bà sinh dược 2 trai và 1 găi ：Nguyễn Phúc Diền（tưóc Phúc Quốc công），Nguyễn Phúc Thuần（túc Quốc Uy công），Nguyền Phúc Ngọc Tào．

## 5．3．1．2．TÔNG THI ĐOI 木 代 拄 Huẹ́ Thánh Hoàng Hậu

Bà húy là Tống Thị Đôi，con ông Thiếu phó Quạn công Tống Phưc Khang，mẹ bà họ Phạm （không rờ tên）．Tiêu sử không rò，chi biết bà quê ờ huyện Tống Son，tính Thanh Hóa．

Bà tinh hiền hậu，lúc mới vào cung với thứ bậc là Cơ，sau ngày càng dược ãn sủng dược phong làm thứ phi．

Bà mất ngày 21 tháng 3 âm lịch，không rõ nãm mất，táng tại làng Đình Môn（Hưong Trả， Thưa Thièn）．Đời Vủ Vương bà dượ truy tôn：＂Từ Tièn Huệ Thánh Tinh Phi＂，sau thèm hai chư Trinh Thuận．Vua Gia Long truy tôn：＂Từ Tiên Huệ Thãnh Trinh Thuạ̃n Tînh Nhān Hiēu ＇Iriēt Hoàng Hạ̃u＂，đặt tèn lăng là Quang Hung．Bà duợc phôi thờ với dực Thái Tông ở Thái Miếu，án thứ hai bèn tả．

Bà sinh ra dức Anh Tông Nguyễn Phúc Thái và Cương Quận công Nguyền Phúc Tràn．

## 5．3．2．Hồng từ ví Hoxáng nứ：

Đưo Thái Tông có 6 Hoàng tư và 3 Hoàng nữ ：

Hoàng tư
1．Nguyè̉n Phúc Diền
2．Nguyén Phúc Thái
3 Naruyền Phúc Trản
4．Noruyén Phúc Thuần
5．Nguyễn Phúc Niên
6．Nğựèn Phúc Nhiễu

S．3．．Auh chị em

Nati có 2 ánh em trai và 1 gm gáj

## 5．3．3．1A．NGUYẼN PHÚC Vũ 院 充畐 武

Öng húy là Nguyễn Phúc Vũ，con trưong của dức Thần Tõng，māt sớm．Tiểu sử không rỗ．
Không có con．

## 5．3．3．3A．NGUYEN PHÚC QUYNH 忶 不品 五畀

Ông hưy là Nguyền Phúc Quỳnh，con thư ba của dức Thần Tổng．Tiểu sữ không rồ．
Khōng có con．
5．3．3．1B．Khuyết danh
Bà là con gái của dức Thần Tông．Tiểu sứ không rô．Bà hạ giá lấy ông Chương cơ tên Minh．



### 6.1. THÂN THẾ VÀ SỰ NGHỆP

 con thứ hai cưa dức Thái Tông Nguyễn Phúc Tần và Hoàng Hậu Tống Thị Đôi, sinh ngày 21 tháng chạp năm Kỳ sứu (22-1-1650).

Người con trương cử dưc Thái Tóng mất sởm nên ngài dươ lập làm Thế tử. Ngài nối ngôi lúc 39 tuổi, dượ triễu thấn tôn làm "Tiêt Chế Thủy Bô Chu Dinh Kiêm Tổng Nội Ngoại Binh Chưong Quān Quốc Trọng Sư Thái Phó Hoà̀ng Quốc Cōng".

Ngài tính khoan hòs, chiêu hiền dãi sĩ, nhẹ hinh phạt, giảm suru thuế nên dưpre người dưong thời goi là Chüa Nghĩa.

Tháng 7 năm Đinh mão (1687), ngài cho dò̀i phủ Chúa sang làng Phú Xuân, lây Bä̀rg Sou (nay là $N_{g}$ ự Binh) làm bình phong, xây đấp cung diễn, thành quách rất tráng lệ̂. Vùng Phú Yuân rông räi, bề thế hơn Kim Long, sông Huong trờ nên rộng khi chảy ngang qua trước Kinh thành.

Mối de dọa quân Trịnh từ mặt Bác dã hết, về phượg Nam thì Chiêm Thình hàng nảm thần phục triều cống. Chân Lạp thì giữ dịa vị phién bang. Nhurng vão nám Mậu thin (1688), Hoàng Tẩn giết Drơng Ngạn Địch, thà linh cuoóp phá khiến dân tinh Chân Lạp rất khốn khổ. Vua Chân Lạp là Nặc Thu ainh oán, nghi ngài xui Hoàng Tấn cưốp phá dể lấy cớ xâm chiếm Chân Lạp. Nạc Thu cho dấp dồn lũy dể chống cư vớri quân Nguyễn. Sau, phô tướng dinh Trấn Biên (nay là Biên Hòa) là Maj Vạn Long dánh duổi Hoảng Tấn, việc Chān Lạp mới tạm yên.

Muốn lân bang thần phục, ngài cho lập một dąo binh hùng cường, xem trong việc tự̂̃n quân. Mồi gia dình có con trai phài cống hiến cho triều dinh một người. Mỗi nğ̛ời lính dều có eưng ống, y phục và chu cấp lương tiền dầy dủ. Thời ngài, quân lính lên đến 4 vạn nguời. Phủ nğài cơ hai dội ky binh gồm 400 ngự̂̀i ngưa. Nhüng lúc thao diển nhân nģày khánh tiết, quân phuc binh si trōng rắt rự rỗ. Đội binh cạan vệ của ngài và Thế tữ mạ̈c toàn bằng nhung, deo khí giởi khảm vàng, khán bạc. Thủy binh có nhưng chiến thuyển to lón, mỗi bên có 50 tay chèo mạ vàng, trên thuyền trang bị dầy dủ súng ổng, lâi có tröng lớn oó mõ dể dánh nhịp cho binh gì chèo. Ḥ̣ thường mặc quần ngán bằng thao trếng, dội nón chóp lông.

Mùa xuân nām Tãn mùi (1691), ngài dau nặng, cho gpi Thế tử vào bào rả̀ng : "Ta nô̂i tổ nghiệp trưóc dế lại, thưỡng lấy làm lo, bây giờ con nối theo, phải giữ thánh dức cửa tổ tông, dô là hiếu". Ngày 10 tháng giêng năm Tân mùi (7-2-1691) ngài băng, đ̛̣ ngôi 4 năm, thọ 43 tuổi.

## **

Đức Anh Tồng Hiếu Nghìa Hoàng Để là vị Chưa Nguyễn thứ năm trị vì ở miền Nam. Ngài là ngừ̛i nhân từ, biết thưong dân. Ngài lại biết lo lấng giơ gìn cơ nghiệp của tổ tiên. Mạ̣c dều mặt Bác khōng cỏn là mồi de dọa, ngài vẩn xây dụng binh lự ngày càng hùng mạnh. Tuy thò̀ gian ờ ngôi quá ngấn ngủi, ngài dã mở dà̀u cho vị Chúa kế nghiệp công cụ̣̂c mớ meng bờ côi. Trong dời ngài, dân chúng dữ̛c sống trong cành thanh binh, an cur lạc nghiêp.

Ngài thuộc dời thứ sáu của hp Nguyễn Phức. Ngài dưng dầu hệ VI, nhưng hệ VI không có phòng vì ngoài ngài Nguyển Phúc Chu dựng dẩu hệ 7 các Hoàng tử khác dều mát sớm và vô tur.

## 62.- LĂNG, MIẼU THÓ VÁ CÁC TƯOC HIỆU PƯỌC TRUY TÔN

Ngài mất, lăng táng trên núí Kim Ngọc (Định Môn, Hưong Tráa, Thừa Thiên). Tên lăng là Thrơng Mậu. Đến dời vua Gia Long, ngài dự̛̣ thờ tại Thái Miếu, ở án thứ hai bên hữu.

Thể tử nồ ngôi，dânig thụy hiệu là ：＂Đại Nguyên Soái Tổng Quốc Chính Thię̣u Hưu Toản Nghiệp Hờng Nghỉa Vuong＂．

Đến dời Vũ Vurong，ngài dược truy tôn ：＂Thiệu Hưu Toản Nghiệp Khoan Hồng Bác Hậu Tư Turơng Hiéu Nghia Vuoong＂．

Vua Gia Long truy tôn ：＂Thiệu Hưu Toản Nghiệp Khoan Hồng Bác Hậu Ồn Hụ̣̂ Từ Từ̛̀ng Hiểu Nghĩa Hoàng Để＂．Miếu hiệu là Anh Tòng．

## 6．3．－GIA BINH

## 6．3．1．Hậu và phi

6．3．1．1．TỐNG THỊ LīNH 宋 氏領
Anh Tông Hiếu Nghĩa Hoàng Hậu
Bà hưy là Tớng Thị Linh，quê quán ở huyện Tớng Son，tỉnh Thanh Hóa，con gái quan Thiếu phó Quận công Tống Phúc Vinh，mẹ bä họ Lê（không rō tên）．Bà sinh năm Qui tị（1653）． Bà vào hầu dức Anh Tông nơi tiềm dể（chỗ ở của Chúa lúc dang còn là Thế từ），sau durợ phong lên bậc Cung tồn．Lúc bà có thai，có nhiều điềm lành cho biểt sẽ ainh ra bậc kỳ tài．Khỉ sînh， ánh sáng lành rự rỡ khấp nhà．（Sau này là dứ Hiển Tông Hiếu Minh Hoàng Đê）．

Bà mã́t ngày 22 tháng 3 năm Binh tý（23－5－1696），thọ 44 tuồi，dượ phong tặng là Quốc Thái Phu Nhản，táng ờ làng Định Môn（Hưong Trà，Thừa Thiên），Đời Vũ Vurong bà dượ truy tôn ：＂Từ Tiết Tînh Thục Hiến Phi＂，sau thêm hai chữ Hiếu Từ．Vua Gia Long truy tồn ：＂Tư Tiết Tînh Thục Tuẹ̉ Mẫn Hiến Thuận Hiếu Nghia Hoàng Hậu＂，dật tên lăng là Vīnh Mậu．Bà dược phối thờ với dức Anh Tồng ở Thái Miếu，án thứ hai bēn hưu．

Bà sinh ra dức Hiển Tông Nguyền Phúc Chu．

## 6．3．2．Hoàng tư่ vè Hoàng nứ

Đrúc Anh Tông có 5 Hoàng từ và 4 Hoàng nữ

Hoàng từ
1．Nguyền Phúc Chu
2．Nguyền Phúc Tuân
3．Nguyễn Phúc Toàn
4．Nguyền Phúc Trinh
5．Nguyễn Phúc Quàng

Hoàng nữ
1．Khuyết danh
2．Khuyểt danh
3．Nguyền Phúc Ngọc Nhiễm
4．Nguyễn Phúc Ngọc Niệu

## 633．Anh chị em

6．3．3．1A．NGUYẼ̃N PHÚC DIỄN 阮元庶 Phúc Quốc cōng
Ông húy là Nguyễn Phúc Diễn，con trưoung của dức Thái Tông，còn có tên là Hán．Mẹ là Hoàng Hậu Châu Thị Viên．Öng sinh ngày 12 tháng 8 nảm Canh thin（27－9－1640），

Lức dà̉u，ông được lập làm Thế tử，phong chức Chuờng diah．Chura dược nỗi ngôi thì ông đã mất vào ngày 12 tháng 10 năm Giáp týy（18－11－1684）．Eức Thái Tông rất thurong tiếc，truy phong là＂Tả Lý Dưong Vù Công Thả̉n Thự̛̣g Trụ Quốc Chuoỏng Phủ Sự Thiếu Su Phúc Quốc Công＂．Läng tâng ở làng Truic Lâm（Hưong Trà，Thừa Thiên）．Nhà thờ ờ làng La $\dot{Y}$（Phú Vang， Thừa Thiĉn）．Bà vợ là Nguyû̃n＇Thị Vệ．pháp danh Diệu Linh．

Ông cố 6 người con trai và 3 con gái．Các vị con gái dều không rô tên．Các vị con trai là ：Nguyễn Phưc Tịi，Nguyễn Phúc Lịch，Nguyền Phúc Huệ，Nguyễn Phưc Thông，Nguyễn Phúc Dực，Nguyền Phúc Tiềm dều làm quan Chưởng cơ．Vè sau hai ōng Huệ và Thông bị tọ̣i， dến dời Minh Mệnh bị tước tịch，dổi qua họ Nguyễn Thuận．

## 6．3．3．3A．NGUYẼ̃N PHÚC TRÂN 阮，禗 涂

## Curong Quận công

Ông húy là Nguyễn Phúc Tràn，con thứ ba của đức Thái Tōng，còn có tên là Huyền．Mẹ Là Hoàng Hạau Tống Thị Đâi．Ông sinh ngày 10 thàng 12 năm Tân mão（20－1－1652）．

Ban đầu ồng làm Chương co．Ông mất lúc mới 35 tuồi vào ngày 8 tháng 8 nām Ất sửu （6－9－1685），đưực phong tạ̣ng là Thiếu bảo Curong Quận công．Mộ táng tại thôn Lại Thế（Phú Vang，Thừa Thiên）sau cải táng về làng Dạ Lè（Hưong Thủy，Thưa Thiên）（trong chiến tranh mộ bị phá hủy，con cháu đã trùng tu vào nãm 1992）．Nhà thờ ở thôn Lại Thế（Phu Vang． Thura Thiên）．

Ông có hai bà vợ．Bà thứ nhất tiểu sử không rò，chi biết mộ tãng tại thôn Lại Thé trong vừ̀n nhà thờ（Phú Vang，Thừa Thiên）．Bà thứ hai tên húy là Chon Tánh．pháp danh Diệu Lan， quê quán làng Tiên Đơa，tỉnh Quàng Nam．Bà sinh ngày 9 tháng 5 năm Nhâru thìn（14－6－1652） và mất ngày 22 tháng giêng nảm Kỷ dậu（19－1－1729）．Mộ táng tại làng Trúc Lâm，tinh Thưa Thiên（dượ trùng tu vào năm 1992）．

Ông có một người con trai tên là Nguyền Phúc Dẩn（còn có tê̂n là Điều và Đà）làm quan dến chực Chưởng Tả Bộ Dinh Điệu Dương Hầu．

##  Quóc Uy công

Ông húy là Nguyển Phúc Thuần，con thứ tư của dực Thái Tông，sau vi tránh tển húy nên dổi là Hiệp 伿 ．Mẹ là Hoàng Hậu Chäu Thị Viên．Ông sinh aăm Quí tị（1653）．

Ban dầu ông đ̛̣ược phong là Chướug cơ Hiệp Đức Hầu．Ông là ngự̛̀i dûng cảm và cô tài nāng nên dựre các tướng mến phục．Năm Nhâm ty̆（1672）Chúa Trịnh lại cử dại binh vào xám lấn miền Nama，các tưởng đồng thanh xin đức Thái Tông cử ông làm Nguyên qưy，lúc này ông mới 20 tuổi．Đây là trận dánh lớn và dữ dội nhất giữa hai miển．Ba lẩn quân Trịnh tấn công quyết chiểm cho bằng dược lũy Trấn Ninh．Một vài tướng dà ngà lòng dề nghị ông bó lūy Trä́n Ninh，rút quân lui．Nhin thây dượ diểm chiến lưocc quan trọng của lũy Trẫn Ninh cûng nhur tinh thẩn chiển đấu của quân sỉ fệ bị lung lay khi mất lữy này nên ông cưng tướng Nguyển Hữu Dắt cuơng quyết chống giữ．Quân Trịnh bị thất bại dành ôm hận trử vể Bác．Độî với những địch quàn bắt dượ，ồng cho tiễn lưong，quần áo rổi tha cho trở về vói gia đình．Ông cho lập dàn cúng các tương sil tứ trận．Đưc Thải Tông nghe tin thắng trận，rầt mưng，nói rừng：＂Con ta máy lần ngãn chận được giặc Băc，từ nay ḥ̣ Trịnh không dảm dòm ngó miển Nam này nữa．＂

Lúc làm Nguyēn sưy，dưới trương thường dù̀ng giáp si dúng hẩu hai bên．Có Bật Nghìa， ngườ Quảng Binh，có một gái nhan qác xinh dẹp，muốn dâng cho ông．Ông cho là sắc dẹp thi dữ xấu cho nên từ chôì，nhung lại thuơng nghèo khó，cấp cho 10 quan tiển．Lûc thắng trận trờ về，ông tuyệt nữ sấc，xầy am nhỏ thờ Phật，nghiên cứu giáo lý dạo Phật làm vui．

Ngày 15 thāng 6 nạm Ất mão（6－8－1675），ông bị bệnh đậu mùg và mất，lúc mới 23 tuổi． Đríc Thái Tông quá thươg tiếc，nór ：＂Con ta có công lơn giữ vừng biên thùy，trời aan gọi về gấp vắy ！＂．Ông dực phong tặng：＂Minh Nghỉa Tuyēn Đức Công Thần Khai Phủ Phụ Quốc Thương Tướng Quân Cẩm Y Vệ Đồ Đốc Phù Chương Phủ Sư Thiếu Úy Hiệp Quận Công＂，thưy
là Toàn Tiếl．Nhà thờ ở làng Vân Thê（Thừn Thiên），mộ táng trong khuôn viên nhà thờ．Ông dược vua Gia Long xếp vào hàng thựng dằng công thần，dự̛̣ thờ ờ Thás Miếu．Đë́n đời vua Minh Mệnh duợc tấn phong là Quốc Uy công．

Bà vợ của ông húy là Nguyễn Thị Hung，tiểu sừ không rà．Bà mất ngày 18 tháng 2 Ãm lịch，mộ táng cùng một chổ với ông，trong khuôn viên nhà thờ của phòng．

Ông oó 4 người con trai là ：Nguyền Phúc Nhuận，Nguyền Phúc Lễ，Nguyền Phúc Thiều， Nguyền Phúc Phan．Chi có hai ông Nhuận và Thiều là hiền đạt，làm quan dến Chương dinh．

6．3．3．5A．NGUYĒN PHÚC NIĒN $\mathrm{\beta}_{\mathrm{t}}^{\boldsymbol{t}}$ 不㖹 年
Ông húy lả Nguyền Phúc Nièn，con thứ năm của dức Thái Tông．Tiểu sử không rō，mắt sóm．

Vô tự．
6．3．3．6A．NGUYḔN PHÚC NHIĖU 阮 不畐 遶
Ông húy là Nguyẽ̃n Phức Nhiẽu，con thứ sáu của dức Thái Tông．Tiễu sử không rõ̀，mất sóm．

Vô tự．

Bà húy là Nguyễn Phúc Ngoc Tào，con gái dầu của dự Thái Tông．Mẹ là Hoàng Hậu Châu Thị Viên．Tiều sừ không rô．

6．3．3．2B．（Khuyết Janh）
Tièu u sừ cùa bà khòng rō．
Bà hạ giá lấy ông Chuờng co Tráng．
6．3．3．3B．（Khuyết danh）
Tiểu sử của bà không rõ．
Bà hạ giá lăy ông Chường co Đức．


## DỨC HIEN TONG HIEXU MINH HOÀNG DẾ

 MINH VƯONG

> NGay sinh -18 thang 5 nam
> $c \cos -6.1655$

18 thảng 5 nảm Áe máoo Ms
Ngay matt: 21 tháng 4 nàm Âty
(01-6-1725)


## 7．1．－THÂN THẾ VÀ SƯ NGHIỆP

 Tùng 才木⿱八厶，con trương của dức Anh Tông Nguyền Phúc Thái và Hoàng Hậu Tống Thị Linh Ngài sinh ngày 18 tháng 5 näm Ât mão（ $11-6-1675$ ）．

Thuờ thiếu thò̀i，ngài rất chăm học，chữ tốt，văn hay，vō giơi．Ngài dược phong là Tả binh dinh Phó Tướng Tọ̀ Trương Hầu，làm phú dệ ở co Tả Binh．

Näm Tân mùi（1691）dức Anh Tông băng，quần thần vâng di mę̣̂nh，tôn ngài làm ：＂Tiết Chế Thủy Bộ chur Dinh kiêm Tổng Nội Ngoại Birh Chuong Quần Quồc Trọng Sư Thái Báo Tồ Quốc Công＂．Bấy giờ ngài mới 17 tuồi．Nām Qui dậu（1693），sau khi mãa tang，quần thần tấn tôn ngài làm Thái phó Quốc công và dâng tôn hiệu là Quốc Chủa．Từ đấy trong các sấc dụ về nội trị，ngựi giuo dễu xưug là Quốc Chúa．

Theo guơng Tiên dể，ngài áp dưng chinh gách chiều hiền dãi sĩ，cầu lời nói hay，nạp lời can gián，bọ xa hoa，it chi phi，nhẹ thuế má，giao dịch，bớt việc hinh ngục nën trăm hp không ai là không mùng vui．

Thăng 8 năm Nhăm thân（1692）vua Chiêm Thành là Bà Tranh，hợ quân，dấp lũy，cướp giết cu dán ở phủ Diẻn Ninh．Ngài sai Nguyễn Hữu Cảnh di dánh，bắt dượ Bà Tranh và bè̀ tô̂i là Kễ Bà Tử cùng thân thuộc là Nàng Mi Bà Ân dem về Phú Xuân．Ngài dổi dất Chiêm Thành thành trấo Thuận Thành．Nǎm Quí dậu（1698）ngài dổi trấn Thuận Thành làm phủ Binnh Thự̂n，cho Kế Bà Từ làm khâm lýg，con của Bà Ản làm dề dốc dề xếp dặt mọi việc trong phủ hatt．Ngài buộc ho phải ăn mặc theo phong tưc nưưc Việt．

Để ổn định phần đất mà dân Việt sang khai thác ở Chân Lạp，năm Mậu dền（1698）， ngài sai Thống suất Nguyễn Hữu Cánh kinh lược dất Chân Lạp，chía dất Đồng Phố thành hai huyện ：lấy xứ Đông Nai làm huyện Phúc Long，dụng dinh Trín Biēn（Biēn Hòa），lăy xữ Sài Côn làm huyện Tân Binh，dựng dinh Phiên Trấn（Gia Định），dất dai dược mở manğ rộng raỉi．Ngài cho chiêu mộ những dân phièu bạt tứ xứ từ Quảng Binh vào dể lập ra thôn xã và thai khẩn rụ̂ng dất．Còn nhựng người Trung Hoa ở dất Trấn Biên thù lập thành xã Thanh Hè，nhưng người ở dát Phiên Trấn thi lập làm nã Minh Hưong．Những người này dều thuộc sổ bọ nước ta．

Năm Kỳ mão（1699），Nặc Thu nước Chân Lạp，cho quân lính cướp bóc dân buôn．Ngài sai Nguyển Hừu Cảnh dem quân dánh dẹp，Nặc Thu xin dầu hà̀ng và nộp cống như củ．

Năm Ắt mão（1705）Nặc．Thâm，con Nặc Thu，nôi ngôi cha bất hơa với Nặc Yêm（vua thứ hai của Chân Lạp），nhờ Xièm La giứp，dem binh đánh Ną̣ Yêm．Nặc Yêm chạy gang Gia Định cầu cứu，agài sai tướng Nguyển Cứu Vân dem binh dánh tan quần Xiêm．Tuy vậy，việc nưỡ Chân Lap vẫn chura yên．Vào các năm Tân mảo（1711）và Giáp ngo（1714）Nặc Thàm lại vây dânh Năc Yêm，Ngài phải cho các tướng Trần Thự̛̣ng Xuyên，Nguyễn Cựu Phú dem quân dánh dęp rồi phong cho Nặc Yêm làm vua Chăn Lạp và giúp cho Nặc Yêm khí giới dể phòng nğ̣．

Vê mặt Bắc，tuy dā thôi dárnh nhau với quẫn Trịnh，ngài vẩn lo phòng ng̣y cẩn thị̂n Nătu Tẫn ty（1701），ngài sai Chương dinh Nguyễn Phúc Diệu，cùng Tống Phúc Tài，Nguyễn khor Chiêm sửa sang các chính lūy từ núi Đâu Mâu đến cửa biển Nhật Lệ．Ngài sai vẽ bàn dồ những nơi hiềm yếu và cho quân linh thao dự̧t thường xuyên．

Bấy giờ，biên thùy phía Bắc dâ giữ vững，về phía Nam đất dai dự̛̣c khẩn hoang dến tân biên giới Chân Lap．Trong nựćc việc nội trị，vọ hị，giáo dục dược phât triển có qui mô．Thấy Bác Hà tuy có vua Lê nhung quyền bĩnh ớ trong tay Chûa Trịnh．Ngài muớn tách riêng miền

Namo thánh một nước dộc lập. Ngài qai Hoàng Thấn và Hưng Triệt dem quốc thu và cống phẩm в日ng Trung Hoa cầu phong nhà Thamh. Vua Thanh cũng á ỳ muốn phơng ahumg triều thần can rà̀ng : "Nước Quảag Nam hùng trị một phuơng, Chiêm Thènh, Chân Lạp dè̀u bị thôn tính, sau
 việc cẩu phong khfing cơ két quả.

Nảm Nhảm ngo (1702) ở biển phia Nam có giẹ̆c biển người Anh dền cượp phá, chiềm cúr dảo Côn Lôn. Đồ dàng hơn 200 người và 8 chiễa thuyền, xây dưng sào huyệt kiện cổ. Ngài sai Chuovig dinh Trán biên Truong Phúc Phan tim cách trừ khử họn cuớp. Sau nhờ mộ dực
 dem vé.

Năm Mẫu tý (1708), Mac Cínu người Lôi Châu tỉnh Quảng Đông, trước dó dến khai thác vùng đất Hà Tiên, dâng thu lên triều dinh xin dem dất Hà Tiên qui thuợc miền Narn. Ngải nḩ̣̂n lời và phong cho Mac Cứu làm Tổng binh trấn giữ dất Hà Tiên.

Tháng giêng năm Kỷ sưu (1709), phò mã Tống Phúc Thiệu cùng cai đ̧̧i Nguyễ Cứu Khâm muru phản, ngầm liên kê̂́t vây cánh, mưu dồ dáah chiếm Bình Khang, Phú Yên xong quay về lấy Quảng Nam rồi tháng dến Chinh dinh phóng lửa nổi loạn. Âm mưa bị bại lậ, các nguời chủ muu dều bị giết. Tống Phúc Thiệu bị bải làm thứ dân và bị tù ờ vườn Bát Khải.
 Nguyển Chúa Vinh Träin Chi Bào", để dùng và truyền dò̀i này sang dö̀i khác. Thấy nước giàu, binh manh ngài có y muốn Bắc phạt. Ngải cho thâm từ ra thăm dò tinh hình miền Bác, sau dược tín báo vể là Bấc Ilà chura thể dánh dực, ngài mới không nhăc dến chuyện này nữa.

Trong thời gian ngài trị vì, ngài dóng gơp rät ahiều công lao trong việc xãy dựg kẏ curong Phật giáo, trùng tu chùa chiền và quàng bả dạo Phật khắp nước. Nảm Giáp tuất (1694) ngài sai nguời sang Quàng Đòng mò̀ Hòa thương Thich Đlai Sán (tức là Thach Liêm Hòa thự̛g) sang thuyết pháp về dạo Phật cho quan lại và đân chúng nghe. Hòn thự̆ng dã tổ chức giới đàn dề truyền giới bồ tát cho ngài và quyễn thuộc, quan lại và 1400 tăng ni ở Phú Xuân. Ngài dực ban pháp danh là Hưng Long, hiệu là Thiên Túng đạo nhân. Näm Canh dần (1710), nhân ngày Phạ̀t dàn, ngài cho dúc chuông chùa Thiên Mụ nặng 3.285 cân ( 2.021 kg , cao 2.5 m , dường kính 1.2 m ). Ngài thân làm bài minh khắc vào chuông. Tiếng veng cùa Đại hồng chung bao trùm cả kioh thàntı. không nhữg dánh tan niềm trền tục mà conn láng dọng trong lòng mọi ngư̛ri. Ca dao dà truyền tụng

## Gioa dura cành truic lor dà

Tiếg chuōng Thièn Mu, conh gù Tho Xurng.
Nèm Giáp ngo (1714) ngài giao cho Chuởng co Tống Đưc Đạt sữa sang chùn Thiên Mu. Tất cà thợ khéo các nơi dều dược huy dộng, chùa trờ nên xinh dẹp và nguy nga hon truớc. Lẩ khánh thành là ngày hội của dân chúng, nhưng kho lủa cưa nhà nước dự̛̣c mở rộng đển chẩn cấp cho dân nghèo.

Khóng nhūng mộ dạo Phật, ngài cũng là người rất trọng dạo Nho. Lúc mói lên ngôi, ngài đã cho sưa sang Vān Miếu ơ làng Triều Sơn. Văn học và thi cử dược ngài chú trong. Ngài dã cho tồ chức các khoa thi trong phù Chúa. Trong các vị Chúa, ngài là người mến chuộng thơ vãn hơn cà. Ngài dà dể lại nhiều táćc phầm vǎn churong có giá trị.

Năm Nhâm thìn (1712), ngài cho lập phủ mới ở làng Bát Vọng huyện Quàng Điền.

Trong thời ngài, có hai chuyện mà mọi người thường nhác nhớ là ngài dã sai quan Nội tán Nguyễn Khoa Đăng dẹp bọn cướp ơ truông nhà Hở (rìng Hồ Xá, Quảng Trị) và phá tan những ng̣ọn sóng thến nguy hiềm ở phá Tam Gieng ${ }^{(1)}$

Ngày 21 tháng 4 năm Ất ty ( $01-6-1725$ ) ngài băng, ở ngôi 34 nåm, tḥ̣ 51 tuổi. *

Đ̛̛̣c Hiển Tông Hiếu Minh Hoàng Đế là vị Chúa Nguyễn thứ sáu ở miền Nam.
Trong 34 năm trị vì ngài thưc hiện đự̛̣ nhiều công việc quan trọng :

- Việc nội trị, giáo dục và thi cử dượ phát triền có qui mô.
- Binh lưc hùng mąnh, dực các lân bang nể sq.
- Mở mang bờ côi dến tận biên giới Chân Lạp, lập thêm các phủ Binh Thuận và Gia Định. Chiêu mộ nhửng người nghèo khổ đưa đi khai khẩn nhưng vùng dất mới, lập thành làng, xâ làm miền Nam ngày càng phổn thịnh.
- Dân chúng dược sống ấm no, hạnh phúc.
- Ngoài ra, ngài là người thông suốt kinh sử, giỏi thi văn. Bút tich của ngài còn lưu lại nhiểu noi ở đất Thần kinh.

Ngài thuộc dời thứ bảy của họ Nguyễn Phúc, khai sáng ra hệ VII hię̂n nay có 27 phòng :

1. Phòng bai tức là phòng Chường dinh Nguyễn Phúc Thể
2. Phòng bốn tức là phòng Chường vệ sư Nguyễn Phúc Long
3. Phòng năm tức là phòng Nguyễn Phúc Hải
4. Phòng tám tức là phòng Luân Quốc công Nguyễn Phúc Tứ
5. Phòng chín tức là phòng Huấn Vũ Hầu Nguyễn Phúc Thẻ̉
6. Phòng mười tức là phòng Nguyèn Phúc Lân
7. Phòng mười một tức là phòng Nguyễn Phúc Chấn
8. Phòng mưới hai tức là phòng Dą̣n Quốc cồng Nguyễn Phúc Điền
9. Phòng mười ba tức là phòng Churưng dinh Nguyễn Phúc Dang
10. Phòng muời bốn tức lủ phòng Cai cor Nguyễn Phúc Thiện
11. Phòng muơi lăm tưc la whong C'al cor Nguyễn Phuc Khánh
12. Phòng mười sháu tứr tà phòng Cai cor Nguyễn Phúc Cáo
13. Phòng mười bảy tûr là phong Chừing co Nguyẽ̉n Phúc Binh
14. Phòng mười tãm tự là phong Chưưng cơ Quận công Nguyè̀n Phức Tú
15. Phòng mười chin tức là phòng Chường vệ sự Quận oông Nguyễn Phưc Truyền
16. Phòng hai mươi turc là phòng Nguyè̉n Phúc San
17. Phòng hai mươ mót tứ là phòng Cai đội Nguyễn Phúc Quàn
(1) Ca dao còn ouryến tụng dến hảy yự̂:

-     - Yêu em anh eĩng muón vô Sọ mâng nhé Hơ, sọ phá Tam Giang !
- Phá Tam Giang ngày rày đã can

Tru6̂ng nhả Hố Nội tản cấm nghivém."

18．Fhòng hai muroi hai tức là phòng Cai cor Nguyễn Phúc Luân
19．Phòng hai mưori ba tức là phòng Cai co Nguyễn Phúc Bính
20．Phòng hai muroi lâm tức lè phòng Chưởng dinh Nguyễn Phúc Nghiễm
21．Phòng hai muooi sáu tức là phòng Chương cor Nguyễn Phưc Xuân
22．Phòng hai mươ bảy tức là phòng Thành Quạ̃n công Nguyễn Phúc Phong
23．Phòng hai mưoi chín tức là phòng Chương co Nguyễn Phúc Kỳ
24．Phòng ba muroi tức là phòng Chưởng co Nguyễn Phúc Truyền
25．Phòng be muooi hai tuŕc là phòng Cai cor Nguyễn Phúc Lốc
26．Phòng ba mưor ba tức lè phòng Chưởg co Nguyễn Phúc Triêm
27．Phòng ba mươ bảy tức là phòng Chường co Ng gyễn Phúc Độ

## 7．2．－LĂNG，MIẾU THỜ VÀ CÁC TUỨC HIỆU QƯỢC TRUY TÔN

Ngài mất，lảng täng tại làng Kim Ngp̣（Hưong Trà̀，Thừa Thiên）．Tên lăng là Trường Thanh．Đến dòi vua Gia Long，ngài đượ thờ tại Thái Miếu，án thứ ba bên tả．

Thế tử lên ngồi，dâng thưy hię̣u là ：＂Đô Nguyên Súy Tổng Quốc Chính Khoan Từ Nhân Thứ Tồ Minh Vuong＂．Đến dò̀ Vủ Vưong，ngài dự̧e truy tôn ：＂Anh Mô Hùng Lự̛̣ Thánh Văn Tuyên Đạt Khoan Từ Nhân Thứ Hiếu Minh Vưong．＂Vua Gia Long truy tôn ：＂Anh Mô Hùng Lực Thánh Văn Tuyên Đặt Khoan Từ Nhân Thứ Fiếu Minh Hoàng Đế．＂Miếu hiệu là Hiển Tông．

## 7．3．－GIA BiNH

## 73．1．Hậu và phi

Ngoài Hoèng Hâu，ngài còn một số các bà phi．Tài liệu để kê cứu bây giờ không còn nửa． Danh tánh các vị dự̛e tìm ra từ gia phỉ hoặc nhà thờ của các vị Hoàng tử．

7．3．1．1．TỐNG THI ĐUƠCC 宋 氏 特
Hiển Tông Hiếu Minh Hoàng Hậu
Bà húy là Tống Thị Đượ，cồn có tên là Quyền，bà nguyên họ Hồ，khi nhệp cung dồi qua ḥ̂ Tồng，chánh quán làng Hưong Cần（Huroug Trà，Thừa Thiên），sinh năm Canh thấn（1680）． Bà là con cưa quan Chưởng dinh Hồ Ván Mai．

Khi tiển cung bà dược xếp vào bậc Hữu Cung tần rồi dự̛̣c tấn phong lên bậc Chiêu Nghi．Bà tính tình nhân từ，thuần hạu và cung kinh．Mọi ngưở trong cung dều cảm mển ân dức của bà．

Bà mất ngày 12 tháng 2 năm Bính thân（5－3－1716），hưởng dương 37 tuổi，dự̛e phong tặng là＂Minh Phi Liệt Phu Nhân＂thưy là Từ Tuệ．Lăng táng tại làng Trúc Lâm（Hương Trà̀， Thừa Thiên）．Vũ Vurong truy tôn ：＂Từ Huệ Cung Thục Kính Phi＂，sau thêm hai chữ Ý Đức．Vua Gia Long truy tôn ：＂Từ Huệ Cung Thục Y̛ Đưc Kinh Muc Hiếu Minh Hoàng Hậu＂，dặt tên lǎng lả VInh Thanh．Bà dự̛̣ phôì thờ với dức Hiển Tông ở Thái Miếu，án thứ ba bên tà

Bà sinh dự̛̣ hai trai ：con trưởng là Nguyễn Phúc Thư，aau này là Túc Tông Hiếu Ninh Hoàng Đë，con thứ hai là Nguyễn Phúc Tứ về sau đự̛̣c tấn phong là Luân Quốc cōng．

7．3．1．2．NGUYEN THỊ LAN ア元 氏 菊
Kính Phi phu nhân
Bà húy là Nguyển Thị Lan，con gái của Tham chinh Nguyễn Hữu Hąp．

Khi tiến cung bà dự̛̣ xếp vào bậc Hựu Cung tần rồi dược tấn phong lên bậc Chinh Nội phủ．Bà mất năm Giáp ngo（1714），đượ truy tôn làm Phu nhâa，thuy là Từ Đức，táng ó làng Trúc Lâma（Huoug Trà，Thừa Thièn）．Nhà thờ ờ làng Hà Khêe（Thừa Thiến）．
－Bà là thần mẩu của Dận Quốc công Nguyễn Phúc Điền．
7．3．1．3．TRÀN THI NGHI 榢 代 儀

## Tu Dung phu rhân

Bà hưy là Trần Thị Nghi，tiểu sử không rō．Bà là thân mẳu của các Hoàng tử Nguyễn Phúc Thể．Nguyễn Phúc Truyền．

## 7．3．1．4．LE THIT TUYEN 黎 代 宣 Hyั̌u Cung tần

Bà hứy là Lê Thị Tuyên．Tiểu aử không rô．Bà là thân mẫu của Hoàng tử Nguyễn Phúc Long．

## 7．3．1．5．TỐNG THİ LUƠNG 宋 乐 量 Hưu Cung tẫ

Bà húy là Tống Thị Lự̛̣̣̆．Tiểu gử không rỏ．Bà là thân mảu của Hoàng nữ Nguyễn Phức Ngoc Sáng．

73．2．Hoìng từ vì Hoìng nữ
Theo Liệt truyện，dức Hiển Tông có cả thảy 146 người con．Nhung theo Hoàng tử phở và Hoàng nữ phổ，ngài có 38 Hoàng tử và 4 Hoâng nữ．

Hoàng từ
1．＇Nguyền Phưc Thụ
2．Nguyễn Phúc Thế
3．Khuyết danh
4．Nguyễn Phúc Long
5．Nguyển Phúc Hài
6．Khuyḗt danh
7．Nguyễn Phúc Liêm
8．Nguyễn Phúc Từ
9．Nguyen Phức Thể
10．Nguyễn Phúc Lân
11．Nguyễn Phúc Chấn
12．Nguyễn Phúc Điền
13．Nguyex̃ Phúc Đăng
14．Nguyễn Phúc Thiện
15．Nguyền Phúc Khánh
16．Nguyển Phúc Cào
17．Nguyển Phúc Binh
18．Nguyễa Fhúc Tú
19．Nguyển Phucc Truyền
20．Nguyễn Phúc Sang
21．Nguyễn Phúc Quận
22．Nguyển Fhúc Luân
23．Nguyễn Phúc Bính

24．Nguyễn Phúc Tông
25．Nguyễn Phúc Nghiễm
26．Nguyễn Phúc Xuân
27．Nguyễn Phúc Phong
28．Nguyễn Phúc Hạo
29．Nguyễn Phúc Kỳ
30．Nguyễn Phúc Tuyền
31．Nguyễn Phúc Hanh
32．Nguyễn Phúc Lộc
33．Nguyễn Phúc Triêm
34．Nguyễn Phúc Khiêm
35．Khuyết danh
36．Khuyết danh
37．Nguyễn Phúc Đ̣̂̂
38．Nguyễn Phúc Tài
73．3．Anh chị em

## 7．3．3．2A．NGUYẼN PHÚC TUÂN 阮 福 㿻

Ông húy là Nguyễn Phúc Tuân，con thứ hai của dức Anh Tông．Tiểu sử không rõ．Ông mất sơm．Vô tur．

## 7．3．3．3A．NGUYỄN PHÚC TOÀN 阮 不品 全

Ông húy là Nguyễn Phúc Toàn，con thứ ba của dức Anh Tông．Tiếu sừ không rõ．Ông mất sớm．Vô tur．

## 7．3．3．4A．NGUYẼ̃N PHÚC TRINH <br> 阮福昼

Ông húy là Nguyễn Phúc Trinh，con thứ tư của dức Anh Tông．Tiểu sử không rõ．Ông làm quan dến chức Ngoąi tả Chưởng dinh．Năm mất không rỏ．Vô tự．

## 7．3．3．5A．NGUYỄN PHÚC QUȦNG 阮 不畐 庶

Ông húy là Nguyễn Phúc Quảng，con thứ năm của dức Anh Tông．Tiểu sử không rõ．Ông mât sóm．Vô tự．

7．3．3．1B．（Khuyết danh）
Bà là trương nữ củu đức Anh Tông．Tiểu sử không rỗ．Bả hạ giá lấy ông Tin Quạ́n công （không biết rõ h ）．

7．3．3．2B．（Khuyét danh）
Bà là con gái thứ hai của đức Anh Tông．Tiểu sử không rô．Bà hạ giá lấy ông Tài Quận công（không biết rõ họ）．

7．3．3．3B．NGUYẼ̃N PHÚC NGỌC NHIỄM 阮不王 玉 叟
Bà húy là Nguyễn Phúc Ngọc Nhiễm，con gái thứ ba cử dức Anh Tông．Tiểu sử không rô．Bà hạ giá lấy ông Churơng dinh Trrong Phúc Phan．

Bã mất năın Quí mùi（1703），dự̛c phong tặng là Tống son Quận công Thục Phu Nhân， mộ tại làng Định món．

Bà húy là Nguyễn Phúc Ngọc Niệu，con gái thứ tư của dức Anh Tông．Tiểu sử không rồ．

8.3.3.18.A. NGUYÊN PHÚC TÚ
8.3.3.19.A. NGUYỄ PHOÚC TRUYỄN
8.3.3.20A. NGUYEN PHÓC SANG
8.3.3.21.A. NGUYỄN PHÓC QUẤN
8.3.3.38.A. NGUYỄN PHÚC TÀI
8.3.3.1.B. NGUYỄN PHUC NGOCSÁNG
8.3.3.2.B. NGUYỄN PEUÚC NGOC PHUNG
8.3.3.3.B. NGUYỄN PHÚC NGOC NHẬT
8.3.3.4.B. (Khuyết danh)



## 8．1．－THÀN THẾ VÀ SƯ NGHIỆP

Túc Tông Hiếu Ninh Hoàng Đế húy là Nguyễn Phúc Thụ 阮 福 溰寸，con trương của dực Hiền Tông Nguyễn Phúc Chu và Hoàng Hậu Tống Thị Đự̛̣c．Ngài sinh ngày 22 thảng chạp nám Binh týg（14－1－1697）．

Ban dầu，ngài dược phong chực Cai cơ，tước Đinh Thịnh Hầu．Nảun Ất mùi（1715），ngài durọc thăng Chưỡng cor．

Tháng 4 năm Ất ty（1725），dức Hiển Tông băng，quần thần vâng di mệnh，tôn ngài làm ： ＂Tiết Chế Thủy Bộ Chư Dinh Kiêm Tồng Nội Ngoại Quên Quốc Trọng Sự Thái Phó Đỉnh Qû̂́ćc Công＂．Lúc này ngài dã 30 tuổi．

Ngài dùng dức trị dân，ban những huấn diều trong dân như cấm rựu chể cờ bạc，gi̛ư gìn luàn thuờng dạo lý．Ngài tiếp tục công cuộc mờ mang dát dai của các dời trươc．

Năm Tân hợi（1731），nhân người Ai Lao là Sà Tất dem quân Chân Lạp vào dánh Gia Eịnh，ngài sai Thống suất Trurong Phúc Vinh cùng Trấn dại dinh Nguyễn Cừu Triền hai mặt tiến dánh，dẹp $\tan$ giạ̃c，láy dất mở chāu Định Viễn．Durig dinh Long Hó（Vinh Long），dura dàn dển lạ̣p nghiệp thành một vùng trù phú của dất nước．

Năm Át mão（1735）Mạc Cửu ở Hà Tiēn mât，ngài aác ban cho tước＂Khai Trán Thự̛̣g Trụ Đại Tương Quân＂và cho con là Mạc Thiên Tứ làm Đô dốc trấn Hà Tiên，ngài cho mở cưc dúc tiền dề tiện giao dịch，dấp thành lũy bảo vệ cho dân chúng khỏi bị giag̣c cượp và lập chợ cho dân chúng buôn bán nên khách thưong ngoại quồc tụ tập rất dông．Ngài còn cho dưng một ngôi nhà ĝ̣i là Chiêu anh các，mời nhửng người ḥ̣c rộng，hiểu nhiểu dến giảng luận văn churong， từ đó dân Hà Tiên móni bắt dầu mở mang việc học．

Ngài là người có đầu ớc tiến bộ．Năm Ất mão（1735），nhân có đồng hổ của các nứ̛̛c phương Tây dem qua bán gọi là tự minh chung（dồng hồ náo），ngài sai thợ phơng theo kiểu mà làm và cho ciec quan dùng．

Ngày 20 tháng 4 năm Máu ng̣（7－6－1738），ngài băng，ớ ngôi 13 năm，tho 43 tuổi．

$$
\therefore
$$

Đlức Túc Tâng Hiếu Ninh Hoàng Đế là vị Chúa Nguyễn thứ báy trị vì ở miển Nam．
Ngài là vị Chúa tài kiêm văn võ，mộ dạo Phật，hiệu là Vân Tuyền dạo nhân，lấy dức trị
 sáng và mở mang bờ cời về phurong Nam．Ngài đã mở rộng và khai khẩn châu Định Viển，dự̆ nên dinh Long Hồ．

Ngài thuộc dời thứ 8 của ḥ̂ Nguyễn Phúc，khai aáng ra hệ VIII hiện nay gốm 2 phòng ：
1．Fhòng 2 tức là phòng Nghiểm Quf̣̂n công
2．Phơng 3 tức là phòng Tường Quang Hầu

## 8．2．－LĂNG，MIẾU THỜ VÀ CÁc TỨ̛C hiẹ́U BUỢC TRUY TÔN

Ngài mất，lảng táng tại làng Định Môn（Hưong Trà，Thừa Thiên）．Tên liang là Trưoung Phong．Đến dọi vua Gia Long，ngài dự̧c thò̀ tąi Thai Miếu，ăn thứ ba bền hữu．

Thế tử lên ngôi，dâng thưy hię̂u là ：＂Đqii Đô Thống Tổng Quốc Chính Tuyên Quang Thiệu Liệt Tuấn Triét Tinh Uyên Kinh Vản VI Vü Hiếu Niah Vurong＂．

Năm Binh dần（1806），vua Gia Long truy tôn ：＂Tuyên Quang Thiệu Liệt Tuấn Triết Tinh Uyên Kinh Văn VI Vū Hiếu Ninh Hoàng Đệ＂，miếu hiệu là Túc Tông．

## 8．3．－GIA BlNH

## 8．3．1．Hậu vè phi

Ngoài Hoàng Hậu，ngài còn một số các bà phi．Tài liệu dể kê cứu bây giờ không còn nữa． Danh tánh các vị dự̛̣ tìm ra từ gia phå các phòng hoạc tại nhà thờ các vị Hoàng tử．

## 8．3．1．1．TRUONG THI THU <br> 活代亚 <br> Tủc Tông Hiếu Ninh Hoàng Háu

Bà húy là Truong Thị Thư，chánh quán huyện Tống Son tinh Thanh Höa．Bà sinh aăm Kỷ måo（1699），con của quan Chưing dinh Truroug Phúc Phan．

Bà vào hầu dức Túc Tông trong thời kỳ̀ tiềm dể，anu dự̛̣ phong lên bậc Nhã cor．
Bà mất ngày 16 thăng 7 năm Canh tí（19－8－1720），hương dưong 22 tuổi，dực truy tị̆ng là Tu Dung Ả Phu Nhân．Đến dời Vũ Vuong bả dực tôn lên Từ Ý Quang Thụ̣̂n Thục Phi．Vua Gia Long truy tôn ：＂Từ Ý Quang Thự̂n Chiêu Hiển Thự Huệ Hiếu Ninh Hoàng Hậu＂，tên lảng là Vloh Phong，táng ở làng Long Hồ（Hurong Trà̀，Thừa Thien）．Bà durọc phôî thờ với dức Tüc Tông ờ Thái Miếu，án thứ ba bên hưu．

Bà là thân mẫu của Hoàng trương tử Nguyễn Phúc Khoát（Thế Tồng Hoàng Đêê）và Hoàng từ thứ hai Nguyễn Phúc Du．

## 8．3．1．2．NGUYẺN THITTA 吾㘹些 <br> Hữu Cung tần

Bà húy là Nguyễn Thị Ta．Tiểu sứ không rô．
Bà là thân mẫu của Hoàng tứ thứ ba Nguyền Phúc Tường．


## 8．3．2．Hoàng tú vè Hoàng nữ

Erúc Túc Tông có 3 Hoàng từ và 6 Hoàng nự

Hoàng từ
1．Nguyền Phúc Khoát
2．Nguyễn Phúc Du
3．Nguyển Phúc Tường

Hoàng nữ
1．（Khuyết danh）
2．Nguyến Phúc Ngọ Thường
3．Nguyển Phúc Ngoc San
4．Nguyẻn Phúc Ngoc Duyên
5．Nguyễn Phúc Ngọc Biên
6．Nguyễn Phúc Ngọc Uyển

## 833．Anh chị em

## 8．3．3．2A．NGUYEN PHÚC THE

Churoing dinh
Ông húy là Nguyễn Phúc Thề，con thứ hai của dức Hiển Tōng，mẹ là Tu Dung phu nhân Trần Thị Nghi．Ông ainh ngày 8 tháng 7 năm Kỷ ty（22－8－1689）．Tiểu sử không rõ．Chi biết ông làm chứr Thúy cor Chuoong cor và khi mất dựce truy tîng chức Chưong dinh．

Ông moất ngày 23 tháng 9 năm Nhâm ng̣（8－11－1762），tḥ̣ 74 tuổi．Lẳgg táng tại làng Drơng Xuân（Hương Thủy，Thưa Thiên）．Phủ thờ ờ làng An Nong（Phú Lộc，Thưa Thiên）．

Ông có 7 ngrươi con trai là ：Nguyễn Phúc Mãnn，Nguyễn Phúc Thường，Nguyễn Phúc Tạo， Nguyễn Phúc Hội，Nguyễn Phúc Chiêm，Nguyễn Phúc Bạc，Nguyễn Phúc Thi．

## 8．3．3．3A．（Khuyết danh）

Không nõ tiểu sữ．

## 8．3．3．4A．NGUYEEN PHÚC LONG 秃施能 <br> Chương vệ su

Ông húy là Nguyễn Phúc Long，con thứ tư của dức Hiển Tồng，mę là Hữu Cung tần Lé Thị Tuyên．Ông sịnh ngày 8 tháng 3 năm Qui dậu（13－4－1683）．Tiểu kử không mĩ，chi hiết ông làm quan chức Chưởng vệ sur．

Ông mất ngày mổng 1 tháng 4 năm Quí họi（24－4－1743）．Lăng táng tai làng Cư Chánh （Huroag Thưy，Thùa Thiên）．Phủ thờ ơ phường An Cưu（thành phổ Huê）．

Ông có 4 nguơòi con trai là ：Nguyễn Phúc Huy，Nguyễn Phúc Bính，Nguyễn Phúc Kính， Nguyễn Phúc Hân．

## 8．3．3．5A．NGUYỂN PHÚC HAI 呪求畐海

Ông hưy là Nguyển Phúc Hải，con thứ năm cùa dức Hiển Tông．Tiểu sử không rò．
Ông mất ngày 20 tháng 9 âm lịch（arhông rò năm mất）．Lăng táng tail làng Long Hổ（Hưong Thu̇y，Thưa Thiên）．Phủ thờ ơ phường An Cưu（thình phố Huê）．

Ông có hai nguoòi con trai là ：Nguyễn Phúc Y và Nguyển Phúc Cur．

> 8.3.3.6A. (Khuyết danh)

Không rồ tiểu sử．

## 8．3．3．7A．NGUYEN PHÚC LLEM 范福潶

Ông hưy là Ngayễn Phưc Liêm，con thứ bảy của dức Hiển Tông．Tiểu sử không rờ．
Ong mẩt ngày 25 tháng 10 Ãm lịch（không rơ năm mất）．Lăng táng tại làng Bāng Lãng （Huotg Thủy，Thùra Thiên）．

Ông có hai người con trai là ：Nguyền Phúc Mặc và Nguyèn Phúc Xí．

## 8．3．3．8A．NGUYẼN PHÚC TÚ 优福沼 <br> Luân Quốc công

Ông húy là Nguyễn Phúc Tứ，con thứ tám của dức Hiể Tông，còn có tên là Đán Mẹ là Hoàng Hệu Tớng Tḥ̣ Đưqc．Ông sinh ngày 28 tháng chạp nấm Kỷ mão（16－2－1700）．

Ông làm quan chức Nọi hữu Cai dội．Ông là người có khí phách，thông thąo kinh sử và giòi thơ quốc åm．Vîong co tài nên bị nhiểu người ghen ghét，vẻ̉ sau ông xin về hưu．Ehi̛e Tưc Tơng cho dươg phủ ở làng Hưong Cần（Huong Trà，Thừa Thiên）dể ong ở．Nhựng bài tho trữ tinh của ông dự̛̣ người dời truyền tụng．

Ông mất ngày 18 tháng 6 năm Quí dậu（18－7－1753），lúc 55 tuổi dực truy tăng Thiếu sur Luân Quốc công．Lăng táng tại Làng Yó Xá（Huong Trà，Thưa Thiên）．Nhà thờ ở làng Huong Cần（Huong Trà，Thừa Thiên）．

Ông co 5 ngừì con traỉ là：Nguyển Phúc Dưc，Nguyễn Phúc Ti̛nh，Nguyễn Phúc Thảng， Nguyễn Phúc Túc và Nguyễn Phúc Hộ．Ông Dưc học rộng，có ahiều tài，làm quan chức Chưởng co．Các ofng Tinh và ông Thăng làm quan chức Chuởng dinh，tước Quận công．
 Huán Vư Hàu
Ông hứy là Nguyễn Phúc Thể，con thự 9 của dức Hiển Tông，còn có tên là Đuờng，mẹ là bà Hoàng Thị Duyén，Öng sinh ngày 16 tháng 10 năm Kỳ mão（6－12－1699）．Tiểu sử không rô， chi biết ong lèm quan chưc Chương co co Tia thúy．

Ông mátit ngày 23 thíng 7 năm Quí mùi（31－8－1763）lúc 66 tuổi，dươc truy tọ̆ng chưc Tả Quân \＃t Đốc Chuởng Phủ Sư，Chưởng dinh Huấn Vũ Hầu．Lâng táng tại làng Lang Xá（Hưong Thủy，Thùa Thiên），nhà thờ ờ làng Luorng Quán（Huoong Thúy，Thừ Thiên），

Ông of 7 ngừìi con trai là ：Nguyễn Phúc Giảng，Nguyễn Phúc Hội，Nguyĉ̃n Phúc Ngû， Nguyễn Phúc Tinu，Nguyễn Phúc Hoan，Nguyền Phúc Cấu và Nguyển Phức Tri．

## 8．3．3．10A．NGUYEX PHÚC LÂN 党教勃

Ong húy là Nguyẽ̃n Phúc Lân，con thứ 10 cuia dức Hiển Tông．Tiểu sừ không rỗ．
Ông mát ngày 12 tháng 2 Âm tịch Lang táng tại làng Thúc Lâm（Thưa Thiên），nhà thờ ó làng Lurong Quín（Huong Thủy，Thưa Thiên）．

Ồng có mọt nģời con trai là Nguyẽ̃n Phúc Duẫn．

## 

Ổng húy là Nguyễn Phúc Chấn，con thứ 11 của dưc Hiển Tông．Tiểu sử không iñ．
Ông máit ngày 12 tháng 2 năm Mạu ng̣（31－3－1738）．Lảng táng tại làng Cu Chánh（Hưong Thủy，Thừa Thién），nhà thờ $\delta$ làng Định Mon（Huong Trà，Thùra Thiên）．

Ông có 6 ngươi con trai là ：Nguyễn Phúc Thac，Nguyễn Phúc Dàm，Nguyễn Phúc Tuyết， Nguỵ̂̉n Fhúc Vann，Nguyễn Phúc Bá và Nguyễn Phúc Lự̛g．

##  <br> Thái bảo Dạn Quuóc công

Ông hứy là Nguyg̃an Phưc Điền，con thứr 12 củs dức Hiền Tông，mẹ là Kinh phi Nguyễn Thị Lan Ông sinh ngày 25 tháng 2 năm Canh thin（14－4－1700）．Tiểu sừ không rỗ，chỉ biết ông làm quan chức Hưu thúy Cai dội．

Ông mátíngày 18 tháng 6 nâm Ky mừ（23－7－1739），lúc 40 tuớí，dựç truy tặng là Thai bảo Dạn Qub́e công．Lăng táng tai lèng Định Món（Hươg Trà，Thưa Thiên），nhà thờ ờ chùa Phurợ Thành（An Cuu，Huê）．

Ông có 4 người con trai là ：Nguyển Phúc Vię̣n，Nguyễn Phưc Khôm，Nguyễn Phủc Tuyền và Ng gyền Phúc Nghiểm và một ngươi con gái lả Nguyễn Phúc Ngoc Cầu．（Các ông con trai đểu làm quan chức Chườg cor，Chướng dinh và bà con gái là ái phi của Vú Vurong）．

## 8．3．3．13A．NGUYEN FHÚC ĐÄNG 杬症登 <br> Churing dinh

Ông húy là Nguyễn Fhúc Đăng，con thứ 13 của dúc Hiển Tông，mẹ là Hûu Cung tẩn Lê Thị Hoa Ông sinh ngày 2 tháng 4 năm Nhám ng̣（28－4－1702）．Tiểu sử không rô，chi biết ông Làm quan chức Chuóng cor．

[^10]Ông mất ņày 19 thíng giêng năm Quí mùi（3－3－1763）dự̛̣ truy tạng chức Chương dinh Lăng táng tại làng Droug Hòa（Huong Trà，Thừa Thiên），uthà thở ở làng Vạn Xuân（Huoug Trà，Thừa Thiên）．

Ông cô hai người con trai là ：Nguyễn Phúc Cển và Nguyẽn Phúc Uấn．

Cai co
Ông húy là Nguyển Phưc Thiện，con thứ 14 của dức Hiển Tông，mẹ là bà Nguyẻ̉n Thị Tha． Ông sinh ngày 10 tháng 2 năm Qui mùi（ $26-3-1703$ ）．Tiểu sử không rơ，chỉ biết ông làm quan chức Cai dội．

Ông mất nytyy 12 tháng giêng năm Kỷ ty（28－2－1749），dực truy tăng chực Cai cor．Lảng táng tại làng Durong Xuân（Huơng Thủy，Thừa Thiên），không rõ nhà thờ ở dâu．

Ông có 2 người con trai là ：＂Nguyễn Phúc Đhíc và Nguyễn Phúc Gia

## 8．3．3．15A NGUYEヒ̃N PHÚC KHĂNH 肬咬僡 <br> Cai cor

Ông húy là Nguyễn Fhưc Khánh，con thứ 16 của dức Hiển Tông，mẹ là bà Truong Thị Khuê．Ống sinh nğ̀̀y 16 tháng 5 năm Giáp thản（17－6－1704）．Tiểu sử không rô，chỉ biết ông làm quan chức Cai đội．

Ông mất ngày 18 tháng 5 năm Mậu thìn（13－6－1748）lúc 45 tuởi，duwpe truxy tị̆ng chúc Cai cor．Lâng táng tai làng Durong Xuân（Hurong Thủy，Thừa Thiên），nhả thở đ̛ làng Vinh Hòn （Thưa Thiên）．

Ông có 3 người con trai là ：Nguyễn Phúc Đao，Nguyễn Phúc Hạc và Nguyễn Phúc Điển．

## 

Cai co
Ông húy là Nguyển Phúc Cảo，con thứ 16 của đức Hiển Tồng，mẹ là bà Tống Thị Sáng． Ông sinh ngày 27 tháng 4 năm Bính tuất（7－6－1706）．Tjểu sứ không nõ，chi biết ông làm quan chức Cai dội．

Ông mát ngày 14 tháng 4 năm Nhâm ngo（7－5－1762），lúc 57 tuổi，dực truy tḥng chự Cai co．Lăng táng tại phương An Cưu（Huề），nhà thờ ờ phườg An Cưu．

Ông có 6 nguời con trai là ：Ngupễn Phúc Mỹ，Nguyễn Phúc Tưòng，Nguyễn Phúc Nguyên， Nguyển Phúc Kế，Nguyẻ̉n Phúc Gia và Nguyễn Phúc Nghị．

## 8．3．3．17A NGUYEN PHÚC BINH 侕福乐 <br> Chưưg or

Ông húy lì̀ Nguyễn Phúc Binh，con thứ 17 cuia dự Hiển tông．Tiểu sừ thông rỗ，chỉ biét ông làm quan chućc Chương co．

Lâng tíng tại làng Duroug Xuân（Hưong Thưy，Thừa Thiên），nhà thờ ờ lìng Phú Xuân （Huoong Thúy，Thưa Thiên）．

Ö̀ng cố 1 nguời con trai là ：Nguyễn Phúc Kính．

## 8．3．3．18A．NGUYÊN PHÚC TÚ 忨福秀 <br> Chưởg cr Quân công

Ông hứy là Nguyễn Phúc Tú，con thứ 18 của dữc Hiền Tông，mẹ là bà Nguyễn Thị Gia． Tiểu sự không nõ．

Ông mát ngày 8 tháng 7 Âm lịch（không rồ năm mất），dự̛̣ truy tặng chức Chưởg co， tước Quận công．Lăng tâng tại làng Durong Xuân（Hurong Thưy．Thừa Thiên），nhà thờ ờ làng Phú Xuân（Hurong Thu̇y，Thừa Thièn）．

Ông có 3 ngưởi con trai là ：Nguyển Phúc Thấng，Nguyển Phưc Uyễ và Nguyển Phúc Dật．


Chương vẹ sur Quện công
Ông húy là Nguyễn Phúc Truyền，con thứ 19 củ̉a dức Hiển Tông，mẹ là bà Hoàng Thị Duyên．Tiểu sử không rơ，chi biết ông làm quan chức Cai cor．

Ông mất ngày 1 tháng giêng Ârn lịch（ľhông rõ năm mât），dự̛̣ truy tḥ̆ sư Quận công．Lâng táng tại làng Châu Chứr（Thừa Thiên），nhà thờ ở làng Long Hồ（Thừa Thiên）．

Öng oó 2 người con trail là ：Nguyễ Phúc Thừy，Nguyễn Phúc Nghi．

## 8．3．3．20A NGUYEN PHÚC SAN 值楼 曷

Ông hưy là Nguyền Phúc San，con thứ 20 của đưc Hiển Tông，sinh ngày 2 tháng 3 năm Đinh hơi．Tiều ar̛̀ không rō，

Óng mẩt ngày 12 tháng 4 năm Ất dạu（31－5－1765）lúc 59 tuổi．Lăng táng tại làng Trúc Lâm（Hurong Thủy，Thưa Thiên），nhè thờ ờ thôn Băng Lãng（Hurong Thủy，Thưa Thiên）．

Ông có 2 người con trai là ：Nguyễn Phúc Kièn và Nguyễn Phúc Thuận．

## 8．3．3．21A NGUYỂN PHÚC QUÂN 㐾福．怎 <br> Cai dội

Ông húy lả Nguyẽn Phúc Quạn，con thứ 21 của dữc Hiền Tông．Tiểu sử không rõ，chỉ biết ông lam quan chứ Cai dội．

Ông mất ngày 29 tháng 10 Âm lịch（năm mát không rô）．Lãng táng tại phường An Cựu （Huễ），nhả thè ớ lèng Bàng Mồn（Phú Lộc．Thừn Thiên）．

Ông có 1 người con trai là ：Nguyền Phúc Dyc．

## 8．3．3．22A．NGUYẼN PHÚC LUÂN 院，標佮

Caico
Ồng húy là Nguyễn Phúc Luân，con thứ 22 của đức Hiển Tông，oõn có tên là Yểm．Ông sinh ngày 8 tháng giêng năm Mạ́u týg（ $30-1-1708$ ）．Tiểu sự không nõ，chi biết ông làm quan chức Cai đón．

Ông mát ngày 3 tháng 9 nâm Mâu thin（24－10－1748），lúc 41 tuổi，dược truy tāng chự Cai cơ．Lãng táng tại làng Nguyệt Biều（Hưong Thủy，Thừra Thiên），nhà thờ ờ làng Phú Xuân （Thùra Thièn）．

Öng có 3 người con trai là ：Nguyển Phúc Bửu，Nguyễn Phúc Ý yà Nguyễn Phưc Nho．

Cai cor
Ông húy là Nguyễn Phúc Bính，con thứ 23 của dức Hiển Tông，mẹ lì bà Lê Thị Viên Ongg sinh ngày 5 tháng 10 nảm Mậu tý（ $16-11-1708$ ）．Tiểu bừ không nô，chi biét ông làm quan chưc Cai đọi．

Ơng mất ngày 16 tháng 4 năm Ất dầu（4－6－1765），lúc 58 tuổi，dược truy tặng chức Cai cơ． Lăng tưng tại làng Trúc Lâm（Huơng Thủy，Thừa Thiên），nhì thờ ờ làng An Vân（Thừa Thiên）．

Ông có 4 người con trai là ：Nguyền Phưc Khuông，Nguyễn Phúc Tuyên，Nguyền Phúc Lương và Nguyển Phûc Di．

Ông húy là Nguyễn Phúc Tông，con thứ 24 của đức Hiển Tông．Tiểu sử không rõ．
Ông mất ngày 10 tháng 8 năm $\hat{A} m$ lịch（ndim mắt không rō）．Lăng táng tại làng Dưong Xuân（Hurong Thủy，Thừa Thièn），nhà thờ không rõ．

Ông có 1 ngừ̛̀ con trai là ：Nguyễn Phúc Bán．

## 8．3．3．25A．NGUYỄN PHÚC NGHIỂM 㐾 福 湶 Churơng dinh

Ông húy là Nguyển Phúc Nghiểm，con thứ 25 của dức Hiển Tông，còn có tên là Mạnh，mę là bà Lê Thị Chinh．Tiều sử không rỗ．

Ông làm quan chức Chưởng cor，về vui thú diền viên ở làng Vân Dương（Huoong Thủy， Thừn Thiên）người ta thường gọi là̀ Viên Công và chợ ờ dó cũng gọi là chọ Viên Công．

Ông mất ngày 23 tháng 9 Ảm lịch（nâm mất không mĩ），dực truy tặng chức Chương dinh． Lãng táng taị làng Thanh Thủy（Huơng Thủy，Thưa Thiên），nhà thờ ờ phường An Cưu（Huê）．

Ông có 2 ngrời con trai là ：Nguyễn Phúc Kỳ và Nguyễn Phúc Xuân．

## 8．3．3．26A．NGUYẼ̃N PHÚC XUÃN 诌效奄 Churoing co

Ông húy là Nguyễn Phúc Xuân，con thứ 26 của dức Hiển Tông．Tiểu sử không nỏ̀，chỉ biết ông làm quan chức Chuơng co．

Ông mất ngày 6 tháng 2 Âm lịch（không rô nām mât）．Lăng táng taĩ phuờng An Cưu （Huễ），whà thờ ờ phường An Cưu（Huê）．

Ông có 1 người con trai là Nguyển Phúc Thái．

##  <br> Thiếu bảo Thành Quận công

Ông húy là Nguyền Phưc Phong，con thứ 27 của dức Hiển Tông，còn cón tên là Mạch，mẹ là Chiêu phi Nguyễn Tha Biện．Ông sinh ngày 18 tháng 2 năm Kỷ sưu（28－3－1709）．Tiểu sứ không nõ，chí biêt ông làm quan chức Chương co co Hệu dưc．

Ông mất ngày 24 tháng 9 năm Giáp tuất（8－11－1754），lúc 46 tuổi，dược truy tặng Thiếu bảo Thành Quận cōng．Lāng táng tại làng Nguyệt Biều（Hưong Thưy，Thựa Thiên），nhà thờ ờ làng Phú Xuân（Thừa Thiên）．

Ông có 2 nguơoi con trai là ：Nguyễa Phúc Tiến và Nguyễn Phưc Đao．

## 8，3．3．28A．NGUYỄN PHU̇C HAO 阮，㔡 突

Ông húy là Nguyễn Phúc Hạo，con thứ 28 của dức Hiển Tồng．Tiểu sử không rõ．
Ông mất ngày 22 tháng 2 Âm lịch（không rồ nảm mất）．Lăng táng taii làng Cur Chánh （Heoong Thúy，Thùra Thiên）．

8．3．3．29A．NGUYẼ̃N PHU゙C KYं 茢福紀
Chương co
Ông húy là Nguyển Phúc Kỷ，con thứ 29 cuia dức Hiển Tông，mẹ là bà Hoàng Thị Duyên． Tiểu sử không nõ，chỉ biết ông làm quan chúc Chương co．

Ông mất ngày 15 tháng 4 năm Qui hợ（ $8-5-1743$ ）．Lảng táng tai phuờng An Cưu（Huê） nhà thờ ó làng Long Hồ（Thừa Thiên）．

Ông có 2 ngưò̀ con trai là ：Nguyễn Phúc Chiêu và Nguyễn Phúc Tuy．

## 

## Chương co

Ông húy là Nguyễn Phúc Tuyền，con thứ 30 của dữ Hiển Tông．Tiểu sử không rô，chi biết ông làm quan chưc Chương co．

Ông mất ngà̀y 5 tháng 3 Ânn lịch（năm mất không rồ）．Lăng táng tail làng Cư Chinh（Huong Thủy，Thưa Thiên），nhà thờ ở làng Vinh Hòa（Diêm Trương，Phú Lộc）．

Ồng nó 1 ngừ̛̀i con trai là Nguyễn Phúc Huyên．

## 8．3．3．31A NGUYEN PHÚC HANH 院福 亨

Ông húy là Nguyễn Phúc Hanh，con thứ 31 của đức Hiển Tông．Tiểu ưư không rõ．
Ốgig có một người con là Nguyễn Phúc Khánh．
 Cai cor
Ông húy là Nguyển Phúc Lậc，con thứ 32 của dức Hiển Tông，mẹ là bà Lê Thị Viên Ông sinh ngày 12 tháng 7 năm Nhám thin（13－8－1712）．Tiểu sử không rō，chí biết ông làm quan chức Cai dậi．

Öng mất ngày 20 tháng 6 năm Giáp ng̣（28－7－1774），lúc 63 tuổi，dược truy tặng chức Cai co．Lăng táng taii làng Thanh Thủy（Hương Thủy，Thừa Thiên）nhè thờ ở làng Phú Xû̂n （Thừa Thiên）．

Ông có 2 người con traj là ：Nguyển Phúc Họp và Nguyển Phúc Tuấn．
8．3．3．33A．NGUYÊN PHÚC TRIÊM 党䄋霜
Chưong co
Ông húy là Nguyễn Phúc Triêm，con thứ 33 của đức Hiển Tông．Tiểu gử không rõ．Ông sinh ngày 29 tháng giêng näm Ất ty（13－3－1725）．

Ông mất ngày 3 tháng 7 näm Mậu thân（4－8－1788）lúc 64 tuổi，dươc truy tặng chức Churơng co．Lăng téng taì phường An Cưu（Huê），nhà thờ ở làng Phú An（Diêm Trusờng，Thừra Thiên）．

Ông có 3 người con trai là ：Nguyễn Phúc Tưy，Nguyễn Phúc Lập và Nguyễn Phúc Nông．

## 

Ông húy là Nguyễn Phúc Khiêm，con thứ 34 của dực Hiển Tông．Tiểu sử không rô．
Ông mất ngày 17 tháng 5 Âm lịch（năm mát không rô），lăng tâng tai làng Bãng Läng （Huong Thùy，Thừa Thiên）．

Ông có 1 con trai là Nguyển Phúc Lượg．

> 8.3.3.35A. (Khuyêt danh)

Tiểu sử không rõ．
8．3．3．36A．（Khuyết danh）
Tiểu sử không rõ．

## 8．3．3．37A．NGUYĚN PHÚC ĐỘ 阮福度

Churing cor
Ong húy là Nguyễn Phúc $Đ$ ®ộ，con thứ 37 củs dức Hiền Tông，bà me họ Tớng．Ông sinh ngày 6 tháng 5 năm Ất ty（ $16-6-1725$ ）．Tiểu sử không rỏ，chi biết ông lèm quan chức Chương co ．

Ông mất ngày 18 tháng 5 năm Nhám thàn（29－6－1752）lúc 28 tuổi．Lảng tång tai làng Droung Xuán（Hurong Thúy，Thừa Thièn），nhà thờ ờ làng Phú Xuân（Huong Trà，Thừa Thiên）．

Ông có 1 con trai là Nguyễn Phúc Kiêm．

## 

Öng húy lè Nguyễn Phúc Tèi，con thứ 38 của dức Hiển Tông．Tiểu gử khơng nō．
Öng mât ngày 17 thàng 7 Âm lịch（năm mát không rỡ），lăng táng tại làng Phú Xuân （Hurong Trà，Thùa Thiêa）．

Öng có 2 nguvòi con trai là ：Nguyén Phúc Tráng và Nguyên Phúc Thanh．

## 8．3．3．1B．NGUXEX PHÚC NGOCC SÁNG 复堛玉制 <br> Tống son Quận quãn

Bà háy là Nguyễn Phúc Ngọ Sáng，trưởg nư cùn dưc Hiển Tông，mẹ lả Hưu cung tần Tống Thị Lượg．Chỏng bà là ông Tống Văn Xuân（chưc Cai $\infty$ ）．
 là Từ Ý，

## 8．3．3．2B．NGUYEN PHÚC NGỌC PHƯNG 陁福王思 <br> Tống son Quân chúa

Bà húy la Nguyễn Phưc Ngoce Phưng，con g̛̣í thứ hại của dức Hiển Tång．Tiểu sử không rō．Chồng lì ồng Nguyễn Cưu Thể（chức Nội hựu Chương dinh，cháu nội ông Nguybln Cư Kiều）．

Bà mất năm Nhâm dồn（1722），đự̛ truy tặṇ Tống son Quạn chúa，thưy là Trinh Nhẽ．

## 

Bà húy là Nguyền Phúc Ngpc Nhầt，con gai thứ 3 của đức Hiển Tông．Tiếu sử tchông rō． Chồng là ông Nguyèn Cưu Duyêt（chức Cai cor）．Lâng tóng tai làng Nguyệt Biè̀u（Huoung Thủy， Thưa Thiên），

8．3．3．4D（Khuyeti danla）
 ho，chúc Churơng © $)$ ．



## 9.1.- THÂN THẾ VÀ SƯ NGHIẸ́P

 là Hiểu , con trurơng của dức Tưc Tông Nguyễn Phúc Thụ và Hoàng Hậu Trroong Thị Thur. Ngài sinh ngày 18 tháng 8 năm Giáp ngp (26-9-1714).

Ban đầu ngài đự̛̣ phong làm Chương dinh dinh Tiền Thửy, tuớc Hiểu Chính Hầu, làm phủ dệ̀ ở Cơ tiền dưc (làng Duơng Xuân).

Tháng 4 năm Mậu ng̣ (1738), dực Tưc Tông băng, quần thần vâng di mệnh, tôn ngài làm "Tiết Chế Thủy Bộ Chur Dinh Kiêm Tổng Nội Ngoại Bình Chưong Quân Quốc Trọng Sự Thái Bảo Hiểu Quận Công" ngài lấy hiệu là T̛̛ Tế dạo nhân, lúc này ngài 25 tuổi.

Sau khi lên ngôi, ngài cho khới cóng xây phủ mới, ờ bên tả phử cul. Năm Kỷ mùi (i739), hoàn tất cuộc dời dô, triểu thẩn tôn ngài là "Thái Phố Quốc Công". Công cuộc kiễn thiết mới dā làm cho dô thành Phú Xuân tử̛ nên nộng rä̀i và hoa lệ. Khuôn viên phủ là ba lớp thảnh hình ruông vấy bọc, có báy cửa ra vào. Một trăm năm mưoi dại bác dược dặt rải rác khắp thuợ̛̣ thành. Phố «á dông dúc, dường sá rộng rằi. Dưới sông ghe thuyền qua lại không ngớt. Miền Nam thanh binh an lạc, dất nước phú cương mở ra một kỷ nguyên mới.

Vào tháng 4 aăm Giáp tŷ́ (1744), quần thần dân biểu xin ngạ̀i lên ngôi vượ. Ban dẩu ngài từ chôì nhưng Trưong Phúc Loan lấy lời lễ hon thiệt, nhấc lại việc dức Hiển Tông (quû́c Chứa), cho dúc ấn truyền quỡc và so sánh tình trạng rôì ren ờ miển Bắc thua kém cảnh thanh bình, hung vự̛̣g ở miển Naum. Cuôì cùng ngài chấp thuận. Ngày 12 tháng 4 năm dô, lể dảng quang dược tổ chức vô cùng trọng thể ở vuoong phủ và khắp cà dô thành. Súng thần công bán rền trời, trên bộ, dưới song giăng dèa kêét hoa, cồ xí rưc rỡ. Đq̣o ng̣y gồm kiệu vua, voi dàn hẩu, ky binh vả doàn quan lại từy tùng điễn hành khứp dô thành cho dân chúng chiêm ngrởng rồi
 sông Hưong). Lể dại xá ban hành khắp nước, các cuộc vui chooi kéo dài một tháng.

Sau dó nhiều cảai cách dự̛̣c thi hành : phủ dổi thành diện, nhữag gi trình lên vua goi lạ̀ tấu, Thân quân gọi là Vō lâm quân, Văn chức đổi là Hàn lận viện. Về hành chính thì chia làm 6 bộ: Lại, Hộ, Lể, Binh, Hinh và Cỏng. Phàm văn thư vẫn dùng niên hiệu wua Lê nhung dối với các thuộc quốc thi xưng là Thiên vơong. Y phục từ quan dến dân củng thay dổi ${ }^{(1)}$.

Ngài rą lệnh dúc quốc ti, dưng tông miếu và truy tôn tước hiệu các bậc Tiên vrong. Ngài phong cho thân tộc làm Quận công, các Hoàng tử vẫn xumg là công tử, con trưởng xung là Thái cong tự. Trong cung lưc hấy giờ hiếm sith con trai và hay chết yểu, nhiều người nghỉ là bị ông bà bắt nên phải kiêng cữ, giấu giếm. Con trai sinh ra dược gọi bà̀ng mụ, chău trai thì gọi bằng chị (xem nhur là con gái).

Bờ côi thời bấy giờ dã mơ mang rộng rài, miển Nam có 12 dinh :

1. Chính dinh (dổi thành Đồ thành Fhú Xuân), 2. Cưı dinh (Ái Tử) 3. Quàng Binh, 4. Liru Đồn, 5. Bố Chinh, 6. Quảng Nam, 7. Phú Yên, 8. Binh Khang, 9. Binh Thuận, 10. Trấn Bièn, 11. Phién Trá́n, 12. Long Hồ.

Tỉnh hình các dinh mới thành lập, dôi khi không yên ổn như cuộc nổi loạn cùa người Man子 Thuận Thành vào năm Bính dẩn (1746) hay cụ̂̂c aổi lọn của khách buôn nguời Họ ở dinh Trấn Biên làm quan quân phải di đánh dẹp.

 to gatn giông nhur ngưㅓㅓ Trung Hoa.

Về dồi ngoại, cuộc tranh giành ngôi vua dã dura nức Chân Ląap vào cảnh nội chiến kéo dài từ nãm Mậu ngo (1738) dến năm Đỉnh sừu (1757). Theo lò̀ yêu cấu của các vị vua Chân Lạp, ngài phải cho quan quąn can thiệp dể tình hinh nước này durực yên ônn fể dền đáp công on, các vuá Chân Lạp dă hiến nhiều vùng dát cho ngài : vua Nạ́c Nguyên dâng hai vùng Tlam Đôn (Tān An) và Xuy Lạp (Gờ Công), vua Nặc Nhuận hiến hai vùng Trà̀ Vang (Trà Vinh, Bến Tre) và Ba Thăc (Sóc Trâng, Bạc Liêu), vua Nặc Tôn hién các vìng Tấn Phong Long (gồm vùng dá́t Thất Son chạy dọc xuóng Sa Đéec) và sau đó là các vùng Huơng Úc, Cần Vọt, Chân Suma, Sài Mạt và Linh Quỳnh (Kiền Giang, Long Xuyên). Nhu vậy dến năm Đinh sựu (1757) ngài dâ mở rộng lảnh thố của miền Nam như hiện Day.

Nǎm Canh thin (1760), Thế tử Hạo mát, ngài rất thurong tiếc. Thấy Hoàng tử thứ hai Nguyễn Phúc Cón khôn ngoan aáng suốt và quả quyết, ngà̀i dịnh lập làm Thế tử. Ngài giao Hoàng từ cho Ý thi̛c Hầu Truoong Văn Hạnh và Thị giàng Nguyễn Cao Kỷ chăm lo dạy dỗ.

Nâm Giáp thân (1764) Hoàng tử Lê Duy Ṃ̣̂t kêu gọi ngài dem quân ra Bác diẹt họ Trị̣nh dề phỏ Lê nhưg ngài khong muốn gây chiến tranh với họ Trịnh. .
 tửu sác, không thiết tha việc nước, xa rời nhiệm vụ của băc đế vuoug. Thện vào dó dể dễ dàng trong việc tiếm quyền Truong Phưc Loan dà thuyến du ngài di vào con dường nữ săc. Một eung phi rất dự̧̣ ngài sửng âi là Công nừ Nguyễn Phúc Ngọc Cầu, con của Dận Quốc công Nguyễn Phúc Điền. Đây chinh là mầm mống gáy cành diêu tàn của triểu dại sau này.

Ngày 20 thâng 5 năm Ất đậu ( $7-7-1765$ ) ngài băng, ở ngôi 27 năm, tḥ 52 tuồi.

Đức Thế Tông Hiếu Vù Hoàng Đế là vị Chúa Nguyễn thứ tám trị vì ̛̣ miển Nam.
Ngài dã gốp công to lớn trong cuộc Nam tiến của dân tộc Việt dể dất nước chúng ta có một latah thổ rộng lốn nhu ngèy zay.

Ngài thuộc dời thứ 9 của họ Nguyễn Phúc và khai sáng ra hệ X , hiện nay gồm 7 phòng

1. Phòng 3 tức là phồg Chuờng dinh Nguyễn Phúc Mão
2. Phòng 4 tức lả phòng Thành Quân công Nguyển Phúc Cường
3. Phòng 6 tuíc là phơng Thiếu phó Nguyện Phúc Chất
4. Fhòng 7 tứ là phòng Chưing dinh quạn công Nguyēn Phuc Kinh
5. Phòng 10 tức liè phòng Cai cor Nguyên Phúc An
6. Phòng 17 tức là phòng Thiếu phó Quận công Nguyễn Phúc Xuân
7. Fhơng 18 tức lie phòng Phức Long Công Nguyền Phúc Thăng

## 9.2.- LǍNG, MIÉU THỜ VÀ CÁC TỨ̛C HIẸU BỰ̛C TRUY TÓN

Ngài mất, läng tắg tại làng La Khé (Hưong Trầ, Thừa Thiên). Đến dời vua Gia Long,


Thê tử lên ngời, dâng thuy hiệu là : "Kiền Cương Uy Doán Thản Nghị Thánh Du Nhân Từ Duệ Trí Hiếu Vù Vroong". Năm Binh dần (1806), vua Gia Long truy tôn: "Kiền Cươg Uy Boán Thần Nghị Thânh Du Nhân Thù Duệ Tri Hiếu Vữ Hoàng Đê̂̀". Miếu hiệu là Thế Tông.

## 9．3．1．Hą̣u và phí

## 9．3．1．1．TRUONG THỊ DUNG

Thế Tông Hiếu Vũ Hoàng Hậu 㡎 代，安
Bà húy là Truong Thị Dưgz（cùn cú tên là Trir，la Hiện），chánh quán huyę̃n Tỗg Son， tinh Thanh Hóa．Bà sinh vào tháng 3 năm Nhâm thìn（tháng 4 nảm 1712）．Bà là con cía quan Chương co Truong Văn Sáng．

Ban đầu，bà vào hẩu noị tiềm để，đượ phong làm Hữu Cung tần．Bà tinh tish cẩn thận， co phong thái của các háu phi thòi xura．

Bà mất ngày 6 tháng 10 nảm Bính thin（S－11－1736）lúc 25 tuổi，dưoce phong tặng là Tu Nghi Phu Nhân，sau truy tạ̀ng Ồn Thành Trươg Thái Phi．Năm Binh dồn（1806）vua Gia Long truy tôn ：＂Ồn Thành Huy Ý Trang Từ Dưc Thánh Hiếu Vũ Hoảng Hậu＂．Lăng tăng tại làng Durong Xuân（Huong Trad，Thừa Thiên），tên lảng là Vĭnh Thái．Bà dựç phối thờ vố dực Thế Tông tại Thái Miếu，án thứ tư bên पá．

Bà sinh dươe 3 trai， 1 gái ：Hoàng trương tử Nguyẻn Phúc Churong（dưoc phong tước Thành Công），Hoàng tử thứ hai Nguyễn Phúc Côn（Hung Tổ Hiếu Khang Hoàng Đề），Hoùng tử thứ ba Nguyễn Phúc Dưc（dược phoug tước Ý Công）vè Công chúa Nguyễn Phúc Ngpe Dao．

##  <br> Chiêu Nghi Liệt Phu Nhân

Bà húy là Trẩn Thị Xą，pháp danh Hài Pháp，nguời Làng Trung Quán，（huyện Khang Lôc， tinh Quảng Bình）．Bà sinh năm Bính thân（1716），ngày tháng sinh không rơ．Bà là con của quan Khám Lý Năng Tăi Hàu（không rô tên）．

Bà vào hầu nở tiểm dể lức 20 tuởi．Nhờ dung hạnh，biét chiu chuộng nên hà dự̧c súng
 trong lời ăan tiếng nơi，hành dộng có phép tắc．Nhưng lúc rảnh rang bà thurùng dển chùa dáng hurong lể Phật．Lúc bị bệnh，bà cấm không cho tả̉ hưu tấu trình cho dự Thế Tóng biết．

Bà mất ng̣ày 22 tháng 7 năm Canh ng̣（23－8－1750）lúc 35 tuổi．Eức Thế Tong rất thuoug tiếc，sắc tặng：＂Chiêu Nghi Liệt Phu Nhân＂，thưy là Từ Mẳn．Lăng tăng tại làng Durong Xuân （Hurong Thủy，Thuta Thiên），dức Thế Tông cho khăc bia dưng taức mộ（nay vẫn còn）．

Bả sinh dươc 4 Hoàng tử là：Nguyễn Phúc Kính，Nguyển Phúc Bản，Nguyển Phúc Yến， Nguyển Fhúc Tuấn và 2 Hoàng nư（không rơ tên）．

##  <br> Huệ Tinh Thánh Mẫu Nguyên Sur

Bà húy là Nguyễn Fhức Ngọc Cả̉u．Bà sinh năm Giáp dồn（1734），ngày tháng sinh không rỏ．Bà là con của Thái bào Dận Quận công Nguyễn Phức Điển（con thứ 12 của dữ Hiển Tông Nguyển Phúc Chu）．

Lúc nhập cung，bà dưọc dữ Thế Tông rait aủng ái．
Nảm Giâp ng̣̣（1774）khi dưc Duệ Tông（con của bà）vào Gia Định，bà lập ngôi chùa Phưức Thành ở An Cựu（Huê）dể tu．

Bà mất ngày 2 tháng 6 năm Gíap tớ（9－7－1804），hưởg thọ 71 tuồi，dược truy tặng là Huệ $T \operatorname{Th}{ }^{(1)}$ Thánh Mẩu Nguyền Sur，dạo hiệu là Thiệu Long giáo chủ．Lăng táng trong khuôn viên chùa Phước Thành，theo kiểu hình tháp của nhà Phật．
（1）Còn đọc lâ Tuệ Tnnh

Bà sinh dược hai Hoàng tử là：Nguyển Phúc Diệu（dược phong là Thiếu bảo Quận công） và Nguyễn Phúc Thuần（Duệ Tông Hiếu Định Hoàng Đề）．

## 932．Hoàng từ và Hoàng nư

Đức Thế Tông cô 18 Hoàng tử và 12 Hoàng nữ

Hoàng tứ
1．Nguyễn Phúc Cburong
2．Nguyển Phưc Côn
3．Nguyễn Phúc Mào
4．Nguyễn Phúc Cừing
5．Nguyển Phúc Dục
6．Nguyển Phúc Chất
7．Nguyễn Phúc Kinh
8．Nguyễn Phúc Ban
9．Nguyển Phúc Hạo
10．Nguyẻn Phúc An
11．Nguyền Phúc Tuấn
12．Nguyẽ̉n Phưc Yến
13．Nguyển Phúc Đg̣n
14．Nguyễn Phưc Quyền
15．Nguyển Phúc Diệu
16．Nguyễn Phúc Thuần
17．Nguyễn Phúc Xuân
18．Nguyễn Phúc Thăng

Hoàng nữ
1．Nguyễn Phúc Ngoc Tuyên
2．Nguyễn Phúc Ngoc Nguyện
3．Nguyễn Phúc Ngọc Thành
4． $\mathrm{Ng} u$ yễ ${ }^{\neq}$Phúc $\mathrm{Ng} p \mathrm{c}$ Ai
5．Nguyền Phúc Ngac Muội
6．Nguyễn Phúc Ng̣̣c Quận
7．Nguyễn Phúc Ngọc Thu
8．Nguyền Phúc Ngọ Xuyến
9．Nguyền Phúc Ngoc Dao
10．Khuyết danh
11．Nguyển Phúc Ngoc Co
12．Khuyết danh

## 933．Anh chị enn

## 9．3．3．2A NGUYEN PHÚC DU 衫施缏 <br> Thái bảo Nghiểm Quận công

Ông là con thứ hai của dự Túc Tông，còn có tên lả Nghiễm，mẹ là Hoàng Hậu Truong Thị Thơ．Tiều sừ không rò．

Óng mất ngày 13 tháng 5 năm Tân mùi（6－6－1751），dược phong tước Thái bẻo Nghiễm Quận công．Lảng táng tại làng An Ninh Thượg（Hưong Trà̉，Thừa Thiên），nhà thờ nguyên ở An Ninh Thựog，nay dời về Ngư Bình．

Ông có 3 nguời con trai là ：Nguyễn Phúc Diệp，Nguyễn Phúc Liêu và Nguyễn Phúc Khánh．

## 

Tường Quang Hấu
Ông là con thứ ba của đức Tủc Tông，mẹ là Hữ Cung tần hẹ Nguyễn．Ông sinh ngày 21 tháng 6 nám Mậu thần（28－7－1728）．Tiểu sử không rō，chi biết ông làm quan chưc Cai dội．

Ông mât ngày 23 tháng chạp năm Đinh sửu（1－1－1758）lúc 30 tuổi，dược phong tạ̉ng chức Cai cor，tước Tường Quang Hàu．Lăng táng tại làng Gią Lê Thurong（Hurong Thủy，Thía Thiên）， ahà thờ ở làng Durong Xuân Thựng（Huong Thúy，Thừa Thiên）．

Ông co 1 ngruời con trai là Nguyễn Phúc Huy．
9．3．3．1B．Khuyết danh
Trưởg nữ của dưc Túc Tông，tiểu sừ không rõ．

## 9．3．3．2B．NGUYÉN PHÚC NGOC THUỜNG 南稳玉营

Bà là con gãi thứ haj cùa dức Tức Tơng，mẹ là Tà Cung tán họ Truong．Chồg là ông



## 9．3．3．3B．NGUYEN PHÚC NGOC SAN 管程壬 砬

Bà là con gái thứ ba của dực Túc Tông，bà sinh năm Đinh dạ́u（1717）．Tiểu aử khỏ̉g rử． Chổng là ông Tóng Phúc Dinh（làm quan chức Chương dinh）．

Bà mất nåm Đinh hợ（1767），thọ̣ 51 tuổí Lâng tíng tại tàng Nguyệl Biều（Hưong Thưy， Thừ Thiên）．

## 

Bà lả con gáii thứ tư của dức Tức Tông，còn co tên là Sang ．Tiểu sử không rô．
 côngl．Gạ̣p biến cố nám Giáp ngo（1774），bá cùng chồng theo dưc Duệ Tông vào Quàng Nam． Sau ông Pháp bị bệnh，phài vê lại Phú Xuân rodi mát ơ dó．Bả theo dưc Duệ Tōng vào Gia Định． Khi Gia Eịnh thết thủ，bà theo dứ Thế Tổ（vua Gia Long）chquy qua Xiêm．

Bà mất năm nào khôug nỏ．Nàm Quí hqui（1803）hài cớt bà dự̧c dem vể chôn tại làng Drougg Xuân（Huorg Thùy．Thùra Thiên）．

9．3．3．5B．NGUYEZN PHÚC NGOC BIẸN 気螎王㷌。
Bà là con cái thứ năm của dức Tức Tông，mẹ là Hưư Cung tần họ Nguyển．Tiểu gử không rō．Chổng là ông Nguyển Phúc Tín（làm quan chức Cai dội）．


Bà Lả con géi thư sáu của dức Túc Tông，hiệu là Mŷ Hòa Công chúa．Tiéu sử không rơ． Chồng là ông Nguyegn Cứu Chính（làm quan chứ Cai cor）．

Bà mất năm nìo khong rō．Lāng táng tail làng Công Luong（Huong Thủy，Thừa Thỉ́n）．



## 10．1．－THÂN THẾ VÀ SƯ NGHIỆP

Duệ Tông Hiếu Định Hoàng Đê̂ húy là NGUYỄN PHÚC THUÀN 觌福 椖（còn có tên là Hân ），con thứ 16 cửa Thế Tông Hiếu Vũ Hoàng Đế Nguyễn Phúc Khoát và Huệ Tinh Thánh Mẫu Nguyên Sur Nguyển Phúc Ng̣ç Cầu．Ngài sinh ngày 18 tháng 11 năm Giáp tuất（ $31-12-1754$ ）．

Đurơg thời，dức Hiếu Vũ dã lập con trai duy nhẩt của chính phi là Nguyễn Phúc Hâo （Hoàng tử thứ 9 ）làm Thế tử．Thế tứ mất gớm，Hoàng từ thứ nhất Nguyển Phúc Churong cùng mất sớm nên dữc Hiếu Vũ chuẩn bị để lập Hoàng tữ thứ hai Nguyển Phúc Côn（Hurng Tổ Hiếu Khang Hoàng Đêt lên làm Thế tử．Nhung khi dữ Hiếu Vũ băng，quyền thần Trưoug Phúc Loan dổi di chiếu，phế Hoàng tử Cônn hất bỏ ngục và lập Hoàng từ thứ 16 là Nguyễn Phúc Thuần， mởi 12 tuổi，lênn qgồi xưng hiệu là Định Vươgg，dạo hiệu là Khánh Phư đạo nhân．

Lên ngôi，ngải phong cho Truong Phúc Loan lè Quốc phón nên mọi quyền hành dều ờ trong tay Loan．Con trai Loan thì lág Công chúa，con gái thì gả cho Hoàng từ nên quyển lực trong Hoàng triều tập trung cả vào gia dỉnh hẹ Truơg．Từ dó gây nên mầm mống loạn lạc ：buôn quan bán tước，sưu cao，thuế nặng，lòng ngừ̛̀ oán hận．Loan dấu thẩu nguổn rùng Nam Ngãi， thu thuế nguồn vàng Thu Bổn，v．v．．．Hàng năm nguổn lọi trưg thu dự̛̣ vp̣t số mà chi nộp cho nhà nữ̛̛ một hai phần，cùa cải chất đầy như núi dến nỗi có lần gặp lụt vàng bạc，châu báu dem phoi sáng rucc cả sân．

Năm Quí ty（1773），quân Tây Son nối binh chiếm Qui Nhon，dưng cở＂Phù Nguyễn，diệt Truong＂．Ba anh em Hồ Nhạc，Hồ Huệ và Hồ Lữ dổi thành ho Nguyển，tôn phù Hoàng tòn Nguyễn Phúc Droong（con củ̉a Thể tử Nguyễn Phúc Họo），nêu tội ác của Truong Phúc Loan dể thu phục nhân tâm．

Năm Giáp ng̣（1774），quân Trịinh nhân co hội miền Nam rô̂i ren，dem quănn vào dánh，lấy danh nghỉa＂vì thân thich nhiều dời vớ Chúa Nguyễn nên dem quân vào giúp Chúa Nguyển，diệt tà̛r Truoung Phúc Loan＂．Nhân tâm ly tán，Phú Xuân thâit thư，ugài phải chạy vào Quảng Nam và lập Hoàng tôn Dưong làm Thế tử．Quảng Namn có nguy co mát，ngài cùng Hoàng tôn Nguyễn Phúc Anh（túc là vua Gia Long）và xa giá di thuyền vào Gia Định dể Thế tử ở lại cố thủ．

Nguyễn Nhạc bắt dược Thế tử，dura về Hội An rồi gả con găi là Thọ Hurong cho dể thu phưc lòng dân．Nhiều lẩn Nhạc yêu cởu Thế tử lên ngôi nhung Thế tử không chấp thuận

Năm Binh thân（1776）dức Duệ Tông vào dến Gia Định，Mạc Thiên Tứ dem các con dến hành tại（ở Bến Nghé）dể bái yết．Ngài phong cho Thiên Tứ làm Đô dổc Qự̂n công và truyền
 Xuăn vượt biển vào Nam．Lúc này Đỗ Thanh Nhân dâ dánh lui quân Tây Scn chiếm lại Sài Gờn．Vua Chân Lạp là Năc Vinh thấy Gia Định rô̂i ren，không nạp cống nưac．Ngài agi Chương sử Nguyển Phưc Anh di dánh Chân Lạp，Nạc Vinh xin hàng，thế lục của Chüa Nguyển lại dươe chung cố．

Tháng 11 năm Bính thân（1776），do áp lục của cảc tương thuộc hạ của Đông cung，ngài nhường ngôi cho Thế từ．Thế tử（Hoàng tôn Durong）lên nģôi zung hiệu là Tân Chính Vuơg， tôn ngài làm Thái thurợg hoàng．

Năm Đinh dậu（1777）Nguyễn Huệ vào dánh chiếm Sài Gôn ngài chạy xuống Định Từng， rổi đến Cần Tho Ngày 17 tháng 8 năm Đinh dậu（18－9－1777）Tân Chính Vưong và is quan theo hầu dều bị hại．Ngài chạy về Long Xuyên，quân Tây Son dánh chiếm Long Xuyên．Ngày 18 tháng 9 năm Đinh dạ́u（18－10－1777）ngài cùng các tướng bị Tây Son bắt và bị hại．Ngài mất lúc 24 tuồi，ờ ngôi 12 năm．

Erfe Duệ Tôug Hiêu Eịnh Hoàng Đế lì vị Chúa Nguyễn thứ chin trị vì o miễn Nam．
Khi lên ngôi ngầi còn quín nhó tuổi，mọi quyền hành ở trong tay Trưong Phúc Loan．Trong thời Loan làñ Quốc phó，vế mặt vơ bi không dựe cuing cố，vé quan lại thi tệ nan mua quan，
 có biến thông thé chống dô dự̧e va co đô pinhi roi vào tay người khăc．Tuy phiên，lòng ng̣ời conn tưởng nhớ dến công lao zây dựg miển Nam của các vị Chúa đồi trước vè dây là nền tảng vữg chác giúp cho Thé Tờ Cao Hoàng Đế xày dung lạico dó to lón vì ruc rễ hon xura．

Ngài thuộc dời thứ mườ của hp Nguyên Phúc và ví khōng có con trai nên không khai aíng ra mờt hệ móni．

## 10．2．－LĂNG，MIẾU THỜ VÀ CÁC TUỚC HỆU BUỰC TRUY TÔN

Ngài mất，ban dáu an táng tại huyę̃ Binh Dưong tỉnh Gia Định．Nąm Kỳ ty（1809），vua Gia Long cho cải táng vể làng La Khé（Hurong Trà，Thừa Thiên）yè dăt tên lăng là Truờng Thiệu． Ngài dực thờ tai Thái Miéu，án thứ tur bên hi̛u．

Khi đức Thể Tở mới nhiếp chính，ngài đưpe truy tōn：＂Thông Minh Khoan Hạu Anh Mản
 Hậu Anh Mẩn Huệ̉ Hò̀ Hiê̂u Định Hoàng Để，miếu hiệu là Duê̂ Tông．

## 10．3．－GIA BINH

## 10．3．1．Hệu vì phi

## 10．3．1．1．NGUYEN THI CHÄTJ Chinh phi

Bà hưy là Nguyên Thị Châu，người huyền Tōng Son，tinh Thanh Hóa．Bà là con cuia Quậ công Nguyễ Cừ Sách．Thểu ařù không rơ．

Bà mất ở Gia Định trong thòi kỳ ly loann，khóng biết mộ táng do dīu．
Bà sinh dựç một Hoàng nừ là Nguyễn Phúc Ngọc Thục．

## 10．32．－Hoing từ vì Hoing nừ

Đức Duęe Tông chỉ có mợt Hodng nử là Nguyền Fhúc Ngọc Thục．

## 1033．Anh chị em

Ngài có 17 anh em trai và 12 chị em gái．
10．3．3．1A NGUYEN PHÚC CHUONG 货稢 傽

## Thành Công

Ông là trương tử cuia dữ Thề Tông，còn có tèn là Trà．Mẹ lả Hoàng Hậu Truong Thị


Ông mất ng̣̀y 27 tháng 11 nâm Qui mùi（ $31-12-1763$ ），hưỡg duoulg 32 tuổi．Lạng táng tai läng Duong Xuân（Huoong Thüy，Thura Thièn），Vua Gia Long truy phomg turớc＂Thành Cöng＂， thưy là Curong Chính．Öṇ̃̆ dự̧e thờ ơ Triển Thân Từ．

Ông khong có con trai，chi có mộl nyưừi con gá（không rō tén）．

$$
\begin{aligned}
& \text { Hurng Tổ Hiếu Khang Hoàng Đà }
\end{aligned}
$$

Xem tiểu gữ của ngài ở＂Eric Hurag T8 Hiểu Khang Hoàng Đê＂．

10．3．3．3A．NGUYỄ N PHÚC MÃO
Ông là con thứ ba của đức Thế Tông，còn có tên là Văn．Mẹ là bà Nguyễn Thị̣ Khoor．p̂ng sinh ngày 20 tháng giêng năm Giáp dần（23－2－1734）．

Ông làm quan chưc Nội tả bộ co Chượg dinh．Năm Quí ty（1773），Truoug Fhúc Loan tiếm quyển，tôn thất và đại thần đểu oán ghét．Quann Hàn lâm Ngô Đinh Thut vả Tri phủ Tràn Giai Đao dượ giaco nguy tạo thư cỉs Loan thông dồng với Táy Son（dùng ẩn của Loan dông vào），rồi cho vất giửa dương．Tham muu Tá（thiếu hp）lựm dươ thur，báo với ông．Ông tâu vớ dức Thế Tồng xin bỏ ngục Loan．Loan hết sức biện bąch，bảo là bị vu cáo nên khỏi tội．Loan lấy chuyụ̣n nảy mả oán ông，giả làm thư của dịch khuyên ông theo địch，rồi cho người tố cáo ông làm phản，ra lệnh xét trị tội．Ông sợ phải bỏ trốn．Loan sai cai dội Huong duổi theo bắt，dem đìm xuống phá Tam Giang，mọi nģườ dểu thươg tiếc．Ông mất lúc 41 tuổi．Về sau，vua Gia Long xét ông có công từng làm A bảo nên cấp cho con cháu $30 \mathrm{mẫu}$ tư điền．Lăng táng tại làng Cur Chánh，Thừa Thiên，nhà thờ ớ làng Long Hổ（Thừa Thién）．



## 10．3．3．4A．NGUYỄN PHÚC CUÒ̀NG 麽㴗晎 <br> Thành Quận công

Ông là con thứ tư của dức Vũ Vuong，còn có tên là Thành，không nô tên hẹ mệ．Ông sinh ggày 12 thăng 3 năm Ât mão（4－4－1735）．

Ông làm quan chức Tiết chế Thưy bộ Thành Quận công．Nám Giáap ngo（1774），khi quân Thịnh dến Hồ Xá，ông với Nguyễn Cừu Pháp băt Truong Phức Loan giao cho Hoàng Ngư Phúc． Năm Ất mùi（1775），ông hộ giá dực Duệ Tông dến Quảng Nam．Sau dó dức Duę̣ Tông vảo Gia Định，ông bị bệnh không đi theo đurợ phải ở lại Quảng Nam và mất ở đó，lúc 41 tuổi．

Ông có 5 ngườ con trai ：Nguyễn Phức Chiêu，Nguyễn Phúc Quií，Nguyễn Phúc Đàm， Nguyễn Phúc Hoàng và Nguyễn Phúc Dię̧u．

10．3．3．5A．NGUYĚN PHƯC DỤC 陁䄄罢 Ý Công
Ông là con thứ năm của dức Vũ Vưong，còn oó tên là Bửu，mệ là Hoèng Hậu Truoug Thị Dung．Ông sinh ggày 16 tháng 8 năa Át mão（ $1-10-1736$ ），tiểu 促 không rõ．

Ông mát ngày 22 tháng giéng，không rồ năm，dượ phong tảng C̣ảm Y Vệ Đô chí huy ty Đo chi huy gứ，thuy là Chính Trực．Vua Gia Long cấp 15 max̃u tư diền，truy tặng là Ý Công，thờ ở Triển Thân Từ．

Ông có 3 người con lì ：Nguyẻ̉n Phúc Dàn，Nguyễn Phúc Huy và Nguyễn Phúc Hiệp．

## 10．3．3．6A．NGUYE®N PHÚC CHẤT 売裙胵 Thiếu phó

Ông là con thứ sáu của dự Vũ Vưong，không nō bà mẹ．Ông sinh ngày 14 tháng 4 năm Đinh ty（13－5－1737）．

Ông làm quan chức Bộ bỉnh Tiết chế．Nãm Giáp ngo（1774），quân Tṛ̣nh vây hảnc dổn Lưong Phưc，ông chống cu không lại．Nảm Ất mùi（1775），ông hộ giá đự Duệ Tông dến Quẳng Nam rồi ở lại dây giúp Đông cung Hoàng tôn Drong．Năm Bính thăn（1776）ông vào Gia Đị̣h， dự̧̛c thẳgg lên Thiếu phó．Năm Đinh dạu（1777），ông theo phò Tán Chính Vuong．

Öng bị bệhh，mất ngày 10 tháng 6 nám Đinh dạu（14－7－1777）．Lảng táng tại làng Durong Xuăn，Huong Thủy，Thùra Thiên．Nhà thờ ờ tại làng Droong Xuân．

Ông có hai ngươi oon trai là ：Nguyễa Phúc Viện và Nguyễ Phưc Traừng．

Churơng dinh Quain công
Ông là con thứ bảy cùa dức Vû Vưong，mẹ là Chiêu Nghi phu nhån Trân Thị Xẹ．Ông sinh ngày 22 tháng 9 năm Đinh ty（15－10－1737）．

Ban dảu，óng làm quan chưc Hậu dự co Cai dội．Nâm Giáp ng̣o（1774）Dué Tông Hoáng Đế duyệt binh ớ cưa Tur Dung（nay là cưa Tr Hiền）thäng ong làm Chưởng dinh Quagn công， quyên Giám quốc．Nảm Ất mùi（1775）ông theo dự Duệ Tông vìo Nemr bầng dường thúy，dén Gia Địinh，gio ląt thuyên，ôag bị chḗt chim．
 Xuân（Huơng Thưy，Thừr Thiêa）theo lôi chiéu hơn nhấp mô．

Ông oó ba ngrừi con trai là ：Nguyẻn Phúc Tinh，Nguyễn Phúc Tuyên và Nguyên Phúc Đq̣o． 10．3．3．8A．NGUYÊN PHÚC BAN 配視 伖
Öng là $\operatorname{con}$ thứ tám của dức Vũ Vuroug（cỏn cón tén la Quy），mẹ Là Chiêu Nghi phu nhân


Ông mất ngày 10 tháng 11 Âm lịch（nâm mất khōng rĩ）．Lâng táng tại làng Nguyệt Biều （Hurong Thưy，Thừa Thién）．Không nõ nori thò tur．

Ông cô một người con trai tên Nguyễn Phúc Sóc và một người con gãi（lkhông rô tén）．
10．3．3．9A．NGUYEN PHÚC HAO 要楅笑
Hiếu Tuyèn Vurong
Ông là con thứ chín của dức Vũ Vương，mẹ là Hưu Cung caln Truong Thị Hoàng．Ông sinh ngày 27 tháng 11 năm Kỳ mùi（27－12－1739）．

Ban dầu，ông dực lập làm Thé tứ．Nhân ngà dàn của dức Vũ Vưởg，các tốn thắt và

 hon cháu ną̣e vì thế dem dâng．＂Đức Vũ Vưurg lá́y làm khen．

Ong mát ngày 18 tháng 2 nám Canh thin（4－4－1760）lúc 22 tứi．Đfe Vo Vurong thuong
 Thiên）ra lệnh cẫm việc wương ca trong 100 ngỉy．Đến thòi kỳ trung humg，ông dực phong thuy là＂Hièúu Tuyễ Vroong＂，thờ ở án thứ 5 tail Tháj Miếu ở Gia Định．Năm Nhâm tí（1804）vua Gia Long cài thuy là＂Duệ Tiết Ôn Luroús Anh Duẹ Minh Đąt Tuyên Vurong＂，cho dụng nhè thò ờ Long Hồ dể thò．

Ông có một ngưùi con trai là Hoâng Tôn Dưong（sau này dức Duệ Tông chopn làm Thế tử rồi nhuỡng quối cho，xurqu hiệu là Tân Chính Vurong）．

## 

Cai cor
Ông là con thứ $10 \mathrm{cu} a \mathrm{dưc}$ Vũ Vuong（côn có tên lì Vưong Chiêu）mẹ là bà Đợng Thị Trúc．Ông sinh ngay 9 tháng $6 \mathrm{năm}$ Canh thán（2－8－1740）．Tiểu sừ khong rō，chỉ biết ông làm chức Thủ co Cai dội．

Ông mất ngày 11 tháng 2 nẳm Nhâm thìn（14－3－1772）húc 33 tuổi，dực truy tặng chức Cai co．Lăng táng tại làng Cur Chính，Thừa Thiên．Nhà thờ tại làng Durong Phẩnn（Huroug Thưy， Thừr Thién）．

Ông có 3 người con trai là ：Nguyễn Phúc Bính，Nguyển Phúc Chuoong，Nguyễn Phúc Thân và hai người con gái（không rỗ tên）．

10．3．3．11A NGUYEXN PHÚC TUẤN 価，福骖 Cai đội
Ônğ là con thứ 11 cuia dức Vũ Vưong，mẹ là Chiêu Nghi phu nhân Trần Thị Xạ．Óng sinh ngày 10 tháng 7 năm Qui hợ（28－8－1743）．Tiểí sư không rõ．

Ông mất ngèy 23 tháng 4 năm Giáp thân（23－5－1764）lúc 23 tuổi，dự̛̣ truy tặng chức Cai dội．Läng táng tại làng Nguyệt Biều（Hurong Thủy，Thưa Thiêd）．

Ông chỉ có một nguời con gái（không rō tên）．

Ông là con thứ 12 của dữ Vư Vưong（còn có tên là Viêm），mẹ là Chiêu Nghi phu nhân Trần Thị Xạ．Öng sinh ngày 10 tháng 9 năm Qui hơi（26－10－1743），tiều sử không tō．

Ông mất ngày 15 thảng 3 nảm Bính thân（2－5－1776）lúc 24 tuổi，dượ phong chức là Tiēt chế Churợg dinh Quận công．Lüng và nhà thờ ờ làng Dưong Xuân，（Huơng Thưy，Thừa Thiên），

Ông có ba ngừ̛̀i con trai là ：Nguyển Phúc Hán，Nguyễn Phúc Tấn，và Nguyễn Phúc Hoảng．


> Chương dinh Quaĝn công

Ông là con thứ 13 của dức Vũ Vưoug（còn có tên là Truờng），bà mẹ là Nguyễn Thị Thanh， Ông ginh ngày 14 tháng giêng nâm Giáp tỵ（26－2－1744）．Tiểu sử không nô，chỉ biết ông lèm chúc Tiết chế Chường dinh Quạn công．

Ông mất ngày 16 tháng giêng năm Binh ng̣̣（15－2－1786）lúc 43 tuổi．L． làng Durong Xuên（Huorg Thúy，Thừ日 Thiên）．

Ông có hai nguời con trai là ：Nguyển Phúc Thư và Nguyễn Phúc Cẩn．

## 

Ông là con thứ 14 của dức Vũ Vươg，tên mę không nõ．Ông sinh ngày 17 tháng 4 năm Ky ty（2－6－1749）．

Năm Ất mùi（1776），ông cùng với em là Nguyễn Phúc Xuân dến ‘quảng Nam chống Tây Son．Ông dùng Truong Fhúc Tá làm muru oi lại dượ một ngươi lái buôn Trung Hoa tên là Tất đem của cái rag giúp dé̉ chiêu mồ nghia binh．Quân của ông chiếm dực hai phủ Thăng Bình và Điện Bàn，thế binh rất lớn làm Nguyễn Nhạc lo sơ．Về sau，găp năm mất mùa，luơng thự thiếu， quần dịch thừa cơ tấn công làm quân ông tan ra，không biết tung tích cuia ông ra sao．

Ông không có con trai．
10．3．3．15A NGUYẼ̃N PHỨC DIẸUU
洗畄曜
Thiéu hảo Quị̂n công
Ông lả con thứ 15 cuía dức Vū Vurong，mê là Công nữ Nguyễn Phúc Ngoc Cầu（vể sau đi tu，khi máit dượ phong tăng là Huệ Tinh Thånh Mẩu Nguyên Sư）．Ông sinh nảm Quí dậu（1758）． Tiểu sừ không pō．

 Tînh Thénh Mẫu．

10．3．3．17A．NGUYẼN PHÚC XUÂN 青，福春
Thiéu phó Qụ̂n cōng
Ông là con thư̛ 17 của dưc Vù Vurong，bè mẹ là Cung tén Vü Thị Huýan．Ông sinh ngày 20 tháag 10 năm Đinh sưu（1－12－1757）．•

Năn Binh thân（1775），ông cùng vờ anh là Nguyễn Phúc Quyển chống nhau vớn Táy Son

 Huong Phúc．Nâm Eỉnh dậu（1777），Nguyển Huề tấn công Gia Địinh，ông theo dức Duệ Tỗag lánh vào Long Xuyên Đến lúc Gia Địah thất thủ，óng thoát dự̧c，cùng vór Mạc Thiến Tứ trổn qua Xiêm xin cưu viện nhưg thết bại．Sru ông bị Nặc Ồng Giao dưng ké phản gián làm vua


Ông mất ngày 19 tháng 11 năm Canh tý（14－12－1780）lúc 24 tuổi．Đời vua Gia Long，8ng duợc truy tặng là Thiếu phố quạn công．Vua cho dura thi hải vế an táng ở làng Duoug Xuân （Hurong Thủy，Thừa Thiên）và cho thờ ờ miếu Trung Tiét Công thán

Ông có một ngurời con trai tên lè Nguyễn Phúc Dịch vá nguời con gái（chông nô tên）．
10．3．3．18A．NGUYẼN PHÚC THÃNG 院福算 Phúc Long Công
Ông là cou thứ 18 của dức Vu Vurong，mẹ là bà Hưu cung tả̉n Tống Thị Quyêrn．Ong sinh ng̣ày 17 tháng 11 nám Nhâm ngo（21－12－1762）．

Gặp loqn nám Giáp ng̣（1774），dực Duệ Tông vào Nam，ong lúc dó mới 13 tuồi，khong theo dự̛̣ nên bị Tây Son bắt．May nhờ có tuớng Tây Son là Nguyén Chăn muốn gà con găi cho
 cá dộ nhật．Năm Quí sưu（1793），khi di câu，thấy một thêy đàn ông nời lên，trạc tuổi vỡi minh， ông cho thây ma mặc y phục của minh，giả làm di câu bị chét duỗì．Nhờ vây mà trốn dự̛̣，ông clìng vời cháu là Nguyễn Phúc Liêm（con Hoàng từ Nguyễn Phúc Mèo）vào gạ̣p dức Thế Tổ．Thế Tổ cả̛m tay，khóc nói ：＂Vạn nurớc phải nhiều tai ách，người thân thich chịu lấrn cành ngang tarai， nào ngù nyày nay con fạp nhau，há chảng do diểu hay cỏn sót lại của các bâc tiên vurong dề

 dưpe phong làm Kham mai Cai dọi）．

Năm Tân dậu（1801）ông theo dưc Thế Tổ khbi phục kinh thảnh Phú Xuân．Năm Nhâm


 thuận Ném Đinh sưu（1817），ông dựe phong tước Phúc Long Cong，dựç ban sách，fin，mũ，dio．

Ong là nguời trong hp duroc wua tôn trong vè süng ái，vua thuờng goi ong là Quóre thúc



 dùng ân đối vári người thân để dưự thân hon mà ông láy dữ khiêm để càng khiêrn nhừ̀ng， nura nay it duope thaty nher vepy．＂

Ông mất ngày 8 tháng 6 năm Kỷ mão（29－7－1819）lúc 58 tuối．Đtưc Thế Tổ rất thưong tiệc，cho dùng lể thân vượg dời Tống mai táng ông，băi triè̀u 5 ngày，ban thụy là Họ̀a Tĩnh． Vua cho xuất tiển sho để lo lễ tang，sai Hoàng tử Định Viễn làm chủ tế，Laqi bảo quan lễ bộ rà̀ng ：＂Quoốc thúc đô̂i với uhả là bậc kỳ đữc，dôì với qưức là bậc nguyên thần．Nay chẳng may mất đi，con còn bé dại，dọi lưc lơn tuổi sé ban cho tập tước lo việc thừa tư．＂

Ông có 4 ngurò̀i con trai là ：Nguyễn Phúc Thànhh，Nguyễn Phúc Vinh，Nguyễn Phúc Turòng và Nguyễn Fhúc Thùy．Trương tử Thành mất sớm，người con thứ hai là Vinh，dến dời Minh Mệnh，dực ban tập tước Phưc Long Hàu．

## 10．3．3．1B．NGUYËN PHUUC NGỌC TUYÊN 阮䘽至㺎

Bà là trưởng pữ của đức Vũ Vươg，mẹ là bà Tả cung tần Tống thị（không rở tên）．Ngày tháng năm ainh của bà không rõ．Bà hạ giá lăy òng Tiêt chế Chưưng dinh Nguyễn Cưu Thống．

Gọp biến cố năm Giáp ng̣（1774），ông Thống mất，b⿺̀ Lưu ngu ở làng Vân Durong（Hưong Thưy，Thừa Thién），cát tôc làm ni，hiệu là Vân Durong ni cô．Khi quân Tây Son dào phá lăng tẩnn của liệt thánh，bà và Nguyển Đhợc Duệ thân dến các đả̉ Định Môn，Kim Ngọc，Cư Chinh
 Chinh，dả chôn dấu hài cổt ơ lăng Co Thánh vào nơ an ổn）．Nǎm Tản hợ（1791），bà ngầm sai ngừì thân tín（tến Thiện）theo thuyền buôn vào Gia Định tường thuật tình hình và binh luơng của Tây Son và dâng lên Hoài Nam khúc（do Hoàng Quang soan）để dự Thế Tổ biết lòng dân dang mong ngóng．Đríc Thế Tổ mùng lâm và từ đó thường cho người liên lạ̣c với bà dể dò xét binh tình của dịch．Bè dâ dóng góp nhiều công trong việc chiêu dụ tương Tây Son Lê Chất qui hàng．Sau khi khōi phuc giang son，dức Thế Tổ cáp lưong bổng cho bà rất hậu và cho xầy phủ tại noi bà ơ．
 quan lo việc tớng táng ở làng Droong Xuân（Thừa Thiên），con cháu lấy chồ bà ợ làn nơi thờ tự．

## 

Bà là con gái thứ hai củs dức Vũ Vuong，has giá lấy ông Troong Phưc Thăng（làm quan chức Trấn thủ Chưởg cor cưu dinh，con của Troong Phúc Loan）．Tiểu sử shông rô．

Bả mất năm Quí tị（1773）lúc 48 tuởi．

## 10．3．3．3B．NGUYĚN PHÚC NGỌC THÀNH 院稃王娀

Bà là cơn gái thứ ba của dức Vũ Vưong，ainh năm Canh thân（1740），hạ giá láy ông Nguyễn Cị̛u Qưả（làm quan chức Nội tá Chương dinh），cháu nội của ông Nguyễn Cửu Kiều）．Tiểu aừ không rô．

Bả mất năm Quí mão（1788）lúc 44 tuổi．

Bà là con gáa thứ tur của dức Vū Vrong，sinh năm qui Họi（1743），hạ giá lấy ông Nguyễn Cửu Sách（hàn quan chức Tiết chế Chưởg cơ，con của ông Nguyễn Cưu Pháp）．Tiểu उừ khōng ro．

Bà mát năm Ất mừi（1775）lúc 33 tự̂̉．

Bà là con gáa thứ năm cửa dức Vữ Vưong，mẹ là Tà cung tẳn Trurong Thị Bich，sinh năm〈ỳ ty（1749），bà hat giá lá́y ông Truong Phúc Đqo（làm quan chưc Cai dội）．Tiểu sứ thông nio．

10．3．3．6B．NGUYẼN PHÚC NGOCC QUẠN P元䊩壬 强

 bị dịch bát，dim nước chết tai sông Hội An tinh Quảng Nam．

Bà mát lúc 25 tuổi．T6í tớ thu nhặt hài oốt dem an táng．Namo Ât sửu（1805）vua cho đura ve an táng tai phuờng An Curu（Thuta Thiên）．

## 10．3．3．7B．NGUYẼN PHÚC NGOC THỤ

晩福王珻
Bè là con gái thứ báy của dưc Võ Vuong，mẹ là Tà cung tần Truong Thị Cor．Bà hag giá lăy ông Truong Phúc Nhac（làm quan chúc Cai cor，con thứ ba cia Trroug Phúc Loan）．

Nâm Ät mùi（1775），bè theo ông Nhac vfo Gia Định Ống Nhạc mát，bà theo dúc Thé Tod fa Phú quốc．Bed bị Tây Son giết tại Hà Tién．

Bà mắt lúc 37 tuổi．

Bà lè con gái thứ tám của dự Vũ Vurong（còn có tên lá Huy），ha gial taíy ông Nguyen Cưus Tư（làm quan chư Cai col）．Tiểu sữ không rô．


Không biết bả mắt năm nìo，dự̧c vua Gia Long phong tặng là Đệ nhất Cung hoảng nữ， thuy là Trinh Thục．Bà dưpe thở ở Triền Thân từ．

10．3．9．10B．（Khuyết danh）
Bà là con gái thứ 10 của dức Vũ Vương，ha gaia lấy ông Cai đội Chiểu（thiếu họ）．Tiểu aư không rò．

Bà là con gái thứ 11 của dức Vó Vurong．Tiều sử khōng rơ．
10．3．3．12B．（Khuyét danh）
Bà là con gáai thứ 12 của dức Vũ Vuong，haq giá lấy ông Cai co Tin（thiếu họ）．Tiểu sừ khöng rō．


## 10.1.- THẦN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP

 hai cùa Thế Tông Hiếu Vù Hoàng Đế Nguyễn Phúc Khoât và Hoàng Hậu Trương Thị Dung. Ngài sinh ngày 29 tháng 4 nām Quí sửu (11-6-1733).

Khi Thế tử Nguyễn Phúc Hạo mất, díc Hiếu Vū cô ŷ dịnh truyền ngôi cho ngài. Đự Hiếu Vū giao Ngài cho Y Đ Đưc Hầu Truong Vän Hạh và Thị giàng Lê Cau Kỳ chām lo dạy dỗ. Ngài vốn thöng minh và có nhiểu dức tính. Ban dầu ngài dược phong chức Chưởng co. Những buồi họp quan trọng trong triều ngài dểu dược thann dự dể am hiểu sự tình trong nuớc.

Nãm Ất dậu (1765), dực Hiễu Vū bãng, dề lại di chiếu truyền ngôi cho ngài. Vi muốn chuyèn quyền, Truong Phúc Loan mật bàn với Thái giám Chữ Đức và Chưởng dinh Nguyễn Cưu Thớng dổi di chiếu, dưa con thứ 16 của dực Hiẽ̃u Vü là Nguyễn Phúc Thuần, mới 12 tuổi, lên kễ nghiệp. Ý Đức Hẩu và Thị giảng dểu bị Truoong Phúc Loan giết hại. Ngài bị giam vào ngục.

Ngài lo buồn, bị bệnh và về phủ dệ thì mä́t ngày 10 tháng 9 năm Ất dậu (24-10-1765), hương dươg 33 tuồi.

```
..
```

Đức Hưng Tổ sồng trong thời kỳ mà triều dình miền Nam bắt dầu suy tân. Tuy dược di chiếu của dực Vư Vưong dể lại truyền ngâi cho ngài nhunģ ngài chura trị vì ngày nào. Sự lộng quyền cùa giàn thần dã làm dân chüng cảm phẩn và dưa dến sự sụp dộ̉ của một triều dại. Song Ần dức của các Chúa Nguyền dã thấm nhuần vào lồng dân miền Nam, truyền từ dời này qua dời khác, nhờ dó mà con của ngài là dữ Nguyền Phúc Anh - durưc sự ùng hộ cưa toàn dân - sau một thời gian bōn ba, dà thâu tóm giang san vể mợt mối, mở ra một trang sứ mới cho nước nhà.

## 10.2.- LÁNG, MẾU VÀ CÁC TUỚC HIỆU DƯƠC TRUY TÔN

Ngài mả́t, lăng táng tại xã Cư Chinh (Huoong Trà, Thừa Thiên). Tên lăng là Cơ Thánh, mặt sau dựa vào núi, mặt tra̛ớc nhìn ra sông. Năm Canh tuất (1790) quân Tây Son quật hài cốt ngài dồ xuồng sông phia traức mặt. Một nğu dân tên Nguyền Ngọc Huyên ${ }^{(1)}$ và con lặn hài cốt dem lên chôn chō̉ khác. Đến dời vua Gia Long, do Nguyền Ngọc Huyên chi chổ, hài cốt đượ dura về táng chổ cũ. Lăng dự̛̣ xây lớn hơn trượ.

Nām Canh tý (1780), Nhiếp Chính Vuroug Nguyễn Phúc Anh lên ngôi, truy tôn ngài tước: "Từ Tưòng Đạm Bạc Khoan Dụ̂̂̀n Hòa Hiếu Khang Vưong". Năm Binh dần (1806) vua Gia Long truy tôn ngài : "Nhân Minh Cẩn Hậu Khoan Dự̂̃n Hòa Hiê̂u Khang Hoàng Đê̂". Năm Tân ty (1821), vua Minh Mệnh cho xảy Hung Miếu (ở phía sau Thể Miếu) dể thờ ngài, và dâng miếu hiệu Là Hung Tố.

[^11]
### 103.1. Họ̆u vì phi

##  <br> Hung Tố Hiểu Khang Hoàng Hậu

Bà húy là Nguyễn Tḥ̣ Hoàn, nguời làng Minh Linh tinh Thừa Thiên. Ngay tháng năm sinh khōng rỏ. Bà là con của Diển Quốc công Nguyễn Phúc Trung, bà mê hp̣ Phùng (không rot tan).

Nâm Ky̆ hợ (1779), khi quân Trịnh tiến dánh Phú Xuên, bà ra ở ẩn tại làne An Du, nơi
 Súy Nhiếp Quốc Chinh, bỉ dượ ruớc vào Gia Gịnh và dược tôn làm Quốc mẫu. Khi quân Tây Son tấn công Sài Côn (Sài Gòn) bà và dức Thể Tồ phài chạy ra Phú Quốc. Địch lại tiến dárh Phú Quốc, dức Thế Tồ phải chạy ra Côn Lôn, thuyền trôi dạt trển biển máy ngày, khồ cực dấng
 dức Thể Tổ về lạj Phú Quốc, thuật lại sư tinh khốn dốn vì̀ qua, bà bào ràng : "Giữa biền lại cón nước ngọt, thể lì trời giúp chúng ta, con chớ nên lấy qu khó nhọc làm nản chí." Đíc Thể Tồ lạy tạ và nói rằng : "Con kinh cẩn tuân lò̀̀ mẹ day". Năm Ä́t ty (1785) bà phải lánh gang Xiém.
 tháng $10 \mathrm{nâm}$ Bính thìn (1796), dức Thế Tờ dẩn quần thần mang kim sách, kim bưu dâng lên, tôn bà làm Quốc máu Vuong thái phi. Năm Nhám tuắt (1802), bà đượ phưng nghinh về kinh thành. Näm Quí hơi (1803), dute Thē̈ Tō̉ tôn bà làm Vươg thái hạu và cho xāy cung Trượg Thẹ dề bà ở. Nâm Bưhh đần (1806) dức Thế Tồ lên ngôi Hoàng DÉ, tôn bà làm Hoàng thái hafu.


Bè người ôn nhu, doan trang và thurong pêu mọi người, dồi vóí chụ là bà Từ phi lại càng Lhân thiết. Bà Từ phi lâm bệnh nặng gạ̣p lúc bè đau, dức Thế Tổ khöng dám tâu lên. Đë́n khi bà Từ phi mất bà mới biết, bà ģiḷn không chịu ăn com. Khi dức Thế Tổ dến thảm, bì nói : "Thán già này chỉ có một bà chị, lúc dau ốm khōng dưọc thấy mît vì thế mà án không ngon, ņủ khōng yên". Đức Thể Tổ quì dưới thêm xin lổi và an ủi mài bè mới chịu dùng com.
 không dự̛̣ vui. Có dêm ra xem rởi bào người hả̉u : "Sao chóli hiện ra ứng vảo thân già này."

Bà mất дgày 14 tháng 9 năm Tân mùi ( $30-10-1811$ ), thọ 74 tuổi. Lâng táng tąi làng Đinh Môn, (Hương Trá. Thừa Thiên), tên lăng là Thuy Thánh. Đurc Thế Tổ tơn thuy là : "Ý Tinh Huẹ́ Cung An Trinh Từ Hiến Hiếu Khang Hoàng Hạu."

Bà sinh dượ be ngừ̛̀ con trai là Hải Đöng Quận vuong Nơyuễn Phúc Bồng, Thê Tó Cao Hoàng Đé Nguyễn Phúc Anh, Thông Hố quạ̣n vroong Nguyển Phúc Điền và một con gái là Long Thành Cóng chús Nguyền Phuic Ngoc Tṽ.

10.3.1.2. NGUYEN THI! (Khuyêt danh) (Từ phi)

Bà lè chị cúa Hiểu Khang Hoàng Hộu. Lúc biến loạn năm Ciáp ng̣ (1774) bả ẩn náu trong
 Khang Hoàng Hqu. Näm Nhấn tuất (1802) hà dự̛̣ rực vể Kinh dô, ờ sau cung Trương Thọ.

Bà mất năm Binh mão (1807), ngày tháng mát không rơ, dự phong tāng : "Ý Thå Huy Gia Tì̛ Phi". Lang táng tại làng Durong Xuần (Hương Trà̀, Thừa Thiên). Nhè thờ ờ làng Kim

Long (Huoong Trà, Thừa Thiên). Năm Giáp thin (1844), thần chủ bà dự̛̣c nước vể thờ tại nhà thờ Phúc Lôc Thái Trương Công chúa.

Bà sinh dược 3 ngươi con trai là Turong Duoong Quận vurong Nguyễn Phúc Hạo, ngươi can thứ hai mất sốm, không mô tên và An Biên Quận vrơng Nguyển Phúc Mân và 2 ngrừi i con gái là Phúc Lộc Công cḥũa Nguyyè̀n Phúc Ngoc Du và Minh Nghĩa Công chúa Nguyễn Phúc Ngọc Tuyển.

### 10.3.2. Hoàng từ và Hoàng nữ

## Đức Hung Tổ cô 6 Hoàng tử và 4 Hoàng nữ

Hoâng tư

1. Nguyễn Fhúc Hạo
2. Nguyểa Phúc Đồng
3. Nguyễn Phưc Anh (Thế Tổ Cao Hoàng Đêe)
4. (Khuyét danh)
5. Nguyễa Phúc Mân
6. Nguyễn Phúc Điển

## Hoàng nữ

1. Nguyển Phúc Ngọ Tú
2. Nguyễn Phúc Ngop Du
3. Nguyền Phúc Ngoc Tuyền
4. Nguyễn Phúc Ngoc Dụ

### 10.3.3. Anh chị em

Ngài có 17 anh em trai và 12 chị em gái
(Xem phần này ở "Đưc Duệ Tông Hiếu Định Hoàng Đế")
 mới. Vốn mang một dông họ dâ có ân sâu nghĩa nặng với nhà Lè và với tài trí sẳn có, ngài thấy cô trīch nhiệm dûng ra trung hung nhà Lê. Cóng cuộc trung hung dượ mọi ngừ̛i hường ưng vä dạt đượ kết quà tốt dẹp. Bất ngờ ngài bị hại giữa chựg dể binh quyển vào tay con rể là Trịnh Kiềm.

Đén dời đức Thái Tồ Nguyền Hoàng, vi tranh giành quyền lực, Trịnh Kiềm dà nhiều lî̀n tôen tính ám hại làm ngài phài lánh minh vào vàng dất Thuận Quàng xa xój hiểm trở, Nhung "Chàng tuối trể vốn dòng hào kiệt", ngài dà huớng dẩn nhễn dân lập nên một sự nghiệp trọng dại : từ vùng dát khô cà̀n dảy suơng lam chường khi, ngài tạo nèn một biên cưong mới má vè sau con cháu kế tục sự nghiệp một cách vẻ vang dể chúng ta có một lânh thổ rộng lón our ggày nay. Ngài cūng là người khai sáng ra ho Nguyển Phúc ngày càng đông dúc, phốn vinh.

Có lò do aư sống còn và về sau trở thành một dưc tính qui báu của dòng họ : tính chiêu
 cùng nhau xây dựg một miền Nän dộc lập tự chủ vể mọi mặt. Trơng hon hai trām năm trị wi, tổ tiên chúng ta đã gây dược một niểm tin vững chắc trong lòng dàn chúng vể vai trờ lẹnh dạo cùa minh. Miển Nam không có cảnh loạn lac nổi lên nhiều nơi như dê co ó̉ dát Bác. Tuy thinh thoàng cưng có một vài biến dộng, nhưong dọ́ chi là sư tranh giành quyền lục trong dòng họ. Vi vậy, về sanu, lúc triều dại suy tàn, Truong Phức Loan muốn thay thế vai trò līnh dạo cưa dòng họ Nguyễn dã gặp phài phản ửgg mạnh mẽ của dân chúng để gánh lả̀y một hạuu quà thàm thuoug. Và họ Trị̣h cûng như Tây Son dều phài đùng chiếu bài họ Nguyển mứi dat durpe nhưng muru dó cùa minh.

Trong thờ gian trị vì, tổ tién chúng ta đả hoàn thành xuắt sấc vai trò lānh dạo dất nứ :

- Kế hoaach mở rộng bị̂n curong, chuong trinh khẩn hoang dược dưa lên háng qubic sách. Mổi vị Chúa, trược khi ra di, dểu dặn lại con cháu và quần thần: "... hây ké tục sự nghiệp dợ dang. dây lá một gánh nặng...".
- Biét tin dùng các bậc hiền tài như Đào Duy Tử, Nguyễn Hữu Tấn, Nguyễn Hữu Dạ́t...
- Biĕ́t nghe theo lời nói phải trong việc dùng ngườ nhu khi nghe Nguyên Hưu Dật tảu:
 hẽng vì cố cự̧ mà không biết việc binh thì hậu dâi, cho bồng lộc, chớ dề giừ binh quyền...". Chứg khen phài, ban thương cho Hừu Dăt vàng bạc và báu kiếm.
 ṃ̣i ngừ̛i đồng thanh dể cử làm Nguyên súy chống lại quẫ Trịnh : Sau khi thẩng trận, ngài cấp luơng thự cho tù binh tử̛ về cố hurong, lập trai dàn siêu dộ cho các tưỡg sĩ trạ́n vong: xa lânh nữ sá́c, nghiên cưn dạo Phật.

Nhờ vậy mè quân dân nhất trí một lòng cùng nhau xây dựng một miền Narm thanh binh, thịnh vurgng.

Quang cành thanh binh dā in sâu vào lörg dân chúng nên sau dô, trong triều dại Tây Son tiếp theo. găp phải tinh trạng xã hội không yân ồn, mp̣i người ướ mo cuộc eồng thanh binh ngày xura, mong mỏi dòng họ Nguyển trở lại vai trồ Lịnh dạo: "Lạy trờr cho chóng gió nồm, dể cho Chúa Nguyển dong buổm thẳng ra". Ví vậy khi Thế Tổ Cao Hoàng Đée cất quẫ ra Bắc, lòng người theo phưc, chi một tháng trù̀i mà thống nhất toàn vẹn lânh thö̉.

Quốc hiệu Việt Nam ra dời mở ra một kỷ nguyèn mới cho nước nhà.


BẢN ĐỜ 2 CÁC TIEN TỚ MỚ NỬA NUƠCC Ở PHUONG NAM



H.5. Cống vào lăng Trường Co của Thái Tố Gia Dū Hoàng Bé

H.7. Lăng Vinh Mạu của Anh Tông Hoàng Hậu

H.6. Cóng vào lăng Vinh Hưng của Chiêu Thánh Hiếu Triết Hoàng Hậu

H.8. Cổng lăng Trương Triẹuu của Hiốu Bịnh Hoàng Đế

H.9. Ngai thơ của các P6́, hiện thờ ở Triệu Miếu

H.11. Lăng Trưởng Phong (của Hiếu Ninh Hoảng Đế) nhin từ bên trong ra cổng

H.10. Lăng Chiêu Nghi Phu Nhân. Bia trong thời kỳ các Chúa Nguyễn, dộc nhát còn sót lai

H.12. Cóng vào lăng Vinh Thái (của Thố Tông Hoàng Hậu), tường bên đã sập

H.13. Binh Phong sau có hình rống năm móng của lăng Trương Humg (Thái Tông Hoàng Bc)

H.14. Lâng Trưòng Thái (của Thé̛ Tông Hoàng Đấ) nhin tù xe


H.16. Bồn trong lăng Trương Thanh của Hiến Tông Hoảng ế

H.17. Läng Co Thienh của Hiáu Khang Hoàng Đé

H.18. Cổng và bình phong của lảng Trường Diồn (Mi Tông Hoàng Bธ̂)

Digitized by www.namkyluctinh.org

H. 19 Làng Vinh Cơ cúa Thái Tổ Gia Dû Hoàng Hâu

H.20. Hó́ Trường Mậu nhin từ cớng lăng Trưòng Ṃ̆u của Ann Töng Hoảng Đé



# DẾ PHÁ 

Từ Vua Gia Long NGUYỄN PHÚC ANH đến Vua Bảo Đại NGUYỄN PHÚC THIỂN


Cao dinh dạ́t trưoc Thé Miéu
Bơi thư muàt mot : Vua Gia LongNGUYÉN PHÚC ANH
Dòi thứ mıa̛i hai: Vua Minh MệnhNGUYÊN PHUCC KIEU
Bö̀ thứ mudờ ba: Vue Thiệu Trị NGUYÉN PHÚC TUYĖN
tbòi thuí muời bón: Vua Tư Dức NGUYẼ̉N PHÚ́C THi
Vиа Hiẹ́p Hò口
NGUYÊN PHÚC THANG
Dời thư muồ lắn: Vua Dục DứcNGUYĖN PHÚC UNG CHÂNVua Eồng Khánh
NGUYEN PHUC BIEN
Vua Kién PhúcNGUYEN PHÚC HAO
Vua Hàm Nghí
NGUYỄN PHÚC MINH
Dosi thứ mudoi qóu: Vua Thanh ThaiNGUYÊN PHÚC CHIEU
Vua Khải Định
NGUYẺ̉N PHÚC TUẤN
Bờ thứ mườ bay: Vua Duy TànNGUYển PHÚC IIOẢNGVua Bảo Đai
NGUYEN PHƯC THIEN


Duc The T6 Cao Hoang Dot
(anh chup từ hinh thd Due Ths To do Nha Trang do 0 . Bưu Phi wf theo Inh $\mathbf{c} 0$ )

## 11．1．－THÂN THẾ VÀ SƯ NGHEẸP

Thế Tồ Cao Hoàng Đế húy Nguyển Phúc Anh 阮 福 岟 ngoài ra còn có tên Chủng và Noàn ${ }^{(1)}$ ，là con thứ ba của Hung Tổ Hiếu Khang Hoàng Đế Nguyền Phúc Côn và Hoàng Hạu Nguyền Thị Hoàn．Ngài sinh ngày 15 tháng giếng nảm Nhâm ngọ（8．2．1762）．

## 11．1．1．Thuờ thiếu thòi

Khi đức Hung Tổ mất ngài mới bốn tuổi，dức Duể Töng rắt yèu thıơng dem nuôi đ̛̉ urong cung．Lúc 13 tuổi găp loạn năm Giáp ng̣（1774），quân Trịnh tấn công Thuân Hóa，ngài theo đức Duệ Tông vào Quảng Nam，năm sau đến Gia Định．Đức Duệ Tông giao cho ngài giữ chức Churơng sứ，mỗi khi có việc quân thường dượ mời bàn tính và các tương rất bái phục．

Năm Đinh dậu（1777）Sài Côn（Sài Gơn）bị quân Tây Son chiếm，dức Duệ Tông phài lánh minh vảo Long Xuyēn，sau dơ dức Duệ Tông và Tân chính vrơng（Nguyền Phúc Durong）dều bị hại，chỉ có riệng ng ài trốn thoát lánh minh ở dảo Thổ châu，rồi trở về tụ tập câc tướng sỉ khở binh ở Long Xuyên dánh lấy Sài Côn，Các tương tôn ngài lèm Đại nguyên súy Nhiểp chính quốc， lưc ây ngài 17 tuổi．

## 11．1．2．Thòi ky xumg vurong

Năm Canh tý（1780），tướng sî tôn ngài lên ngôi vroong ở Sài Côn，dùng ân Đại Việt quốc Nguyền Chúa Vình Trấn Chi Bựu．Từ nǎm Nhâm dần（1782）dến năm Bính Thin（1786）quān Tây Son nhiều phen dánh phá Gia Định cố tâm hại cho dựć ngài．Ngài thất trận nhiều lằn，có lúc bị vây ở Côn Lôn ${ }^{(2)}$ ，có lûc lánh mình ra Phú Quốc rồi qua Xiêm dến hai lần và phải gởi Hoàng tử Cảnh theo giám mục Bá Đa Lộc ${ }^{(3)}$ sang Pháp cầu viện ${ }^{(4)}$ ．

Đến năm Đinh mùi（1787）ngài trự về Long Xuyên，các tuỡg giòi và nghĩa quân theo về rất dông nên thế lực mạnh dần．Tháng 8 năm Mậu thân（1788）lấy thành Gia Định，năm Canh tuất（1790）chiếm lại Binh Thuận．

Năm Nhâm tý（1792）ngài tự thân di dánh Qui Nhơn nhưng cûng không thành công．Từ đăy hằng nãm cứ dến mùa gió narn ngài cho quân tiến ra đánh các tinh miền Trung，khi giỏ bấc nô̂̉i lên lại rút quân về Gia Định ${ }^{(5)}$ ．Năm Ky mùi（1799）ngài dánh Quy Nhon lần thứ ba chiếm





 tứu Nguy侖 đólu ghit tên húy nảy dáu tiễ．





 giáo sit gọi là lǎng Cha Cả．





 giang sor khöng cán cinu viẹ̀n cila Phấp nưa．

dượ thành dổi tên là Bình Địinh, giao cho Vữ Tính và Ngô Tùng Chu giữ, Binnh Định ở vị trí lẻ loỉ khố tiếp viện, nên mùa thu năm đó quân Tây Sơn vây thành và chận dường tiếp viện phia nam. Nhờ Vũ Tỉnh gioui cố thủ nên thành không bị mất. Năm Canh thân (1800) ngài tự thân di cứu viện dánh nhau nhiều phen với quân Tây Sơn nhưng không giải dự̛̣ vây. Năm Tân dâu (1801) nghe theo lời khuyèn của các tướng và nhất là lời tâu của Vũ Tính ${ }^{(1)}$, quas mùa hạ ngài theo dường thủy dẫn quân dánh Thuận Hốa. Ngày mồng một tháng 5 nãm Tân dậu (1801) tiến quân vào cưa Tư Hiển, ngày mồng hai tiến dến bến Trường Hà, ngày mồng ba (2.6.1801) thu phục lại Kinh dô cū. Xa giá tiến vào Kinh thành, ngài cho thu ắn tín, niêm phong kho tàng cùa Tây Son và an dịinh dân chúng.

Từ ngày gi̛ữ chức Đại nguyên súy dến lúc này trải qua 25 năm, ngài dược 40 tuổi, nhiều phen vào sinh ra tư mới thu phục lại Kinh dô.

### 11.13 Thờ kỳ xumg đế

Đển tháng tư năm Nhâm tuất (1802) ngài cho sứa chửa Hoàng thành, qua ngày mồng mât ${ }^{n}$ ". tháng 5 cho lập dàn ở xã An Ninh (nay là Kim Long, Hương Trà, Thừa Thiên) hiệp tế trời dất vể việc đặt niên hiệu, hôm sau ngày mồng hai tháng $5(1.6 .1802)$ vua ngư ở diện nhận lễ triềuhạ, đặt niên hiệu Gia Long, ban lệnh dại xá khấp nước. Sau đó cho dụng Thái miếu ở bên trái Hoàng thänh.

Qua tháng 6 ngày đưa quân ra Bấc tiểu trừ quân dịch. Đến ngày 21 tháng 6 xa giá tiến vào Thảng Long thực hiện việc thống nhất son hà ${ }^{(2)}$ Sau dó ngài ban dụ cho cảc cựu thần nhà Lê cùng kê sỉ Bắc Hà đê̂n triều kiến, tùy theo tài năng mà bồ dụng. Ngài côn chu cấp cho những người trung nghìa ờ miền Bấc dā bò minh. Ngài dến viếng miếu thờ vua Lê Thái Tổ, sắc phong cho con cháu nhà Lê và họ Trịnh, cấp cho tự diền và mộ phu dể:lo việc thờ tư tồ tiên. Đến tháng 10 ngài trở về Thanh Hóa yết kiến lăng miếu ở Thiễ Tồn ${ }^{(3)}$ ngày 26 trử về Kinh bái yết Thái miếu.

Tháng 11 năm Nhâm tuất (1802) ngài làm lễ tế trời dất, yết Thái miếu hiến phu và xử trị vua quan Tây Son ${ }^{(4)}$.

Tháng giêng năm Giáp tý (1804) ngài làm lễ nhận tuyên phong cùa nhà Thanh, qua tháng 2 dổi quốc hiệu là Việt Nam và māi dến năm Binh dần (1806) ngài mới làm lễ lên ngôi Hoàng Đé́ ơ diện Thái Hòa.

Cuôi dời Tây Son chinh aư thôỉ nát, phong tục hủy hoại nên việc cail trị rất khó khăn, ṃ̣i việc trơng nược dều dự̛̣ ngài sá́p dật từ dầu. Ngài chia nước thành 23 trấn 4 dinh, trấn lại chia thành phử, huyện, châu và xã. Trong triểu thi dược phân thành 6 bộ : Lại, Hộ, Binh, Hinh, Cóng, Lề, lại đặt Đô aát viện dể lo việc can gián vua và dản hặc các quan.

[^12]Về việc binh ngài cho giảm bớt quân, dặt phép tuyển chọn quân ở các dinh trấn, cho quân phòng thủ những nở hiểm yếu trong nước. Về tài chánh thi đặt lại các loại thuế, thể thức miễn giảm thuế. Ngoài ra cho sửa sang lại hệ thống giao thông, dấp đê điểu phòng ngừa thiên tai. Để bài trừ những tệ doan xã hội ngãi cho đặt ra những pháp luật nghiêm minh, sai Nguyễn Vãn Thành soạn ra bộ luật gồm 22 quyển 398 diều căn cứ theo luật Hồng Đức và luật nhà Thanh.

Tuy nhờ vũ công mà lấy lại co nghiệp, nhung ngài nõ việc giữ nước cần phải có nhưng quan vằn giòi, cho nên rất chú trộng đến việc học hành. Ngài cho dụng Văn miếu thờ dức Khổng Tử tại Kinh đô và các dinh trấn, lại đặt Quốc tử giám, mở khoa thi dào tạo kén chọn nhân tài, đặt quan đốc học và các người khoa bảng dời Lêe trông coi việc dạy dỗ. Ngài cũng lo đến việc soạn quốc sứ và sách dịa dư, sai soạn bộ Cưong Mự tiền biên và chính biên, sai Binh bộ Thượng thư Lê Quang Định nghiên cứu các vùng trong nước từ Lạng Sơn đến Hà Tiên về dịa thế, phong tục, thổ sản... dể soạn bộ Nhất Thống Địa Dư chỉ gồm 10 quyển, lại sai tìm những sâch sứ dờ truớc dể sừa chữa và soạnn quốc sừ.

Với tổ tiên ngài lo sữa sang lại các lăng tẩm ${ }^{(1)}$, đem về Kinh an táng nhưng người thân trong họ dã bó minh vì nước, với họ tộc ngài giao cho Phúc Long Công trông coi và du rằng : "Xưa nay các bậc đế vương đều lấy sự thuận hòa và hậu đãi người trong gia tộc làm trọng, nhung phải có phép tắc ràng buộc mới giữ vẹn dượ tình thân và cùng chung hương phú quý. Truơơ đây khi vận nước diêu linh các thân tộc phải chịu nhiều nỗi cay dắng. Nay ta nhờ ân trąch của liệt Thánh lấy lại non sông, muốn thân tộc giữ phép tắc để cùng hưởng phủc chung, nhưng gần đây nghe nói có ké chiếm doạt nhà dất của đân, có kẻ say sura dọa nạt dân, làm nhiều diều phi pháp thực là đáng ghét. Việc trị nước trước hết phải tề gia, xem như họ hàng Tây Son cậy thế hung hãn khiến mọi nguời dều ta thán mà đến bại vong, guoong ây truớc mắt. Nay nên họp lại mà răn dạy không dược kiêu ngạo ngang ngược mà măc tội. Pháp luật thí hành từ gần trước, phải thận trọng".

Việc gigo thię̣p với các nước ngoài ngài đều lấy chủ truong hòa làm chinh. Sau khi thống nhä́t, ngài cho người sang cầu phong ở Trung Hoa và chịu việc triều cống. Với Xiêm La thì cho giàng hòa để dưa Nạac Ông Chân về cai trị Chân Lạp. Vói Tây phuơng và nhậ́t là người Pháp, tuy có nhiều người giúp dỡ ngài trong lúc còn trong cảnh gian truân và vẫn còn nhận chức tại triều đỉnh, ngài tránh không muốn cho họ xâm lấn vào quyền hạn của minh. Ngài vẫn để cho tàu của Pháp ghế bến Đà Nẵng để buôn bán. Nhờ sự ngoaai giao khéo léo và không biệt đãi một nước nào nên rất đượ lòng các lân bang và các nước Tây phuoong.

### 11.1.4 Thơi kỳ cuối dòi

Năm Giáp tuất (1814) ngài cho xây lăng Thiên Thư ở làng Định Môn (Hưong Thủy. Thứa Thiên). Näm Bính tý (1816) ngài dượ 55 tuổi cho ban dụ về việc lập Thái Từ và cho lập hoàng

[^13]tử thứ tư Nguyễn Phúc Đảm làm Thái Từ, chế áo mũ và ban kim sách, kim bưu. Ngày 11 tháng chạp năm Kỷ māo (1819) ngài dau nặng cho triệu Thái tử; căc thân công cùng dại thần vào nhận di chiếu. Ngày 19 tháng chạp ( 3.2 .1820 ) giờ Tị ngài báng thp 58 tuồi.

Ngài là nguời khôn ngoan có tài trí, rất giòi việc binh, mang dứ tính cúa người khai sáng cơ nghiệp. Trong 25 năm trời chống nhau với địch, phiêu giặ chân trời góc biển, biết bao phen hoạn nạn vễn không làm nàn lòng, một niểm lo khôi phục cơ nghiệp của liệt thánh.

Ngài biết chọn người dể dùng, dối dāi với tương sĩ một lòng chân thành khiếu hào kiệt các nở quy về và một lòng giúp đồ, ngài biết khich lệ các tướng aĩ nên có nhũng người hy sinh trong việc khôi phục cơ nghiệ̣ ${ }^{(1)}$. Ngay nhửng nguời Tây phương tuy cùng vì quyển lội riêng của họ, nhưng hết lòng phò tá, như cha Bá Đa Lộc ${ }^{(2)}$ quá tin thân đề ngài gời gắm con côi, cha Lại còn bò tiền ra mua khí giới cùng tàu thuyền dể giúp việc khôi phục. Người trong nước một lòng mong ngông, trông ngài tháng lọi để có cuộc sống thanh bình.

Ngài là ngườ có ôc tiến bộ, biết tổ chức quân đội theo Têy phương, xây Kinh thành theo nhưng kiến trúc mới, dổi mới việc truyền giáo của các giáo sĩ, ngài đã từng nêu ý kiến với giám mục Bá Đa Lộc là cần có sư kết hợp giữa Thiên chúa giáo và phong tục cổ truyền cùa dán tộc ta dể tránh sự va chạom. Trong thời ngài Phật giáo lại dược chấn hung. Sau con tàn phá của binh lửa, ngài cho trùng tu rất nhiều chùa chiển trong nước.

Ngãi một lòng nghy dến tổ tiên, ngay trong nhưng lúc chura an định đã lập miếu thờ ở Gia Định, rồi sau dó dựng Thái miếu. Triệu miếu khi lấy lại được Kinh đô. Đối với mẹ, ngài rất chi hiếu trong những lúc hoạn nạn vẫn muôn vàn lo láng. Với vç thật chí tình, chẳng bao giỡ quên dược những lúc cùng trải bao gian khổ và vì thế đā đưa Thừa Thiên Cao Hoàng Hậu từ bậc Phi tiến đến Vưong Hậu rồi Hoàng Hạ́u. Ngài một lòng yêu thương con cháu nhung rất nghiêm khấc, như rất thương Hoàng Từ Cành vi có nhiều công trong buổi dưng nước, mến Thiệu Hóa quận vuoong vì tính hiền từ thận trọng, khen thuờng Thọ Xuân vuơng vì hiếu học nhung rất quở trách Định Viễn quận vương lúc ham choii. Ngoài ra ngài cho thu thập các gia phả liên quan dến dòng họ, vì vậy các chi họ Nguyễn khấp nở gò̀ gia phả về nhạan họ hàng. Các ngọc phả dược dâng lên như "Hoàng Triểu Tông Đồ", "Hoàng Gia Phả Hệ", "Hoàng Triều Ngọc Phà" v.v...

Người ta thường bảo ngài khắc nghiệt đôî với công thển, dặt luật lệ với dân quá hà khấc, nhung thử hỏi trong giai doạn trung hung lòng người ly tán, muớn lệp kỷ cuoong, xếp việc cai trị mang lại an vui ấm no cho dân, nếu phép tá̛c không rô ràng, thuởng phạt không nghiêm minh thì làm sao gíư dượ nước. Ngài dã nhin xa thấy rộng khi lập hoàng tử thứ tur lên kế vị, vì hiễu việc dựng nước dã khó nhung việc giữ nước lại càng khó. Bởi thé không những ngài khôi phục đưự nghiệp cũ, thống nhất đất nước mà còn sửa sang dưọc mọi việc khiến nước ta trươ thành một cường quốc trong vìng vào thời bấy giờ. Công nghiệp của ngài quà thật lớn lao.

## 11.2.- LĂNG VÀ MIẾU THỜ

Tháng 3 năm Canh thin (1820), Thánh Tố Nhên Hoàng Đế dâng tồn thưy là Thế tố Khai Thiên Hoằng Đạo Lập Kỷ Thùy Thống Thần Vãn Thánh Vū Tuán Đức Long Công Chí Nhên Đại Hiếu Cao Hoèng Đế. Qua tháng 4 an táng ngài ở lăng Thiên Thụ.

[^14]Năm Nhàm ng̣（1822）vua Minh Mệnh cho nức thần chủ về thờ ở diện Hoàng Nhân； dựg Thé miếu và thờ ngài ợ gian chính giữa．

Ngoài ra ngài còn dược thờ ở diện Minh Thành tại lăng Thiên Thụ，diện Phụng Tiên ờ trong cung，

## 11．3．－GIA BìnH

## 113．1．Hạu và phi

11．3．1．1．TỐNG THỊ LAN 宋 氏荺
（Thừ̛a Thiên Cao Hoàng Hậu）
Thừa Thiên Cao Hoàng Hậu húy Tông Thị Lan，tự là Liên 潒，ngrời què Tớng Son， Thanh Hóa，là con gái thứ ba của Qui Quốc Cồng Tống Phúc Khuông，mẹ họ Tệ．Bà sinh ngày 25 tháng 12 năm Tân tị（19．1．1762）

Khi có biến năm Giáp ngo（1774），bà theo cha vào Nam dến ở Gia Định．Năm Mậu tuắa （1778）bà 18 tuô̂i，dược tiển cung rồi tấn phong làm Nguyên Phi．Bà thận trọng lễ phép，cur xử dúng theo lề nghi nên Thể tổ rầt sủng ái．

Năm Quí mão（1783）quàn Tây Son đánh Gia Định．Thế Tổ phải lánh minh ra Phú Quốc， người Xiêm đem thuyền dến đơn．Trruớc khi sang Xiêm，Thế Tổ cho Hoàng tử Cānh qua Pháp cầu viện．Ngài lại dem ra một dật vàng giao cho bà một nửa mà bảo rà̀ng ：＂Con chúng ta dj ròi，ta cung sẽ đi dây．Phi ở lại phụng thờ quỗc mẫu ${ }^{(1)}$ ，chưa biḗt sau này sē găp nhau ớ dâu và vào lúc nào，Phi cất vàng này làm cùa tin ${ }^{(2)}$ ．

Năma Mậu thân（1788）khi Thế Tở lấy lại Gia Định，cho người đểi Phú Quṍc dón bà．Từ đấy mổi lần Thế Tổ thân chinh bà dều đi theo

Năm Binh thin（1796）bà được lập làm Vương hậu．Đến năm Binh dần（1806）dược lập Làm Hoàng Hậu．

Giờ tuắt ngày 3 thăng 2 năm Giáp tuắt（22．2．1814）bà mất，thọ 54 tuổi．Ngày 18 lăm lể thành phục，Thể tổ sai Hoàng tử Nguyễn Phúc Đảm dâng lễ diện ${ }^{(3)}$ ．Qua năm sau bà dược an tán taii lāng Thiên Thụ ${ }^{(4)}$ ．

Tháng 6 năm Canh thìn（1820）tôn thụy là：Thừa Thiên Tá Thánh Hạuu Đức Từ Nhân Giản Cung Tề Hiều Dục Chinh Thuận Nguyèn Cao Hoàng Hậu．

Nām Nhâm ngo（1822）thần chủ của bà đượ rức vào thờ ở Thế miếu，ở bên phải thần chủ của Thế Tổ．Bà còn đự̛̣ thờ ở diện Phụng Tiên trong Hoàng thành và diện Minh Thành ởr lăng Thiên Thụ．

Bà là người nhẩn hậu，cần kiệm，biết thurong yêu tắt cả mọi người．Trong lúc bộn ba noi gian hiểm，bà tự tay dệt nhung phục cho quân sỉ．Một hôm dang đi thuyền thì gặp địch，Thế Tổ giục quân cố sức dánh，bà cũng cầm trớng thúc quân khiến tương si phấn chấn mà dạnh bại
（1）tưc Hiếu Khang Hoàng Hệu mẹ dúc Thé Tõ．


 bôn ba năm Qul mão），nối cho đèm thờ ở diện Phữg Tiên．




 danh chinh ngôn thuạan．cô gì phải tàn＇

dịch．Đ̛̛́c hąnh của bà thật xứng dáng là bậc mẫu nghi trong thiên hạ，dúng với câu dược ghi trong vãn sách lập làm Hoàng Hậu：

Hòa dịu cẫn kiệm tỏ đức hay，làm khuôn mẩu cho ṃ̣i gia dinh．
Đem phong hóa quan thu ${ }^{(1)}$ khiến $T u$ ，Tề，Trị，Binh durợ trông cạy ${ }^{(2)}$ ．
Bà sinh dưpc hai hoàng tử，trưởng là Nguyễn Phức Chiêu mất sóm，con thứ là Nguyễn Phúc Cảnh sau dượ lập làm Đông cung．

Ông Tồng Phúc Khuông thân sinh của bà dược phong Thái Bảo tước Quốc Công，và dự̛̣c lập nhà thờ ở Phư Xuân，（Thưa Thièn）g̣̣i là Tồng công từ（sau đổi thành Qui Quốc công Tống công từ），rồi lại được đời về Kim Long，（Thừa Thiên）và đổi tên là Qui Quốc Công từ．

## 11．3．1．2．TRÂN THỊ ĐANG <br> 陳氏璫 <br> ＊．．（Thuậ̣n Thiên Cao Hoàng Hệu）

Thuận Thiên Cao Hoàng Hậu húy là Trân Thị Đang，lại húy là Kinh $\frac{\text { chl }}{\text { bl }}$ ngườ làng Vãn Xá（Hưong Trà，Thưa Thiên）là con gái của Thọ Quốc công Trẩn Hưng Đạt，mẹ họ Lê．Bà sinh giờ ngọ ngày 27 tháng 11 nãm Mậu tỵ́（4．1．1769）．

Gạ̣p biến cố năm Giáp ngọ（1774），Hiếu Khang Hoàng Hậu về ấn náu ở làng An Dư，bà dược vào hầu．Nãm Mậu tuất（1778）khi Thế Tồ nhiếp chinh ở Gia Định，aai người ra rước quốc mẫu vào Nam，bà cùng với các công chúa đều di theo hầu．Bà tấn cung năm 14 tuổi dự̛̣c phong là Tà cung tần còn gọi là Nhị phi．

Khi quân Tây Sơn còn mạnh thế，bà theo Thế Tồ phiêu dạt nhiều nơi，đêm đêm thường thấp hương cảu khân ：＂lúc này vận nược còn khó khăn chưa dực an dịnh，nếu sinh con mà bỏ di thì bất nhân mà mang theo chì thêm bận lòng chúa thương．Nếu số mẹnh có con thì xin thái bình rồi mói sinh，mong Trò̀ ban cho nhur thê＂．

Năm Mậu thân（1788）khi khấc phục được Gia Định，một đêm bà nằm mộng thấy thẩn nhân dâng lên một cái ti và hai cái ấn，tỉ có máu sáng dẹp như mặt trời，ẫn thì một cái màu sấc tím và một cái màu rất nhạt，bà nhận lấy tất cà ${ }^{(3)}$ ．Đến năm Tân hợi（1791）bà 24 tuồi sinh ra Thánh Tồ Nhân Hoàng Đế．

Năm Tân tị（1821）bà dượ tấn tôn làm Hoàng Thái Hąu．
Nẵm Tân sưu（1841），Hiến Tổ dâng tôn hiẹu là ：Nhán Tuyên Từ Khánh Thái Hoọ̀ng Thái Hạuu．

Năm Quý mão（1843）nhân trong cung gặp việc tốt là＂ngũ dại dồng dường＂${ }^{(4)}$ ，việc hiếm thấy xura nay nên Hiến Tổ dâng Kim sách tấn tôn là ：Thánh Mẫu Nhân Tuyêa Từ Khánh Phức Thọ Khang Ninh Thái Hoàng Thái Hẹu．

Tháng 8 năm Bính ngọ（1846），bà không dự̛̣c khóe，qua giờ dậu ngày 18 tháng 9 （6．11．1846） bà mất，thọ 79 tuổi．Đức Hiến Tồ dâng tôn thưy là ：Thuện Thiên Humg Thánh Quang Dù Hóa Cơ Nhân Tuyên Từ Khánh Đức Trạch Nguyên Công Cao Hoàng Hậu．${ }^{\text {h }}$

Tháng 12 năm dó bà dược an táng tại Lăng Thiên Thụ hữu ${ }^{(5)}$
（1）Quan thus là tôn của mọt thiên trong Krah thi vịnh vé dức của bọ̀c Hậu phi．

 tuơng tưng cho Thiệu Hóa Quện Vvơng mát sớm lúc mới 22 tuói．
 Hián Tớ sinh được con trai lả Ủng Eạo，Tinh uù Bé đén Ủng Đao là 5 đời．
（5）Lâng Thiền Thụ hứu nẳm bēn phái cùe llâng Thị̂n Thụ．
 chinh ở bên trái thần chủ của Thế Tổ.

Bì là ng̛̛̛̛í cần kiệm, hiền từ, thông thự̂c kinh sử, tính lại khiêm cung thưòng hay lo oghì dến dần. Nām Cenh thìn (1820) khi xây xong cung Từ Thọ, dứ Thánh Tह́̀ và quần thán dāng biểu xin tôn hiệu, bà khōng chịu nhận mà ban rà̉ng : "Ta biết rõ lòng thành của Hoàng Đế và câc quen. nghỉ dến Ninh lăng ${ }^{\text {(1) }}$ của Tiên dể mà ân ngủ không ngon. Nay tươi lại sinh lệ khí khiền quàn dân sinh bệnh rát nhiều, thấy Hoàņ̣ Để lo láng suốt ṇ̆ày, khiến ta khōng yên mà throong xót không xiết. Thai họa vị tầt do ngườ làm vua kém dức mà ainh ra, nhung durợ thién hą phải có trách nhiệm với thiên hạ, côn ta dự̛̣ sự phưng dưỡag của thiên hạ phải có cái 10 cưa thién ha, xin các bạ̀c nguyèn lão giúp Hoàng Để hoàn thành những việc chura trọn dể dổi lại ý trời, khiến dán an vui là ta rất mừrg".

Bè luōn luôn nghĩ dến việc nước, khuyẽn zơn nhủ cháu mà ít khi nghĩ dēn mınh. Mọt làn khi Thănh Tố dến hầu com, bà dưng dậy di lại tỏ ý mąnh mē và bảo vói Thánh Tổ : "Ta biểt rà̀ng Hoàng Đế siêng nāng lo lắng suốt ngày, há để cái thân già gần 70 tuổi này làm Hoàng Để phải lo lắng thêm, nên ta gắng án uống thêm và thấy trong mioh khỏe khoắn lấm, con chớ 10 ".

Một lần vào năm Quý māo (1843) nhân cùng Hiến Tỗ dến ao Minh giám cáu cá, bà dâ dùng chuyện cá nước dể khuyên vua: "Cá ở noi ao này chà̉ng lo bị vây bắt, dốî với câc lươg thần ở trong nước cūng như thẻ̉. Ngãy xưa vua Chièu Liệt nhà Hán dược Gia Cát Vū Hầu ${ }^{(2)}$ giúp súc tư ví như cá gặp nước. Đąo trị nước của vua cần gần ngườ hiển, trãnh ra kẻ gien, chớ xa xỉ, phải tiết kiệm".

Bà thường lựa lúc dể khuyền Hiến Tồ nên dùng những nguời cừ, tuàn theo phép tắc của tiên triều, xử sự dúng vai trò củ̉a vua, dem dạo quân thần ngày xura dể chỉ bảo, lại khuyên nên nghì đến dãn mà châm lo việc nước. Có lần bà cùng với vua lên lầu Ký àn ở vườn Thương mạ̀u nhìn ra đống ruộng bà bảo : "Thánh Tổ đạc biệt thương Hoáng Đé hơn cúc cưu khác, ṇ̣̂i biết rō từ láu. Trước dảy Thánh Tö̉ cho dưng vườn này nhung vì sơ phú quý mà sinh xa xỉ, nên cho dưng phủ trước dồng ruộng là dề Hoâng Bế biết thưong nhà nông, rō việc cày bừa là gian nan. Hoàng Đế nên tiết kiệm chớ lấy việc ăn uống xài phi, zây cung thất vườn tượ làm vui, vi uhư thế không rõ̉ chi cùa Tiên Đế",

Trên 60 nảm lo lắng cho chồng, con rồi chán, bà đã tỏ ra là bậc mẩu nghi, hương dự̛̣c sư phung dường của thiên hạ trên 30 nâm. Đà phư quý thọ khảo mà thầy dược cả cháụ lẫn chất là điều hiếm có từ xura dễn nay, thệt là:

Sâng suốt cao xa ngang bẩng trời dát vĩhh viển dăi lãu.

Bà sinh dược ba hoìng tứ, urơong từ là Thánh Tồ Nhân Hoàng Đér thứ hai là Kiến An Vuong Nguyển Phúc Đăi, thứ ba là Thiẹu Hóa Quận Vurong Nguyến Phúc Chẩn.

Näm Nhảm ngọ (1822) bà cho xây Dụ Khárh từ ớ phia tây Kinh thành dề thờ Hà Hoa Quận Công, ông nội củs bà, vể sau dời tèn là Tho Quốc công từ. Bà lại lập từ dưởng tại Văn xá thờ năm dời họ Trần từ tổ thứ nám cừa bà là Trần Phúc Tư (sau gọi là Dụ Khánh từ).

[^15]
## 11．3．1．3．LE THI BİNH 湬氏 玶 （Đứ phi）

Bà ngươi Lam Son（Thoại Nguyên，Thanh Hóa）là con gái út của vua Lê Hiền Tông，em gái çủa Ngọc Hân Công Chủa，mẹ không rở．Bà sinh ngày 12 tháng 12 nám Giáp thìn（22．1．1785）．

Nàm Nhâm tuất（1802）bè vào héu Thế Tổ，chà̉ng bao lâu dự̛̣c phong là Tỉ cung tẩn．
Bà mất ngày 12 tháng 9 năm Canh ngọ（ 10.10 .1810 ），tăng là Đức phi，thuy Cung Thận．． Tẩm ở làng Trúc Lản（Thưa Thiên），nhà thờ ở Kim Long，（Thừa Thiên）sau dời qua làng Phú Xuán．Hiệd nay bà dược thờ tai nhà thờ phòng Thuờng Tín．

Bà sinh dự̛̣ hai hoàng tử và hai hoáng nứ．Trướg nam là Quáng Uy Công Nguyển Fhúc Quâm，con thứ là Thường Tín Công Nguyền Phúc Cư，trữog nữ là An Nghīa C6ng Chúa Ngpc Ngôn，thứ nự là Mỳ Khê Công Chưa Ngopc Khuê．

```
11.3.1.4. LÀM THƯC. 林 武
    (Chiêu dung)
```

Bà còn có tên hứy là Thi，nām sinh và mắt khōng nõ，lúc mát dự̛̣c ban tên thụy là Trinh Thuc．

Bà sinh dự̛̣c một hoàng tử là Nguyễn Phúc Tuấn mất sóm và hai hoàng nữ，trữ̉g là Binh Humg Cōng Chúa Ngop Quỳnh，thứ là Bèo Lọc Công Chúa Ngoc Anh．

## 11．3．1．5．NGUYẼ̉N THỊ TẦN．阮 氏 瀕 <br> （Chiêu Dung）

Bà sinh negùy 4 Lháng 10 năm Tân hẹi（31，10．1791）．Nãm Tân mùi（1811）nhập cung vào hầu Thế Tố．Bè mất ngày 22 tháng 4 năm Đinh dậu（26．5．1837），thọ 47 tuổi，ban thụy là Uyên Thuẹ̣n．

Bà sinh dự̛̣ một hoàng từ là Từ Sợ Cóng Nguyền Phúc Mão．

## 11．3．1．6．PHAM THỊ LỌCC 范 氏 椽 <br> （Chiéu dung）

Năm sinh và mất không rõ．Lúc mất bà dược ban thưy là Huy Thuc．
Bà sinh dự̛̣c hai hoàng nữ，trương là Binh Thải Công Chúa Ngọc Châu vả thứ là Bảo Thuận Công chúa Ngoc Xuyén．

## 11．3．1．7．HOÀNG THI CHÚC 黄 氏 職

（Chiéu dung）
Nâm sinh vè mát không rō．Lúc mất bà dượ ban thưy là lrang Y．
Bà sinh dược một hoàng aữ là Phú Triêm Công Chúa Ngọc Trán．

## 11．3．1．8．TÖNG THỊ THUẠN 家 认品

（Chiêu dung）
Nām sinh và mát không nô．Lúc mất bà dượ ban thưy là Trang Thục．
Bà sinh dượ một hoàng nut là Nghla Hòa Công Chúa Ngọc Nguyệt．

## 11．3．1．9．DUONG THI！ $8 U^{(1)}$ 楊 政 事 <br> （Tiêp dur）

Bà người Duy Xuyēn（Điện Bàn，Quèng Nam），con cùa Tuyên Uy tướng quân Drong Trung． Näm sinh và mất của bà không rơ．Khi mắt dược ban thuy là Tinh Thuc．


Bù sinh dượ một hoàng tử là Định Viễn Quận Vurong Nguyền Phúc Binh，và một hoảng nữ là An Lể Cōng Chúa Ngoc Cưu

11．3．1．10．DUJONG THỊ DUỠNG 㖴 氏 漛
（Tiệp dư）
Näm sinh và mầt không rô．Khi mất bà dượ ban thụy là On Tinh．
Bà sinh dược một hoàng nữ là An Thái Công Chúa Ngọc Nga
11．3．1．11．NGUYỄN THIT DIEÀN 阮 甜
（Chiêu nghi）
Năm sinh và mất không rô．Khi mất bà dươ ban thụy là Trinh Nhà．
Bà sinn dượ mp̣t hoàng tử là Diên Khánh Vưong Nguyễn Phúc Tấn．
11．3．1．12．TRINH THI THANH 解 溃
（Mỹ nhèn）
Nãm sinh không rơ．Bà mất năm Tàn mào（1831）dượ ban thuy Cung Lê，
Bà sinh dượ một hoàng tử là An Khánh Câng Nguyễn Phúc Quang．

## 11．3．1．13．CÁI THỊ THU 篮 政 秋 <br> （Mŷ nhân）

Năm sinh và mất không rõ．Lúc mất bà dự̛̣ ban thuy Như Ý
Bà sinh dược một hoàng nữ là Aan Điền Công Chúa Ngọc Ván
11．3．1．14．NGUYEN THI VINH 阮 \＆永
（Mỳ nhan）
Nàm sinh và mất khōng rô．Lúc mất bà dượ ban thuy Cung Lệ．
Bà sinh dược môt hoàng nữ là Định Hòn Công Chúa Ngoc Cor
11．3．1．15．TRÀN THI THÉ 陳 \＆彩
（My̆ nhân）
Năm sinh và mất không rỏ．Khi mất bà dự̛̣ ban thuy Lurong Dung．
Bà sinh dượ một hoàng nừ là Công Chúa Ngoc Bich．
11．3．1．16．TRÀ̀N THỊ HÁN 陳 比 滨 （Tài nhân）

Nâm sinh và mất không rô．Bà sau dược về quề quán．Bà sinh dược một hoàng nư là Công Chúa Ngoc Lý．

11．3．1．17．PHAN THI HAC 潘 氏鸭
（Tàì nhân）
Nām sinh và mất khōng rỡ．
Bà sinh durọc một hoàng nự là Công Chúa Ngoc Thành．
11．3．1．18．NGUYẼN THỊ UYÊN 依 氏 淵
（Tài nhân）
Näm sinh và mả́t không rõ．Bà qau đực vể quê quán．
Bá sinh dượ một hoàng nừ là Cōng Chúa Ngpe Thiều．

11．3．1．19．ĐẠNG THI DUYEN 陟 话 绿
（Tài nhân）
Näm sinh vè mất khong ro．
Bà sinh dươe một Hoùng nur là Cōng Chúa Ngoc Trinh．

```
11．3．1．20．TÖNG THI LAU 宋 氏 楼
（Tá cung tần）
Nảm sinh và mất không ro ．
```

Bà sinh dượ một Hoùng nul lí Fị̛c Hòa Công Chúa Ngpe Ngoąn．．
11．3．1．21．NGUYẼN THI THỤY 阮，战，瑞
（Cung tần）
Năm sinh và mất không rõ．
Bà sinh dược một Hoàng tử là Diẹ̣n Bàn Cōng Nguyền Phúc Phō̃．
Ngoà̀ ra còn có một aố bà khōng rō tên và lả lịch．

## 11．3．2．Hoàng từ và Hoàng nư

Ngoài những hoàng tữ và hoàng nữ mất sóm lúc sinh tại Gia Định Thế Tồ aó 13 hoảng tứ vê 18 hoàng nur ：

Hoàng từ
1．Nguyền Phúc Cảnh
2．Nguyễn Phúc Hy
3．Nguyền Phúc Tuắn
4．Nguyén Phúc Đàm
5．Nguyển Phúc Đàai
6．Nguyễn Phúc Bính
7．Nguyền Phúc Tän
8．Nguyén Phúc Phổ
9．Nguyền Phưc Chẩn
10．Nguyền Phúc Quân
11．Nguyển Phucc C 4
12．Nguyền Phúc Quang
13．Nguyển Phúc Mảo

## Hoàng nữ

1．Nguyễn Phúc Ngoc Châu
2．Nguyè̀n Phưc Ngpc Quỳnh
3．Nguyền Phúc Ngọc Anh
4．Nguyền Phúc Ngoc Trán
5．Nguyē̃n Phúc Ngpc Xuyển
6．Nguyển Phúc Ngopc Ngoạn．
7．Nguyẽ̃n Phúc Ngoc Nga
8．Nguyền Phüc Ngac Cưu
9．Nguyễn Phúc Ngec Nguyệt
10．Nguyổn Phúc Ngoc Ngōn
11．Nguyền Phúc Ngọc Vân
12．Nguyền Phúc $\mathrm{N}_{\mathrm{g} \text { g̣c Khuê }}$
13．Nguyễn Phúc Ngọc Ca
14．Nguyễn Phúc Ngọc Thiều
15．Nguyển Phúc Ngoc Lý
16．Nguyền Phúc Ngoc Thành
17．Nguyễn Phüc Ngoc̣ Bich
18．Nguyễn Phức Ngoc Trình

## 113．3．Anh chị em

## 11．3．3．1A NGUYEヒN PHU̇C HAO 阮 福 暘 <br> （Turong Durong Quạn Vurong）

Ông là con trương cùa đức Hung Tồ，mẹ là Từ phi họ Nguyễn．Năm sinh không nõ．Ban dẩu ông giừ chức Cai Cor，mất trong khi dánh giặc，ông mất ngày 18 tháng 7 àm lịch（khòng rō
 Thái miếu．

Näm Giáp tuất（1814）vua Gia Long gia tặng là Trang công，cho thờ ờ Triển Thần tứ ${ }^{(1)}$ ．
 lì Cung Mục ben tước Turong Durong Quận Vưong．Năm Canh tuầt（1850）ông duơc rươ về thờ


11．3．3．2A．NGUYEヒ̃N PHÚC ĐỒNG 阮 福 外
（Hải Đông Quận Vurong）
Ông tà con thứ hai của dức Hung tồ，em cùng mẹ với dự Thế Tồ．Năm sinh khōng dượ rỏ．Ban dầu ông giṽ̃ chức dội trurởng dội thuyền Gia Tam．

Mùs xuân nảm Ät mùi（1775），ông theo dực Duệ Tông vào Nam，dến ở Gia Định và thuring hay di dánh giạ̃c．

Năm Đinh dạ̃u（1777），quâd Tây Son xâm phạm Long Xuyên，ông bị giặc hại．
Ông mẩt ngày 18 tháng 9 năm Đinh dậu（18．10．1777）．Näm Kỳ dạu（1789）ông dượ tặng lì Đặc Tiến Phụ Quốc Thương Tương Quên Cẩm Y Vệ Chương Vệ Sư Chương Cor，thụy Anh Nghi．

Năm Ât sửu（1805）vua Gia Long phong tạ̉ng lè Dự Vận Minh Nghia Tôn Thà̀n Đăc Tién Phụ Quổc Thurợng Tương Quân Thái Sư，tuớc Quốc công vè dồi thưy là Trung Tiết，cho thờ ờ Thài Miếu．

Năm Giáp tuä́t（1814）vua gia tặng là Uy Công，cho thờ ở Tinèn thân từ．
Nâm Tân mão（1831）vua gia tặng là Tá Vạn Tôn Thản Tồn Nhãn Phủ Hữu Tôn Chính， cà thuy Cung $\dot{Y}$ ，phong tữo Hải Đöng Quận Vrong．

Nám Quý miẽo（1843）vua Minh Mệnh cho lạap nhà thừ ở Tân $A 刀^{(3)}$（Hurung Thủy，Thưa Thièn）dể thờ òng cùng với Thông Hóa Quậ̣n Vuoong．Nguyễn Phức Điển，Thuấn An Công Nguyển Phúc Hy．

Öng vô tư．

## 11．3．3．4A．NGUYĖN PHÚC MÄN

阮 福 吕（An Biên Quận Vurong）．
Ông là con thứ 5 của dứ Hưng Tổ，me là Titr phi họ Nguyễn，em cùng mẹ vỡ Tưong Durong Quện Vuơng Nguyễn Phúc Hạo．Nám sinh không nō．

Mùa xuân nâm Ä́t mùi（1775）ông theo díc Duệ Tông vào Gia Định giữ chức Thiếu phó Quạn Cōng．Năm Nhâm dần（1782）quân Tay Sơn tến cồng Gừi Côn．Thế Tố phải lănh minh ra Phú Quốc，sau dó cùng với Chu Văn Tiếp dại phá dịch ở Ngun Chứ，chiếm lại Sài Côn ruór Thé Tồ về．

[^16]Mùa אuân năm Quỵ́ mão（1783）quân Tây Son lại tấn công，ông giữ lưy Giác ngur．Lũy bị hàm，ông chạy qua cầu uroo bị dịch chặt dứt cầu rở xuống nước mà chết．

Ông mất ngày 24 tháng 2 nām Quý mão（26．3．1783）．
Nām Kỷ dậu（1789）ông dược tặng Đặc Tiến Phụ Quốc Thuợng Turơng Quân Cẩm Y Vệ Churởng Vệ Sự Chương Dinh，thưy là Trung Dùng．

Năm Ất sử（1805）vua Gia Long gia tặng là Tuyên Lực Tôn Thần Khai Phủ Phụ Quỗc Nguyên Súy Thái Phó Nghị Công，thụy Trung Hiến，cho thờ ở Triển thân từ．Đến nảm Giáp thân（1824）vua Minh Mệnh cho thờ ở Thệ Miếu．

Năm Tân mào（1831）vus gia tặng là Tá Vận Tốn Thần Tốn Nhân Phủ Tôn Nhân Lệnh， cài thụy là Trung Hoài，phong tứćc An Biên Quận Vưong．

Nām Canh tuất（1850）rước về thờ ở Thân Huân từ．
Ông vō tư．
11．3．3．6A．NGUYỄN PHÚC THIEN 阮 福
（Thông Hóa Quạan Vurong）
Ông là con thứ sáu của dức Hung Tở，em cùng mẹ với dữ Thế tồ．Năm sinh không rò．
Nām Ä́t mùi（1775）ông theo dức Duẹ̃ Tông vào Gia Định，thường hay di dánh giặc．
Năm Quỳ mão（1783）quân Tây Sơn tấn công Sài Côn，ông theo Thể Tồ lánh minh ra Phú Quốc．Đến dào Diệp Thạch，dịch duồi theo kịp，ông bị bắt，mắng chưởi địch cho dến chết．

Ông mát vào tháng 6 năm Quý mão（1783）．
Năm Ky̆ dạ̀u（1789）ông dược phong là Cẩm Vệ Y Chương Vệ Sự Cai Cơ，thụy Tráng Tiết．
Nảm Ất sữu（1805）vua Gia Long tặng là Dự Vận Tinnh Nạn Tôn Thần Đạ̉c Tiến Phụ Quốc Thuợng Tướng Quân thái Bảo Quốc Công．thụy Trung Mẫn，cho thờ ở Thái Miếu．

Năm Giáp tuất（1814）vua gia tặng là Turong Công，thờ ở Triển thân từ．
Năm Giáp thân（1824）vư Minh Mệnh cho thờ ở Thể Miếu．Năm Tân mão（1831）vua gía tạang Tá Vận Tôn Thẩn Tôn Nhân Phủ Tôn Nhân Lệnh，dời thụy là Trung Tráng，phong tước Thông Hóa Quận Vương．

Nām Quý mão（1843）ông dự̛̣c rước về thờ tại Thân Huân từ．
Öng vô tư．

## 11．3．3．1B．NGUYẼ̃N PHÚC NGỌC TÚ 陑 福 玉 秀 <br> （Long Thành Công Chúa）

Bà là trưởng nữ của dức Hưg Tồ，chị cùng mẹ với dức Thể Tổ．Sinh năm Kỳ mão（1759）．
Khi có loạn Giáp ngọ（1774），bà theo Hiếu Khang Hoàng Hậu ân náu ở làng An Dụ（Quảng Trịl．Mùa kuân nãm Kỉ̀ hợi（1779）bà theo hậu vào Gia Định rồi láy chồng là Cai Cơ Lê Phúc Điển，Năm Quý māo（1783）khi dánh nhau với quân Tây Son ở dảo Diệp Thach．Phúc Điển phải cởi áo đổi cho Thế Tổ dể Thệ Tổ thoát minh，nên bị dịch bắt．ông máng chưởi dịch cho dến chết．

Khi chổng mất，bà còn trė tuổi，giữ tiết．Bà từng bào rằng ：＂Đliển làm bể tôi biết giữ nghia mà chết，ta làm vọ há dổi tiết sao，khi nào lấy lậ́ Kinh dố cũ ta đé xuất gia thờ Phật＂．Thế Tố khen chí của bà．

Đầu đời Gia Long，vua làm nhà tại làng Dưong Xuân，（Thừa Thiên）cho bà ở．Bà thường xin cắt tôc di tu nhumg vua không cho．

Bà mát vào tháng 11 năm Quy̆ mùi（1828），thọ 65 tuổi．
Khi bà bị bệnh nặng．Thánh tồ Nhân Hoàng Đế dền thăm，bả khóc tâu rằng ：＂Cắt tóc thờ Phật là ý nguyền cùa vị vong nhân ${ }^{(1)}$ ，y nguyện này chura dược toại，xin bệ hạ làm cho trọn ỳ nguyẹ̀n dó．Sau khi chết xin chớ dể tóc，và liệm bằng áo cà sa thì dù ở dứ̛̛i chớn cửu tuyền cũng hoàn thành dược y yguyện dố．Vua lấy làm càm dộng．

Sau khi mất，Thánh tổ dem lời dó bàn với em là Kiến An Công．Công tâu rằng ：＂Thân thề tō̃ da con người nhận từ cha mẹ，khi sinh ra trọn vẹn thì khi mất cũng phải dề như vậy mớr là dưng lè．Bệ hạ trị vì thièn hạ nên giữ chính dạo，trừ bỏ dị doan，không thề nghe theo lởi $\operatorname{xin}$ của Công Chứa dưực＂．Vua cho là phải，rồi sai Dién Khảnh Cōng bàn với bọ̉ Lể lo viẹ́c tang cho bà．

Bà durọc ban thụy là Trinh Tīnh，tặng Long Thành Thái Trương Công Chúa ${ }^{(2)}$ ，tẩm bà ớ Đị̣nh Môn，Hurong Trà̀（thừng gọi là lăng Hoàng Cô）bền cạnh lăng Thụy thánh cùn Hiểu Khang Hoàng Hậu．

Vi bà vò tự nên Thường Tín Công Ng̣uyền Phủc Cự，con của đức Thế Tố，trông coí viẹc thừa tự．

## 11．3．3．2B．NGUYẼ̃N PHÚC NGOC DU 阮 福 忈 偷 <br> （Phưc Lộc Công Chúa）

Bà là con gái thứ hai của dức Hung Tố，mẹ là Từ phì họ̣ Nguyễn．Bà sinh năm Nhàm ng̣ọ （1762）．

Mùa xuần nåm Kỷ̉ hợi（1779）bà theo Heếu Khang Hoàng Hậu vào Gia Định，lấy chống là Chường Hạ̀u Quần Vù Tính．

Nãm Tân dậu（1801），thành Binh Định bị thất thủ，Vũ Tính mất．Đầu đời Gia Long，vua xày nhà ở Xuân Hòa，（Thừa Thiên）cho bà ở．Tháng 6 năm Canh thin（1820）bà mất，thọ 59 tuổi thụy là Nhu Gia．Näm Kỳ sưu（1829）bà dực truy thọ 59 tuôii thụy là Nhu Gia．Nām Kỳ š̌úu （1829）bà dược truy tặng là Phúc Lộc Thái Trươngég Công Chúa．Hiện bà dược thờ ở nhà thờ họ Vù thuộc phường Phú Cát．Hué．

Bà sinh đượ một con trai là Vū Khánh và hai con gái．

## 11．3．3．3B．NGUYỄN PHÚC NGOC TUYÊN 配 福 王 掅 <br> （Minh Nghìa Công Chúa）

Bà là con gái thứ 3 của dức Hưng Tồ，mẹ là Từ phi họ Nguyền tức em cùng mẹ với Phúc Lặ Cōng Chúa．Bà sinh năm Giáp dần（1764）．Mùa xuân Kỷ hợi（1779）bà theo Hiểu Khang Hoàng Hậu vào Gia Địñh，rổi lấy chồng là Cai Co Nğuyền Hưu Thụy．

Mủa xuân năm Nhâm dần（1782）Tây Son dánh Sải Côn，bà cùng với chồng đẫn thuộc hạ dển Lọ̣c Dã dể chống giặc．Tướng dịch là Nguyễn Vān Kim biết được dem quân dânh úp，quán của Hữu Thụy thua phái rút lui về giang Lăng，rồi dịch tấn công，quân của Hữu Thụy tan vỡ， bà và chổng thất lạc nhau．Bà ngầm đến ỏ̉ Ba Phủ，có người quê ở Binh Hóa dem lưong khô và làm nhà lá cho bà ở．Tương dịch Nguyển Văn Kim do thám biết tin bắt bà dura về lũy．Đốc
（1）Qnì ngươi dàn bé goa．
（2）Cäch gọi theo Trung Hoa．Bời nhà Hàn，chị và em gái cúa vua gọi ià Trường Công Chủa．Bời nhé Burơng，cô của vua gọi là Thài Trương Công Chúa
chiến của dịch bức bách bà đưa về Sài Côn．Khi thuyền dến sông Tam Đà，bà vì nghìa không chịu nhục，nghiêm mặt mǻng địch rồi nhảy xuống kông mà mất．

Bà mất vào tháng tám năm Nhêm Dần（1782），dược 19 tuổi．
Năm Mậu tuất（1838）bà dự̛̣c truy tặng là Minh Nghìa Thái Trưỡng Công Chúa，thụy Trinh Liệt．Bà dượ thờ tại Triển Thân từ．

Bà vô tur．

## 11．3．3．4B．NGUYÊN PHÚC NGỌC UYẺN 阮 福 毛 琬

Bà là con gái thứ tư của dữc Hưng Tổ，mẹ là Tống Thị Diên，bà sinh nảm Binh Tuất （1766）．

Khi có biến năm Giáp ng̣̣（1774），bà vì tuồi nhơ，ẩn náu trong dân sau lấy chồng ngượi huyện Tống Son，Thanh Hóa là Tống Phúc Tín．

Mùa dông näm Canh ngọ（1810）bà mất，thọ 45 tuồi．
Bà sinh duroc bốn con trai và một con gái．

## 11．3．3．1C．NGUYẼ̉N PHÚC DUONG 阮 福 暘 （Muc Vurong）

Ông là con Thế Từ Nguyền Phúc Hạo，chảu nội của Thế Tông Hoàng Đế，là em con chú của dức Thè̉ Tồ．

Ông tính tinh nhân từ，mật mày dẹp dē như tranh．Khi gặp loạn năm Gián ngọ（1774）， ông theo dức Duệ Tông vào Quảng Nam．Bọn Nguyễn Phúc Chắt tâu với dức Duệ Tông lập ông làm Đông Cung Thế Tử muru dồ việc khôi phục．Đông cung dược lệnh ở lạai trông coi Quảng Namn．

Quân Tây Son do Nguyền Văn Nhạc diều khiển muốn bắt ông dề mượn tiếng sai bảo mọi người，nên dem quân tấn công．Ồng bị Nhąc bắt dem về Hội An．Bây giờ Tồng Phúc Hạp ${ }^{(1)}$ dần quân từ Gia Địnch lây lại Phú Yên，thế quân rất mạnh nên sai người dến Nhạc dồi lại ông．Nhạc phải dura ông về An Thải．Nhạc lại muốn mươn tiếng ông dể thu phục nhân tâm nện dưa vể Bồng Giang và gà con gái là Tho Hươg cho ông，và khoản dãi một cách tôn kính．Nhạc giả vờ lấy nghìa phù lập Đồng cung an dịnh xã tắc dể trá hàng，Hạp không phòng bị nên bị đánh bại chạy về Vân Phong．

Năm Binh thãn（1776）Nhạc tháy thế lự minh mổi ngày mổi mạnh nên tư xung là Tây Son Vurong，dura ông về chùa Thập Tháp．Mùa đông nām dô ông lén trốn vể Gia Định．

Bọn Lý Tài trước dây bỏ Nguyễn Nhạc theo giúp Tống Phúc Hạ nghe ông trốn v仑̂̀̀，dến rước về Sài Côn vạ̀ lập nên làm Tân Chính Vưong，tôn Duệ Tông làm Thái Thương Vưong．

Năm Đinh dậu（1777）Nguyễn Huệ dần quân Tãy Son dánh Sài Côn，ông bị thua phải lui về giừ Tranh giang．Duệ Tông cũng dến đã́y．Duệ Tồng bảo rà̀ng ：＂Ta chống vớj giặc ở trước mặt Tài Phụ，còn cháu lo giữ mặt aau Tranh Giang＂．Tháng 4 năm dó dịch tấn công Tranh Giang， ông lui về gitữ Trà Luật，chın̛̉ng cor Tống Phúc Thiệm dón ông về Ba Việt．Mù̀ thu năm dó các tương dều bị bệch chết，chi còn một minh Tống Phúc Hòa chiê̂n dấu với dịch．Ông thấy quân it，thiếu lương dịnh chạy vào Bình Thuận hơp binh với Chu Vän Tiếp．Việc churn thành thẻ giặc tấn công Ba Viẹt，Phúc Hòa chết，ông sợ dồn binh bị thảm sát nên hứa với địch sẽ nạp minh

[^17]nếu để an toàn quân và dân trong đồn．Giạ̣c bầng lòng，ông giữ đúng lời hứa．Năm đó ông cùng 18 người đi theo dều bị dịch hại．

Ông mất vào ngày 18 tháng 9 nãm Đinh dậu（18．10．1777）．
Ban dầu ông dự̛̣ ban thưy lè Hiếu Huệ Vương thờ tại Thái Miểu ờ Gia Định．Nām Giáp tý（1804）vua Gia Long cải thưy là Cung Mẩn Anh Đoán Huyền Mặc Vì Văn Mục Vương．

Năm Kỳ ty（1809）vua cho cải táng dem vế chôn tại Long Hồ（Hưong Trà，Thừa Thiên）， thờ chung tại miếu của thân sinh ông ${ }^{(1)}$ ，cấp tự diển $100 \mathrm{mẩu}$ ，và cho Nguyền Phúc Diệu làm cai đội lo việc thừa tự．

Nảm Ất đậu（1825）vua ra lệnh lấy lại tự điền，cấp tiền trong kho đề lo việc cúng tế．
11．3．3．1D．NGUYEZN PHÚC NGỌC THỤC 阮 福 玉 淑
Bả là con gái của đức Duệ Tông Nguyễr Phúc Thuần，mẹ là Nguyền Thị Châu．Bà sinh năm Binh thân（1776）．Chồng bà là Uy Vũ Vệ uý Tống Vãn Thịnh．

Bà mất vào tháng 7 năm Mạ̀u dẳn（1818），thọ̣ 43 tuổi，thụy là Huệ Trinh．Tẩm tại Dương Xuân（Hurong Thủy，Thừa Thiên）．

 Vroong（Nguyễn Phúc Duong）．

(Bản đố của Bộ Công)
KHU VỰC LĂNG THIÊN THỤ

1. Bản đố khu vực Thiên Thụ
2. Hương Oui Binh kiêm Ti Ngọ (tức hương Bắc Nam)
3. Nû́i Thiên Thư
4. Thượng lưu sông lón
5. Trụ biốu
6. Hó
7. Bia dinh
8. Diện Minh Thành
9. Läng Thiên Thụ tả
10. Lăng Thiên Thư hưu
11. Biện Gia Thành
12. Lăng Quang Hung
13. Lăng Thuyy Thánh
14. Thuy Bự̂n
15. Lăng Vīnh Mạuu
16. Lăng Hoàng Cô
17. Trụ cám
18. Nhà Lính - Nhà quan
19. Bở sông gẩn bãi cát làng Binh Môn
20. Ha luru sông Tả trach
21. Ruộng làng Kim Ngoc
22. Chợ Bịnh Môn
23. Hố
24. Bưừng sá
25. Binh lâng Bịnh Môn
26. Cư đân làng Bịnh Môn
27. Cu dân Kim Ngoc


BẢN DỒ 4 DẠI VIỆT TRONG GIAI DOẠN 1790
Digitized by www.namkyluctinh.org

H.24. Bia lăng Thiên Thụ của Thé Tố Cao Hoàng Đế

H.25. Tấm Eiộn thở Hiếu Khang Hoàng Hậu (Sở Thụy)

H.26. Lăng Thiên Thụ của Thé Tố Cao Hoàng eó và Hoàng Hậu (song táng)




H 28. Bèn ngoài läng Hoàng Cỏ của Long Thành Thái Trương Công Chúa

H.29. Biện Gia Thành thơ Thự̣̆n Thiên Cao Hoàng Hậu
123.3.6B. NGUYẼ PHÚC NGOC NGOAN -Dúc Hóa Cóng Chúa
12.3.3.7B. NGUYEN PIU'C NGOC NGA - An Thái Cong Chúa
1233.8B. NGUYĒN PIÚC NGOC CƯU - An Le Cong Chúa
12.3.3.9R. NGUYÉN PHUC NGOC NGUYET - Nghïa Hóa Công Chưa
1233.10D. NGUYEN PUÚC NGOC NGON12.3.3.11B. NGUYĒN PIİC NGOCVAN - An Didm Cong Chúa
123.3.12H. NGUYĒN PIIÚC NGUC KHUE - My Khe cang Chua
1233.131. NGUYEN PHÚC NGOC CO - Dính Hòa Công Chía
12.33.14B. NGUYEN PIÚC NGOC THIE
12.3.3.15B. NGUYÊN PHÓC NGOC LÝ
12.33.16H. NGUYĒN PHĹC NGQC TLIANH
12.33.17B. NGUYÊN PIUC NGOC BICH
12.33.18B. NGUYEN PHUC NGOC TRINH

# DỨC THANH TO NHAN HOAUNG DẾ 









## 12．1．－THÂN THẾ VÀ SỰ NGHEỆP

Thánh Tồ Nhân Hoàng Dế húy là Nguyền Phúc Kiểu，阮 福 咬 còn húy Đeảm ${ }^{(1)}$ ， con thứ tư của dức Thế Tổ Nguyễn Phúc Anh và Thuận Thiên Cao Hoàng Hậu Nguyễn Thị Đang．Ngài sinh ngày 23 tháng 4 nåm Tân Họi（25．5．1791）tại làng Tãn Lộc，tinh Gia Định ${ }^{(2)}$

## 12．1．1．Thự̛ thiếu thòi

Thướ nhỏ ngài thông minh，hiếu học，lại giồi vể cỡi ngưa bắn cung，tính tỉnh nhân từ biết thương yêu anh em cùng mọi người．Lúc lên 8 tuồi có lần ngài chợ với tên tiểu hâlu，khi ngủ trưa bị nó vẽ lên mặt，dực Thế Tổ bát gặp，ngài phải tư nhặn minh vê để cho tên hầu khôi tội． Gạ̣p những lû́c Thế Tổ quở trách các hoàng tử，ngài thường khóc lóc xin tha．

Năm Ất Họi（1815）ngài được lạ̃p làm Thái Tử，dến ở cung Thanh Hòa để dự phẩn xét đoán chính sự làm quen với việc nước．

## 12．12．Thời kỳ trị vì

Tháng giêng năm Canh thìn（ $\mathbf{3 8 2 0}$ ）ngài lên nối ngôi，bấy giờ dã 30 tuồi nên rất am hiễu việc triều chinh，việc gì cūng muốn tỏ tường．Nhiều lần xong buồi chẩu，ngài dòi một vài quan dại thần ở lại dể bàn việc，hoặc hỏi sự tich xưa，hoặc hỏi những nhân vật cùng phong tục các nước xa lạ．Ngài rất siêng nāng，thức khuya dạ̀y sóm xem xét công việc，có khi thắp dèn đọc sớ chương ở các nờ gời về dến trống canh ba mơi nghi．Ngài thương bảo các quan ：＂Lòng nguới thì ai củng muốn an phận，không ai muốn sinh chuyện thay đổi．Nhung lúc trè mąnh mà không chịu sửa sang thì lúc già yếu mỏi mệt côn làm gì dược．Vì vậy trẫm không lúc nào dám lừ̛̛i biếng＂．Vi thế trong thời kỳ̀ trị vị ngài dã đồi thay rất nhiều việc，từ nội trị，ngoại giao cho dến như̈ng cài cách xã̉ hội cùng những việc trong dòng họ．

Về nội trị，guồng máy cai trị trong nước đượ sửa đồi，cải thiện lề lô̂i trung ương tập quyền，cho bỏ các dinh và trấn mà thành lập các tinnh．Nưóc dược chia thành 31 tỉnh，dặt các quan Tổng đờć，Tuền phủ，Bố Chính Sứ，Án Sát và Lĩnh Binh dể trông coi ${ }^{(3)}$ ．Các co quan diều khiển tại Triểu cüng dổi mới，Thị Thư Viện dổi thành Vàn Thư Phòng vào năm Canh thìn（1820）， rồi thành Nốc Các vào năm Ký sửu（1829）đó là co quan như văn phòng thư ký cùa ngài．Năm Giáp ngọ（1830）ngài đạtt ra Co mật viện dể trông coi những việc quốc quản trọng yếu．

Ngài cho dịnh lại quan chể，dặt múc lương bổng của các quan tùy theo ngạch trật，chia phẩm trật thành chín cấp mồi cấp lại phân ra chinh và tùng ${ }^{(4)}$ ，dịnh tiền gạo cho mồi cấp cùng thời hạn lânh bồng．Ngoài ra ngài còn cho cấp tiền dưỡng liêm dể tránh sự hà lạm của quan lại dồi vợi dân chúng．

Để xã hội có qui cũ cùng nề nếp，ngài cho thống nhất viẹ́c do lường và thống nhất y phục． Nảm Binh thân（1836）phủ huyện dược cấp các cân mẩu，rồi nảm Kỷ hợi（1839）dược cấp các
（1）Lúc nhó ngài có tín lè Bảm khi lạ̣p lám Thái tử được đặt tôn lầ Kiẩu．
（2）Đău nảm Nhâm thin（1832）ngài cho lập chủa Khài Tường tai làng Tân Lộc để ghi nhớ việc ngài chào đời tại đây．Chùa có vị tri ở góc hai con đường Trán Qui Cáp và Lé Qui Bôn，trong vươn của trương Bai hoc y khoa Sài Gòn．Trong chủa có một tượg Phạ́t bẳng gố thếp vèng cao chủng $1,96 \mathrm{~m}$ ngối tển tòa sen đượ mang tù̀ Hué vào thó．Vào khoàng năm Canh thân（1860）chùa bị quân Pháp chiếm đóng．Sau vil chiến tranh chùa bị hư nát và nợng đưquc mang oung bày tại Viện Bảo Tèng Sài Gón．
 chinh tị̀ và giữ gin phong tuc，Bó Chính Sứ thì coi việc thuế má，dinh đî́n，lính tráng，vuyấn dat càc điếu tề cùng ân trach viśu đinh，Ản Sát Sứ copi việc hinh luật kiêm tram dịch，linh binh chuyên coi binh linh．Quan Tởng Bốc thường tóng coi hai hoạ̀c ba tỉnh，còn tỉnh nhơ thi Tuân phủ tà quan đáu tỉnh．
 phảm，tùng nhất phá̛n，chînh nhị phả̉n，tùng nhị phẩm．．．
loại thước mộc, thước may, thước do ruộng. Về y phục ngài từng bèo : "Ngày nay nước nhà curong thổ dã hiệp nhất thi chính trị, phong tục lē nào khác biệt", nên nhiều dạo dụ dâ ban bố dể y phục ở Bắc và Nam dược giống nhau.

Ngài còn nghị đến việc giúp luu chuyển tiền bạc, tránh cho ngừ̛i di xa khòi mang theo nhiều tiền, như năm Binh thân (1836) dặt ra Giao Tứ Vụ ở Cao Bằng dể chuyền dồi tiển bạc, cơ quan này có nhiệm vụ như ngân hảng ngày nay.

Việc khẩn hoang rất dược khuyển khich, ngài cho quan lại mộ dân lập những ấp mới ở trong Nam cūng như ngoài Bắc, khiến cho việc phân phổỉ ruộng dất dược họ̣p lý. Ngoài ra ngài cho sửa sang hệ thống giao thông, dấp dê, dàn kinh sừa cầu dồ hàng hńa trọng nượ duợ luru thōng dễ dàng. Ngài lại ban dự cho lập nhà dương tế tại các tỉnh dể giúp dỡ những người nghèo khồ, tàn tật hoặc già cả không nơi nưong tưa.

Việc học trong thời ngài trị vì rất dược chú trọng. Ngài thuờng bảo: "Đạo trị nước phải gây dựng nhân tài", nên nhừng người có tài đều dược nâng dỡ, trọng dụng. Näm Tân tị (1821), ngài cho lập Quốc tử giám, các giâm sinh học tại trường dều dự̛̣c hưởng học bổng dể ăn học ${ }^{(1)}$. Về thi cử ngoài kỳ thi Hurơng dã dịnh ở dời Thế Tổ, ngài cho mở thêm kỳ thi Hội và thi Đinh, cho dịnh phân diểm dề phân hạng người thi dồ, rồi dịnh nõ nhưng nãm thi Hương, thi Hội và thi Đình. Ngài cûng khuyến khich việc soạn sách, và tìm sách cố vì thế có nhiếu sách giáa trị dượ soạn ra như Gia Định Thông chí, Minh Bột Dí Hoán văn thào, Lịch triều Hiến Chuoong Loại chi... ${ }^{(2)}$.

Lủc ngài lên nối ngỏi việc trong nước dã ôn dịnh, nhung về vù bị vẫn cho luyện tập kỹ càng. Nhừng nơ hiểm yếu trong nược dều dược lập dồn ải, ở biển thi lập pháo dài. Nước ta có bờ biển dài nên vể thủy quân dược ngài rất chú trọng, các vùng hải dảo dểu dự̛̣c dánh mốc giúp cho sụ lưu thông dề dàng. Vỉ binh lực mạnh nên giặc giã trong nước lần hồi dều dược dẹp yẽn.

Trong thơoi kỳ ngài trị vi, bờ cōi nước ta dượ mở rộng, lãnh thổ của nượ ta báy giơ lón nhát trong lịch sử. Nhiều vùng ở Lào vi tránh sự xâm lăng của quân Xiêm dã xin nội thuộc và duợc lập thành các phủ Trấn Tînh, Lạc Biên, Trấn Biên, Träñ Định và Trấn Man. Nói chung các vùng Sầm Nưa, Trẩn Ninh, Savanakhét bấy giờ dều thuộc vào nước ta. Nước Chān Lập vần chịu sự bảo hộ và dự̛̣ ngài dồi thành Trä́n Tây Thành, những dịa danh dều dược dật tễn tiềng Việ̣t, nhựg quan lại ta thưở dó làm nhiều diều sai trải khiến cuổi dợi ngài dân ở dó nổi dậy cẩu kết vợi quân Xiêm mà dánh phá.

Việc ngoąi giao cûng durọ̣c ngài chăm lo thấu dáo. Vỡi Trung Hoa vẫn noi theo đợi Thế Tố, năm Tân tị (1821) ngài ra Bắc nhận thụ phong của nhà Thanh. Vớí Xiêm La và Diến Đię̣n tînh giao hảo dược thắt chặt. Ngài chú $\dot{y}$ nhât là các nước ợ phuoong Tây. Việc người Anh chié́m Än Độ, ngừ̛̀i Bồ chiểm Ma Cao, ngừ̛̛i Tây Ban Nha chiếm Phi Luật Tân nhắc nhō ngài họa xám lượcủa các nước Âu châu. Trước khi lên ngòi ngài dã từng giao hảo với nhưng ngurời phurong Tây theo giûp dực Thế Tồ, ngài hiểu rồ họ và không tránh dượ nghi ngờ, nhất là sau khi bắt

[^18]dưore linh mục Marchand (cố Du) theo giúp Lê Văn Khôi ớ thành Phan $\mathrm{An}^{(1)}$ thì ngài càng từ chối sự giao thương với phươg Tây. Sau cuộc nha phiến chiến tranh vào nâm Kẏ hơi (1899), người Anh vì môì lợi kinh tế dã xâm lảng Trung Hoa, dó là khởi dầu su de dọa của các nước Âu châu nên ngài cho thuyển di thảm dò ớ các nơi. Nảm Canh tí (1840) cho thuyền dến Penang rồi Calcutta kem sư eấp dặt chiến tranh của ngurời Anh, sang Batavia xem dộng tịnh của người Hỏa Lan, rồi cử phái bộ ngoại giao sang Anh và Pháp. Việc sấp dặt ngoại giao cho ta thấy ngài xưng dáng là vua của nưức dộc lập biết lo nghỉ xa xôi.

Việc dòng họ ngài dà dể tâm nhiều, nhất là khi con cháu càng ngày càng dông. Nãn Canh thin (1820) cho lập Tôn Nhân Phủ dể trông coil các việc trong Hoàng Tộc, liệt kê nhữgg người thân sơ, cấp tước lộc cho con cháu, cấp dường ngừ̛̛i cô quả, lo việc tang tể hôn lể, lập từ té coi câc chì công tinh cùng lo việc thờ cúng. Năm Tân tị (1821) cho khởi dầu việc biên soạn Ngọc Điệ̂p, dến năm sau lại cho soạn Hoàng Tử Phả, Hoàng Nừ Phả cùng Tông Phả, đến nâm Giáp thân (1824) thi làm xong Ngọc Điệp, lại dặt lệ 6 nảm tu sưa Ngoc Điệp một lần, 3 năm tu sữa Tôn Phồ... ${ }^{(2)}$. Ngải lại ban ngự chế dể hệ kim sách dịnh 20 chừ thuộc bộ Nhật dể chọn làm tên cho các vua ngày sau, ban Đế hệ thi và phiên hệ thi dùng đề đặt tên mà dịnh thân sơ các nhánh trong họ. Ngoài ra ngải còn cho soạn Liệt thánh thuc luc ghi coing lao của các liệt thánh dời trước. Ngài cho sửa sang lại lăng tấm liệt thánh, sưa sang lại các cung diện nhur Điện Thái Hòa, Đại Cung Môn, xây cất Nĝ̣ Môn, Hung Miễu, Thể Miểu...

Ngài là người siêng năng, chịu khó tìm tòi học hởi, trọng nhừng người oó tài năng nên đời ngài ơo nhiều người phò tá giòi, khiến thyc thi thành công nhưong chính sách cải tổ của ngài để nước ta tưở thành có ky̆ curong nề nếp. Tuy nhiên không tránh đự̛̣c nhưng diểu quá nghiêm khắc đối với dân cūng như quan. Với quan niệ̣n Nho giáo là phong hóa dất nước phát ruất từ chốn cung cấm, pháp luật thi hành khởi sự ở người thân, nên đồi với ngài phép nước chẳng chừa một ai. Vỡi anh em như Điện Bàn Công, An Khánh Công dều bị nghiêm trị̣, với con cái ngài từng bảo: "Phàm con nhà giàu sang ăn ngon mặc dẹp không quen vất vá thi đến lức làm việc làm chả̉ng nổi, Trẩm từ ngày lên ngôi coi chầu xét việc đến khi xế bống mới nghỉ, dầu ở trong cung cũng xem xét các sớ chuoung ở các nơi gời về. Trâm nght có siêng năng thì việc mớ thành nên chả̉ng dám nhàn rổi. Các con còn trẻ có sức mạnh nên tập làm việc chớ han choí bời, biểng nhác". Với quan lại thì ức chề quyển hành, nghiêm rản hoạn quan, với hoàng thân quö̉c thích thì ngăn cản dự việc chinh sư, dó là ngài dề phòng nhửng hậu họa.

Trơng 21 năm cầm quyền ngài chăm lo mọi vię̣c không hề nghi ngoi, nhừng lúc thong dong ngài cūng lưu ý dến việc vân chuoong, ngư chẻ dượ 5 tập tho (Minh Mệnh thánh chế thi tập), 2 tập văn cùng các bài tản văn như Thiên cor dư triệu, Cổ khí minh văn, mục dich tải dạo, mở rộng phép học. Ngài là vị vưa khác thự̛̀ng, thay dổi dưoç những thói quê mùa từ đờj Lê. Lýn Trần ngày tưức, mờ ra lồi cai trị văn minh muồn dời cho nượ Đại Nama ${ }^{(3)}$ ta.

 Fhan An có giáo st Marchand.


 phlền hậ cưa nhà vua.





 quốc sử di blên - Phan Thúc Truéc).

Ngày 19 tháng chạp năm Canh té（1841）ngài dau nặng，dến ngày 28 tháng chạp（20－1－1841） ngài mất tại diện Quang Mïnh，hưởng thop 50 tuổi trị vì dực 21 năm．

## 12．2．－LĂNG．MẾU THỞ VÀ CÁC TUỨC HIỆU EUZ̛C TÔN PHONG

Ngài mất，lăng táng tại núi Cầm Ke ááp An Bằng huyện Huơg Trà̀，tinh Thưa Thiên gọi là Hiếu Láng ${ }^{(1)}$ ．

Khi Hiến Tổ Chuong Hoàng Đế lên ngôi dâng tonn thuy là Thánh Tổ Thé Thiên Xurong Vạn Chí Hiêáu Thuẩn Đríc Vân Vũ Minh Đoán Sáng Thuật Đại Thành Hą̣u Trạch Phong Công Nhān Hoàng Đế．

Ngài dượ thờ tại Thế Miếu ở gian thứ nhất bên trái．Ngoài ra còn dươ thờ tai diện Phưng Tiên trong Hoàng thành cüng như thờ taỉ diện Sùng Ân ở Hiếu Láng．

## 12．3．－GIA plinh

123．1．Héu và phi

## 12．3．1．1．HỒ TH！HOA 胡氏華 <br> Tá Thiên Nhân Hoàng Hậu

Bà hứy Hờ Thị Hoa còn có tễn là Thật，鿓 người huyện Bình An，Biên Hỏa là con gái của Phúc Quốc công Hồ Văn Bôi，mẹ ḥ̂ Hoàng．Bà sinh ngày 5 tháng 11 năm Tân hợi（30．11．1791）．

Năm Binh dăn（1806）dức Thế Tổ và Thuân Thiên Hoàng Hậu tuyển chọn con gái công thần làm phi cho Thánh Tổ nên bà dượ vào hẳu nơi tiểm dể．Bà tính dịu dàng thận trợg，hiền dức，một lòng hiếu kinh nên Thể Tồ rất agqui khen ban cho tên Thật．Nguyên trước dó Thể Tồ bảo：＂Phi ${ }^{(2)}$ nguyên of tên Hoa là lấy ýy nghia ở 4 chữ＂Đụ̆c di phurong văn＂（dể truyén huroug thom）sao bằng tên Thật gồm cả phúc lẫn quả．

Tháng năm năm Đinh mão（1807）bà sinh Hiến Tó Chưoug Hoàng Đế mới đực 13 ngay thì bà mất

Bà mất ngày 23 tháng 5 năm Đinh māo（28．6．1807），lúc 17 tuổi．Lăng của hà durge xây năm Tân sưu（1841）ơ xã Cu Chính，（Hươg Thủy，Thừra Thiên）．
 Phi Pham thị tưu ${ }^{(3)}$ ．

Thång 5 năm Bính thân（1836）bà dực tå̀ng là Thán Phi．Tháng 10 năm Mạ́u tuất（1838）
 thên chủ về thờ tai dấy．

Năm Tăn sửu（1841）vua Hiến Tổ dâng tôn thưy là Tá Thiên Lệ Thảnh Đoan Chinh Cung Hòa Đốc Khánh Từ Huy Minh Hiền Thuặn Đricc Nhann Hoàng Hậu，dặt tên nhà thờ là Vinh Tur Điện，tên lăng là Hiếu Đông．Ngày 20 tháng 8 năm đó rưỡc thả̉n chủ của bả vế thờ ở diện Hiéu Tu（noi dế tử cung của Thánh Tổ và thờ Thánh Tồ）nhà thờ cũ dực triệt bó．
 La Hiấu lăng．
（2）Từ này dùng để gog chung vo câc hoàng tủ．





Ngày 9 tháng 1 năm Qui mão（1843）rưưc thần chủ của bà về phôi thờ vói dức Thánh Tổ ờ Thế Miếu tại gian thứ nhất bên trái．

Bà chi sinh đự̛̣ một hoàng tử là Nguyễn Phúc Tuyền（Hiến Tổ Chươg Hoàng Đế）．
Thân sinh của bà là ông Hồ Văn Bôi vào năm Bính tuất（1826）dự̛̣c truy tặng Nghièm
 nảm Täñ sữu（1841）Hiển Tở truy phong ông làm Đặc Tiển Tráng Vũ Tương Quân Đô Thống Phủ Đô Thống Chương Phủ Su Thái Bảo thưy Trung Dùng，tước Phúc Quốc Công và bà là Nhất phầm Quốc Công phu nhân，thưy Y Thuận．Ngoài ra cho lập nhà thờ ở Xuân Hòa，（Hưong Trù̀， Thừa Thiêñ）．Đồng thời cưng lập nhà thờ tậ nguyên quán gại là Hồ tộc từ dường．

## 12．3．1．2．NGÔ THI CHINH 吴 氏政

Hiền phi
 của Chưởg Co Ngô Văn Sờ ${ }^{(1)}$ ，mẹ ḥ̂ Nguyển Bà sinh nảm Nhâm tí（1792）．

Bà vào hầu dức Thánh Tổ từ khi ngài còn nơi tiềm để．Năm Canh thin（1820）dược phong làm Cung tần，rồi dần dược tấn phong Hiền phi．

Bà mất năm quí mão（1843），mộ ở làng Châu Chứ，（Hưong Thủy，Thừa Thiēn）．
Bà ainh dược 5 Hoàng tứ và 4 Hoàng nư：

## Hoàng Tứ

－Nguyễn Phúc Chinh
－Nguyển Phúc Miên Hoành
－Nguyễn Phúc Miên Áo
－Nguyễn Phúc Miên Quân
－Nguyển Phúc Miên Uyển

Hoàng Nū
－Nguyển Phúc Ngoc Tông
－Nguyễa Phúc Khuê Gia
－Nguyễn Phúc Uyển Diểm
－Nguyễn Phúc Thuy Thục

## 12．3．1．3．PHAM THỊ TUYẾT

范氏雪 Gia phi

Bà hưy Phạm Thị Tuyết，còn húy là Hà，祘 người Tuy Viển，Bionh Định con gái của ông Pham Văn Chẩn（dực truy phong Quang Lợ Tư Thiếu Khanh）．Năm sinh không rô，bà mất nān Nhâm thân（1812），năm Tân ty（1821）dự̛̣ tặng Làm Tư Nghi thưy Đoan Lệ，ban đẩu thờ ở Hổ Pham Nhị Tần từ，gau đời thờ riêng ở gia Phi tư．

Bà sinh dự̛̣ một hoàng tử là Nguyễn Phúc Miên Eịnh．

## 12．3．1．4 TRÁN THỊ TUYE゙N 堜 氏 線 <br> Trang tần

Bà húy Trần Thị Tuyến，còn húy là Huong，香 người Phú Lộe，Thừa Thiên，con gái củs Trần Công Nghị（dự̛̣ truy tăng Vệ úy）．Bà sinh ngày 21 tháng 11 năm Tân hợ（16．12．1791） vào hầu vua năm Kỳ tị（1809）lức vua còn nơi tiểm để．Bà mết ngày 14 tháng 11 năm Tán hợ （4．1．1852）tho $6 l$ tuối，thuy là Uyến Thuc．

Bà sinh dưưc 2 houang từ là：Nguyễn Phưc Mièn Nghi và Nguyễn Phúc Miên Tich

[^19]12．3．1．5．NGUYỄN THI BȦO 阮 氏 蘋
Thục tần
Bà húy Nguyễn Bị Bửu，người Binh Chươg，Gia Định con quan tư không Nguyễn Khä́c Thiệu，sinh ugày 30 tháng 7 nắr Tân dậu（7．9．1801）．Nảm Giáp tuắt（1814）bà dự̛ vào háu dức Thành Tổ khi ngài còn ở noi tiểm dể．Sau bà đực tấn phong là Thục tần．

Năm Kỷ dậu（1849）con trai bè là Tưng Thiện Vưong xây Tiêu Viên xin vua rước mẹ vê phụng dương．

Ngày 17 thâng 8 năm Tân hợi（12．9．1851）bà mất．Nguyên lúc trước bà đự̛̣ phong Thục tẩn nhưg phạn lỗi nên bị thu lại sách phong，khi bả mất Tùng Thiện Vuorng dâng sớ cáu khẩn xin lại，lời lẻ trong sớ hết sức thống thiết nên vua TY Ehíc động lòng đ̣̣̆c ân cấp lại，ban thưy là Đoan Liệt．

Bà sinh durgec 4 Hoàng Từ và 3 Hoìng Nur ：

> Hoàng Từ Hoàng Nừ
－Nguyễn Phúc Miên Thẩm－Nguyễn Phúc Vinh Trinh
－Nguyễn Phúc Miên Hựu（mất sớm）－Nguyễn Fhúc Trinh Thận
－Tỉo thurong（chưa có tên）－Nguyễn Phúc Tinh Hóa
－Tioo thuong（chua có tên）
12．3．1．6．TRẦN THỊ HUÂN 粐 氏 W力
Huệ tần
Bà húy Trần Thị Huân còn húy là Ląi，瀨 người Dién Khánh，Quảng Nam，con gái của ông Trần Văn Hùng（dự̛̣c truy tặng Vệ Ứy）．Năm sinh và mất của bà không rō，thưy Uyển Thuận

Bè sinh dực 6 Hoàng Từ và 9 Hoàng Nữ：

Hoàng Tự
－Nguyễn Phúc Mièn Trạch
－Nguyễn Phục Miên Phục
－Nguyễn Phức Miên Tinh
－Nguyễn Phúc Miến Ngôn
－Nguyễn Phúc Miên Thất
－Nguyển Phúc Miên Sách

Hoàng Nữ
－Nguyễn Phúc Nhu Thuc
－Nguyễn Phúc Tưòng Hòa
－Nguyển Phúc Nhàn An
－Nguyễn Phúc Thuc Tur
－Nguyễn Phúc Hòa Nhàn
－Nguyền Phúc Nhu Hòa
－Nguyển Phúc Lươg Nhàn
－Nguyễn Phúc Lioung Tinh
－Nguyễn Phúc Phúc Turing

## 12．3．1．7．HÔ THỊ TƯY 胡氏隨 An tần

Bà húy Hồ Thị Tùy lại húy là Khiền，䔳 người tổng Bái Ân，（Triệu Phong，Quảng Trị̂）， con gái của ông Hồ Văn Chiém（dực truy tặng Cảm y vẹ Hiệu úy），mẹ bè họ Lấn．Bà ainh vèo tháng 2 năm Ất mão（1795）．Năm Canh ng̣̣（1810）bà đượ vào háu Thánh Tổ nci tiểm đé̉．Khi
 （1824）phong Mŷ nhân，năm Kỳ sưu（1829）phong Tiệp dư，nảm Bính thán（1836）pbong An tản．

Bà mất ngày 18 tháng 10 năm Ky̆ hq̣i（23．11．1839）thọ 45 tuổi，ban thuy la Ho Diêm．Bà
 dựç ruơe về thờ tại nhà thờ của Turong An Quạn Vuoong con trương của bè．

Tàm bà ớ làng Cur Chinh，（Huong Thủy，Thưa Thiên）．
Bà sinh durợ 3 Hoàng Tử và 1 Hoàng Nư ：

> Hoàng Từ Hoàng Nữ
－Nguyền Phúc Miên Bửu
－Nguyền Phúc Nhu Thuẹ̣n
－Nguyè̀n Phúc Miên Té̉
－Nguyễn Phúc Mịèn Tuấn
12．3．1．8．NGUYEN THI KHUE 阮 氏 奎 Hòa tần
 con gái của Chường Cơ Nguyễn Văn Thanh trän thù tỉnh Quàng Yên，Nǎm sinh và màt khòng rò．Lúc mát duooc ban thuy là Tinh Nhà

Bà sinh dược 4 Hoàng Từ và 6 Hoàng Nữ：

Hoàng Tư
－Nguyễn Phúc Miên Cur
－Nguyễn Phúc Miên Tinh
－Nguyễn Phúc Mièn Bào
－Nguyền Phúc Mién Thãn

## Hoàng Nừ

－Nguyễn Phúc Tương Tinh
－Nguyễn Phúc Thục Tuệ
－Nguyền Phíc Tĩnh An
－Ngryễn Phuic An Nhàn
－Nguyễn Phúc Trinh Hòa
－Nguyền Phúc Tinh Trang

12．3．1．9．NGUYẼN THỊ THÚY TRÚC 沉 氏 翟 竹
Lẹ tần
Bả húy Nguyễn Thị Thúy Trúc còn húy là Fliẹnn．笑 ngừ̛̛i Birnh Son，Quâng Nghĩa，con gái của Phó Vệ úy Nguyễn Gia Quý．Năm sinh và mất không rõ．Khi mât bà đự̛̣c ban thụy Thục Tắc．

Bà sinh đượ 6 Hoàng̣ Từ và 2 Hoàng Nữ ：

## Hoàng Từ

－Nguyè̉n Phúc Miên Luơng－Nguyền Phúc Trinh Nhàn
－Nguyễn Phúc Miên Kháp
－Nguyển Phúc Mièn Lâm
－Nguyền Phúc Miên Chì
－Nguyền Phúc Miên Bàng
－Nguyền Phúc Miên Lịch

## 12．3．1．10．LE THI AII 黍 氏変 Tiẹ̀p dư

Bà hưy Lê Thị Ái lại húy Cầu．虬，ngư̛̛̛i An Triền，（Phong Điền，Thừa Thiên）tà con gái：thứ ba cùa Câm Y Hiệu úy Tràn Tién Thành．Bà sinh ngày 20 tháng 10 năm Kỷ mùi （17．11．1799）．

Năm Giáp tuắt（1813）bà dươ tuyên vào hà̀u dí̛c Thánh Tố noi tiềm dế，sung vào hàng cung nhản．Năm Canh thin（1820）dược phong là Tài nhân，năm Giáp thān（1824）phong Mỹ nhân，năm Binh thān（ 1836 ）sách phong Tiệp dur．
 tư chả́t trung hạ̉u，mọi việc trong cung cư xử hợ lễ＂．
 Thưqug（Huong Thúy，Thừa Thiên）Nhà thờ ơ tąi Phú Vang，（Thừa Thiên）：

Bà sinh dượ 3 Hoàng Tư và 2 Hoàng Nữ

Hoàng Tứ
－Nguyễn Phúc Miên Trinh－Nguyễn Phúc Trang Tinh
－Nguyễ Phúc Miên Long－Nguyển Fhức Nhàn Trinh
－Nguyễn Phúc Miên Quan

12．3．1．11．NGUYEN TH！VIÊN 阮 氏 圆 Tiệp dư
Bà húy Nguyễn Thị Viên，người Phoong Điển，Thừa Thiên là con gái của Thiếu bào Quận công Nguyễn Văn Khiém．Nám sinh và má́t không rơ．Khi mátít bà dượ ban thụy lì Dao Thụ． Ban dî̀u thờ bà ợ Y Y Thục từ．

Bà sinh dược 2 Hoàng Từ và 3 Hoàng Nữ ：

| Hoàng Từ |  |
| :---: | :---: |
| －Nguyễn Phúc Miên Sưng | － |
| －Nguyển Phức Miên Tiệp | － |
| 3．1．12．LUONG THI NGUYỆN Quí nhan |  |

Bà hưy Lưong Thị Nguyện，người Phù Mỹ，Binh Định，con gái của ông Lurong Đình Súy （dược truyy tặng Cẩm y Hiệu úy）．Bà einh ngày 1 tháng 9 năm Canh thân（18．10．1800），mất ngày 8 tháng 11 năm Tân mùi（ 9.12 .187 I ）dược ban thưy là Trang Thuận．Tẩm ở Nguyệt Biều（Duong Xuân，Hưong Thủy，Thừa Thiên）．Bà dược thờ tại phú của Lac Biên quận công．

Bả sinh dự̛̣ 1 Hoàng Tự là Nguyển Phúc Miên Khoan và 2 Hoàng Nữ là Nguyễn Phúc Quang Tinh，Nguyevin Phúc Boan Thạn．

## 12．3．1．13．CAI THI TRINH 蒀 氏䅡 <br> Qui nhân

Bà húy Cái Thị Trinh còn húy là Đosn，端 ngưởi Hải Lăng，Quảng Tṛi，là con gái của ông Cái Văn Hơp（dự̛ truy tặng Cẩm Y Hiệu úy）．Năm sinh và máa không rô．Khi mất ban thuy Trang Thuận，thờ tai $\dot{Y}$ thục từ．

Bà sinh dượ 1 Hoàng Tự là Nguyển Phúc Miên Túc và 2 Hoàng Nữ là Nguyễn Phúc Hòa Thục，Nguyền Phúc Vinh Gia

## 12．3．1．14．NGUYẸ̛N THỊ TRUỜNG 阮 氏 長 Quí nhân

Bà húy Nguyên Thị Trừng，người Phong Điền，Thừa Thiên，là con gái của Cám Y Vệ Hiệu úy Nguyễn Hữu Trạc．Nâm ainh và mât lchông rõ．Khi mất bà dược ban thụy Đoan Tịnh

Bè sinh dựç 3 Hoàng Từ và 1 Hoàng Nừ

## Hoàng Tứ <br> Hoàng Nư

－Nguyễn Phúc Miên Thần
－Nguyễn Phucc Miên Cung
－Nguyễn Phúc Miên Gia

$\qquad$
－Nguyễn Phúc Đoan Trinh

Hoàng Nũ
－Nguyen ${ }^{\frac{1}{2}}$ Phúc Phuong Trinh
－Nguyễn Phúc Nhàn Tuê̂
－Nguyễn Phúc Hòa Trinh
12．3．1．12．LUONG THI NGUYỆN 梁 氏 願 Quí nhân

## 12．3．1．15．ĐỖ THỊ TƯNG 杜 氏 松 <br> Quí nhân

Bà húy $\ddagger$ ở Thị Tùng còn hûy là Bí，nguời ấp Trù̀m Bái，rạ̉ Droong Xuân Thương（Hưong Trà，Thừa Thiên），là con gái của ông mb Van Thạch（dựçc truy tạng Hiệu úy）．Năm sinh và mất không rở．Gia dình của bà có 3 người con gái tiến cung vào hầu dúc Thánh Tổ là bà，Quu nhán


Khi mât bà dưpe ban thuy Đoan $\mathbf{Y}$ ．
Bà sinh dươc 1 Hoàng Từ là Nguyên Phúc Miên Phong
12．3．1．16．ĐỖ THỊ $\mathrm{T}_{\mathrm{x} i \mathrm{M}}$ 社 放心
Quí nhân
Bà húy Đỗ Thị Tâm cỏn húy là Duyên，線 con gái của ông Đổ Văn Thạch（dưp̧c truy tăng Hiệu ưy），em cùng mę với Qui ahân Đổ Thị Tùng．Bà sinh ngày 24 tháng 8 năm Giáp tý （27．09．1804），mát ngày 25 théng 2 năm Quí hơi（12．4．1863），dượ ban thuy Trang Thuận

Bà sinh dưope 5 Hoàng Từ và 3 Hoàng Nữ

## Hoàng Từ

－Nguyễn Phúc Miên Hoan
－Nguyển Phúc Mièn Dân
－Nguyễn Phúc Miên Vân
－Nguyễn Phúc Miên Khách
－Nguyễn Phúc Miên Hoang

## 12．3．1．17．LÊ THỊ LỌC 黎 氏 淥

Quí nhân
Bà húy Lề Thị Lộc，còn húy là Thúy Nhi．Gớc tích vả năm sinh mất không rô．
Bà sinh dược 3 Hoàng Tư và 2 Hoàng Nữ：

## Hoàng từ <br> Hoàng từ

－Nguyễn Phúc Miên Thanh－Nguyễn Phúc Thưc Tinh
－Nguyển Phúc Miẽn Kiền
－Nguyễn Phúc Miên Ngư
Hoàng Nū－Nguyễn Phúc Thưc Tinh
－Nguyển Phức Thưy Thận

## Hoảng Nữ

－Nguyễn Phúc Gia Tiết
－Nguyễn Phúc Lurong Trinh
－Tảo thuong
12．3．1．18．NGUYEN THI HANH 阮 政 幸Quí nhân

Bả húy Nguyễn Thị Hạnh，người Quảng Điền，Thừa Thiên Năm sinh vè mất không rō．
Bà sinh dự̧c 2 Hoảng Tứ là Nguyễn Phúc Miên Miéu，Nguyẽ̃n Phúc Miên Ổn và 1 Hoàng Nĩ̛ Nguyễn Phúc Trang Nhàn．

## 12．3．1．19．NGUYỄN THI BȦN 阮氏膨 <br> My nhán

 không rõ．Khi mất dưope ban thưy là Thục Thân．

Bà sinh dượ 1 Hoàng Tử là Nguyển Phúc Miên Thư và 1 Hoàng Nữ là Nguyèn Phúc Lurong Đric．

12．3．1．20． ĐOÀN THI THỤY 段 \＆瑞
Mỳ nhân
Bà húy Eoàn Thị Thuy người Phú Vang，Thừa Thiên，là con gái của Cẩm Y Hiệu úy foàn


Bà sinh dược 1 Hoàng Nữ là Nguyển Phức Gia Trinh

## 12．3．1．21．ĐINH THI NGHIA 丁 氏 事 Tài nhân

Bà hưy Đionh Thị Nghia．Lai lịch cùng năm sinh，mất không rō．
Bà sinh dự̛̣c 1 Hoàng Tử là Nguyền Phúc Miên Trử và 1 Hoàng Nữ là Nguyền Phúc Gia Trang．

##  <br> Tài nhân <br> I

Bà húy Trần Thị Tiền còn hưy là Thư：＇Lai lịch cùng năm sinh，mất không rỏ．
Bà sinh dưực 2 Hoàng Tử là Nguyền Phúc Miên Tuyên vằ Nguyễn Phúc Miên Tru
12．3．1．23．NGUYĚ̃N THỊ TÍNH 阮 \＆姓
Tài nhân
Bà húy Nguyễn Thị Tinh，người quảng Trị，con gái của Tham Trí bộ binh Nguyễn Công Tiệp．Nám sinh và mât khōng rơ．

Bù sinh dự̛̣c 1 Hoàng Từ là Nguyền Phúc Miên Tàng．

$$
\begin{aligned}
& \text { 12.3.1.24. ĐỖ THỊ CUONG 杜 氏同 } \\
& \text { Tài nhấn }
\end{aligned}
$$

 cùa Quí nhān Đỗ Thị Tâm và Quí nhân Đỗ Thị Tùng．Năm sinh và mất không rō．Khi mất dự̛̣ ban thuy là Thuc Thạn．

Bà sinh dự̛̣c 1 Hoàng Từ là Nguyển Phúc Miên Khế và 2 Hoàng Nữ là Nguyển Phúc Nhàn Thup，Nguyễn Phúc Gia Tinh．

12．3．1．25．TRÀ̀N THI THANH 涑 氏清
Tài nhān
Bà húy Trần Thị Thanh，còn húy là Hà Hurnıg．Lai lị̣h và näm sinh，mät không mó．Khi mất bà dượ ban thưy Trang Thạnn．

Bà sinh dựç 1 Hoàng Từ là Nguyễn Phúc Mièn Triền
12．3．1．26．TRÀ̀N THI TRÚC 陳 氏竹
Tài nhân
Bà húy Trần Thị Trúc．Lai lịch cùng aàm sinh，mất không rō．
Bà ainh dược 2 Hoàng Nừ là Nıuyễn Phúc Vinh Thụy và Nguyễn Phúc Gia Thụy

##  <br> Tài nhên chura xeép vao giai thứ

Bà húy Trà̀n Thị Tiêm，người Phú Vang，Thừa Thiên．Nám sinh và mất không rô．
Bà sinh dự̛̣c một Hoàng Nữ là Nguyễn Phúc Trinh Eríc．

12．3．1．28．BÙI THỊ SON 裴 氏 山
Tài nhân chura xếp vào gíi thứ．
Bà húy là Bùi Thị Son，lai lịch cùng năm sinh ，mát không rỡ．
Bà sinh được 1 Hoàng Tử là Nguyền Phúc Mièn Điều và 2 Hoàng Nữ là Nguyễn Phúc Hòa Thận，Nguyễn Phúc Trinh Tinh

12．3．1．29．LÝ THI CÀM 杽 氏 抂
Cung nhân
Bà húy Lẏ Thị Cầm，lai lịch cùng nām sinh，mât không rỡ．
Bà sinh dượ $1 \mathrm{Hoàng}$ Nừ là $\mathrm{Ng} u y$ yên Phúc Nhàn Tînh．
12．3．1．30．CAO THỊ DIẸU 高氏妙
Cung nhân
Bà húy Cao Thị Diệu，người Do Linh，Quảng Trị．Năm sinh，má́t không rõ．Tẩm ở thôn Tứ Tây（An Cưu Thừa Thiên），

Bà $\sinh$ dự̛̣c 1 Hoàng Tử là Nguyễn Phúc Miên Tả

## 12．3．1．31．ĐẶNG THỊ YỂU ĐIỆU 鄀 代 窈 筄 Cung nhân

Bà húy Đặng Thị Yểu Điều，lai lịch cùng năm ginh mất không rõ．
Bà sinh dự̛̣ 1 Hoàng Nữ là Nguyền Phúc Trang Tương

> 12.3.1.32. LE THỊ ĐíNH 黎 聀訂
> Cung nhân

Bà hưy Lê Thị Đính，lai lịch cùng năm sinh，mất không rõ．
Bà sinh dượ 1 Hoàng Nứ là Nguyển Phúc Trinh Thuy

## 12．3．1．33．TRÀ̀N THI MȲ 陳 氏 美 Cung nhân

Bà hứy Trû̀n Thị Mỹ，lai lịch cùng nảm sinh，mất không rõ
Bà sinh dượ 1 Hoàng Nữ là Nguyễn Phúc Hòa Tương
12．3．1．34．TRẦN THỊ NHÀ 陳 氏雅
Cung nhân
Bà húy Trần Thị Nhã，người Quảng Điền，Thừa Thiên．Năm sinh và mất không rõ．
Bà sinh dưque 1 Hoàng Nư là Nguyễn Phúc Mièn Thich


## Cung nhân

Bà húy Trù̀n Thị Nhąn，lai lịch cùng nảm sinh，mất không rō．
Bà sinh dượ 1 Hoàng Nữ là Nguyễn Phúc Nhàn Thận
12．3．1．36．HỐ THỊ THÊ 胡 氏 彩

> Cung nhân

Bà húy Hồ Thị Thể，còn húy là Tố Cẩm．Lai lịch cùng năm oinh，mất không rỏ．
Bà sinh dực 1 Hoàng Tử là Nguyễn Phúc Miên Są

## 12．3．1．37．LEE THỊ THÔNG 黎 氏通 <br> Cung nhân

Bà húy Lê Thị Thông，lai lịch cùng năm sinh，mất không rõ．
Bà sinh durợc 1 Hoàng Nữ là Nguyễn Phúc Trinh Nhu
12．3．1．38．NGUYỄN THỊ XUÂN 阮氏椿 Cung nhân
Bà húy Nguyễn Thị Xuân，người Gia Định，con gái của Chính dội Nguyễn Văn Châu．Năm sinh và mắt khōng ro．

Bà sinh dược 1 Hoàng Tử là Nguyễn Phúc Miên Ký và 1 Hoàng Nử là Nguyễn Phúc Nhu Tinh

## 12．3．1．39．PHAN THI VIÊN 潘氏員 <br> Cung nhân

Bà húy Phan Thị Viên，lai lịch cùng năm sinh．mất crhông rō．
Bà sinh dược 1 Hoàng tử là Nguyễn Phúc Miên Thể

## 12．3．1．40．TRÀ̀N THI NGHIÊM 陳 氏嚴 Cung ahân

Bả húy Trû́n Thị Nghiêm，lai lịch cùng năm sinh，mất không rõ．
Bà ginh durợc 2 Hoàng Từ và 3 Hoàng Nữ：

## Hoàng Tử

－Nguyễn Phúc Miên Phú
－Nguyễn Phúc Miên Tống

## Hoàng Nữ

－Nguyền Phúc Đoan Thuân
－Nguyễn Phức Thuc Thận
－Tảo thurong chura có tên

12．3．1．41．NGUYẾN THỊ VINH 阮 民永
Bà húy Nguyễn Thị̣ Vlnh，người huyện Huong Tràa，Thừa Thiên Nám sinh，mất không rỡ．
Bà sinh dượ một Hoàng tử là Nguyễn Phúc Miên Vũ
12．3．1．42．NGUYỄN THI DUỢC 阮 氏 維
Bà húy Nguyển Thị Dượ，lai lịch cùng nám ginh，mất không rô．
Bà sinh dượ 1 Hoàng Ṭ̛̛ là Nguyễn Phúc Miên Ngô
12．3．1．43．LE THI TUƠNG 黎 氏 祥
Bà húy Lể Thị Tường là con gái của công thẩn thời trung hung là Lê Chất．Bà vốn dược phong Cung tà̀n，nhung năm Minh Mệnh 16 （1835）Lê Chất bị nghị tội，nên bà cũng bị phế． Năm sinh và mất của bà không rô．

Bà sinh dượ 1 Hoàng tử là Nguyên Phúc Miên Liêu．
Ngoài ra còn một số bà khác ahung không rõ tên cùng lai lị̣ch．

## 12．3．2．Hog̀ng Từ và Hoàng Nư

Kề cà những người mất bóm（tảo thurong），dữc Thánh Tồ có 78 Hoàng Tử và 64 Hoàng Nữ．

Hoàng Tư

1. Nguyển Phúc Tưyền (vua Hiến Tô)
2. Nguyễn Phúc Chính
3. Nguyền Phúc Miên Định
4. Nguyễn Phúc Miên Nghi
5. Nguyển Phúc Miên Hoành
6. Nguyễn Phúc Miên Áo
7. Nguyễn Phúc Miên Thần
8. Nguyễn Phúc Miên Phû
9. Nguyễn Phúc Miên Thù
10. Nguyễn Phúc Miên Thẩm
11. Nguyễn Phúc Miên Trinh
12. Nguyễn Phúc Miên Bửu
13. Nguyển Phúc Miên Trữ
14. Nguyễn Phúc Miên Hựu
15. Nguyễn Phúc Miên Vũ
16. Nguyễn Phúc Miên Tống
17. Nguyển Phúc Miên Thành
18. Nguyển Phúc Miên Tể

19. Nguyễn Phúc Miên Mật
20. Nguyễn Phúc Miên Lurong
21. Nguyễn Phúc Miên Gia
22. Nguyễn Phúc Miên Khoan
23. Nguyễn Phúc Miên Hoąn
24. Nguyển Phúc Miên Túc
25. Nguyẽ̃n Phúc Miên Quang
26. Nguyễn Phúc Miên Tuấn
27. Tào thuong
28. Tảo thurong
29. Nguyễn Phúc Miên Quân
30. Nguyển Phúc Miên Kháp
31. Nguyễn Phúc Miên Tà̀ng
32. Nguyễn Phúc Miên Tính
33. Nguyễn Phúc Miên Thể
34. Nguyễn Phúc Miên Dần
35. Tảo thuoung

Hoàng Nữ

1. Nguyễn Phúc Ngọc Tông
2. Nguyễn Phúc Khuê Gia
3. Nguyễn Phúc Uyển Diễm
4. Nguyển Phúc Lurong Đúc
5. Nguyễn Phúc Quang Tinh
6. Nguyễn Phúc Hòa Thục
7. Nguyễn Phúc Trinh Đức
8. Nguyễn Phúc Nhu Thuận
9. Nguyễn Phúc Nhu Thục
10. Nguyễn Phúc Đoan Thuận
11. Nguyễn Phúc Đoan Trinh
12. Nguyễn Phúc Vĩnh Gia
13. Nguyễn Phúc Đoan Thận
14. Nguyển Phúc Nhàn Thận
15. Nguyễn Phúc Gia Trinh
16. Nguyễn Phúc Gia Tiết
17. Nguyễn Phúc Vīnh Thụy
18. Nguyễn Phúc Vīnh Trinh
19. Tảo thuong
20. Nguyễn Phưc Thục Thận
21. Nguyễn Phúc Thục Tinh
22. Nguyễn Phúc Trang Tinh
23. Nguyễn Phúc Trang Nhàn
24. Nguyễn Phúc Gia Thuy
25. Nguyễn Phúc Trinh Thận
26. Nguyễn Phúc Trinh Nhàn
27. Nguyễn Phúc Tường Hòa
28. Nguyển Phúc Tường Tinh
29. Nguyễn Phúc Nhàn Thục
30. Nguyễn Phúc Nhàn Trinh
31. Nguyễn Phúc Thưy Thận
32. Nguyễn Phúc Thụy Thuc
33. Tȧo thurong
34. Nguyễn Phúc Tinh Hòa
35. Tảo thurong
36. Nguyễn Phûc Lurong Trinh
37. Nguyễn Phúc Gia Trang
38. Nguyễn Phúc Gia Tinh
39. Nguyễn Phúc Thục Tuệ
40. Nguyễn Phúc Nhàn Tĩnh
41. Nguyễn Phúc Nhàn An
42. Nguyễn Phúc Tĩnh An
43. Nguyễn Phûc Thục Tư
44. Nguyễn Phúc Nhu Nghi
45. Tảo thưorg
46. Nguyễn Phúc Phurong Trinh

47．Nguyễn Phúc Miên Cu
48．Nguyễn Phúc Miên Ngôn
49．Nguyễn Phúc Miên Sạ
50．Tảo thưong
51．Nguyễn Phúc Miên Thanh
52．Nguyễn Phúc Miên Tinh ${ }^{(1)}$
53．Nguyễn Phúc Miên Sủng
54．Nguyễn Phúc Miên Ngô
55．Nguyễn Phúc Miên Kiền
56．Nguyễn Phúc Miên Miêu
57．Nguyễn Phúc Miên Lâm
58．Nguyễn Phúc Miên Tiệp
59．Nguyễn Phúc Miên Vãn
60．Nguyễn Phúc Miên Uyển
61．Nguyễn Phúc Miên Ôn
62．Nguyễn Phúc Miên Tru
63．Nguyễn Phúc Miên Khế
64．Nguyễn Phúc Miên Ngu
65．Nguyễn Phúc Miên Tà
66．Nguyễn Phúc Miên Triện
67．Nguyễn Phúc Miên Thất
68．Nguyễn Phúc Miên Bảo
69．Nguyễn Phúc Miên Khách
70．Nguyễn Phúc Miên Thich
71．Nguyễn Phúc Miên Điều
72．Nguyễn Phúc Miên Hoang
73．Nguyễn Phúc Miên Chí
74．Nguyễn Phúc Miên Thần
75．Nguyễn Phúc Miên Ký
76．Nguyễn Phúc Miên Bàng
77．Nguyễn Phúc Miên Sách
78．Nguyễn Phúc Miên Lịch

47．Nguyễn Phúc Hòa Thận
48．Nguyễn Phúc Hòa Nhàn
49．Nguyễn Phúc Hòa Tường
50．Nguyễn Phúc Nhan Huê̂
51．Nguyễn Phúc An Nhàn
52．Nguyễn Phúc Nhu Hòa
53．Nguyển Phúc Hòa Trinh
54．Nguyển Phúc Lưong Nhàn
55．Nguyễn Phúc Trinh Hòa
56．Nguyễn Phúc Lurong Tinh
57．Nguyễn Phúc Trinh Tinh
58．Tảo thurong
59．Nguyễn Phúc Nhu Tinnh
60．Nguyển Phúc Tīnh Trang
61．Nguyễn Phúc Trinh Nhu
62．Nguyễn Phúc Trinh Thuy
63．Nguyễn Phúc Trang Tường
64．Nguyển Phúc Phúc Tường


## 12．3．3．Anh chị em

Anh trương của Thánh Tổ là ngài Nguyễn Phúc Chiêu mất sóm tại Gia Định，ngoài ra còn một số các ngài khác cũng mất sớm ở dấy như Nguyễn Phúc Xưong，Nguyễn Phúc Khải，Nguyễn Phúc Đại，Nguyễn Phúc Nhật．．．，còn các bà thì không dược rô．Hiện Thánh Tổ có 12 anh em trai và 18 chị em gái．

## 12．3．3．1A．NGUYẼN PHÚC CẢNH 阮 祹 景

## Anh Duệ Hoàng Thái Từ

Ông là con thứ hai của dức Thế Tở，mẹ là Thừa thiên Cao Hoàng Hậu．Ông sinh ngày 2 tháng 3 năm Canh tý（6．4．1780）tai Gia Định．

Năm Quí mão（1783）khi ông dự̛̣ 4 tuời，Tây Son tấn công Gia Định ông phải theo Thế Tồ lánh ra Phú Quốc．Khi Thế Tố sắp sang Xiêm gởi ông cho Giám mục Bá Đa Lộc dưa sang Pháp để cầu viện．

Mùa xuân năm Ất tị（1785）ông dến Tiểu Tây（một đảo ở Ấn Độ）．Gạ̣p lúc nước Pháp có loạn，ông phải ở lại thành Pondichery tại Ấn Độ．Đến tháng 6 năm Bính ng̣（1786）ông mới

[^20]sang Pháp. Pháp Hoàng dā dùng vrơng lễ dề tiếp dāi ông. Tuy các cận thẩn của Pháp hoàno phàn đồî vể việc Pháp đưa quấn gang nước ta, nhung về sau, có lẽ do sư thuyết phục của kai Đa Lộc, hòa ước Versaille dược ký kết giửa Bí Đa Lộc (dại diện cho Đức Thế Tố) và Hẩu tượ Mont Morin (dại diện cho vua Louis 16 ). ${ }^{(1)}$ Trong thời gian sống ó Paris cūng nhu ờ Versaille do diện mạo khả ái và là một hoàng từ từ phương ka dến, dân chủng Pháp dua nhau đón tiếp và dặt nhiều bài hát câu ca dể̉ tặng ông. Sống ở Pháp một thời gian, không thấy Pháp hoèng̣ nhắc nhở gi đến chuyện cứu viện, ông cùng giám mục Bá Đa Lộc lên tàu La Dryade trử về lại Ẩn Độ.

Mùa thu năm Đinh mùi (1787) Thế Tổ về Gia Định rã́t nhớ ông, sai quan bọ Hộ Trà̀n Phúc Giai và quan thuộc dội tiểu sai Tổng Phúc Ngọc di dón. Mùa hạ nåm Ky̆ dậu (1789) ông trử về, Thế Tổ an ủi : "Con di đến nơi chân trời góc biền dã 6 nám nay, ngày nay dược tụ hậi thật là trời giúp".

Mùa xuân năm Quí sử (1792) các quar tâu xin lập õng làm Thái Tư, Thế Tổ sách lạ̣p ông làm Đông Cung Cánh Quận công, ban ấn Đông cung, phong nguyên súy, dặt các quan làm việc tại Súy phủ, chọn các dại thần giúp dỡ dể ông quen việc chính trị. Thể Tồ lại cho dụng nhà Thái học, dặt chức Phụ dạo dốc học, Hàn lâm thị họe đệ̀ giảng dạy kinh sử cho Thái Từ. Trịnh Hoài Đức vè Lê Quang Định dượ sung vào làm chức thị giäng.

Mùa hạ năm dó, Thể Tổ thên chinh dánh qui Nhon, dể ông trấn giữ Gia Định, qua mùa dơng dưa ông ra trắn Diên Khánh. Vua ban du rằng: "Từ xura các bạc dế voong không aí là không học nên Thái Giáp nhờ học mà Làm chäu hiền cùa vua Thành Thang, Thành vuơng lo học mà̀ làm vua hiển nhà Chu ${ }^{(2)}$, con lúc rành việc binh nên nghe lời sư phó, siêng nghe giảng kinh sách, học dể cho biểt nỏ dề khi gạ̣p việc binh có thể diều khiển tướng sì, lûc thái bình có thể tể gỉa trị quốc, còn kè tả hưu thì nên chọn những người ngay thỏ̉ng, dưng dùng những người xấu, con nên cố gấng di". Ông bái tạ vâng lời.

Năm Giáp dần (1794) quân Tây Son vây dánh Diēn Khánh, Thế Tồ phải tư thân di cứu viện, thừa co ông dánh úp các lūy Hà Nha, Thị Dâ, Chủ Sona, quân dịch tan vỡ bắt hơn 2000 tù binh. Thế Tồ thấy ông ờ ngoài lâu nên cho về Gia Định.

Năm Đinh tị (1797) ông theo Thê Tổ di đánh Qui Nhon, nồi đánh Quảng Nam, khi quản tử̉ về ông tâu xin cho soạn 'Hiển trung chur thần liệ̀t truyện' chép truyện các bậc tôi trung dòi trước dề khưyến thich mọi người, dực Thế Tổ chấp nhận.

Ông tư chất thông sáng, thông suốt kinh aử, thích nghe những lời nói thà̀ng. Quan Phụ dạo Ng ổ Tùng Chu làm trọn trọng trách của bạc sur phơ, giúp ông nhiều diều bồ ich. Một hôm
 nói : "Ngươi xura làm nhạc như thế nên mơo dộng thiên dịa, càm quỳ thần, mà nay tế ở miếu lại cứ theo tực dùng bọn nữ nhạc, bọn xương hát, thật là vô vịi". Nhiểu kchi ông cùng Tùng Chu bàn luận suốt đêm không biết mệt. Tùng Chu tưng nói : "Súy phủ tay không rời cuốn aách thât là có ich".

Mùa xuân nả̉n Tân dậu (1801) ông bị bệnh dạ̃u mùa mà mất.
Ông mất ngày 7 théng 2 năm Tân dậu (20.3.1801), lúc 22 tuổi. Thế Tổ nghe tin rất thươug xờt, aai Nguyễn Văn Nhân, Nguyễn Tử Chần cùng bộ Lễ lo việc tang. Ông dượ an táng tại Binh Durong, Gia Định.

[^21]Năm Giáp tí（1804）vua cho thờ ông tại Tà vu của Thái Miếu，ban thuy là Anh Duệ Hoàng Thái Tử，lập viền tâm ${ }^{(1)}$ ờ Vỳ Dậ．Nàm Bính dán（1806）lập nhả thờ ờ ấp Binh Lục huyẹn Phú
 Thúy，Thưra Thienn）．

Ông lúc nhỏ gặp vận nưỡ gỉn truân phải phiêu dạt chớn dất khách 6 nảm trời，dược dựg làm Đłong cung trong 8 nAm ，trên trông coi việc nước，durới vồ wề ba quân，uy dúc éáng tó khááp thiễ hặ．Đến khi mất xa gắn nghe tin đều than khóc．
 tước Úng Hòs Công，thứ là Nguyè̃n Phưc Mỹ Thùy（còn có tôn là Kính）dự̛e phong tức Thái Binh Cồng．Nâm Giấp thân（1824）Mỹ Đれừng bị lỗî nặng bát phải nộp ấn thy ${ }^{(3)}$ giáng làm thứ dân．Con cả của My Đurờng là Nguyễn Phúc Lệ Chung lo phụng thở Duệ Anh Hoàng Thái Từ． Đến dời Tự Đức，Lę̣ Chung durọc phong Cảm Hóa Quận Công．

Ông và con cháu mớ ra phòng 1 thự̂c dệ nhất Chính hế，và bài phiên hệ thi dành cho phòng này là ：

> My Duê Tãing Curoing Truing
> Liên Huy Phát Bọí Huong
> Lềnh Nghi Ham Tốn Thuq̣n
> $\sqrt{y}$ Vong Biéu Khon Quang

## 12．3．3．2A．NGUYỄN PHÚC HY 阮 福 Hix Thu的 An Công

Óng là con thứ hai của dứ Thế Tồ，khōng mò mẹ là ai，sinh năm Nhám dền（1782）．Ban dà̀u ông giữ chức Khárn saí Cai đội．Mùa dóng năm Mậu ng̣̣（1798）Chưởg tiến quân Nguyễn Phúc Hội mất，vua muốn chon chúc qúy，các tượa dều dể cư ông，nhung vua ban rảng ：＂Hy tuối côn nhỏ chura quen việc binh＂nế kchōng chấp nhẹ̣n．

Mùa hă năm Kỷ mùi（1799）Thế Tổ thán chinh dánh Qui Nhon，ông ợ lại trấn giữ Gia Định．Mừ hạ năm Canh thân（1800）ông lại theo Thế Tổ di dánh Qui Nhon，khi di dén cưa bể
 Chảng durọc bao láu lai goi ông vé Gia Định．

Ögg tà bậc anh hào dượ mọi ngử̉ kinh nể，ông cơ một cái búa dống thưòng mang theo dề ra lệnh cho mọi người nên dự̛̣ ĝ̣i là Phủ công（phủ là cái búa）．
 quân．Ông dược phong tậng là Đặc Tán Phu Quốc Tượg quân Thiếu úy Quận Công，thuy Dôn Mẩn．Mộ táng tại Gia Định．

Nảm Giáp ti（1804）wua cho thờ ông tại Tà vu của Thái Miếu，nām Giáp tuất（1814）gia tạng Hoài congg，thờ ông tại Triễn Thân tư ${ }^{(4)}$ ．

[^22]Năm Tån mão（1881）vua gia tảng ông là Tôn Nhán Phủ Tả Tôn Chinh，tước Thuận An Công，rồi năm Kỳ hợ（1839）cho dự̆g bia ở mộ phần．

Năm Quí mão（1843）ông đự̛̣ đưa về thờ tại Thân Huân tứ ${ }^{(1)}$ ．
Ông vô tur
12．3．3．3A．NGUYÊN PHÚC TUÂN 院 福 昗
Öng là con thứ ba của đức Thế Tồ，mẹ là Chiêu dung Lâm Thức，nǎm sinh và mất khêng rō．Ông mất năm 12 tuởi，thờ tại Thân Huân từ，táng tại Gia Định．Năm Kỳ tị（1809）cái táng tại Nguyệt Biều，（Hưong Thủy，Thùra Thiên）．

12．3．3．5A．NGUYỄN FHÚC ©ÀI 阮 福 吴

## Kiến An Vuoung

Ông là con thứ 5 của dức Thế Tổ，em cùng mẹ với dức Thánh Tổ，sinh ngày 23 tháng 8 năm Ât mão（5．10．1795）

Năm Đinh sưu（1817）ông dưqc phong là Kiến An Công．
 phung phí，bổng lộc thuờng không đủ．

Lúc dức Thánh Tổ mới nồî ngôi từng ban cho ông 2000 quan tiền và bảo rà̀ng ：＂Bổng lộc của em là đổ béo bở cửa dân，phải cần kiệm dể hương lấy nghiệp nhà，hoang phí chi tổn hại đức，em phải nght ky̌．Ta vì thiên hạ giữ tiền bạc，hă dùng của công mà tạo ên riêng sao ？＂

Năm Quí tị（1833）ông sai tên Lé Văn Quát thuộc hạ trong phủ di Hà Nội mua ngqa，Quát lại dê̂́n Cao Bằng sách nhiễu tiển của dân．quan tuần phù Lạng Son là Hoàng Văn Quyền dem việc dó tâul lên，ông bị phạt mất lurong trong 1 nảm．

Năm Nhâm dẩn（1842）nhân ông tuổi cao nên vua ban chiếu cho miễn quỳ lạy mà chỉ vái mọ̀t vái làm lể khi có yến tiệc trong nội hoăc khi nhận ban thương，năm sau dược cho miễn lễ dâng nrợ chức thọ，đượ cho ngồi hầu ở hàng trên những khi có yến tię̣c lôn．Vua lại cấp cho chiéćc thuyền để theo hộ gíá．Khi ông tho 50 tuổi được vua ban thưởng tiển và các vật hạng，dại dề rất dược vua yêu quí．

Tác phả̉m của ông dể lại là Dưởng mông và Báo quang ${ }^{(2)}$
Ông mất ngày 21 tháng 9 năm Kỹ dậu（5．11．1849），thọ 55 tuổi，dược truy tạng Kiến An Vurong，ban thuy Cung Thân．Tä̉n tại Durong Xuân，（Huroug Thủy，Thừa Thiên）．

Ông có 40 con trai và 41 con gái．Con trường lì Nguyễn Phúc Luơng Kỳ̀ mất năm Mầu tý （1828）dượ tảng Phựg Ân Tượg quân sau cái thành Phung Quốc Khänh Con thứ là Nguyễ Fhúc Lươg Viên vào nâm Quí mão（1843）dự̛̣ phong Phúc Trạch Đình hà̀u，dến nảm Ất mão （1855）tạ̣p tượ Kiến An Quện công．

Ông và con cháu mợ ra phỏng 5 thuộc dệ I Chính hệ，và bài Phiên hệe thi ban cho phòng này là：

[^23]
# Lưong Kiên Ninh Hòa Thụ̣̂t 

Du Hành Suât Nghĩa Phuơng
Drỡng Di TưTg Thü Háo
Cao Tưc Thế Vi Turòng
12．3．3．6A．NGUYEZN PHÚC BÍNH 阮 福 呙
Định Viễn Quạ̃n vurong
Ớng là con thứ 6 của dức Thế Tổ và mẹ là bà Tiệp dư Dưong Thị Sư，còn có tên Nhưu， sinh ngày 16 thàng 7 năm Đinh ty（6．9．1797）．

Khi còn là Hoàng từ ông rất ham chơi nên Thế Tổ hết sức trách mắng，Thánh Tổ lủc chura lên ngôi phài nhiểu lẩn cẩu xin cha tha thứ cho ông．Về sau ông biết hổi cài thay dổi tính nết， tuân theo phép tắc nên durọc ngợi khen．

Năm Đinh sữu（1817）ông dự̛̣ phong Định Viễn Công，năm Nhâm dền（1842）hộ giá theo vua Hiến Tổ ra Bắc sưng làm Ng g̛̣ tiển Thân thần trơng lể nhận aắc phong của nhà Thanh，khi vua hồi loan ban thưưg ông rẩt hậu．

Ông mất ngày 3 tháng 7 nåm Qui họi（ 16.8 .1863 ），thọ 67 tuổi．
Ông là người trung hậu，biết giử phận bề tội nên khi mất vua rất thuoong tiếc，ban thưy là Đôn Lurqug，cấp 10 mẫu thư diển để lo thừa tư．Nhà thờ ở Phú Thạnh（Phú Vang，Thữa Thiên）．Tä̀m ờ Nguyệt Biểu（Huoong Thủy，Thừa Thiên）．

Óng có 42 con trai và 31 con gái．Con trương Nguyễn Phúc Tînh Co vào nām Qui mão （1843）dự̛̣c phong Bái Trạch Đình hẩu，con thứ Tïnh Phuơng án phong Phung Quốc khanh，con thứ Tinh Long ân phong Trọ Quốc khanh．

Óng và con cháu mở ra phòng 6 thuộc dệ I Chính hệ，và bài phiên hệ thi ban cho phòng này là ：

Tnhh Hoài Chiêm Viễn Ai $i$
Cänh Ngrầng Mộu Thanh Kha
Nghiễm Cách Do Trung Đat
Liên Trung ${ }^{(1)}$ Tạp Cát $\ddagger a$
12．3．3．7A．NGUYEN PHÚC TÁN 阮 禋 曋
Diên Khänh Vvrong
Ông lả con thứ 7 của dự Thế Tổ，mẹ là Chiêu nghi Nguyễn Thị Điền，còn hưy là Thàn． Ông sinh ngày 16 tháng 2 năm Kỳ mùi（21．3．1799）．

Ông tính tinh hiền lành，dáng mạo khồi ngô．Năm Đinh sủu（1817）dược phong là Diên Khánh Công．

Năm Canh thin（1820）vì việc riẻng ông tùy tiện dùng roi đảnh cai đội Lê Vān Huơng，việc tâuu lên khi Thánh tổ dang cùng với các Hoàng T̛̛̀ ờ noi diện riêng．Vua rơi nưưc mát mà trách cứ ông rằng ：＇Cai dội là quan của triều đinh，có tội gi thì cứ tâu lên，sao tư quyền lấy roí mà dánh．Phép nước rủa tiên dế dặt ra là chung cho thiên hạ，há anh em ta lắy dó mà dùng riêng． Em không thấy khi tiên đế quở trách nậng nể Định Viễn Công sao，lúc ây Công quá nhỏ，anh hai ba lần cầu xin tha mà tiên dế không tha．Sở dỉ như vậy vì dế lo các hoàng thản，hoàng từ


knấc răn de．Nay trẩm lấy lòng cùa tiên dế làm lòng minh mà yếu thuơng em，thi em cūng phài läy lòng cùa trẫm làm lòng minh mà yêu thuoug trầrn chứ，cùng nhau thận trọng giữ gin luặt
 lạy ta．

Nām Nhâm thin（1832），ông nhẹ ḍ̣ nģe theo lời tên lái buỡn Diệp Liên Phong，lấy thuyẻn nhè Thanh cài trang lám thuyền của minh dề muru tonn trốn thuế，việc phát giác ông hoàng sọ xin chịu tội．Vua thầy ông biểt hô̂i không dám che giấu nên tha tội．Từ đấy ōng cố gấng aửa dổi tinh tinnh nên việc học và dưc hannh càng tāng tiến．

Đến đời Thiệu Thí，ông thương theo hằu một bên vua，tuy ở vai vế trên nhumg kinh cân giư phép．thạ̀n trọng trong công việc suốt 7 năm，nhưng lúc vus dau yếu ông hà̀u cận sớm tồ， nèn vua dí chúc cho vua Dự Tông sau này hạu dāi ông dề báo dáp công khō nhọc．

Năm Canh tuắt（1850）vua thương cho ông mọ̆t chiếc thuyền dùng dê đi theo hầu．lại säch phong cho mẹ ônç làm Chiêu Nghi dể trọn ý cùa tiên dë．
 dò̀ chäng có gì dê chê tuách．Năm Nhām tì（1852）mẹ mất ông quá đau xót，sau lể tiểu turờng thì dau nẹ̣ng．

Óng mất ngày 23 tháng 6 năm Giáp dần（17．7．1854），thọ 56 tuổi，dực truyy phong là Dıẹ̀n Khánh Vưong，thụy Cung Chính Täm ở An Cựu（Huơng Thùy，Thùa Thiên），nhà thờ tại Vy̆ Dạ （Phú Vang，Thừa Thiên）．

Khi óng dau vua dặc biẹt cho ngư y đển bát mąch chữa bệnh，ngày nìo cūng sai ngrời
 nguoơ nhà rà̀ng ：＂C̣à nhà chịu hậu ấn của nướr，chura báo dễn dược một chứt nào，một mai chết đi nuốt hạ̀n må̀ mà thời＂，ông chầng nhác mọ̀t lợi nåo về chuyệa nhà．

Óng có 20 con trai và 28 con gái．Trurởng tự lá Diên Vyc，năm Qui mào（1843）duot phong làm Mộ Trạch Đỉnh hẩu．

Ong và con cháu mở ra phòng 7 thuộc đệ I Chinh hệ，và bài phiên hệ thi ban cho phờng th ：

Diên Hội Phong Hanh Hop
Tronzs Phüng Tuớn Lang Nghi
Họ̣u Ltou Thainh Ti Dị̣u
Diền Khänh Thich Phtaong Huy
12．3．3．8A．NGUYỄN PHÚC PHŌ 阮 福 普
Biện Bản Công
Ong là con thứ 8 của Thế Tồ，mẹ là Cung tần Nguyèn Thị Thoại，sinh ngày 29 tháng 3 nám Ký mùi（3．5．1799）

Nâm Eind sừu（1817）dự̧̣ phong Làm Diện Bàn Công
Nām Binh tuất（1826）òng dặt càn quan chức，đùng ấn tin riêng．Viẹ́c phât giác，ông đến


 ần cho，nếu quen thói không chùa trầm sè vi dagi nghìa mà trị，khōng thề vì em mà bè cong phảp luạt，ngày dêm nên cành tỉnh hôî cải＂．

Từ đó óng rắt hởí không dúm lòm bậy nưa，duy tính hay thien vị，bọn tol tơ dã yéu thich thi ban cho không biết bao nhiêu inà vể，nén trong nhà thvờng túng thièu u．

Óng mất ngày 26 tháng 7 nãm Canh thân（11．9．1860），thọ 62 tuổi，ban thưy là Cung Đốc． Tẩm ở An Ninh（Hượ Thủy，Thừa Thiên）．Nhà thờ ờ Thẩn Phù（Hương Thüy，Thừra Thién） rồi sau dợi vể chùs Thiên Thai ngoại ơ Duợ̆ Xuân（Hưong Thủy，Thưa Thién）．

Öng có 6 con trai và 3 con gái．Ông cùng con cháu mơơ ra phòng 8 thuộc dệ I chính hệ bài phiên hệ thi ban cho phòng ld ：

Tin Đien Tr Duy Chinh
Thanh Tên Lơi Thija Trinh
Tic Cung Thica Hiru Nghi
Vinh Hiến Tạ́p Khanh Danh
12．3．3．9A．NGUYE̛N PHUUC CHÀN 阮 福 日念
Thiệu Hóa Quận Vurong
Ōng là con thứ 9 của dưc Thé Tờ，em cùņ̧ mẹ với dức Thánh Tồ，sinh ngày 10 tháng 3 närm Qúi ḥ̛i（ $30.4,1803$ ）．

Ông tính thị̂n trọng，hiển hòa，cu xự rất lễ dộ nên Thé Tồ rât thurong yều．
Năm Einh sưu（1817）ông dượ phong là Thiệu Hóa Cōng．
Ơag tî̉h ham học，thích làm diểu thiện，Thánh Tổ rất yéu，dern chồ ở ngày trươc cùa minh ban cho，lại cho dưng nhà riéng ờ làng An Ninh làm noi dọc sách khi rành việc triều．Trong vrờn nhià riêng ngoài thì trông tre xanh，bên trong có oo thà sen trấng nên noi này durơ groi là thôn Bạch Lièn và vưon Thè Phụng ${ }^{(1)}$

Đúc Hiển Tồ kêm óng 4 tuối vào dẩu thời Minh Mệnh khi xuất các ${ }^{(2)}$ thuờng cùng ông hoc tạp，rát kinh trong ông．

Ông mất ngày 5 tháng 9 nám Giáp thân（26．10．1824）lúc 22 tuồi vua rát thuoong tiêc phong lâ Thiệu Hóu Quạn Vvong，benn thụy Cung Lự̧ng．Ngày dưa dâm vua lén lả̉u ở cura Đông Nam trơng theo，khớ mà dura tiển．

Khi ông mơơ bị bệnh．Thuận Thiẹn Cao Hoàng Hậu láy làm lo，một hôm thắp hurong khấn trời ：＂Bẹ̆nh Cōng co an khōng，xin mộng cho biết＂．Đến ây hậu mộng tháy một ōng già dển trước mật táu：＂Công mất rồi＂

Tẩm ôqg ờ An Ninh（Huromg Thủy．Thừa Thiên）．Nhà thớ ở Vỳ Da（Phú Vang，Thừa Thien）
Ông cô 2 con trai，con trường là Thię̣n Khuê，nām Át mùi（1835）dược Lập phong Thiệu Hóa Công，sau vì phung phi phạm tọi bị gianng xuổng làm Thuệu Hóa Đinh Hầu，dễin nàm Canh thán（1860）dược phuc nguyên tước．Con thứ là Thiện Chi nām Mệu tuất（1839）dự̛̣ än phong Lại Trạch Định hầu．

Ông cùng con chéu mớ ra Phòng 9 thuộc dệ 1 Chinh hệ và bài phién hệ thí ban cho Phong là ：

Thiền Thiêu Ky Tuần Lý
Vän Tri Tại Mã̃n Du

[^24]Ngurg Lân Tài Chi Lac
Đich Đao Duần Phu Hiru
12．3．3．10A．NGUYÊN PHÚC QUÂN 阮 福 昀 Quàng Uy Công
Òng là con thứ 10 của dức Thế Tổ，mẹ là Đức phi Lê Thị Binh，sinh ngày 7 tháang 4 năm Kỳ tị（20．5．1809），

Ông thuở nhỏ tính ham chơi，kiễu ngạo ngông cuồng．Giáo dạo là Ngô Đinh Giới ${ }^{(1)}$ dạy khá nghiêm nên ông rất ghét．Mật hôm ông khiển tôi tớ bất con ohái trơi nơi sấn，cầm roi mà dánh và bảo：＂Mi dém khinh tau sao ？＂dể làm trò dùa．

Đầu dời Minh Mệnh vua cho Trần Đại Nghìa làm giá dạo cho ông，ban cho Trần Đại Nghïa một cây roi và béo：＂Em nhó của trả̉m sinh ở chốn thâm cung，không dạy bảo không thể trở thành nguời dưe hạnh duryce．Khanh hôm sớm dạy bào，có lổi cứ dánh chớ dể thành ngạo mạn và lười biếng＂．Vua lại sai Hàn lâm Trục giáng Nguyền Đăng St sung vào làm giàng quan trong phù cùa ông．

Năm Đinh sưu（1817）ông dượ phong làm Quảng Uy Công．
Ờng mất ngày 24 tháng 4 nảm Kỷ sừu（26．5．1829）vì bệnh dậu mùa，lúc 21 tuổi，thưy là Cung Trực．Tä̉m ớ Trúc Lâm，（Hương Trà，Thừa Thiên）．

Ông vô tự．Kë̃ tập không rõ．
Bài thieén hệ thi ben cho Phòng là：
－Phung Phui Huy Khài Quáng
Kim Neroc Trúc Tiêu Ky
Điến Hoc Kỳ Gia Chi
Đôn Di Khác Try Tri
12．3．3．11A．NGUYÊN PHÚC CỤ 㲎 䅱 的E Thuring Tin Quận Vuong
Ông là con thứ 11 của dức Thế Tồ，em cùng mẹ vớ Quàng Uy Công，sinh ngày 4 tháng 9 năm Canh ngo（2．10．1810）．

Nām Đinh sưu（1817）dực phong Thuròng Tín Công
Näm Qui mùi（1823）durqe trông coi việc thừa tư Lang Thành Thái Trương Cóng Chúa （Nguyẻn Phúc Ngoc Tü）．

Ông mắt ngày 25 tháng 6 nám Canh ng̣（11．8．1849），lúc 40 tuởi，thuy Ốn Tînh．Tẩm ở Drơng Xuấn Thượg（Hươg Thủy，Thừa Thiên），nhà thờ ở Xuân Vinh（Phú Lộc，Thừr Thiên）． Nǎm phong Quận Vưong không rõ．

Ông có 7 con trai 11 con gái．Con trai thứ 3 là Nguyễn Fhưc Thường Đổng dựce phong VTnh Ân Hầu，con trai thứ 5 là Nguyễn Phúc Thừ̛̀ng Lâu dực phong Trụ Quốc kchanh．

Ông và con cháu mợ ra phòng 11 thự̂c dệ I chính hệ và bải phiên hệ thi ban cho Phòng là ：
Thurờng Cât Tuân Gia Huán

## Lam Tuiy Trung Thanh Curg



Thān Tu Di Tän thic
Thu Îch Mãu Tân Cong．
12．3．3．12A．NGUYĚN FHÚC QUANG 阮福晃
An Khánh Vuong
Ông là con thứ 12 của dức Thé Tố，mê là My̆ Nhân Trịnh Thị Thanh，ông sinh ngày 23 tháng 7 nàm Tân mùi（10．9．1811）．

Nảm Ất dệu（1825）ông dưprc phong là An Khánh Công．
Năm Tān mão（1832）dự̛̣ gia ân hậu cấp．Năm Nhâm thin（1832）tang mẹ dã rong xuôi， ông lại tâu xin gạch ngói và xin chi trước cho tiền bổng của năm sau．Vua ban dụ rầng ：＂An Khánh Công trước dây nhân vì tang riêng nài xin những hai ba lần，trẫon thấy là Thán công nên dực cách ban thường nhiểu cho quẫn dến giúp việc lại gia ân cho mự̂n trước tiền bổng dể lo tang．Nay chẳng biết thế nào là dủ lậ xin nưa，xem ra chì là việc riêng mong dừg dùng lời hàm hồ để quầy rầy＂．

Tờ tâu của ông bị trả lại và nghiêm lệnh ：＂T̛̛̀ nay về sau không chịu an phận mine tâu bạy việc gì thì giao cho Tôn nhần phủ cùng Bộ Hïnh nghiêm trị không tha．＂

Từ dấy về sau ông không dám xin bậy việc gì nưa．
Nảm Quí tị（1833）trong 3 ngày tết，ông thay vua di tế các miếu，bị chậm trễ ông dâng sớ xin chịu tội．Việc dưa xuống Tôn nhân phủ trị tội，ông bị phạt mất một năm bồng．

Ông mất ngày 25 tháng 5 năm Ất ty（29．6．1845），lúc 35 tuổi，thụy là Trang Mần．Tẩm tai Trúc Lâm（Hurog Trà，Thừ Thien）．Ống dưpe thờ tại Triển Thân từ．Nām phong Vurong không rô．

Ông vô tự．Về bau ông Nguyễn Phúc Diên Điệp con của Diên Khánh Công qua kế tập phòng An Khán．ı Vurong lo việc thửz tư và dổi tên là Khêm Thịnh．

Bài phiên hệ thi ban cho phòng 12 dệ I Chính hệ này là ：
Khùm Tüng Xurng Yं Pham
Nhã Chinh Thúy Hoàng Qui
Khớ Đé Dùng Cồn Dr
Quyën Ninh Công Tạp Hi
12．3．3．13A．NGUYỄN PHÚC MÃO 阮 福 昂
Tv Son Công
Ông là con thứ 13 củg dức Thế Tồ，mẹ là Chiêu dung Nguyễn Thị Tần．Ông sinh ngày 2 tháng 10 nàm Quí đâu（25．10．1813）．

Nâm Ât dąu（1825）ông dực phong là Từ Son Công．
Năm Quí tị（1833）phụng mệnh vue di cúng tễ vào dịp Tết nguyên dán bị chạ̣m trễ，vua hạ lệnh Tổn Nhân phủ dịnh tội và ông bị phạt mất ba năm bồng．Vể sau ông biết hớ，lo giữ gìn phép tác，học hành chäm chí dự̛̣ vua rá́t ngợ khen．

Ông mất ngày 1 tháng 7 năm Mậu thìn（18．8．1868），thọ 56 tuổi，ban thưy là Ôn Thận． Tỉm ở Thanh Thúy Thựng，（Thừa Thiên）．Nhà thờ ód Xuân Hòa（Hưong Thủy，Thừa Thiên）．

Ông có 10 con trai và 11 con gái．Con trương là Nguyển Phúc Từ Đàn dượ phong Mộc Đực Hầu，con thứ hai là Nguyễn Phúc Từ Cưong dựe phong Tân Ân Hầu rồi tập tước Từ Son Huyện công．Cháu ông là Nguyễn Phúc Thể Cẩm tập phong Huyện hều．

Ông và con cháu mở ra phòng 13 thuộc dệ I chinnh hệ và bài phiên hệ thi ban cho Phòng là：

Tì Thể Duong Quỳnh Cám
Phu Văn Âi Diều Droong
Bách Chi Quân Phu Decc
Van Diêp Hiệu Khuông Truong
12．3．3．1B．NGUYEN PHÚC NGOC CHAU 阮 福 玉 珠
Bài Thái Công Chứa
Bà là con gái trương của dức Thế Tồ，mệ là Chiêu Dung Phạm Thị Lộc．Bà sinh năm Nhâm dần（1782）．

Năm Mậu Thin（1808）bà lấy chồng là Vệ úy Nguyễn Văn Ngoạn，con trai của Đoan Hùng Quận công Nguyễn Văn Truoung．

Nảm Quí tị（1833）Nguyển Văn Ngoạn mất．
Năm Canh ti（1840）bà dưp phong Binh Thái Trửng Cóng chúa．
Bà mắt vào tháng 7 năm Đinh mùi（1847）thọ 66 tuổi，ban thưy là Đoan Tuệ．
Bà có một người con gái．
12．3．3．2B．NGUYẼ̃N PHÚC NGOCC QUỲNH 阮 福 玉 境
Binh Hurg Công Chúa
Bà là con gái con thứ 2 của dự Thế Tổ，mẹ là Chiêu dung Lâm Thức．Bà sinh năm Mậu thên（1788）．

Năm Mậu thin（1808）bà lấy chồng là Chưởng vệ Phạn Văn Tiñ，con của Tiên Hưng Quận Công Phåm Văn Nhân．

Nām Canh tí（1840）bà dược phong Binh Hung công chúa．
Mưa hạ năm Kỷ dậu（1849）bà mất，thọ 62 tuổi，ban thưy là Uyển Thuc．
Bà có 2 người con trai và 1 người con gái．
12．3．3．3B．NGUYÉN PHÚC NGỌC ANH 阮 福 玉 英 Báo Lậ Công Chủa
Bà là con gái thú 3 của dưc Thế Tổ，mẹ là Chiều dung Lâm Thức．Bà sinh năm Canh tuất （1790）．

Năm Mậu thìn（1808）bà lấy chồng là Vệ úy Truong Phúc Đăng，con trai của Cai co Trurong Phúc Tuắn．

Năm Đinh hơi（1827）Trrong Phúc Đặng vi bứt nguừi Lrái phêp bị cách chư nghị tội，Đ̣̣̆ng sơ tự tử mà chết．Về sau dực khai phuc lại nguyên hàm．

Năm Canh ti（1840）bà dược phong Bảo Lọc Trưong Công chúa．
Mùa xuân năm Canh tuất（1850）bà mất，thọ 61 tuổi，ban thưy là Trinh Hòa．

Bà có 1 người con trai và 3 người con gái．

## 12．3．3．4B．NGUYĒ゙N PHÚC NGOC TRÅN 沅 福 玉 珍 <br> Phú Triem Cong Chúa

Bà là con gái thứ tư của dực Thế tồ，mẹ là Chiêu Dung Hoâng Thị Chức．Bà sinh nãm Canh tuăt（1790）．

Näm Mậu dẳn（1818）bà lấy chồng là Vę̣ ūy Nguyền Đức Long，con trai của Thiếu bào Đố thớng chë́ Nguyè̀n Đứ Thạnh．

Mùa hạ nåm Kỷ mào（1819）bà mất，túc 30 tuối، ban thụy là Tînh Chát．
Về sau dược truy phong là Phú Triêm Truờng Công chús．
Tảm bà ờ Trúc Lâm，（Huortg Trà，Thừr Thién）．
Bà vô tự．
12．3．3．5B．NGUYÊN PHÚC NGOCC XUYÉN 阮 福 玉 玔
Bào Thuận Cong Chúa
Bà là con gái thư nám của dức Thế Tớ，mẹ là Chiêu Dung Phạm Thị Lộe，tức em cùng mẹ với Binh Thái cóng chúa．Bà sinh nè̉ày 5 tháng 9 nám Nhâm tị（20．10．1792）．

Nảm Mạu dần（1818）bà lây chồng là Vệ úy Nguyễn Huỳnh Toán，con trai của Kién Xurong Quận Cóng Nguyển Huỳnh Đức．Nguyễn Huỳnh Toán mất ngay năm đó．

Về sau bà cải giá läy Vệ úy Truơng văn Minh rối chởng cung mât truớc．
Năm Canh ti（1840）bà dự̛ phong Bảo Thuận Trườg Công Chưa
Nāns Tân Hợi（ 1851 bà mẩt，thọ 60 tuải dược ban thụy là Trinh Tuệ．
Bả khônǵ có con，nǎm Ất mùi（1835）nhận con chồng lè Truong Văn Giám làm con két tự．

## 12．3．3．6B．NGUYẼN PHÚC NGOC NGOAN 院 偪 玉 元 Đứ Hòa Công Chúa

 Giáp dần（1794）．

Năm Mậu dần（1818）bà lấy chồng là Vệ úy Mai Đức Nhu con trai cùa Vinh Lại Hầu Mai Đứ Nghị．Đúr Nhu mát ngay vào năm này．

Năm Đinh hợi（1827）bè mất，lúc 34 tuôi dự̛̣c ban thụy là Trang Khiêt．
Về sau durợc truy phong là Đức Hòa Trường Công chúa．
Bà vô tự．
12．3．3．7B．NGUYËN PHÚC NGOC NGA líc 福 玉 J找
An Thái Cong Chúa
Bà là con gái thứ bày của đưc Thể Tồ，mę là Tiệp du Durong thị Dương．Bà sinh ngày 20 thàng 10 nám Binh thin（21．11．1796）．

Nãn Mạau dần（1818）bà lấy chồng̣ là Vệ úy Nguyền Dực Thiền，con trai của Khoái Cháu Quạ̉n công Nguyền Đực Xuyên．Năm dó Nguyễn Đữc Thiền măt．
 chë̉ Vũ Viêt Bữ．

Năm Canh tí（1840）Vũ Viét Tuắn dem quân cứu viện lūy Sa tôn bị thuong nặng nồi mất．
Năm Giáp dẳn（1854）bà dượ phong An Thái Trưởg Công chúa．
Năm Binh thin（1856）bà mất，thọ 61 tuồi dượ ban thuy là Nhu Hòa．
Bà có 3 người con trai và 2 người con gái．
12．3．3．8B．NGUYỄN PHÚC NGỌC CƯU 阮 福 玉 攻 An Lể Công Chúa
Bà là con gái thứ 8 của dức Thế tổ，mę là Tiệp Dư Dưong Thị Sự，tức em cùng mẹ với Định Viễn Quận vrơng Nguyễn Phúc Bịnh．Bà sinh năm Nhâm tuất（1802）．

Nām Qui mùi（1823）bả lấy chồng là ông Lê Hậu，con trui của ông Lê Chất công thần dời Thế Tồ．

Năm Canh dần（1830）Lệ Hậu mất．
Näm Bính ng̣（1846）bè mât，thధ̣ 45 tuổi，ban thuy là Uyển Thuc．
Vể sau mới dược truy phong An Lề Thái Trương Công chúa．
12．3．3．9B．NGUYḔN PHÚC NGỌC NGUYẸT 阮 福 玉 玥
Nghìa Hò̀a Cōng Chúa．
Bà là con gái thứ 9 của dức Thế Tổ，mẹ là Chiēu Dung Tớng Thị Thuận．Bà sinh nàm quí hơi（1803）

Nảm Qui mùi（1823）bà láy chồng là Phó Vệ úy Nguyển Đức Hổ（con trai của Khoái châu Quận công Nguyền Đức Xuyên）．

Năm Binh ngo（1846）bà mất，dự̛̣c 44 tuổi，ban thưy là Cung Khiết，tặng là Nghàa Hòa truởng công chúa．
－Bè có 3 người con trai và 4 ngươi con gái．
$\begin{array}{cl}\text { 12．3．3．10B．NGUYỄN PHÚC NGỌC NGÔN 院 福 王 琂 } \\ & \text { An Nghỉa Công Chúa．}\end{array}$
Bà là con gái thứ 10 của dức Thế Tổ，mẹ Là Đức phi Lè Thị Binh，em gái cùng mê với Quảng Uy Công Nguyễn Phúc Quân．Bà sinh ngày 7 tháng 7 nấm Giáp tỷ̉（11．8．1804）．

Năm Qui mùi（1823）là̀ lấy chồng là ông Lê Vân Yến là con trương của ông Lể Van Phong và là con thừa tự của Tả quân Lể Văn Duyệt．

Năm Ất mùi（1835）xử vụ án của Lề Văn Duyę̣t，Lề Văn Yến bị tội chết．
Nām Giáp dần（1854）phong bè̀ là An Nghla Thái trượg công chúa．
Närn Binh thin（1856）bà mất，dựç 53 tửỉ，ban thuyy lè Trinh Lệ．
Bà có 3 nguvùi con trai．
12．3．3．11B．NGUYẼ̃N PHƯC NGỌC VĀN 阮 福 玉 埃 An Diềm Công Chúa
Bà là con gái thứ 11 cùa đức Thế Tồ，mẹ là Mỹ nhân Cái Thị Thu．Bà sinh ngày 25 tháng 5 năm Ăt sủu（22．6．1805）．

Nảm Quí mùi（1823）bà lấy chồng là Phò mà Đô úy Nguyền Thường Tuân người Phong Điền，Thưa Thiền（con của Thị Trung Đô thống tạ̀ng Thiễu bảo Quận cồng Nguyễn Văn Khiếm），

Năm Mậu thân（1848）Nguyền Thường Tuấn mát．
Nām Giáp dần（1854）bà dược phong An Điềm ô̂ng chúa．
Năm Kỳ ty（1869）bà mất，tho 65 tuồi，ban thuy là Hậu Mẫn．
Bà có 3 ngườ con trai và 3 ggười con gái．
12．3．3．12B．NGUYẼN PHÚC NGỌC KHUĖ 阮 福 玉 珪
My Khê Công Chúa
Bè là con gái thứ 12 cùa dữ Thể Tồ，mẹ lè Đức phi Lê Thị Bình．Bà sinh năm Định mão（1807）．

Năm Ất dậu（1825）bà lấy chồng là Vệ úy Nguyền Văn Thiện（con trai của Kinh môn Quận công Nguyễn Văn Nhân）．

Nǎm Đinh hợi（1827）bà mất，lúc 21 tuổi，ban thuy lè Trinh Ý．
Về sau mới dượ phong Mỳ Khê Thâi Trurờng Công chúa．
Bà có 1 nguời con trai．
12．3．3．13B．NGUYẼ̃N PHÚC NGỌC CO 阮 福 玉 璣

## Định Hòa Công Chúa

Bà là con gái thứ 13 cửn dức Thế Tổ，mẹ là Mỹ nhân Nguyễn Thị Vinh．Bà sinh ngày 22 thăng 7 năm Mậu thin（13．9．1808）．

Näm Kỳ sưu（1829）bà lấy chông lá Vệ úy Nguyẽ̃n Huỹnh Thành，con thứ Kiến xurong quận cong Nguyễn Huỳnh Đức．

Năm Nhâm thìn（1832）Nguyễn Huìnch Thành mất，bà lập am ở làng Dươg Xuân dể ở ${ }^{(1)}$ ．
Năm Binh thìn（1856）bà mât，thọ 49 tuồi，phong tăng là Định Hòa Thái Trưỏng Công chúa，thưy Đoan nhàn．

Bà có 2 nguời con trai．
12．3．3．14B．NGUYỄN PHÚC NGỌC THIÈU 阮 福 $\mathbb{Z}$ 玿
Bà là con gái thứ 14 của dức Thé Tờ，mẹ là Tâi nhán Nguyễn Thị Uyên，nām sinh khồng rô，đực 1 tuổi thì mât．

12．3．3．15B．NGUYẼ̃N PHÚC NGỌCLY 阮 福 玉 理
Bà là con gái thứ 15 cùa đức Thế Tồ，mẹ là Tài nhân Trẩn Thị Hán，bà sinh năm Ky̆ ty （1809）．Bà mất năra Kỳ mão（1819）lúc 11 tuổi．

12．3．3．16B．NGUYỄN PHÚC NGOC THÀNH 阮 福 志 珹
Bà là con gái thứ 16 cùa dực Thế Tồ，mẹ là Tài nhân Phan Thị Hạc．Bà sinh năm Nhām thân（1812）．

Năm Kỳ sửu（1829）bà lấy chồng là Vệ úy Hồ Văn Thâp，con của Phúc Quốc công Hồ Văn Rọi in ，chura nghênh hôn thi bà mắt，dược 18 tưởi，ban thưy là Nhu Khiết．

[^25]
## 12．3．3．17B．NGUYÊN PHÚC NGỌC BİCH 阮 福 玉 習

Bà là con gái thứ 17 của đức Thé̉ Tở，mẹ là Mỹ nhấn TYà̀n Thị Thế．Bà sinh năm Nhàm thân（1812），bà mất nạm Kỷ mão（1819）dượ 8 tuổi．

12．3．3．18B．NGUYEヒ̃N PHÚC NGỌC TRINH 阮 福 玉 珪
Bà là con thứ 18 của đức Thế Tồ，mẹ là Tài nhān Động Thị Duyên．Bà sinh năm Đinh sǐu（1817），mất nåm Qui mùi（1823），duợ 7 tuổi．


BẢN DỒ 5


KIM Qữ chứa Kim Sách đời Gia Long với các chữ "Gia Long Ngū Niên Quán Thán Tôn Thương Kim Sách"
(Kim Sách đo quấn thân dâng lên vào năm Gia Long thứ 5 .)


KIM SÁCH đời Minh Mệnh Chép 20 chữ thuộc bộ Nhật và Eá hị̂ thi

Nhật tur bệ nhị thệ̣p (20 chưu thuộc bộ Nhật

TIVEN, TH, THÃNG, HAO, MINH BIẸN. CHIÉU, HOÁNG, TUÁN, DIÉN. TRİ, HUYÊN, GIÁN, HUYÊM ${ }^{\text {Cl }}$, LICH СНЙ́, СНПÉT, YÉN, HY, DUYËN.

的 HÉE:
MIÉN (Miēn), HÓNG (NnËn), LNG (Thl).


 KHAM (Thư), KE (NqÔn), THUẶT (TÀm) THE ( Ng g C ). THUY (Thect), qUỚC (Bain). Gin (Häa), XUTONG (Tîu)
 Thit witur.
Mirish Mệnh bư nuàn Chinh nguyệt Nguyān dàn
 Áy là ké nghiệp
Ngày Mớng Một théng Glềng năm Minh Mộnh thư tư)

Án : MINH MẸ̇NH THÄN HÁAN

#  

1333.114 NGUYEN PHÚC MIAN TRINH- Tuy Ls yutong133.3.12A. NGUYANPIUCMIENBUOTTuang An Ouany yitus!
13.33.13 NGUYENPHUCMIENTRU'13.3.14A. NGUYEXPHUC MIEN HUU
13.3.3.15. NIGUYEN PHOUCMIEEN VO
13337 A, NGUYE N PHUE MIEN TÔNG ..... HisThanh Oran Coug
$1333,17 A$ NGUVENPMUC MHENTHANH

13．3＿3．18A．NGUYEN PHUC MIEN TÊ－Nghia QuGic COng
1333．19A．Tîo Thương
13＿13．20A．Táo Thưưng
13．33．21A．NGUYẼ̃N PHÚC MIEN TUYEN
1333．23A．NGUYÉN PHÚC MIEN LONG
1333．23A．NGUYÊN PHÚC MIENTÍCII－Trân Man Quẹn Cong
1333．244．Tho Thutoing
13．3．3．25A．Tảo Thương
13．33．26A．NGUYĒN PIJUC MIEN CUNG－Són Dịnh Qụ̂ñ Công
13．3．3．27A．NGUYẼN PHÚC MIEN PIONG－TAn Binh Qu\＆̣n C6nt
1333．28А．NGUYĒN PHÚC MIEN TRACII
13．33．29A．NGUYÊN PHÚC MIENLIEU－Quì ChQロQụ̣̂n COng
133．330A．NGUYẼN PHUC MIEN MÂT－Quảng Ninh Quạn Vưong
13．3331A．NGUYĒN PIIÚC MENLUONG－Sơn Tīnh Quân Công
13．33324．NGUYĒN PHU゙C MÊN GLA－Quảng Btên Quận Công
133333A．NGUYFN PFIUC MIEN KHOAN－Lac Biên Quîn Cong
13．3．3＿4A．NGUYÊN PHÚC MEENHOAN
13．33．35A．NCUYĒN PHÚC MIÊNTÚC－Ba XnyẼ Qrận CAng
13．3．3．36A．NGUYĒN PLÍC MIEN QUAN－KiÉn Tữing CÔng
13．3．3．37A．NGUYÊN PIIUC MIENTUÁN－Hó Thanh Vơong
13．3．3．38A．Teno Thudong
13．3．3．39A．Tủo Thương
1333．40A．NGUYÉNPHUCC MIEN QUAN－Ho Quóc Cêng
1333．41A．NGUYĒN PHÚC MIENKUAP－TuyAn QuẠn Cong
133．3．42A．NGUYEN PIÚC MIENTANNG－Iải Quốc Câng
13．33．43A．NGUYEN PHUC MIENTİNH
1333．44A．NGUYÊN PHÚC MIEN THË－T8y Ninh Quạn Cong
13．3．3．45A．NGUYĒN PGÚC MEN DÂN－TrÁn Tīh Quẹn COnE
1333．46A．＇Г白o Thương
13．33．47A．NGUYEN PBÚCMIENCU－Quảng Trach Quận COng
13．3．3．48A．NGUYEN PHUC MDEN NGON－An Qufic CBng
133．3．49．NGUYÉN PHÚC MIENSA－Tinh Gia Cang
13．33．50A．Tảo Thương


| 13.3.3.52A. | NGUYỄ P PHÚC MEEN TİNH | - Diẹn Quór Córta |
| :---: | :---: | :---: |
| 13.33.53A. | NGUYĒ̃ PHÚC MIÊN SỦNG | - Tuy Bien Quận Công |
| 133354 A . | NGUYĒ̃N PHÚC MEN NGÔ | -Qué Sơn Quận Công |
| 133.3.55A. | NGUYỄ P PHÚC MIÊN KIÊ̇N | - Phong Quốc Công |
| $=13.33 .56 \mathrm{~A}$. | NGUYEN PICÚC MIÊN MIÊU | - Tran Dịnh Quịn Cong |
| 13.3.3.57A. | NGUYÊN PHÚC MIEN LÂM | - lloài Dữ Quạn V Vương |
| 133.358A. | NGUYỄ PHÚC MĖNTIEP | - Ba Xuyen Quạn Công |
| 1333.359 A . | NGUYỄ P PHÚC MIÊN VĀN | - Cẩm Giang Quạn Công |
| 1333.60A. | NGUYÊN PHÚC MIÊN UYẾN | -Quảng Hơa Quạn Công |
| 133.3.61A. | NGUYỀ P PHÚC MIÊN ÔN | - Nam Sách Quạn Cong |
| 13-3.3.62A. | NGUYÊN PIMÚC MIÊN TRU |  |
| 13.3.3.63A. | NGUYỄ PHGUC MIEN KHÉ |  |
| 13.3.3.64A. | NGUYḖN PIIUC MIEN NGỤ |  |
| 13.3 .3 .65 A . | NGUYĒ̃N PHÚC MIÊN TA | - Trán Quac Công |
| 13.33 .66 A . | NGUYỄN PHÚC MİN TRIÊN | - Hoû̀ng Hóa Quận Vương |
| 13.3.3.67A. | NGUYÊN PİÚC MIÊN THẤT |  |
| 13.33.68A. | NGUYỄN PHÚC MIEAN BȦO | - Tan An Quạn Công |
| 13-32.69A. | nguyễ Plức MIÉN Khácl | - Bảo An Quạn Công |
| 133.3.70A. | NGUYỀ N PHÚC MİEN THICCH | - Hạu Lệc Quận Công |
| 133.3.71A. |  | - Kiến Ilòa Quận Cóng |
| 13.3.3.72A. | NGUYĒN PHÚC MIÊN HOANG | -Kién Phong Quận Càng |
| 133.3.73A. | NGUYỄ P PHÚC MÊN CHÍ | - Vĩnh Lạc Quạn Công |
| 13.33.74A. | NGUYÊN PHIUC MLEN THȦN | -Phù Cát Quện Công |
| 13,3.3.75A. | NGUYÊN PHIÚC MIÊN KÝ | - Cẩm Xuyen Quạn Vương |
| 133.3.76A. | NGUYỀ P PHÚC MIÊN BÃNG | - An Xuyên Vương |
| 13.3.3.77A. | NGUYỄ Plức Mî́n SACH |  |
| 13.3 .3 .78 A . | NGUYĒN PHÚC MÊ̇N LİCH | - An Thàrnh Vương |
| 13.33.18. | NGUYẼ̛ PHUUC NGOC TÔNG |  |
| 13.3.3.28. | NGUYỄ PhiÚC Kimué gia | - An Phú Cong Chúa |
| 13,3.3.38. | NGUYÊN PHÚC UYẼN DIEXM | -Lộc Thà nh Cong Chưa |
| 13.3.3.48. | NGUYÊN PHÚC LUƯNG DUUC | - An Thương Cong Chúa |
| 13.33.5B. | NGUYĒ̃ PHÚC QUANG TİNH | - llương La Cang Chuia |
| 13.3.3.68. | nguyên Phóc hóa thuc | - Vinh An Cong Chía |
| 13.33.78. | NGUYĒ̃ P PUÚC TRINH DỨC | - An Trang Cang Chưa |


| 1333188. | NGUYÊN PHÚC NIIU TIUAAN | - Phong Hoda Cong Chúa |
| :---: | :---: | :---: |
| 13.33 .98. | NGUYĒN PRUC NETU THUC | - An Cát Cong Chúa |
| 1333.108. | NGUYEN PHUC DOAN THUAN | - Dịnh Mŷ Cong Chưa |
| 1333.118. | NGUYÊN PHUC DOAN TRINE | - Phú My Cang Chuix |
| 1333.128. | NGUYËN PIUC VİNH GLA | - Phưong Duy Cong Chus |
| 13-33.138. | NGUYÊN PHÚC DOAN THÂN | - Tenn Hàr Cong Chưa |
| 133.3.148. | NGUYÊN PEUUC NHANT THÂN | -Qưyn Ifim Cong Chuis |
| 133.3.15B. | NGUYÊN PHUC GLA TRINH | - Méu Hoa Cong Chus |
| 1333.16B. | NGUYÊN PHÚC GLA TEET | - My̌ Ninh Cong Chusa |
| 1333.178. | NGUYEN PHÚC VINH THUY | - Phor Phong Caing Chala |
| 1333.18 B . | NGUYÊN PHUC VINH TRINH | - Quy Dưc Cang Chúa |
| 1333.19B. | T边 Thương |  |
| 1333.208. | NGUYÊN PHİC THUC THÂN | - Ham Dự Cong Chưa |
| 1333.218. | NGUYĒN PHUC THUC TİNH | - Xuan an Cong Chúa |
| 1333.22 P . | NGUYÊN PHUC TRANG TINH | - Hoa Mỹ Cong Chúa |
| 1333.238. | NGUYÊN PHUC TRANG NHAN | - Triem Dưc Cong Chuig |
| 13.33.248. | NGUYEN PHIC GLA THYY | - Binh Xuan Cong Chue |
| 1333.258. | NGUYÉEN PHUC TRINH TALÂN | - Lại Dữ Cong Chub |
| 1333.26B. | NGUYÊN PHÚC TRINH NHȦN | -Nghĩa Dién Cong Chúa |
| 1333.27B. | NGUYEN PHUC TUONG HOA | - My Ha Cang Chúa |
| 133328 B . | NGUYÊN PHÓC TUƠNG TİNH | - Xuín Vinh Cong Chưa |
| 13.3.3.29R. | NGUYÊN PHUC NHAN THUC | - Gia Lac Cong Chúa |
| 1333308. | NGUYÊN PHÚC NEÀN TRINH |  |
| 133331R. | NGUYEN PHUC THUY THÂN | - Bình Thanh Cóng Chúa |
| 1333328. | NGUYÊN PHUC THUY THUC |  |
| 1333338 . | Tino Thưong |  |
| 133334 B . | NGUYEN PHÚC TINH HOA | - Thuán le Cong Chusa | 13.3335B. Táo Thutong

133336B. NGUYĒN PEUC LUONG TRINH - B́́i Ấn Cêng Chứa 13.33.37B. NGUYEXN PHÚC GLA TRANG 133338B. NGUYEN PBUC GLA TZNH - Kim Hưong Công Chüa 13.3339B. NGUYÉN PHÚC THUC TUẸ -Vinh Chán Công Chúa 1333.40B. NGUYÉN PHÚC NILÀN TINH - Thuân Hòa Cong Chía 1333.41B. NGUYÊN PEỨC NHAN AN - Phương Hương Công Chúa
13.3.3.42B. NGUYÊN PIÚC TİNH AN

133_3.43H. NGUYÊN PILUC TIIUC TU
1333.44B. NGUYË̀N PIUUC NITU NGII

- Nphīa Dương Cong Chưa
- Xuân IIba Cong Chúa
- Xula Lai Cóng Chúa


### 1333.45B. T:

13.3-3.46R. NCLYF̄̃N PIÚC PHUƠNG TRINI - PhU Hậu Cóng Chúg
13.3.3.47B. NGUYĒN PHÚC HOA THíN - Dioh Thành Cong Chúa
1333.48B. NGUYĒN PITĹC IÔA NIINN - Mŷ Duę̃ Cang Chưa

13_3.49B. NGUYÉN PHÚC HÒA TUƠNG - Hưng Khé COng Chúa

13.33.51B. NGUYÊN PHÜC ANNHAN - Xuán VAn Cang Chúa
13.33.52B, NGUYÉN PIIÚC NIU HÒA -Da Lọ́c Cong Chúa
13.3.3.53H. NGUYEN PHÚC IOA TRINH - Lám Th\&nh Cong Chúa
133.34B. NGUYÊN PHÚC LUONG NLAXN -Thông Lãng Cang Chía
13.33.55B. NGUYÉN PIIU'C TRINII HOA
13.33.368. NGUYĒN PIIUC LUÓNG TİNH
13.3.3.57B. NGUYĒN PIIÚC TRLNII TlNE - Bát Trạch Cong Chuia
13.3.3.58B. Tảo Thưong
13.33 39B. NGUYẺN PHÚC NIIU TİNII
133.3.60B. NGUYÉN PHÚC TĨNII TRANG

133_3.61B- NGUYẼN PLIUC TRINII NIU - My Trach Cöng Chúg
1333.62B. NGLYÊN PIIUC TRINH TIIUY
13.33.63B. NGUYÊN PIIÚC TRANG TUONG - Binh Long Cóng Chúa

13_3.64B. NGUYÊN PHÚC PHÚC TUƠNG - Nphi XuÃ Cong Chúa


## CHUA THIEN MU dữi thới Hiên T6

Ngu ché : Tifing chuông Thien Mu (Cành thừ 14 của đất Thắn Kinh)
Chùa Thiên mu: Kớt ngưng tinh khi Sông nùi anh linh.

Húng tring quay triéu vé chơn Kinh thânh
Mânh mế cúi nhin xuơng miến Hương thùy.
Mờ mang Liên hoa đao phàp - Un đưc bơi diệp chân như.
Trời đoài nghī đớn Thänh ${ }^{(1)}$ khiớn Thắn nữ giàng xuơng cho mơ mang co nghiẹp
Thánh thu mộnh ó Trới cho Pham cung düng lân of nhạan lânh phức duyên.
Nên đặt danh chùa, truyên đơi thång tich Lai bày Thanh ỳ, tron vẹ thiẹn duyên.
Doe vân bia làm sáng soi cảnh síc.
Nghe chuông chủa df̂ giác ngọ non söng.
Gó cao chùa of trắn dòng trong, Nhu ánh trăng râm rạng cời không. Trầm tám tiống kình tiơu oân kết Ba nghin cosi tuc láng to lòng. Ving vång truata vang u gidi càm Ngăn nga saing vọng đạo thiốn nớng. Dấu Phạt cóng Thán ban bớn bé Nhăn lânh quâ phưc khấp non sông.

Ngư che thi: Thiên Mụ chung thanh
(Thần Kinh đ̧̣̂ thập tứ cành)
Thiên Muy tư dinh dọc tru tinh sơn xuyên linh sàng Loing bán hơi thù dào củng Kinh thành H
Xiến phât Liên hoa chi phàn giơi-Diệu hàm Bơi diêp chi chầ thuyên.

Thien quyón Thanh nhi triẹu co thư dia giang tubing Thấn nữ.
Thành thừa Thiŝn nhi tich phǔc tư sơn doanh kiên Phạm cung.

C6 hưu thi danh vinh luu thâng tich-Trùng minh Thänh niệm viền mần thiẹn duyên.
©̂́ bi vần nhi kim bich tâng huy-Thính chung hường nhi bữu châu giác ngô.
Cao cuơng cố sát trăn tiên xuyên
Nguyệt tương thường viên tư tại thièn.
Bach bát hồng thanh tidu bách kớt
Tam thiên thé gidi tinh tam duyên.
Täng hoăng nge nhạt u minh càm, Liêu lự̛̣g dấn tiêu đ̛̣̣̂ vi huyến. Phạt tieh thánh công thúy hài võ, Thiện nhần phúc quả phô cai diến.

[^26]
## DỨC HEÉN TÓ CHUONGOOÀNG DÉ



Bia khác Ngus chê "Hương Giang Hıếu Phiêm" bên sông Hương

## 13．1．THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP

Hiến Tồ Chuoong Hoàng Đế húy Nguyền Phúc Tuyền 阮 福 酸．còn húy là Miên Tông và húy là Dung ${ }^{\text {（1）}}$ ．Ngà̀i łà con trương của Đức Thánh Tô Nhản Hoàng Đế Nguyễn Phúc Kiểu và Hoàng Hậu Hồ Thị Hoa．Ngài sinh ngảy 11 tháng 5 năm Đinh mão（16．6．1807）tậi ấp Xuân Lọc ợ phia dông Kinh thành Huề ${ }^{(2)}$ ．

Lúc sinh đự̛̣ 13 ngày thì mẹ mất，ngài khóc mài．Thuận Thiên Cåo Hoàng Hậu dem về nuôi ở trong cung．Đứ Thế Tổ có dến thăm và bảo rằng ：＂Trè con mới sinh ra mà đã biết thườg khóc mę，sau này thế nào cūng giữ trọn dạo hiếu＂．Thế Tổ bèn đật cho tên là Dung．

Đầu dời Minh Mệnh ngài dự̛̣c xuắt các và dến Chí Thiện dường dề học．Đến năm Canh dần（1830）ngài dược phong là Trường Khánh Cōng．Năm Đinh dậu（1837）dực kiêm nhiếp Tôn nhân phủ Tả tôn chinn ${ }^{(3)}$ trồng coi căc việc thuộc dòng họ，từ việc lập các phố，ban chữc tước cho dến việc dịnh phép tấc，chọn nhân tài，giúp đỡ người trong họ．

Ngài durợc dức Thánh Tổ dặc biệt yêu thưong，những lúc Tế giao tên ngài dược mật cáo dể cà̀u trời，trao mệnh nước cho ngài．

Ngày 19 tháng 12 nām Canh tí（1840）Thánh Tồ se minh gq̣i ngài vào hầu．Đến ngày 28 lại cho gọi ngài cùng các thân công，dại thần và̉ chầu．Thánh Tố dụ với cố mệnh dại thẩn ${ }^{(4)}$ Truong Đảng Quế cùng với các quan rằng ：＂Hoàng trưởng tử Truv̀ng Khánh Công về thế thứ là hàng trương，kể về dực lẩn tuổi đáng dược hưởg ngōi lớn，các khanh nên hết lòng phò tá， nếu thấy làm việc gì không hợp lê thì nên dẫn lời của trẩm mà can gián＂．Trước mặt thân công và dại thẩn Truong Đăng Quế tuyên bố ：＂Hoàng dể ban rằng ：Hoàng trưởng tử Mién Tông sẻ̉ nôî ngòi＂．

Ngày 20 tháng giệng năm Tân sưư（11．2．1841）ngài lên ngôi ở diện Thái Hò̀a，dặt niên hiệu là Thiệu Trị．

Ngài vốn người hiền hòa，siêng nāng việc nước nhưng không bày ra nhưng việc mới．Mp̣i công việc nội trị cūng như ngoại giao đểu noi theo đời Thánh Tổ，mong giữ gìn nhừng thành quả dạt dượ，nối tiếp và hoàn thiện những công việc còn dở dang．

Việc ngoąi giao thì dới với Trung Hoa，ngài cho sứ sang báo việć tang và đến nãm Nhâm dần（1842）ngài ngu giá ra Bắc nhận sắc phong cùa triều dinh nhà Thanh．

Vói các nước Xiêm La và Chân Lạp lại gặp nhiều rắc rôit và vì thế ở miền Nam có giạ̉c giả nổi lến．Cuô̂i dời Thánh Tổ quan lại ta ợ Chân Lạp làm nhiều việc trái lẻ nên ngừ̛̛i Chân Lạ thương cấu kết với quân Xiêm nổi lēn dánh phá khiến quân ta dẹp mãi chẳng yēn．Thưa cơ dó có Lâm Sâm cùng với các thầy chùa nổi loạn ở Trà Vinh．Khi ngài lên nôi ngồ nghe lợi tâu của Tp Quang Cư cho quân rút khỏi Chân Lạp về trấn giữ An Giang．Thừa dịp này quân Xiêm dem binh thuyền dánh phá miền biên giới phía nam，ngài phải cho các tương ợ triều đỉnh dem quân dánh dęp Ląm Sām và đầy lùi quân Xiêm ra khỏi biền giới．
 tên theo thé thúc dượ quy định，có tên lè Miēm Tōng

 sau chùa Diệu gar duroce dụng tên tail dày．


 hôn．



Tuy nhiên nước Chên Lạp vẫn khồng dự̛̣ yên ồn vì quẫn Xiêm vốn tàn bąo nêo Nặc Ông Tôn em của vua Chán Lạp phải sang miền Nam nước ta cầu viện. Nūm Ất tị (1845) ngài sai Vù Vãn Giài kinh lý nước Chàn Lạp. Lần này quân ta tiến dển Nam Vinh, sau dô cùng quân Xiếm giàng hòa và phong cho Nặc Ôug Tôn làm vua Chân Lạp, nhạn gu trièur cớng và quàn la rût về nước.

Trong thời ngài trị vì, người Pháp thuờng tim cách can thiệp vào nội bố nước ta, ho láy việc cấm dạo làm cớ dem binh thuyền dến các cảng. Khi ngài mój lén ngôi còn khoan dung trong việc truyền dạo Thién Chúa nhung việc giam các giáo sì thì vần còn. Năm Qui mão (1843) trung
 (1845) Thiếu tá Phăp là Duplan dem tàu chiến dén Đà Nã̃ng xin tha cho giám mưc Lefèvre dang bị giam tại Huế; rồi năm Đinh mùi (1847) trung tá Pháp Rigault de Genouilly lại dem tàu dén Đả Nầng yêu cầu bỏ dụ cấm dạo, và xung dột xày ra ớ hai bên. Dáy là lần giao tranh dầu tiên giữa quân tả và quân Pháp, két quà thuyển của ta đều bị bấn chìm. Tư đó viẹc cám dạo Thiên Chúa càng nghiêm ngặt.

Việc nội trị thi ngài chỉ nối tiếp triều Minh Mẹnh, ngài cūng chủ trọng vể việc học hành, cho soạo tiểp bộ Thực lục vể Liệt Thánh và hoàn thành bọ̃ Đại Nam Hội Điến Sừ Lệ vào tháng 6 nảm Quí mào (1843).

Vể việc dòng họ thi ngài sai soạn tiếp Ngoç Điệp về Thánh tổ, tiếp tục chỉnh dởn việc dịnh thể thứ ơ các Phòng. Năm Ất ty (1845) ngự chể ben cho các Phòng nhừng bộ chư Hán để theo đó mà dật tên cho con cháu về sau. Rồi cho dịnh lại gố quan lại ở các Phù Hoàng tür Thár công. Ngài còn cho sửa sang lại lāng tầm của Liẹt Thánh dời troớc.

Ngài sổng hoàn toàn theo tinh thần của nhà Nho, läy diều thiện làm dểu, ngài thường dẫд câu "nghe dược diều thiện thì bào cho nhau biết. thãy diểu thiện thì chỉ dẩn cho nhau, giói diều thiện thì làm chủ dân chúng", Nhưng ngài vốn mến chuộng lýf thuyết nhà Phật dúng với 4 chữ ngài thường bào "cu Nho mộ Thich". Năm Giáp thin (1844) ngài cho dựng tháp Từ Nhăn (sau dồi là Phước Duyên) tước chù̀ Thiên Mụ dể cầu mong bà nội ngài (Thừa Thiên Cao Hoàng Hạ́u) sống trên 80 tuổi. Tháp cao 3 turợg 7 thước $(21,28 \mathrm{~m})$ dể thở 7 vị cổ Phậts mưc dich ban ân huẹ ra khắp bốn phưong. Rổi nām Binh ng̣ (1846) cho dựng chùa Diệu Để ở phía dōng Kinh thành, ngay tại nooi ngài sinh ra dời, dê mong cho dân chúng tiền gần dến diều thiện. Lại nhân
 chùu Diệu Đế vào tháng 6 năm Bînh ngo (1846) trên chuông có ấn "Hoan phụng Ngü Đại Đồng Đường nhất thống Thiệu Trị chi bưu"u" và có ghi lời kệ rằng :
".
Nguyẹn thứ chung thanh siêu phàp giờ
Thiét vi u ám tất giai vãn"
Mong tiễng chuing vurơt qua phaip giới
Đé truyên vào môi néo tối tam"
Trong thời gian ngài trị vì dất nược dã ổn dịnh nên ngài thuờng hay ngư dụ. Vớn học rộng hièu biét thiè̀u va van hay chữ giòi nèn ngải sáng tảc rât nhiéu thơ vān. Một kổ thờ của ngài dược chép trong Ngự chē" Bác thành thi tập, Ngư chễ danh thăng dồ hội thi, một số bài dự̛̣ chọn ra khắc vào các bia dụng quanh Kirh thành hoặc ờ trong nuớc dể ghi lại nhưng tháng cành. Thơ của ng̣̀̀i hằu hểt là chữ Hán, ngoài nhựg bài có tịth cách khuyẽn rān, y tải dạo thánh hiển, rät nhiều bài thơ tà̀ cành diển tả tinh cảm cùa ngài trươ cảnh sấc của dất nước :
 An Phong Cuặ $\begin{gathered}\text { Vurong Hông Bảc là } 5 \text { đờ. }\end{gathered}$

Ba binh Hurnes thiy lung yèn săc
Chu truc thàn phong dọns lồ thanh
Thiên tín vị can nhu ngan thuryng
Som hoo do luyèn két zän anh
(Huong giang hiểu phiēm)
(Huoms, kiang song lạng lồng sä́c khö i
Gìi) serm thuyèn ruòi dông mái cheo
Surmg dong churu khò bờ sông lạne
Hoa núi con viume ding mà troil)
(Sorm dapo Huorig giang)
hoặc dầy thiền vị :
Bach bát hồng thanh tiêu bách kết
Tam thièn thég giót tinh tam duyèn
(Thién Mụ chung thanh)
|Träm tám liêng chuông tan nghiẹp chuơng
Ba nghin thế giời tinh tom duyên)
(Tiéng chuōng Thiēn Mụ)
Trị vi được 7 năm thì ngài mất. Ngài mất ngày 27 tháng 9 nām Đinh mủi (4.10.1847), thẹ 41 tư̂i.
*
Ngài là người rắt trọng dạo thânh hiển, mẹ mất sợm, một lòng trọn hiếu với cha với bà nọi, tính tình ngài lại diềm đạm nên công việc ngài thi hành không có gì vurọt quá những lề lô̂i cảc đời trước. Ngài rất lo lắng việc nược, trọng nhân tài, xa lánh người xấu, nhữg kẻ xu nịinh. Một lần ngài di bái yểt lăng Thải Tổ Gia Dũ Hoàng Để trở về, xem dánh cá trên sông Hương. bọn thị vệ và chài lưới lén bỏ trã̛̛c cá vào lưởi dể khi cất lượi lền cho ngài thấy nhiều cá nhảy tung tăng. Ngài liền bảo các quan theo hầu rà̀ng : "Ngày xura viên quan coi ao nuôi cá mà Tử Sản ${ }^{\text {(1) }}$ không trông thấy nèn mới nôi đôi dược Tử Sản, nay bọn phường chài đánh cá trước mát ta mà còn đám nói dô̂i. Xem việc này thỉ đủ biết bọn sủng thần thật dáng ghét". Rồi ngài ban ngư chế thi trong dó có câu: '
"Ngu tiếu tu tring viễn hánh thân
(Việe đánh cá tuy nhỏ nhung rản phải xa lánh bọn nịnh thần)
Tuy nhiên thờ gian trị wì của ngài quá ngắn ngưi, các quan dại thần khōng hiểu thời thế chẳng theo kịp nhửng biến chuyển cưa thế giới nên không cô những cải tố thich hợp rất cẩn thiết cho hoàn cảnh đất nước lúc bấy giờ.

### 13.2. LĂNG, MIẾU THỜ VÀ CÁC TỮ̛C HIỆU ロƯƠC TÔN PHONG

Ngài mất, lăng xây tại làng Cur Chính (Hurong Thưy. Thừa Thiên) gọi là Xurong Lãng.
Vua Dự Tông lên nối ngôi dâng tôn thụy là : Hiến Tổ Thię̣u Thiên Long Vận Chi Thiện Thuần Hiếu Khoan Minh Duẹ́ Đoán Van Trị Vū Cōng Thánh Triêt Chuoong Hoàng Đế.
 ca nấu ãn rối nói đớc thạ̉t có lý dế Tử Sàn tin là cá cón trong ao.

Ngài dự̛̣c thờ ở Thế Miếu tại án thứ nhát bên phải，thờ tại diện Phung Tiên trong Hoàng thành và thờ tại điện Biểu Đức ở Xươg Lăng．Ngoài ra ngài còn được thở ở chùa Diệu Đée vè xem như vị sáng lập ra chùa này．

## 13．3．GIA BÌNH

## 133．1．Hậu phi

## 13．3．1．1．PHAM THI HÀNG 范 氏 䲞 <br> Nghi Thiên Chuoong Hoàng Hậu

 Hạc ；＂Ás Bà là con gái của Lể Bộ Thượng Thur tặng Cần Chính Điện Đại Học Sĩ phong Đúc Quốc cóns Phạm Đăng Hurng．Bà sinh ngày 19 tháng 5 năm Canh ngọ（20．6．1810）．Thuờ nhỏ bà thich dọc sách，thông kinh sứ，tinh rất hiếu hạnh．Nām bà 12 tuổi mẹ bị bệnh thich nằm một minh không cho gia nhên tới hầu，bà phài một minh lo thuốc men corm nước．Đễn khi mẹ mất bà than khóc mài，xa gần đểu nự tiếng ngợi khen．Thuận Thién Cao Hoàng Hậu nghe tiếng hiền dức tuyển vào cung cho hầu Hiến Tổ nở tiềm để．Vỉ dực hạnh và thuận thảo nên dự̛̣c vua rất sùng ái．

Đồng thời tiến cung với bà có Lệnh phi Nguyễn Văn Thị Nhiệm，con gái của Kinh môn Quag̣n Công Nguyền Vản Nhân，nhờ tứ̛̛c cha nên Lệnh phi có vị thứ ở trên bà．Một hồm Thánh Tồ ban cho hai bà mởi ngươri một chiếc áo hoa bà̀ng sa，khi dến bái tạ thi dự̧c Thuạn Thiên Cao Hoàng Hậu han cho mỗi ngừ̛̀ một chiếc nút áo bọc vàng．Hai nút áo đó một nủt chạm binh chim phụng，một nút chạm hình hoa nện Hạau truyền lệnh gói kìy，cho hai người chọn và dặn không dự̛̣ mờ cứ đề vậy mà dâng lên và chúc rằng ai chọn đượ nút chim phụng thi sinh con truớc．Bà nhường cho Lệnh phi chọn truớc，dến khi đâng lên thỉ bà chọn được nút có chạm hình chín phụng．Điềm dó dúng với nhựng việc xày ra sau này．Nãm Giáp thân（1824）bà sinh Diēm Phúc Công chứa，cách năm sau sinh Công chưa Uyên Ẏ．Một hôm bà nằm mộng thä́y thần nhản áo dai iụng thưng，tớc và mày trấng xóa dern trao cho bà một mảnh giấy vàng chữ dỏ có dáu triện và một xâu chuỗi ngọc trong sáng，bảo bà xem dó sè thấy nghiệm về sau，bà đốn nhận và sau dó có thai sinh ra Dực Tông Anh Hoàng Để vào năm Kỷ̀ sưu（1829）．

Bà là nguợi kính cần nghiêm trang cử chi hộ lễ．Những lúc có khánh hạ triều bái trong cung bà lúc nào cûng giữ dúng lễ nghi，mọi người trông dung mạo dều phài kinh nể．

Khi Hiến Tồ nô̂i ngōi phong bà làm cung tần．Năm Nhâm dần（1842）vura ra Bắc làm lễ thụ phong dần bá theo hầu，vì ît cưng tần dj theo nen bà dược hằu cận bên vua．Những tín vật và ấn triện đều dự̛̣c giao cho bà cất giữ．Khi hồi loan thân thể tiều tụy，tốc rụng nhiều，đó cūng là do lòng kinh cẩn lo àu của bà mà sinh ra như vậy．

Hiến Tồ mỗi khi rành rổi dọc sách dến khuya chưa ngủ，bà hẩu cận chẳng biết mệt，nhiều khi gà gáy sáng mới ăn corm tôi．Bà dổi với Lệnh phi hết lòng thương yèu，với các cơ thiếp khác hết sức nâng dỡ，lạj thường khuyên các cung tần gấng sực trong công việc mà chẳng hề có ý tranh cạnh，khi nguời khác có lồi bà thường tự nhận láy làm lồi của minh．

Năm Qui mão（1843）bà dượ phong làm Thành phi，Năm Bính ago（1846）durọ̣ phong Qui phi．

Tinh bà nhớ daí，tất cả những việc xưa trong sách，hoặc nhựng diều ghi chép trong các vān thu bà chỉ dọc qua là nhớ ngay，mồi khi vua hỏi dễn là bà tâu ngay không hề thiếu sót．Khi vua ngư ở Khäm văn diện bàn việc nước thì bà ở sau vách đẻ̛ nghe lời tâu của bá quan và lợi
chi thị cưa vua dề khi cần mà trình lại．Việc trong cung thì bà hết lông nuôi nấng dạy dổ cạc Hoàng tử，Hoàng nữ．Hiến Tổ rầt ngợi khen và trọng vọng bà，mỗi khi kiến diện thương g̣̣i là ＂Phi＂mà không gọi tên．Hiến Tổ từng bảo：＂Phi tính thạan trọng nuôi tất cả Hoàng tử và Hoàng nữ như con của minh，có đúr như thế tữc phúc lón cho con cháu sau này＇．

Khi Hiến Tồ dau nặng bà phục vụ ngày dèm．Nhựng việc về sau bà dều dượ vua dặn dò ky̆ càng．Vua lại bào với quà̀n thần ：＂Quí phi là nguyên phơi của trầm，phúc đự hiến minh giúp việc trong cung cho trẩm đã 7 nảm，ý trầm muốn lập làm Hoàng hậu tiêćc thay chura kịp＂．

Nåm Kỷ đệu（1849）vua Dự Tông tôn bà làm Hoàng Thái Hậu．Nâm Quí mùi（ 1883 ）vua Dự Tông mất dể đi chiểu tấn tôn bà làm Tử Dũ Thái Hoàng Thái Hậu nhưng dển nảm Ảt đạuu （1885）mới làm lề tôn phong．

Bà ớ trong cung ngôi tôn cự cao，hương sự phụng dưỡng cưa thiên hą nhưng tỉnh bà cà̉n kiệm，dồ dùng và y phục rất đơn sơ chầng khác gì lúc chura ờ ngôi cao．Bà thường bảo chura làm ich lợi gì cho nư̛̛c nén phải tiết kiệm，lại từng nơi ：Nhớ lúc còn trè̉，nhà không đủ tiền để thắp đầu suốt đêm，nay nhờ ân trợi hường dược giàu có khắp bốn bề，cái gi cūng dự̛̣c cung phụng thi nên lấy đủ dùng mà thôi con thì giự lại để dùng vào việc nưức＇．

Sau khi vua Dục Tõng mất，tai bà bị diếc mắt không nhin rõ．Quân Pháp xâm lấn các tỉnh miền Nam nược ta trong dó có quê cùa bà，quan lại chia thành hai phe chử chiến và chù hòa， phe nào cūng trá mẹ̃nh bà dề truyện lệnh như giam tự quân（vua Dục Đữe），lập Nguyễn Phúc Hồng Dật lên ngôi rồi hại，dưa Nguyễn Phúc Uñg Lịch kễ vị．．．

Khi Kinh thành ố biến vào năm Ät dậu（1885），bà bị ép dura ra Quàng Trị，bà không chịu di，quan lại phài dưa bà về lánh mình ở Khiêm cung．Sau dó Nguyển Văn Tường rước bà về cung dë̀ yên lòng thiên hạ．

Bà là ngượi có dức lớn，là người vq̛̣ biết chām lo cho chổng，người mẹ hiền nghiêm khấc ràn đạy con．Những lời của bà dạy đều được ghi trong Từ Huấn Lục．Bà thường láy chữ Khiêm mà khuyền răn，Kinh lề có câu＇Quân tử dỉ Khiệm thôi vi lễ＇（nguời quân từ lắy nhưn nhường làm phép tắc）．

Năm Định hơi（1887）vua Đồng Khánh dâng tôn hiệu là Tự Dũ Bác Huẹ Thái Hoàng Thái Hậu．

Bà mát ngày 5 tháng 4 năm Tân sưư（22．5．1901）thọ 92 tuởi，vua Thành Thái dâng Tôn thụy là ：Nghi Thièn Tá ${ }^{(1)}$ Thánh Từ Dù Bác Huệ Traí Cung Tuệ Đạt Thọ Đức Nhân Công Chuong Hoàng Hậu．An táng tai Xurong Thọ Lảng ó làng Cu Chính（Huoong Thủy，Thưa Thuèn） nằm ở phia bên phải ngoài la thành của Xurong Lāng．

Nām Kỳ đậu（1849）nhân Tứ tuần khánh tho của bà，vua gia tạang cho thân phụ của bà là Phạu Đăng Hung là Đạc Tiến Vinh Lọ̣c Đại Phu＇lhái Béo Cẫn Chính Điện Đại Học Sỉ tước Đức Quốc Cōng thuyy Trung Nhã，cho lệp nhà thờ ở Kim Long gpi là Eức Quốc Công Từ．Tháng 7 năm đó truy tặng cho Cao tồ，Tằng tồ và tổ phụ của bà．

## 13．3．1．2．NGUYĒN THỊ NHÂM 沅 代 任 <br> Lệnh phi

Bà là con gái của Kinh Môn Quận Công Nguyền Vān Nhân，năm sinh và mất cùng mụ̂ phẳn không rõ．Bà sinh dược một Hoàng Nữ là Nguyễn Phưc Nhàn Yên

[^27]
## 13．3．1．3．NGUYỄN THI XUYÊN 院 氏 川 <br> Thục Phi

Bà húy Nguyễn Thị Xuyên còn húy là Quyên，người phương Thuận Trach（Lê̂ Thủy．Quàng Bình），là con gái của Chường Cơ Nguyễn Văn Phụng trông coi việc binh tại Hải Dương．Bà sinh ngày 2 tháng 6 năm Mậu thìn（24．7．1808）．Bà tấn cung năm Ất dậu（1825）khi vua Hiến Tổ dang còn ở noi tiểm để．

Năm Tân sửu（1841）bà được phong Cung tần，năm Qui mão（1843）phong là Đức tấn， năm Bính ngọ（1846）phong là Thục phi．

Bà mất ngày 22 tháng 8 nãm Ất dậu（1885），thọ 78 tuổi ban thưy là ý Thuận．Mộ tại Durong Xuân Thượng，Hưong Thủy，Thưa Thiên．

Bà sinh dược 2 Hoàng từ là Nguyẽ̃n Phúc Hồng Y，Nguyễn Phúc Hồng Kỷ và 1 Hoàng Nữ là Nguyễn Phúc Vi Nhu

## 13．3．1．4．VŨ THỊ VIỆN 武 氏 媛 <br> Lurong phi

Bà húy Vũ Thị Viện ląi húy là Đoàn Viên 崜 ngừ̛i huyện Hưong Trà（Thừa Thiên），là con gái của Phó vệ úy Vũ Hưu Lình．Năm $\sinh$ và mất khōng rõ．Bà sinh được 4 Hoàng Tử và 2 Hoàng Nữ ：

## Hoàng Tư

－Nguyễn Phúc Hồng Hưu
－Nguyền Phúc Hồng Kiẹn
－Nguyễn Phúc Hỗng Bàng
－Nguyển Phúc Hồng Thụ

13．3．1．5．NGUYẼ NTHI HUYÊN 阮 \＆㜐
Đự tần
Bà người Phú Vang，（Thừa Thiên）là con gái của Khoái châu Quận Công Nguyễn Đức Xuyên（chức Chương Phủ sự tặng Thái phó）．Năm sinh và mất của bà không rõ．．Bà sinh được 1 Hoàng Tử là Nguyễn Phúc Hổng Diêu và 1 Hoàng Nữ là Nguyền Phúc Đôn Trinh

13．3．1．6．TRUONG THỊ THẬN 張 氏 㥍

## Đoan tần

Bà húy là Thận lại húy là Tuân，người Tống Son，（Thanh Hóa）là con gái của Vệ úy Minh Đức Hẩu Truơng Văn Minh，mẹ là bà Vũ Thị Tôn．Bà sinh ngày 1 tháng giêng năm Đinh sửu （16．2．1817）．

Nām Ất mùi（1835）bà được vào hẩu nơi tiềm dể．Năm Tân sửu（1841）bà được phong Cung tẩn，nãm Quí mão（1843）phong Huy tẩn，năm Binh ngọ（1846）phong Đoan tần．

Bè mất ngày 1 tháng 12 năm Mậu ti（2．1．1889）tḥ̣ 72 tuô̂i．Tẩm ờ Dưong Xuân Haq （Hưong Thủy，Thừa Thiên），Đến năm Đinh tị（1917）cài táng về Long Khê（Hươg Trà，Thừa Thiên）

Bà sinh được 2 Hoàng Từ và 4 Hoàng Nữ：
Hoàng Từ
－＇Nguyễn Phúc Hồng Kháng
－Nguyễn Phúc Hồng Dật

## Hoàng Nữ

－Nguyễn Phúc Ủy Thanh
－Nguyễn Phúc Lién Diệu
－Nguyễn Phúc Nhàn Nhã
－Nguyễn Phúc Nhàn Đức

13．3．1．7．NGUYỄN THỊ YÊN 阮 代嫣
Nhu tần
Bà húy Nguyễn Thị Yên còn húy là Quyền 炎 là Độ 侸 Bà nguơơ Lệ Thủy（Quảng Bình），chị cưa Thục phi Nguyễn Thị Xuyên．Bà sinh được 1 Hoàng Tử là Nguyễn Phúc Hồng Truyền và 1 Hoàng nữ là Nguyễn Phúc Nhã Viện．

## 13．3．1．8．PHAN THI KHÅNG 潘氏抗 Nhàn tần

Bà người huyện Diên Phước，（Quàng Nam）là con gái của Cẩm y vệ hiệu úy Phan Văn Phụng．Ngày tháng nảm sinh，mất khōng rõ．Bà sinh dược một Hoàng Nữ là Nguyễn Phúc． Phurong Thanh．

## 13．3．1．9．HOÀNG THỊ TÀN 黄 氏 頻 <br> Thuận tần

Bà còn húy là Tường Vi Cẩm y thiên hộ Hoàng Văn Quý．Ngày tháng nảm sinh，mất không rō．Bà sinh dược 1 Hoàng Từ và 3 Hoàng Nữ ：

Hoàng Tư
－Nguyễn Phúc Hồng Từ

## Hoàng Nữ

－Nguyễn Phúc Lurong Huy
－Nguyền Phúc Đoan Lurong
－Nguyền Phúc Phúc Huy

13．3．1．10．ĐINH THI HANH 丁 \＆虽
Qui tẩn
Khōng biết rõ lai lịch của bà̉．Bà sinh dược 1 Hoàng Tử và 2 Hoảng Nữ．Con trai bà là truởng nam của vua Thiệu Trị ：

## Hoàng Tư

－Nguyễn Phúc Hồng Bào

Hoàng Nư
－Nguyễn Phúc Ái Chân
－Nguyễn Phúc Thục Nghiên

13．3．1．11．NGUYỄN THỊ LOAN 阮 氏管
Tiệp dur
Bá người huyện Do Linh，Quảng Trị là con gái của ông Nguyễn Đinh Thiện（dược truy tặng Cẩm Y Hiệu úy）．Ngày tháng nām sinh mất không rõ．Bà sinh được 1 Hoàng Từ là Nguyễn Phúc Hồng Đình và 1 Hoàng Nữ là Nguyễn Phúc Thanh Cát．

13．3．1．12．NGÔ THỊ XUÂN 吴 氏 春
Quí nhân
Bà côn húy là Hạc，không rõ lai lịch．Bà sinh dược một Hoàng Tứ là Nguyễn Phúc Hồng Tố．
13．3．1．13．PHAN THI THỤC 潘 氏 淑
Tài nhân
Không biết rô lai lịch của bà．Bà sinh dựç 1 Hoàng Tử là Nguyễn Phúc Hồng Tham．
13．3．1．14．ĐỔ THỊ TRINH 杜 氏真
Tài nhân
Không biết rõ lai lịch của bà．Bà sinh đưọ̣c 1 Hoàng Tử là Nguyễn Phúc Hồng Kiệm．

## 13．3．1．15．TRUONG THI THÚY 張 发 翌

Tài nhân
Bà người làng Phú Vang，（Thừa Thièn）là con gái của Chánh dội Truong Đinh Tuyên， Năm sinh và mầt không rô．Bè sinh dự̛̣ 1 Hoàng Tử là Nguyén Phúc Hổng Phó．

13．3．1．16．NGUYĚN THI PHUONG 阮 放 芳 Tài nhân
Bà còn hứy là Hượ，lai lịch khốug rỏ．Bà sinh dượ $1 \mathrm{Hoàng} \mathrm{Tỉ̛} \mathrm{là} \mathrm{Nguyền} \mathrm{Phúc} \mathrm{Hồng} \mathrm{Phì}$.
13．3．1．17．TRUONG THI LUONG 張 战 良 Tài nhân
Không biết rô lai lịch của bà．Bŕ sinh duợc 1 Hoàng Tứ là Nguyễn Phúc Hồng Thiệu vè 1 Hoàng Nừ lì Nguyễa Phúc Thục Trang．

Tài nhân
Bà ngườ huyện Diẹ̆n Phước，（Quảng Nam）là con gái cùa Tiền phong Tri bạ Vũ Khanh． Nảm sinh và mất không rơ．Bà sinh dự̛̣ 1 Hoảng Từ là Nguyễn Phúc Hồng Nght．

## 13．3．1．19．NGUYẼ̃ THỊ V！阮 氏 味 <br> Tài nhân

Bà con húy là Huong Nhi 大ir Phúc Hồng Thị

13．3．1．20．TRẦN THỊ SAMM 濑同森
Tàj đhân
Bà còn húy là Cát Phúc．Lai lịch không rồ．Bà sinh dượ 1 Hoàng Tử là Nguyền Phúc Hồng Tiệp

13．3．1．21．TRUONG THỊ ViNH 張 氏永
Tài nhán
 Hồng Cai

13．3．1．22．NGUYẼN THỊ KINH 阮＂氏涼
Tài nhân
Tài nhân
Bà nguời huyện Huong Son，Hà Tinh lè can gái của ông Nguyễn Duy Tán．Năm sinh và mát không rơ．Bà sinh dượ 2 Hoàng Nừ là Nguyễn Phúc Fhuoong Nghiên vâ Nguyễn Phúc Đoan Cẩn

13．3．1．23．NGUYĒN THỊ KHUE 阮 氏 圭
Tài nhân
Khóng rả̉ lai lịch của bà．Bà sinh dự̛̣ 2 Hoàng Nữ là Nguyễn Phúc Thanh flề và Nguyễn PHúc Lệ Nhàn

13．3．1．24．PHAN THỊ DIẸU 潘 氏妙
Tài nhann
Bà ngươi huyę̃n Diên Phúc，（Quàng Name là con gái cùa Thự Phó Vệ úy huru trí Phan Sách．Nàm sinh và mất không rò．Bà sinh dựce 1 Hoàng Nừ là̀ Nguyển Phúc Siñh Đinh

## 13．3．1．25．NGUYỄN THI HUẸ 阮 氏 恵 Cung nhân

Khōng rõ lai lịch của bà．Bà sinh được 1 Hoàng Nữ là Nguyễn Phúc Điềm Uyẽn


Không rồ lai lịch của bà．Bà sinh dược 1 Hoàng Nữ là Nguyễn Phúc Gia Phúc
13．3．1．27．NGUYĒ̃N THỊ HUONG NHỤY 阮 氏番 莿 Cung nhān
Không rô lai lịch của bà．Bà sinh đự̛c̣ 1 Hoàng Nữ là Nguyễn Phúc Trang Nhà
13．3．1．28，MAI THI TRIĖM 枚 氏 霑 Cung nhân
Không rô lai lịch của bà．Bà sinh dượ 1 Hoàng Nữ là Nguyẻn Phúc Uyền Như
13．3．1．29．BÛ̀ THỊ BÚT 裴 氏篖
Cung nhân
Không rở lai lịch của bà．Bà sinh dự̧c 1 Hoàng Tử là Nguyển Phúc Hồng Nghê
13．3．1．30．NGUYỄN THỊ THÂN 阮 放 Cung nga
Không rõ lai lịch của bà．Bà sinh dượ 1 Hoèng Nữ là Nguyễn Phúc Thận Huy 13．3．1．31．NGUYỄN THI LẸ 院 氏 麗
Không rô lai lị̂ch của ba．Bà ainh đực 1 Hoàng Nừ là Nguyển Phúc Trinh Huy
Ngoèi ra còn một aố bà không rõ danh tinh và không có con．

## 13．3．2．Hoàng từ vè Hoàng nữ

Kể cả nhưng vị mất sớm，đức Hiến Tổ có tất cả 29 Hoàng Tự và 35 Hoàng Nữ ：

Hoàng Từ
1．Nguyễn Phúc Hồng Bảo
2．Nguyển Phúc Thì（vua Dưc Tông）
3．Nguyễn Phúc Hồng Phó
4．Nguyễn Phúc Hò̀ng Y
5．Nguyễn Phúc Hồng Kiẹ̀m
6．Nguyển Phúc Hồng T6́
7．Nguyễn Phúc Hồng Phì
8．Nguyễn Phúc Hồng Hưu
9．Nguyẽ̃ Phǔc Hồng Kháng
10．Nguyển Phúc Hồng Kiện
11．Nguyễn Phúc Hồng Thiệu
12．Nguyễn Phúc Hồng Truyền
13．Nguyển Phúc Hồng Bàng
14．Nguyển Phúc Hổng Tham
15．Nguyễn Phúc Hồng Trước
16．Nguyển Phúc Hồng Nghi

## Hoàng Nữ

1．Nguyển Phúc Tinh Hào
2．Nguyển Phúc Nhàn Yên
3．Nguyễn Phúc Uyên $\mathfrak{Y}$
4．Nguyễn Phúc Huy Nhu
5．Nguyễn Phúc Thứy Diêu
6．Nguyển Phúc Phưong Nghiên
7．Nguyển Phúc Âi Chân
8．Nguyễn Phúc Nhã Viện
9．Nguyễn Phúc Thanh Để
10．Nguyển Phúc Thưc Nghiên
11．Nguyển Phúc Sinh Đinh
12．Tảo thuơng（chưa có tên）
13．Nguyễn Phúc Úy Thanh
14．Tảo thurong
15．Nguyễn Phúc Lể Nhàn
16．Nguyễn Phúc Trang Ly

17．Nguyẽ̃n Phúc Hồng Thị
18．Nguyễn Phúc Hồng Tiềp
19．Táo thurong（chura có tên）
20．Nguyễn Phúc Hồng Thu
21．Nguyễn Phúc Hông Ký
22．Nguyễn Phúc Hồng Tư
23．Nguyền Phúc Hồng Đình
24．Téo thurong（chura có tén）
25．Nguyễn Phúc Hồng Diêu
26．Nguyền Phúc Hồng Cai
27．Tảo thurong（chura có tên）
28．Nguyên Phúc Hổng Nghề
29．Naxuyền Phúc Hồng Dật （vua Hiệp Hòa）

17．Nguyền Phúc Đoan Cẩn
18．Nguyě̃n Phúc Đón Trinh
19．Nguyễn Phúc Liên Diệu
20．Nguyền Phúc Uyểa Như
21．Nguyển Phúc Thanh Cát
22．Nguyē̄n Phúc Nhàn Nhà
23．Nguyḕn Phúc Thạn Huy
24．Nguyễn Phúc Ý Phuơng
25．Nguyễn Phứ Trinh Huy
26．Nguyễn Phuc Luong Huy
27．Nguyến Phúc Đoan Luong
28．Nguyền Phúc Trang Nhã
29．Nguyễn Phúc Thuc Trang
30．Nguyễn Phúc Phương Thanh
31．Nguyển Phúc Nhàn Đức
32．Nguyễn Phúc Minh Tu
33．Nguyē̃n Phúc Điềm Uyén
34．Nguyè̀n Phúc Phúc Huy
35．Nguyền Phûc Gia Phúc

## 13．3．3．Anh chị em

## 13．3．3．2A．NGUYỀN PHÚC TRINH 际福 橄

Ông là con thứ hai của dữ Thánh Tồ，me là Hiền phi Ngô Thị Chinh dực 1 tuói thi mát． Thờ tại Triền Thàn Trù．

13．3．3．3A．NGUYỄN PHÚC MIÊN ĐỊNH 阮 福 綿 定 Thọ Xuân Vurong
Ông có tự là Minh Tīnh，hiệu Đōng Tri．Ban dầu dượ dự Thể Tổ ban cho tên Yến蓖，dến năm Qui mùi（1823）ban Kim sách ngự chế về dể hể thi nên có tên là Miên Định．

Ông là con thứ ba của dức Thánh Tö，mẹ là Gia phi Phạm Thị Tuyêt，sinh ngày 6 thäng
 dem nuôi ờ troņ cung．Thuở nhó ông yếu duôi nhưng thông minh ham học，ngày ngày thừ̀ng mang sách dến chái tậy của diện Cần Chính dể nghe giảng，Thế Tở thấy vậy rất ngọi khen．Lúc trườg thành dáng dấp to lón mạnh mẽ．Đầu dời Minh Mẹnh ông cùng vá̛i Hoàng Truởng Tử （vua Thiệu TYị）dực ruất các ${ }^{(1)}$ ，ông học hành càng tinh thông，nổi danh vé tho lại giòi vế ưng chêé ${ }^{(2)}$ ．Như phụng họa bài＂Cấm trung tử qui hog＂（Hoa qui trong cung cấm）ông có 2 câu dược truyè̀n tụng ：
＂Tur tòng culuê táo luru dế vịnh
Quang chiëm quần phtrong dôc dàn danh＇
（Thiz khi durọc dé uuoung dề vịnh，
Chiém lay quần hoo dâ nhất danh）

[^28]Tuy Thạnh Quận Công Trrong Đăng Quể tôn ông là ngữ̛i ứng chế nổi danh dương thời, cho nên Tùng Thiện Vcrơng Miên Thẩm trong cung tưّ ${ }^{(1)}$ có câu :

> Tát cänh trám tam hoàn dé nhát
> Ehrong gia thiên thú Tho Xuân Congs
> (Tuy ớ háng ba nhung thành nhât
> Nö́ tiêng durong thiri Tho Xuan Cong

Năm Quí mùi (1823) ông dược lập phủ ở phía trái Kinh thành dể tiện việc phụng hầu vua. Năm Canh dần (1830) ông dượ sách phong là Thọ Xuân Công.

Mùa xuãn năm Ất mùi (1835) ông và Hoàng Trưởng Từ dự̛̣c vào hẩu vua ở Đông các, vua ban cho mổi ngừ̛̛i một lư hương và một cây dàn qui mà bảo rằng : "lư dể truyền hương thơm, đàn dể vang âm thanh, chînh là lúc các con cần có hương và danh truyền khắp noi".

Mưa thu năm Bính thân (1836) lúc vua sắp dặt các quan chức ở Tôn nhân phủ, ông dược dặt làm Tôn Nhân Phủ Hư̌u tôn chînh để củng cố ṃ̣i việc trong Tôn Nhân Phủ, quản lý bà con xa gần.

Mùa xuãn năm Nhâm Dần (1842) Hiến tồ ngự giá ra Bắc dề làm lễ tuyên phong, ngày chánh Lễ, sứ nhà Thanh di kiẹ̀u thẳng vào cửa Chu tược ${ }^{(2)}$ các quan dón tiếp không ngăn dược, ông nghièm nét mạạt thét bắt dưng lại, sứ mới xuống kiệu thong thả đi vào. Khi xong việc trờ về, vua ban cho ông một viên ngọc trắng dể deo có khắc 4 chữ "dặc dị quyến hưu" (yêu thương che chở đặc biệt).

Năm Ất sửu (1865) ông dổi làm Tôn Nhân Phủ Tả Tōn Chính và vua Dự Tông khuyên ông gắng sức giừ gìn khụ̂n phép trong dòng họ. Ông cũng xin mở trửing học kiểm ngừ̛i khoa giáp dạo dức sung làm chuờng giáo dẹ̉ dẩn dắt con cháu trong họ.

Näm Giáp tuất (1874) ông đựç phong là Tho Xuân Quận Vưong.
Nām Mậu dần (1878) gạ̀p Ngũ tuần vạn thọ tiêt ${ }^{\text {(3) }}$ ông được tắn phong là Thọ Xuân Vưoug. Trong dụ vua ban có viết : "... Thọ Xuân Quận Vương tuổi gẩn 70 gồm đủ phúc thọ, lại biết lo lắng trung thành, hết lòng với triều dình từ trược đến nay. Đữc tớt đó chẳng rièng trậm kính yẻu mà mọi ngừ̛̛i đều nguỡng vọng".

Năm Canh thìn (1880) con trai kễ tập của ông là Nguyễn Phúc Hồng Cát mất, ông lo thành bệnh, đảng sớ xin nghỉ việc ở Tōn Nhân Phủ nhưng vua không thuận.
 Vuong phụ giúp tự quân ${ }^{(4)}$. Rồi đến mùa hạ năañ Ât đậu (1885) khi Xuất đế (vuę Hàra Nghi) ra Bắc, Lương cung ${ }^{(5)}$ giao ông nhiếp chinh việc nươc.

Ông mảt ngày 10 tháng 10 năm Bính Tuất (5.11.1886) thọ 77 tuồi dượ ban thụy Đoan Kháp. Tẩm ở Dưong Xuân, (Hưong Thủy, Thừa Thiên). Nhà thờ ở ấp Đông Tì (nay là phường Phú Cát, Thừa Thiên).

Tác phẩm của ông dể lại có Minh Mệnh cung từ, Tinh Minh Ái Phurơng thi tập.
(1) Chỉ tho vän thuạat nhüng chuyện trong cung.


(3) Bây chl lê thọ 50 mû̉i cia vua Tẹ Búc.
(4) Tự quãn tực là ưue sắp lân nối ngōi, đây là vua Dục Đưc tưc Cung Tông Huệ Hoàng Eé.
(5) Lương cung lè fứ gọi chung hai bà Từ Dü Hoàng Thái Hậu và Lệ Thiên Anth Hoàng Hạuu.

Ờng vốn bản tỉnh hiếu thuận，cung kinh thận trọng，tuồi cao dức lơn dược triều dinh trông cạy，nấm trọng trách trong công tộc hơ 30 năm，trông coi thiết lập các giáo diều thuơng phạt， chọn người hiền tải，hoàn thành phần lơn trong khánh phả．Năm Ẳt dậu thi có biễn nguy cáp， ông nắna vai trờ nhiếp chưnh chuyển nguy thành yên，nểu chả̉ng có dúc dọ thì khó flực nhur vậy． Ông dự̛̣ phú qui，sống tḥ，nhiều con trai，các diều phúc dầy dủ nhu thế hiếm thä́y từ xua dén nay trong các bặc vuoung tước．Đời öng dúng nhu câu dôì mà vua Dự Tồng mừng thọ lúc ông 50 tuö̀ ：

Drî quốc dồng huru tinh ân bão quốc
Hà thiên tïch huru tho khip tri thiên
（ $\ddagger$ ồng yên với nưóc dem ân tinh báo quốc
Đọi phüc tư trờ hương tuốt tho tri thièn ${ }^{(1)}$
Ông có th con trai và 66 con gái．Con truroing là Nguyễn Phúc Hồng Tuấn dược phong là Än Mông Đînh hẩu，dich tôn là Nguyền Phúc Uñg Hào tập phong Thọ Xuân Huơng công hiêm nhiếp Tôn Nhân Phủ Hưy tōn khanh，nåm Nhâm dẩn（1902）cải thành Quang Lộc Tự Khånh trông coil việc trong phù．
＊Ông và con cháu mở ra phòng 3 thuộc dệ nhị chính hệ và dược ngự chế ban cho bộ Thưy $\mathcal{N}$ ：dể dặt tên cho con cháu trong phòng．

## 13．3．3．4A．NGUYỄN PHÚC MIÊN NGHI 阮 福 綿 宜 <br> Ninh Thuận Quận Vưong

Ồng ban dầu có tên là Dục 导 sau vua ban ngự chể Kim sách về dể hệ thí nên dồi tên là Miên Nghi．Ông là con thứ tư của dức Thánh Tồ，mẹ là Trang tần Trần Thị Tuyến．Ông sinh ngày 5 tháng 12 năm Canh nge（ 30.12 .1810 ）．

Ông hình dáng to lón kỳ lậ，tính hào hùng không như các anh em khác．
Năm Canh dần（1830）ông dược phong là Đức Thọ Công．
Nām Quí tị（1833）vì phạm lỗi nên cải phong là Ninh Thuận công．
Nām Bính thân（1836）òng dượ giữ chưc Tồn Nhân Phủ Tả Tôn Nhân．
Năm Canh tuất（1850）ông xin lập Tông Học Đường dể dạy các con chău hoàng thân，wua ngợi khen sai dịnh chuong trinh dể khích lệ việc học．Ông lại xin cứ người phạn tọi là Cữ nhần Phặn Vàn Xưởng sung làm giảng tập，vua khiển trâch ông：＂Giáo tập phài là người cơ dức hạnh mới dáng là bạ́c môo phạm，nếu dùng ngrời phạm tội sung vào chức dó thì sụ thể chằng ragicá＂．

Ông tuy ở dịa vị phú quý nhưng thich làm ruộng，lấy việc dồng áng làm niềm vui，muốn läy việc cần lao làm grơng cho mọi người．Năm Nhăm ti（1852）khî ông dern lúa tốt dàng lên vua，vua Dự Tōng có làm bài Gia hòa（lúa tốt）dể tỏ việc làrn cùa ông，trong bài có câu ：

> Khơi dăc thure cân du tó khôn
> Ducc lênh tring cốc thiêt châm qui
> (ãn rau nào có $e$ dè
> ý muốn trồng trọt làm nè dé soil

Năm Giáp tuất（1874）ông dược phong là Ninh Thuận Quận Vương．Ồng lấy cớ lệ của triều dinh không phong vurơg lúc còn gổng nển xin từ chổi．Rồi nhển bệnh chura kịp tuyên phong mà mất．


Ong mát ngày 1 tháng 7 nām Giáp tuát（ 12.8 .1874 ），thọ 65 tuòi．Vua nghe tin räảt dau huồn rổi nhản việc phong tươc quận vưong döi thành truy tạ̃ng tè Ninh Thuận Quạ̃n Vươg． vièc an tâng chiéu theo lệ vroong tuơor náa lam．Vua ban thụy lá floan Tuc và làm bài tho dè diéu．Trong tho có caiu：

Nhit thucin dief bien tho
Phièn binh qui tontic sünki
（Nhi thuạn ${ }^{(1)}$ düus là the
Phiên binh ${ }^{(2)}$ thạt däng tôn），
Nhà thờ ông hiện ̛̛̀ Tién Nộn（Phư Vang，Thứa Thiên）．Tắm ở Ngryệt Biéu（Hurong Thùy， Thừa Thiên）．

Ong có 34 con trai và 41 con gái．Trượtr tứ la Nguyên Phúc Hồng Tư được ản phong là Hàm Ân Đinh hảu sau tập phong Ninh Thuận Huyện công．Con thứ tư là Nguyển Phúc Hồng Phàm dược tập phong Ninh Thuạ̣n Huyện hầu．

Ông cèng con châu lập nên phòng 4 thuộc dệ nhị chinh hẹ，dự̛̣c ng̛̣ chë̉ ban cho bộ Khä̉u $\square$ d $\overline{\text { de }}$ dặt tên cho con cháu trong phòng．

## 13．3．3．5A．NGUYEN PHÚC MIEN HOȦNH 阮 䘽 綿 客 Vnh Từng Quận Vurong

Ông là con thứ nām cùa đức Thánh Tổ，mẹ là Hiền phi Ngã Thị Chinh ban đấu có tên là Thự vè̀ squ dởi tên là Mién Hoành．Óng sinh ngà̀ 22 tháng 5 nàm Tân mùi（12．7．1811）．

Thuờ nhọ ông ham học，lúc xuât các học tinh thóng kinh sư．
Näm Canh dần（1830）durpe phong là VInh Turơng Công
Ông mất ngày 4 thãng 10 nám Ä́t mùi（23．11．1835），lúc 25 tuổi，dự̛̣ ban thụy là Trang Múc，truy tặng là Vinh Tuờng Quận Vurung．
 Cát．Huề）

Ōng ró 4 ron trai và 2 con gái．Trường tử là Nguyển Phúc Hồng Duy dược táp phong tước Quạ̀n Cöng về satu can tội bị mất tước nhumg rổi dược khai phục tước Phung quốc Lang．Con



Ông và con cháu lập nên Phơng 5 thuộc dệ thị chinh hẹ̀ và dưp̛c ngự chế ban cho bộ Mịch系 để đạat tēn cho con cháu trong phòng．

 thènh tên Miên Åo．Ông là con thứ gálu cùa đức Thánh Tố，mẹ là Hiền phi Ngô Thị Chinh．Öng sinh nyày 27 tháng 11 năm Binh tí（4．1．1817）．

Nâm Canh dần（1830）dự̛̣ phong làm Phú Binh Công．Näm Bính thán（1836）ông dượ cử làm Hữ Tồn Nhàn ờ Tōn Nhàn phủ


 ữ̛ Nhâm tuất（1862）với Pháp，dem quân làm việc trái phép khiến ông chịu tội láy phải mát taróc．

Ong mät ngày 6 thang 1 nām Ât sưu（1．2．1865）tho 50 tuối，khöng durcc ban thuy．
Nâm Mạu dần（1878）gạp dại lễ Ngư tuán dại khárh，vua Dyc＇Tōng rộng lông nghì lại， ban dụ ràng ：＂Cố Phú Bình Công Miên Áco là ngươ hiền lành，tính tình diếm dạm cüng lè phên
 phuc turoc cư＂．

Ve sau ông dưc truy phong Phư Bich Quện Vurong．
Tẩm óng ờ Neuyêt Biều（Huoong Thưy．Thùa Thiên）．
Nhà thờ tai Dưong Xuản（Hurong Trà，Thưa Thiên），sau dòi về phưởg Phú Cát（Thùa Thiên）．
Ông có 10 con trai va 7 con gái．Trươg tư Nguyên Phúc Hồng Quế ban dảu dưoc tập tước Hoài Ân Hả̉u rồi Kỳ Ngoąi háu，nhumg sau lién lưy dén việc của Nguyễn Phúc Hống Tệp mè
 Phú Binh Hầu．

Óag và con cháu lập nén phòng 6 thuộc dẹ nhị chinh hẹ và dưqc ngur ché ban cho bộ Mộc木 dẻ dẹt tén cho con cháu trong phòng．

## 13．3．3．7A．NGUYEN PHÜC MIEN THÂN 阮 福 綿 虎 <br> Nghi Hòa Quận Cóng

 ngày 1 thăng 1 nãm Đinh sựu（16．2．1817）．

Thữ nhổ ông dực dén Chí Thiên Eươnt dề học với các hoàng tị̛．Nām Canh tí（1840） ong dupe phong la Nghi Hòa Quạn Cōng．

Nảm Ât sưu（1865）wa thấy ōng co tuới mà dức hạnh dáng trong nén cho miễn phài lạy nhữg lúc triểu kiến．

Ôg mất ngày 12 tháng 9 nâm Mậu dần（7．10．1878），thọ 62 tuối，thụy là Cung Lựng．
 Thưa Thiên）．

Ông và con cháu mờ ra phòng 7 thuộc dệ ahị chint hẹ vả dực ngư chể ban cho bộ Túc足 dể dast tến cho con cháu trong phòng．

## 13．3．3．8A．NGUYỄN PHÚC MIÉN PHÚ 闰 䄈 綿 富 <br> Phù My Quథ̣n Cong

Öng là com thứ tárn củg dức Thánh Tổ，mẹ la Cung nhân Trần Thị Nghiêm．Öng ainh ngày 13 tháng giêng nâm Đinh qự（28．2．1817）．
 chết người．Vua biễt dưoc giặn lắm，sai lợt no mũ không cho liệt vào hàng câc Hoàng tử，bắt
 vào triểu kién．Đén nàm Tân sựu（1841）mới cho vào hầu．

Nām Nhâm tí（1852）ông duqc phong là Phù Mŷ Qụ̂n Cōng．

Nãm Nhâm ng̣（1882）ông cho bày trượg hát xướng，dem nguời ngoại quổc vào xem． Ông bị bắt lỗi và giáng xuống làm Kỳ nội hầu．

Năm Quí mùi（1883）dược phục lại nguyên tước．
Ông mất ngày 28 tháng 2 năm Ất dậu（15．4．1885），tḥ̣ 69 tuổi，thụy Cung Lự̛̣g．Tẩm ci Thanh Thưy（Hurong Thủy，Thừa Thiên）．Nhà thờ ở Dưong Xuân（Hurong Thủy，Thừa Thiên） （sau dờ về Phú Cát，Thừa Thiên）．

Ông có 13 con trai， 8 con gái．Con thứ là Nguyễn Phúc Hồng Minh đự̛̣ tập phong là Phư Mỹ Đinh hầu．

Ông và con cháu mở ra phòng 8 thuộc dệ nhị chinh hę̂，ngự chể ban cho bọ̃ Thự 食 dể dặt tên cho con cháu trong Phòng．

## 13．3．3．9A．NGUYEN PHÚC MIÊN THU＇阮 福 綿 守

## Hàm Thuạ̃n Công

Ông có tự là Thị Phủ，hię̂u Thận Trai là con thứ chín của đức Thánh Tổ，mẹ là Mỹ nhân Nguyễn Thị Bàn．Ông sinh ngày 10 tháng 2 năm Kỳ māo（5．3．1819）．

Lúc còn hoàng tử tính khiêm cung，khi xuất cáe học thông kinh sử．Năm Canh tí（1840） dượ phong là Hàm Thuận Quậa Công．

Ong mất ngày 28 tháng 8 năm Kỷ mǔi（24．9．1859）thọ 41 tuổi，thưy Đôn Cung．Tẩm $\dot{\text { án Gịa }}$ Lè Thựng（Hưong Thủy．Thừa Thiên）．Nhà thờ ờ ấp Xuân An（Phú Xuân，Huoug Trà，Thừa Thiên）（về sau dời về phuờng Vinh Lọi，Thù̀a Thienn）．

Năm Giáp thân（1844）ông đự̛̣ truy tạ̄ng là Hàm Thuận Công
Ông có 27 con trai và 35 con gái．Con thứ tư là Nguyền Phúc Hồng Hiển tập phong Kì ngoại hàu，về sau can tọi bị mắt tước．

Ông cùng con cháu mỡ ra phòng 9 thuộc dệ nhị chinh hệ vè dư̛̛e ngư chế ban bộ Hiệt頁 dể dặt tên cho con cháu trong phòng．

13．3．3．10A．NGUYỄN PHƯC MIEN THÂM 阮 福 綿 客 Tùng Thiện Vurong
Ông có tên tự là Trọng Uyên，và Thận Minh，hię̣u Thương Son và Bạch hào tự，ban dầu có tên là Hiển và sau ban Kim sách ngư chế về đễ hệ thi nên dổi tên là Miên Thẩm．

Ông là con thứ 10 của đức Thánh Tồ，mẹ là Thưc tần Nguyễn Thị Bảo．Ông sinh ngìy 24 tháng 10 năm Kỷ mão（11．12．1819）．Lúc mớ sinh ra có tướng lạ．Đưc Thé̉ Tổ dược tin rất mưng ban cho 10 lượg vàng．Thưỡ nhỏ ông hay thác và nhiểu bềnh，Thục tồn ngày dêm lo chàm sốc nhưng không dực như ý Chura dầy nảm càng khóc dữ，mất tôii lại mà cô dưòng máu．Thục tồn quáa lo，tìm mọi cách chư̄a trịi nhưng vô hiệu．Đột nhiên có vị đạo gi tên Vân dến xin gặp và bảo ：＂Đây là tinh tchí của Thái Bạch Kim Tỉnh giáng xuô̂́ng，cúng tất lành＂． Quà nhiên dúng nhur lời nói dó．

Năm bốn tuổi ông dinnh ngộ lạ thường，theo ḥ̣c nữ sư ${ }^{(1)}$ ờ trong cung，lủc 7 tuổi dực dén học ở Drợng chính dường．Ông thường chịu khỏ học tộ̣p，không ham chơi，mỗi lần học thuộc lòng hơn cả trǔm trang sách．Một hôm vàọ hî̀u Thuc tần tháy lrên bàn có chiéc quạt trên có đề bài ngũ̃ tuyệt ${ }^{(2)}$ dời nhà Đưòng，trong tó nhiều chữ ông không rô．Thấy thích quá nên ông oố
（1）Phụ nư làm thäy day trong cuing gọil là nư sur．

 bičt cùa minh mà giảng giài, rổi ồng hỏi nghifa lại xin dạy cho luật bàng trác. Có thể thấy ông thich hơp vơi tho sorm nhur vạy.

Näm Đinh họi (1827) ông dự̛ 9 tuồi di theo vua trong lễ tế giao có làm bài Nam gizo thì. Sách gì ông học eũng tường tận, hoi lớo tược học sừ và thur, lại thich cành nủi bông, thich giao du với các vān sil nên kiến vân càng ngày càng rộng rải vị có thi tập từ dó.

Lúc 16 tuổi ơng theo vua lên đàn Nam Giao có làm bài "Trai cung tùng thụ" (Thông ó Trai cung), rồi lại dự̛̣ theo vư lên Ngự Binh dể ưng chế thi phú, trong tho cón nhiểu càu dự̛̣ mpi ngrời tán thuóng.
 gần Tinh phồ cùa Tuy Quốc Cōng ${ }^{(1)}$. Thường ngày hai ông cùng nhau xướug họa thi vān.

Närn Ky dậu (1849) óng tháy mẹ tuol gıà nên xin xây riêng Tiêu viên ruớc mẹ về phụng dutug.

Nàm Tān hựi (1851) gạp lề Tṛ̌ Nana Gimo, ông theo vua dến Trai cung, Lể triều xong vua cho ông ņồi, sai hợ tám bải Xuân du (di chooi xuân) và một bài "Hoo thủy tiên", chiểu dến phụng mệnh phê bình cảc bải tho "Vịnh thông" cùa các hoàng dế. Đễn dêm vua lại cho vào hà̉u dề höi vể hai cuö́n tho Ngur Droong và Qui Ngu ${ }^{(2)}$ hay dớ ra saod, ông cứ theo sở kiến của minnh mà tâu lên. Vua bà̀ng lòng ban thương cho chiếc ngut y

Tháng 8 nảm dó mẹ ông mát. Neqyên trước kia mẹ ông durpe phong Thục tàn, nhurgg vì làm việc trái lè nên bị tội thu lại sách phong. Dến lúc này ông dâng sợ cầu khàn xin lại sách phong cho mẹ, lời lẻ raĺt thống thiẻ̉l. Vua Dưc Tông dộng long dạ́c ân cấp lại. Ông lại dưng lều tranh canh làm mé, dau xót tiểu tụy. lo láng trọn lề.

Nám Giáp dẩn 1854) ông dưpe phong là Tüng Thiẹ̀n Công. Ông lai tãu xin mua 12 mã̀u

 là nơ doce sách.

Trưóc kia con gái của ong là Công nự Thể Cúc gả cho Đoèn Trung là con trai của Đoèn Cư Nhắt, khi viẹ̀c mưu phàn của Trung bị dẹp tan vào nām Binh dả̉n (1866), ông trói con gái cùng cháu ngopi dem dâng nąp, thưqug sợ xin chịu tôi vì không biểt dạy bảo. Vua bèo: "Chú vốn có học, tut lãu dội ân sùng, há có lòng phản nghịch sao, nhưg chọn nể không cển thận dể mấl thanh danh, nay phạt trừ bổng trong 8 nám"

Nám Mậu thin (1868) lúc ōng mưng the 50 tuổi, vua ban cho vàng bąc, gấm lụa, nrợu trà,


Ông mất ngày 30 tháng 3 năm Canh nge (30.4.1870), thẹ 52 tuồi, dượ ban thụy lè Văn Nhâ. Vua rất thuơng xớt, tư làm bài văn tế sai Tuy Lự Công dâng cúng. Tầm cùa ông tại Dưong Xuán (Huoong Thủy, Thừa Thiên). Nhè thờ ớ phuò̀ng Vinh Ninh (Thừ Thiên).

Nâm Mộu dân (1878) dực Lruy tọ̆ng Tùng Thiẹn quận Vuơng
Nām Giáp tý (1924) durucc truy tāng là Tùng Thiện Vurong.

[^29]Ông là người thông minh học rộng, dự̛ triều dình chiếu cố. Khi ông bị bę̃nh vua cho ngu
 bièu lên vua, trong biều cô câu : "Sống chết đều do mệnh, chi có một diều hận là không duọ̃ thấy croong thổ nượ nhả nhur xura. Trộm nghi xây dưng cơ nghiệp là chuyễn khó, nhurng giữ gìn chằng phäi để. Tài lục là diều qui trọng, muốn an wui cần phòng bị, việe trị nước thì trén dưới phải một lòng đó là diều phúc cho tông miểu, diểu may cho thiên hag".

Đễn khi bệnh quá nặng, ông dặn dò con chấu nên cû̀n kiệm trong lễ tang và cúng tể, xong lắy tay vạch bài tuyệt cú:
"Ban sinh hoc dupo tháa hồ dò,
Thoát ti nhes kim nài thure dó
Tiến Sánég dình ba Thién Mu nusuyêt
Thúy Hwong làm ành hicu nhän vó. "
(Học dạo nưa dời thật viễn uông
Theát tit $t^{(1)}$ nér during mỡ duroć thōng
Sonse chön Sonk dinh, trang Theen mó
Hurng gians' binsj mát biét hay khōns ?)
Vāa ung lời lê trang nhả khuôn phép, rất xuất oấc về thơ, vua Dự Tồng tùng sai ông soạn tập Liet thại Thi Tuyên Duyệt Binh (Đp̣ và bình thơ tuyển rhọn ở các dơi). Trước dây dả truyền tụng cãu "Thi dáo Tìng Tuy thä́t thịnh Eurờng" (Tho nhu Tùng Thiện Vurong, Tuy Lý Vurong thi thơ dời Thịnh Đương khõng còn dáng kề). Lao Sùng Quang, khâm sứ triều Thanh là tiến sī dệ nhi giâp khi đến kinh đồ làm lề tuyên phong vào dả̉u đờj TY Đức đî cùng ông xưỡg họa thi văn. Ông dem tho dã làm cho Quarg dọc và rät dưoc ng̣i khen. Trong bài tư Thurong son thi tập, Sủng Quang có viêt : Thurong son có lề trời sinh ra dể cây làm khuớn phép. há chẳng phải nuróc Nam lấy dó làm đich cho các thi nhân noi theo sao ?".

Ông có lập thi «à. Hoàng dę̣, Hoàng muội, tân khách, nhửng ngưởi yêu thi vãn dều dự̛̣ nơờ vào. mỗi khi gạ̣p yễn tiệc dểu lậy thi phú làm vui. Binh sinh ông có sáng tác 14 tập là : Nạp bị tập. Thurong son thi tệp. Thuong son thingoai, Thuong tur táp, Tinh y ký, Thurc Cöc biēn, Lào sinh thương dàm. Học giá chí, Tinh ky tâp, Lịch Đąi Đế Vurong Thống Hệ, Đồ Thi Kinh, Quốc Ám Ca, Dộc Ngà Thư, Sao Nam Cầm Phổ, Lịch Đại Thi Tuyền.

Óng có 20 con trai và 12 con gái. Con thứ ba là Nguyền Phúc Hồng Phi tâp tước Huyện công, làm quân "? Phi bị hại theo, vé sau durpe phuc lại hàm Tham Tri. Con thứ 8 cuia óng là Nguyển Phüc Hóng Tich dược tập phong Huyện hầu.

Ồng và con châu mở ra phòng 10 thuộc dệ nhị chīnh hệ và dược ngư chể ban cho bợ Nhục 1A. dề đăt teên cho con cháu trong phòng
 Tuy Ly Vuong
Ông có tền tư là Khōn Chuoug và Qui Trọng, hiệu Tinh Phö và Vì Dã, là con thứ 11 của dức Thénh Tổ, mẹ là Tiệp dư Lé Thị Âi. Öng sinh ngày 19 tháng 12 nảm Ký măo (3.2.1820).



[^30]không quên. Ông rất hiếu họç nên dược vua cha rất thuơng yêu, có lúc ông bị bệnh vua bãi triè̀u ở Văn Minh diện, tư thân dến thăm hơi. Đó là chuyẹ̉n rắt hiếm thấy, việc này có ghi trong Thwong son cung từ :

> "Bất thị Miên Trinh kim dôi bênh
> Thu' gian hà nŕ dấc thiên hucơg ?"
> (Miên Trinh cháng bênh hôm nay,
> Huong trờ lan dến chốn nào trong cung ?)

Lúc lớn lên ông học rộng, giôi văn chvơng và nhất là có tài về thơ. Năm Kỳ họi (1839) ông dự̛̣c phong là Tuy Quốc Công, cho lập phủ riêng. Phủ của ông ở cạnh phú của Tùng quốc công nên thường ngày cùng nhau xương họa, lại cùng mời các anh em dền thiưỡg thức thi phú.

Khi mẹ bị bệnh, ông dự̧c vào Dưông chính dường đề hẩu hạ, sóm khuya chả̉ng lúc nào trề nâi, mp̣i ngườr đều khen là chí hiếu. Năm Đinh mùi (1847) ông xây phủ riêng ờ Vi Dã rứ̛c mẹ về phụng dưởng.

Nảm Tân hợ (1851) vua Dự Tông cho thiết lập Tồn học dường để dąy các công tữ, công tôn và giao cho ông trông coi. Năm Nhâm tí (1852) vèo dịp tết phụng họa tho của vua, ông có câu :

> "Ngu lè, tiên quạt phän hoai tu Qui di huyên duồng hûu lâo thân"
> (Quá quît, trái lè thu trong áo
> Mong sơm maņ về biéu mẫu than)
dự̛̣ vua khuyên son và phề là chi tinh.
Năm Giáp dần (1854) dược tấn phong là Tuy Lý Công.
Năm Mậu ng̣̣ (1858) nhần sinh ohật thứ 40 của ông, vua có tặng câu đôi :
Vän chät kiêm uru, công kham cluong ther
Hiếu từ dại lac, ngãa diệc tur chi
(Rự rỡ văn dự, ông nên nhận lấy
Ming vui tí hiếs, ta cuing giông thoy)
Năm Ất sửu (1865) vua khiến ông kiêm nhiếp Tōn nhān phủ Hưu tôn nhân, ōng lấy cơ chịu tang mę má chồi từ nhung không dược. Nãm Tân mùi (1871) thăng Tôn Nhân Phù Tả tôn nhån.

Năm Mậu dần (1878) nhân mừng Ngù tuần dại khánh, ông dược phong lâ Tuy Lý Quận Vưong. Năm Nちâm ngọ (1882) ông dự̛̣ thăng làm Tôn Nhân Phủ Hữu tôn chinh. Năm Quí
 có gì không dưng phải nói thẳng. Nhưng quyè̀n thần Nguyền Văn Tường và Tôn Thát Thuyết âm mư phế tư quần, ông sơ bị hại phải lánh minh đến ở với viẹ̆n thuyền trương tàu La Vipère của Pháp ợ Thuận An. Sau dó Pháp dưa ông về và bị Tương, Thuyết qui tội giâng xuống làm Huyện công, bắt ông giam tại binh xá phủ Thừa Thiên, rồi dura dj an trí tại Quảng Nghìa. Con cháu của ōng cũng bị dura di an tri tại Binh Định, Quảng Nghìa, Phủ Yên. Còn hai con của ông là Nguyển Phức Hồng Sám và Nguyễn Phúc Hồng Tu thì bị hại.

Năm Ât dậu (1885) kinh thảnh có biến ${ }^{(1)}$, nhóm Lê Trung Dinh ở Quàng Nghỉa thừa dịp tôn ông làm Phụ Chính vurong, ông từ chô̂i không theo. Khi Cânh Tông Hoàng Đê lên nô̂i ngôi triệu ông về Kình khai phưe turợc Tuy Lýl Công, con cháu của ông dều dượ trở vé.


Nǎm Kỳ sử（1889）Thành Thái nguyên niên nhân cử phụ thần，ông vì tuổi cao dự trọng dực cử làm Đệ̂ nhắt Phụ chính Thân thẩn kiēm nhiếp Tôn Nhân phủ Tè tôn chính，phưc lại tứćc Tuy Lý Quận Vurong．Trược kia vì biến dộng mà gia sản mất sạch nên ông dực vua ban 1000 quan để dựng phủ，quan người Pháp cūng tặng ông Bắc đẩu bội tinh hang nhì．

Nàm Giáp ng̣（1894）ông dự̛̣c thăng là Tuy Ly Vurong．
Năm Đinh dậu（1897）vi tuối già ông xin thôî việc ở Tôn nhân phủ nhưng khi vào triều
 Chầng bao lâu ông bị bệnh，con châu cho mời thẩy dến trị bệnh thì ông bảo：＂Ta lúc trè cùng vớ anh em bàn chuyện về tuổi thọ của nguời xua，nó ngườ mong dượ sống như Lăa tứ hoặc Bành tồ，ta cười nói mong như thế thì quá nhiều，ta chì mong sống như Thich Ca là quá đủ， nay dä dượ nhe vạy thi còn ham gi nưa＂．

Ông mất ngày 24 tháng 10 năm Đinh dậu（18．11．1897），thọ 79 tuồi．Nghe tin ông mất wua rắt thuong xót ban thyy là Eoan Cung，cắp 1000 quan lo việc tang．Tẳm ông ở Durong Xuân， （Huơng Thủy，Thừa Thiên）．Nhà thờ ờ Vi Dê，（Thừa Thuè̃n）．

Ông tinh tinh chân thật，ham mê sách vờ，vui với việc học，nổi danh về thơ．Thán hoa Nguyển Đức Đạt trong bài tựa Vi Dà thi tụ̂p có viết ：＂Cái học cửa Vurong thuần thục nên thoát ra lời tao nhã，có hơi của Hà Giang，Trần Tư dời Hán mà không thiếu gipng củ̉ Xưong Lê ${ }^{(1)}$ ．

Cuôil dời của ông gặp nhiều tai ách，nhưng lòng trung quán ái quồc càng gia tăng làm sáng tỏ lòng của bậc Thân thần．

Các tác phầm của ông gồm Vi Dà Hợ Tập gổm cả tho lẫa văa tất cả 11 cuốn．Ổng cūng nổi tiếng về thơ Nôm，ngoài những bài xướng họn dự̛̣ lưu truyền ông còn có những tác phầm nhur Nữ Phạm Diễn Nghũa，Nghinh Tường Khúc．

Ông tó 77 người con trai và 37 người con gái．Nguyền Phúc Hồng Tu con của ông ban dẩu dưưc tập phong Huyện công rồi bị quyền thẩn hām haii，dến triểu Đồng Khánh mới dượ phưc hồı nguyên tưức．Còn các con kichác như Nguyễn Phúc Hồng Nhî ban dầu làm Điền Bạ，sau tập turức Công sung chức Tồn Nhân Phử Tả tôn khanh rồi caii làm Tham Trí bộ Lể．

Ông và con cháu mờ ra phòng 11 thuộc dệ nhị chính hệ vì đượ ngư chế ban cho bộ Thảo岍 dể dặt tên cho con cháu trong phòng．

## 13．3．3．12A．NGUYỄN PHÚC MIÊN BẢO ${ }^{(2)}$ 阮福綿賲 <br> Tuong An Quận Vurong

Ông có tự là Duy Thiện，hiẹ̀u Khiêm Trai，con thứ 12 của dức Thánh Tả̉，mẹ là An tần Hổ Thị Tùy．Òng sinh ngày 19 tháng 4 năm Carh thin（20．5．1820）．
 tinh ông thận trong，giữ lễ，ham dọc sách，tinh thông kinh eư．

Näm Ất dậu（1825）xây xong Dưởng chinh dưởng bên trong cấm thành，vua cho ông ra ở dấy cùng với các Hoàng Tử Mièn Thần，Miền Phú，Mièn Thư，Miên Thẩm，Miên Trính．Năra Canh đần（1830）ồng dự̛̣c ban mũ áo dại triều bồi tể ở Văn miếu．Đến năm Tân mão（1831）

 tho．
 làm bậc thánh vel lản văn．

cùng với anh là Miên Trinh ra ó Quàng Phúc Đư̌ing (ờ trong Kïnh thành shu chùa Giác Hoàng). Nãm Qui tị (1833) ông duợ lệp phù riènt.

Nám Ký họi (1839) sách phong ông là Tươg An Quốc Cōng. Đến năm Nhárn dần (1842) ông hổ giá vua liến Tô ra Bắc, vi lo liẹu viẹc thận trộng nên qua nãm sau đượ phong là Turong An Công.

Öng mất ngày 10 tháng̣ 2 nām Giáp dẩn (8.3.1854) lúc 35 tuổi, ban thưy là Cung Nghị. Tẩm và nhìn thờ tại Nguyệt Biểu, (Hurong Thủy, Thừa Thiên),

 phẩm cù̉a ông gồm có Khiêm Trai Thi Tệp, Khiêm Trai Vän Tập, nhưng hai khucc "Hoài Cọ̉ Âm" và khúc "Tram thuong" của ơng rât dực truyền tưng. Tho ông thường dượn nỏ̉ buồn rẩu ai oán :

Thurong ôi chi riêt thuons ôi, Tring tròn cüns khuyë́t bé voi khơn dầy.
Thuromg ôi nhur vuryn lia côy, Nher chim lia tón nue may lia nuin.

Thurous ai thurrus hery thurong hoai
Thuong thia thurmg kin thuroug dai thuons dongs
Thuong chi thuerss khéo lôrus bring
Thurong chi cuinh cú ņrivi khony thumug gi?
(Tram thutong)
họ̣̆c
Bèn crinh bein tinh khéo vän vuromg
Sdiu ruân dura hạ chanh träm durims
Tiénụ ve daì düc nuhe thèm thám
Mạt nçuyèt trin hin thấy dể thuamq
Vàng thếp piêrus nừ sa lá giáa
Bar $x$ xy chöu cưc ná̛y chōi suryus
Dä́u chang tríns dia chum an diấc
Lâm phơ thanh sáu dà hët phurma
(vò dè)

 tuấn dại khánh, vua Dưe Tông ban dụ rìng: "Cör rhú dà mát lá Turmp An Cöng và Quàng Ninh



 lặnğ là Turong An Quạn Vurong.

Óng có 18 con trai và $\mathfrak{T}$ con gâi. Con thứ là Nıuyě̉n Phüc Hồng Bị đươ tập phong Tưong An Huyện Công. nâm Nhâm thin (1892) cải tập phonģ Quạan Cōng.
衣 dế dật tên cho con cháu trong phòng

13．3．3．13A．NGUYẼ̀N PHÚC MIẼN TRŨ 院 热 統 宁 Tuân Quốc Công
Óng là con thứ 13 của dức Thánh Tồ，mẹ là Tài nhân Đinh Thị Nghí̛a，einh ngày 2 tháng 6 năm Canh thìn（11．7．1820）．Lúc còn Hoàng từ theo học kinh sứ，dền năm Qui mảo（1843）dượ phong là Tùng Hóa Quạ̃n Công．

Năm Đinh mão（1867）sứ Pháp dến triều kiển，ông tiếp đài khōng đúng nghi lề bị khiên trách trừ mả̉t một nảm bởng．Năm Mạau dẩn（1878）vua thây ông tuổi cao dức hạnh nên tấn phong là Tuân Quốc Cōng．

Nām Giáp thăn（1883）ōng dự̛̣ cứ làm Tōn Nhān Phū Tả tòn nhān，Nǎm Đinh hợi（1887） ông can dự vào việc bàn phong vuong phi ${ }^{(1)}$ bị giäng xuổng Huyện công．Nhān việc dó mà òng ón Lrách rồi say sura bó việc triểu chinh．Triều dinnh dịnh tội theo lệ phạt trự̛ng rồi giam，nhurng wua nghit tinh ông tuổi già lại an chuẳn cáp bö̉ng theo tước Kỳ ngoại hẩu nhung lệnh cho Tön nhân phú theo döi ky dề cho ông sợ mà hôi cài．

Năm Kỳ sưu（1889）ông durọc phục nguyèn tước．
Ông mất ngày 6 tháng 7 nām Canh dà̀n（20．8．1890）thọ 71 tuồi，thụy là Cung Mục．Tấm óng ở An Cquu（Hươg Thủy．Thưa Thiên）．Nhà thờ ơ Đòng Tì̀（Hurong Trà̀，Thừra Thiên）（phương Phú Cát，Huề．

Óng có 13 con trai và 10 con gai．Con thứ 2 là Nguyẫn Phúc Hổng Toán dự̛̣ táp phong Huong hâu．

Òng và con cháu mở rá Phòng 13 thuộc dệ nhị chinh hệ và dược ngư chế ban cho bộ Trúc竹 đê dặt tên cho con cháu trong phòng．

13．3．3．14A．NGUYĒN PHÚC MIEN FỤU 狺福 綿 突
Ông lỉ con thứ 14 cúa dức Thènh Tô，mę tè Thục tản Nguyễn Thị Bảo．Ông sinh ngày 4 tháng 9 năm Tân tị（29．9．1821）．Öng mááa ngày 7 tháng 10 nâm Giáp thân（27．11．1824）lúc 4 tuö̀i．Tầm ớ Binh An（Hurong Thưy，Thừa Thièn）
 Lạc Hóa Quạn Cóng．
Ông là con thứ 15 của dức Thánh Tô，mẹ là Cung nhản Nıuyền Thị Vinh．Ông sinh ngày 29 tháng 1 năm Nhäm ng̣（21．2．1822）．

Năm Canh tí（1840）ông durpc phong là Lapc Hór Quạ̃n Cong．
 ông ở Nıuyệ Biều（Hưong Thùy，Thừra Thién）．Nhè thờ ở Chọ Dinh（Huoong Trê，Thừa Thiên）．

Òng có 7 con trai yà 9 con géi．Con thư \＆là Nguyển Phúc Hòng Siéu Lị́p phong Kỳ ngoai hคิ่บุ．
 $火$ dẽ đật tên cho con cháu tronǵ phòng．


13．3．3．16A．NGUYỄN PHÚC MIEN TỐNG 阮 福 綿 宋
Hà Thanh Quận Công
Ông lì corl thứ 16 của dưc Thánh Tồ，mẹ là Cung nhân Trản Thị Nghiêm．Ông sinh ngèy 24 thágg 2 năm Nhâm ngo（17．3．1822）．

Lúc còn hoàng từ，tinh tinh 6 ng trung hậu，giữ lề，nên nảm Qui mảo（1843）dược phong Hè Thanh Quận Công．

Ông mất ngày 17 thíng Giêng nấm Mậu ngo（2．3．1858）lúc 37 tuổi，dượ ban thụy là Thang Giàn．

Tẳm của ông ở Dươg Xuăn Thượg（Hưong Thủy，Thưa Thiên）nhè thờ ở Dưong Xuâr （Huoong Trà，Thừa Thièn）．

Ong có 7 con trai và 9 con gái．Con thứ tur là Nguyễn Phúc Hồng Siêu tụp phong Kỳ ngoại hầu．

Ông và con cháu mở ra phòng 16 thuộc dệ nhị chinh hệ và dược ban cho bộ Cān 中 dẹ̉ đặt tên cho con cháu trong phòng．

Öng lè con thứ 17 của dưc Thánh Tổ，mẹ không rõ，ngày và nām sinh mất không rô，chi biết là mát sóm．

Nghỉa Quốc cōng
Ỗg có tự lạ Bịnh Chân và Trọng Chàn hiệu là Chä́t Uyển．Ông là con thứ 18 cưa dứr Thánh Tờ，mẹ là An tán Hồ Thị Tûy．Öng sinh ngày 7 tháng 9 nàm Nhàm ngo（21．10．1822）．

Khi wuất các ông học thöng thực kinh thur，có dức hạnh nên näm Canh tí（1840）dự̛̣ phong là Tur NghJa Quận cong．

Ong mất ngày 26 thȧng 10 năm Giép thin（ 5.12 .1844 ），lúc 23 tuofi，ban thụy Cung Đạt． Tấm ông ờ Nguyệt Biều，（Huoong Thưy，Thừa Thiên）．Nhà thớ ở phường Vinh Lqui，Huế．

Ông là ngruời nhưn nhường，biết giữ phép tạ̛c，khi nghe tin ông mất vua rất dau buồn， ban tiè̀n 1000 quan cùng vai vóc hoa quả．．．tư khi，khiển Ninh Thuạ̃n oóng dến ban nơqu，ban tế．Truy tặng ông là Nghla Quoúc Công．Con cưa ông cìn nhỏ nhưng cūng dược chuẩn cho hurơng bồng cúa cong tư．

Ông có 2 con trai và 1 con gái．Con trương Nguyền Phúc Hồng Hào trước tập phong Đôn Nghĩa Đinh hầu về sau có lỗi bị mất tượ，cháu ！à Nguyền Phúc Ung Hạp tập phong Tí quốc khanh．

Óng cùng con cháu mở ra phông 18 thụ̣̂c đệ̂ nhị chính hề và ngự chế ban cho bô Thù设 dể đặt tên cho con cháu trong phòng．

13．3．3．19A．Tảo thuong chura dó tén
13．3．3．20A．Tảo thurong chwa có tén
13．3．3．21A NGUYỄN PHÚC MIÉN TUYĖN 阮 摇 綿 宣
Ông là con thứ 21 của dưc Thánh Tố，mẹ là Tai nhân Trî̀n Thị Tiền．Ông mät sớn，không rō năm sinh，mät．

Ōng lè con thừ 22 của dức Thónh Tớ，mẹ lì̀ Tiệp dur Lê Thị Ài，ông là enz cùng mẹ với Tuy Lẏ̀ Vurong Nguyễn Fhúc Miên Trinh，mất sớm không rô năm sinh và mất．

## 13．3．3．23A．NGUYĚ̃N PHÚC MIÉN TICH 阮 福 綿 室 <br> Trấn Man Quạn Công

Ông là con thứ 23 cùa dức Thánh Tồ，mẹ lá Trang tần Trần Thị Tuyễn，ong sinh ngày 26 tháng giêng năm Qui mùi（8．3．1823）．

Năm Canh tí（1840）dượ phong lè Trần Man Quận Công．
Ong mất ngày 25 thúng 6 năm Bính dà̀n（5．8．1866），tho 44 tuổi，thưy là Cung Huệ．Tả̉m
 Trà，Thừa Thiên）．Về sau nhà thờ dòji vế Bến Ngự，Huế，hiện nay thì sưp dồ．không cởn vết tich．

Ông có 9 con trai và 8 con gái．
Öng và con cháu lệp ra phòng 23 thự̂c dệ nhị chính hệ và ngự chè́ ban cho bộ Xa 車 dể̉ dật tên cho con cháu trong phòng．

13．3．3．24A．Tío thuong chura có tên．
13．3．3．25A．Tảo thurong chura có tên．
13．3．3．26A．NGUYÊN PHÚC MIÊN CUNG 阮 福 綿 宮
Son Định Quậ̣ Công．
Öng lầ con thữ 26 của dưc Thánh Tổ，mẹ là quí nhán Nąuyễn Thị Trường．Ông sinh ngày 17 tháng 12 nām Qui mùi（17．1．1824）．

Lủc cơn hoèng tử ông thông minh，hiếu học．Nảm Qui mão（1843）dực phong là Son Địinh Quận Công．

Ông mất ngày 16 tháng 8 năm Kỳ dậu（2．10．1849）lúc 27 tử̉，ben thụy Đôn Thuạ́n．Tểm öng ở Dưorng Hòa（Hưong Thủy，Thưa Thiên）．Nhà thờ ợ ̂̂́p Trung bọ̀（Hưong Tràa，Thù̀a Thiên） （nay dời dến An Cựu Tây，Hurong Thúy．Thừa Thiênu．

Ông có 7 con trai và 4 con gải．Con thứ hai là Nguyễn Phúc Hồng Uẩn unức dự̛̣c Lập phong Kỳ Ngogi Hầu，åu ra làm quan，đến năm Binh tuất（1886）caii nhận tước Hồng Lô tư
 Quang Lọc tu khanh dổi làm Thủ Hộ sứ rồi mât．

Ông và con cháu mở ra phông 26 thuộc dệ nhị chinh hệ và ngư chế ban cho bộ Dạu酉 dể dặt tên cho con cháu trong phòng．

Tân Binh Quận Cóng
Ông là con thứ 27 của dức Thánh Tồ，mẹ là Quí nhân Đồ Thị Tùng．Ống sinh ngày 18


[^31]Näm Canh tí（1840）ông dượ phong lì Tên Binh Quận Công
Öng mát ngày 17 tháng 9 nãm Canh thân（ 30.10 .1860 ），lúc 37 tuổi thuy Tinh $\dot{Y}$ ．
Ông có 1 con trai mất sóm và 3 con gái．
Tẩm tại Durong Xuân（Hưong Thưy，Thự Thiên）．Ban dầu thở ông ở Triển thân từ dến r．ām Åt dạuu（1885）rước về thở ở Thân Huân tữ．

Phòng 27 này dượ ngY chể ban cho bộ Cách 草 dể dặt tên cho con cháu．
13．3．3．28A．NGUYEN PHÚC MIEN TRACH 阮 䙖 鞂 关
Óng là con thự 28 của dưc Thánh Tố，mẹ là Huệ tần Triz̀n Thị Husn，sinh ngày 20 thảng 4 näm Giáp thân（18．5．1824），mất ngày 9 tháng giệng năm Bịnh tuất（15．2．1826）hủc 3 tuōi．

Năm Đinh măo（1867）thờ ông ờ Triển Than từ．
 Quì Cháu Quận Cōng．
Ong là con thứ 29 của dức Thánh Tồ，mẹ là Cung tẩn Lê Thị Tương．Öng sinh ngày 29 tháng 7 nảm Giáp thân（23．8．1824）

Thưở nhò thông minh dến lúc xuất các ông dốc chí học hành nên thông suốt kinh sữ，nổi danh vè tho．

Nảm Qui māo（1843）dượ phong Qui Châu Quện Công．
Tháng 2 nâm Giáp dần（1851）ông theo vua Dự Tông đến nhà Thăi học có ưng chế Thị họe ca gồm 8 bài dượ vua khen thưưng cho ghi chép wào Tích Ung Canh Ca Hội Tập ${ }^{(1)}$ ．

Ong mất nảm Tân tị（1881），tho 58 tuổi，ban thuy là Cung Lương．Tä́m tại An Cụu（Hurong Thưy，Thừa Thiên）．Nhà thờ ờ An Cưu（Huong Thưs．Thưa Thiên）．sau dời về Hà Lan（Quảng Điền－Thừa Thiên）．

Ong có 5 con trai và 9 con gái．Con thứ 2 là Nguyễn Phúc Hồng Chất trưóc dượ tặp tước Kỳ Ngoaj Hẩu đến năm Binh tuẩt（1886）cải là Quang Lọ̃ Tư khanh lĩnh chúc Họ lảng Phó sữ． rồi bị tộ giâng xuông bốn cấp，dến năm Kỳ sưu（1889）lành chúc Tri phư Quảng Ninh．

Ông và con cháu mở ra phòng 29 thuọ́c dẹ̃ nhị chinh hệ và duợ ngư chế ban cho bộ Âp ㄴ．，dế đạt tên cho con chấu trong phòng．

Quáng Ninh Quận Vurong
Ong có hiệu là Vân Đinh，là con thứ 30 của dưc Thánh Tổ，mẹ là Huệ tần Trẩn Thị Huân． Ong sinh ngày 4 tháng 7 năm Ât dậu（17．8．1825）．Thưở nhỏ ōng thông minh và thich vĕn thơ． Lơn lẹ̃n nhừng sách vở ngoài thư，kinh ông dểu dọc cả nên vua rất thưorg yêu．

Nän Canh ti（1840）ông duợ phong là Ninh Quốc Công．
Năm Nheru dần（1842）khi vuá Hiễn Tổ nģ ģả Băc tuền trở về thấy ông học hành tăng tiễn nèn tấn phong là Quảng Ninh Cōng．

Òng mát ngày 10 tháng 4 nǎm Đinh mùi（23．5．1847）lưc 22 tuổi，vua rất dau buồn，ban thụy là Đồn Hòa．

[^32] Khánh ong dực thờ ờ Triển Thàn từ.

Öng la người khièm cung dôn hậu, dưong thời ông có lập Tụ Hưong Thư Viện dẹ lúc rình
 xường họa. Ông có uáng tàc Hàn Nhiên Thi Tập.

Lúc vus Dự Tông còn noi tiềm dé thương cùng học vị̛i ông. Mổi lúc gặp chung phién trưc trong cung thưòng cu̇ng nhau xương họa. Đến khi vua tuc vị thi ông dà mät, nhån thấy di cảo cúa ōng còn dể lại trong cung vua rất xúc càm dể trên tạp dó baii tho sau :

Nhät biệt thiên thu dì hận truime
Di thus trung dó' bopi phain thurms
Cäm thành lẹ̀u thíy thriy lièn cú
Thám uiên hoa tän khời tụ huomg.
Đ̣̆m bac täm dồng Đtìo Tinh Tiēt
Thanh cuo vân tuc Monh Tumg Durms
Tür kim du tinh tän phiqua
Phong täp hän däng nguyêt chiéu luong.
(Cách biạt nghìn thu oán hân saiu
Di thur (h) tha'y lai biét bao saiu
Cám thành tröng diém cuing ai hoa
Đinh viẹn hoa nri Th huong dāu
Đam bac noi lòng Đào Tinh Tièt ${ }^{(2)}$
Thanh cao nôi chi Manh Tuors Drong ${ }^{(3)}$
Lịng lè dêm nay ngối lât lại
Gió chutm dèn khuyo nguyp̂t chiếu lảu
Vế squ em cùng mẹ với ông là An Quốc Công Nguyển Phúc Mièn Ngôn suru tựp lại di cáo cho khắc in, việc chura xong thì mät, và có dạn dò anh là Tûng Thiện Vuong thay thể làm việc
 diềm dạm hiếu thiện, trước kia tững cùng học với trả̉m, giúp trẩn nhiểu về dưc nhân, chả̉ng may tuởi thọ quá ngán nên hòm nay không còn duppe thầy trong lòng trảm nhớ mãi". Vua tự làm thơ sai quan dến Từ dường ban cúng cùng dem lời dụ cùng thi vân truyến ra cho rõ dúc hiển thiện cùa ông.

Năm Mậu dần (1878) nhấn gạ̣p tiết Ngũ tuẩn đại khánh của vua Dự Tồng. vua thä̉y óng là người oó học hạnh và em yĉu của tiễ dế, không may bị mất sớm chả̉ng huởng dựç ân trạch nên truy phong ông lả Quing Ninh Quạ̃n Vurong.

Ông có 3 con trai và 2 con gái dờu mất sợn.
Phòng này dực ng̛̣̣ chế ban bộ Xước

Ông là con thứ 31 của dực Thãnh Tổ, me tà Lè̉ tán Nguyẽn Thị Điện. Ông sinh ngày 21 tháng 1 nàm Binh tuất (27.2.1826).
(1) Di thu tò sách dá lại sàu khi mất.


 via Bac Tiém.

Lúc còn là Hoàng tử tính tinh diềm dạm，dến nǎm Canh ti（1840）dược phong là Son Tînh Quậ Công．

Ông mất ngày 11 tháng 7 nåm Quí hợi（24．8．1863）lúc 38 tuổi，thụy là Hòa Hậu．Tẩn $\dot{\text { gr }}$ Dưong Xuân（Hurong Thủy，Thừra Thiên）．Nhà thờ ở trong Nội thành（sau dura về An Cưu Tây， Hurong Thủy，Thừa Thiên）．

Ông có 7 con trai 11 con gái．Con trương Nguyễn Phưc Hồng Đình tập phong Kỳ Ngog̣i Hầu．
Ông và con cháu mở ra phòng 31 thuộc đệ nhị chính hệ và dược ngự chế ban cho bộ Vū 雨 dể dặt tên cho con cháu trong phòng．

13．3．3．32A．NGUYỄN PHU̇C MEEN GLA 阮 福 綿 家
Quảng Biên Guận Công
Ông là con thứ 32 của dức Thánh Tổ，mẹ lù Quý nhān Nguyễn Thị Trường．Ông sinh ngày 16 tháng 4 năm Bính tuất（22．5．1826）．

Năm Quí mão（1843）ông dực phong lả Quảng Biên Quạ̣n Công．
Ông mất ngày 18 tháng 6 năm Ât Hợi（20．7．1875），thọ 50 tuổi，thụy Cung Lựng．Tẩm ${ }^{\circ}$ Binh An（Hurong Thưy，Thừa Thiên）Nhà thờ ở ấp Đông Trí，（Hưomg Trả，Thừa Thiên）（nay thuộc phương Phú Hiẹp，Huề）．

Ông có 15 con trai và 11 con gái．Con trưởng Nguyễn Phúc Hồng Đôn tập phong Kỳ Ngoại Hầu．

Ông và con cháu mở ra phòng 32 thụ̣̂c dệ nhị chinh hệ và dự̛̣c ngự chễ ban cho bộ Phợc支 dề dặt tên cho con cháu trong phòng．

13．3．3．33A．NGUYỄN PHÚC MIÊN KHOAN 阮 福 綿 兌
Lạ̣ Biên Quận Cōng
Ông là con thứ 33 của dứe Thánh Tổ，mẹ là Quí nhān Lươg Thị Nguyện．Ông sinh ngày 4 tháng 6 năm Bĩ几h tuất（8．7．1825）．

Lúc còn lả hoàng tử ông hiểu học và dực hąnh nên năm Canh tí（1840）dự̛̣c phong Lạc Biên Quận Công．

Närn Kẏ dậu（1849）vua Dực Tông dển thăm nhà Thái học，ông theo hỗ giá vàng lệnh làm 12 bài＂Thi hpc＂（xem việc học）durece vua ngoi khen cho chẹp vào Tich Ung Canh Ca Hội Tạp．

Ông māt ngày 20 tháng 7 nām Qui hợi（2．9．1863），lúc 38 tuồi．Tả̉n ở Nguyệt Biều（Hưong Thủy，Thưa Thiên）．Nhà thờ ờ ấp Trung Bộ（Hưong Thủy，Thưa Thiên）．Vể sau dé̉n nám Bính ti（1876）mua phù cùa My Trạch Cóng chúa cũng ở tại vìng này dể làm nhà thờ．

Ông vỗn giòi thơ văn，có hiệu là Lật Viên，có lưu lại Lật Viện Thi Tập．Vua Dưc Tông có khi sánh ông với Tuy Lỵ́ Vương và Tùng Thiện Vurong mà bảo：＂Đình túc tạm phân＂（chia ba chân vạc）．Lúc ông qắp mắt có viết mấy dòng cho Tuy Lý Vuoug ：＂vân hạc tưong chiêu thinh tiên sinh nhất lai，trì tất băt cập＂（mây bạc sáp mời em，xin ông anh dến ngay，châm ăt không kịp）．
 nguyệt dưung vào việc tu hành，trong phủ có biền ghi ba chữ＂Dữong hối trai＂（nhà nuôi sư tô̂i tăm）để bày tỏ ý muốn ở ẩn của mình．

Ông có 4 con trai và 3 con gái．Con thứ ba là Nguyến Phúc Hồng Khièm bị can vào án Đoòn Trưng nên bị cách công từ，về sau dượ khôi phục và tập phong Kỳ Ngoại Hầu．

Ông và con cháu mở ra phòng 33 thuộc dệ nhị chính hệ và dược ngự chế bạn cho bộ Tiêu欵
dể dặt tên cho con cháu trong phòng．
13．3．3．34A．NGUYỄN PHÚC MIẼN HOAN 阮 福 綿＂官
Ông là con thứ 34 của dứr Thánh Tồ，mệ là Quí nhân Đỗ Thị Tâm．Ônng sinh ngày 28 tháng 7 näm Binh tuất（31．8．1826），

Ông mắt ngày 28 tháng 11 năm Mậu tuất（13．1．1839），lúc 13 tuồi．Ông chura dự̛̣c phong tươ，tẩn ở Duoong Xuân，（Hưong Thùy，Thừa Thiēn）．Thờ ông ở Triển thân từ．

13．3．3．35A．NGUYẼN PHÚC MIEN TU̇C ${ }^{(1)}$ 阮 福 綿 俻
Ba Xuyên Quận Công
Ông là con thữ 35 của dứ Thánh Tổ，mẹ là Quí nhân Cái Thị Trinh．Ông sinh ngày 1 tháng 2 năm Đinh họi（26，2．1827）．

Năm Canh tí（1840）ông dưọc phong là Ba Xuyên Quận Cōng
Ông mất ngày 3 tháng 12 năm Quí sưu（1．1．1854），lúc 27 tuổi．Tẩm ở Durotg Xuân（Hưong Thủy，Thửa Thiện）．Ntıà thờ ợ Phú Mŷ，Huế．

Ông có một người con nuõi．
Ông và con cháu mở ra phòng 35 thuộc dệ nhị chính hệ và dược ngư chế ban cho bộ Mể米 dễ dặt tên cho con cháu trong phòng．

13．3．3．36A．NGUYỄN PHÚC MIÊN QUAN 阮 福 綿 官
Kiến Từ̀̀ng Công
Ông có tên tự là Tác Tu，là con thứr 96 của dứ Thánh Tổ，mẹ là Tię̂p dư Lée Thị Ải．Óng sinh ngày 26 tháng 4 năm Đinh hơi（21．5．1827）．

Thưở nhỏ ông rất khác người lại chi tình．Lúc mới dược 8,9 tuổi gạ̀p lức mẹ có bệnh ông cùng với anh phục vụ thuốc thang mà chằng biết mệt，cung nhân dều ngơi khen là xứ sư giống người lợn．Khi xuất các ngoài việc học kinh sự，ông còn học vể thuốc và tướng thuật， rất xuất sắc．

Lúc ahỏ ông lắm bệnh，một hôm soi grong buồn rầu bảo với anh là Miên Trinh rằng ： ＂Học thì lấy Ṭ̛̛̣ Chiêm ${ }^{(2)}$ làm thả̉y，sống thì giống Khurong Quăng ${ }^{(3)}$ là lạc thú nhá̛t trên dời． Sao em quá yếu duô̂i chắc phận sô̂ng cũng có hạn，em chả̉ng giống dược anh＂．Miên Trinh an ùi ông rà̀ng ：＂Tồn Thúc yếu duô̂íl mà giỏi văn ${ }^{(4)}$ ，Trương Tử Phòng ${ }^{(5)}$ giống dàn bà mà nho nhã． Há mọi ngừ̛̀i như bọn Bí Dục ${ }^{(6)}$ cô sức cư dinh bạt nưi mè sống lāu như Bành Tố ${ }^{(7)}$ sao ？＂Tuy vậy ông vẫn phiền muộn．

[^33]Nām Canh tí (1840) öng dực phong Kién Tường Quận Cóng.
Öng mât nǧay 18 tháng chạp nām Binh ng̣ (3.2.1847), lúc 20 tuói. ban thuy Cung Lượg. Tám ở Dưong Xuên, (Huoug Thủy, Thừa Thiên). Nhà thờ ơ Vi Dà (Phú Vang, Thừa Thiên).

Nām Bảo Đại 14 (1939) ōng dược truy tặng là Kiến Tường Cōng.
Ông có 3 con trai và 1 con gái. Con trương Nguyền Phúr Hồng Mưc tập phong Kỳ Ngoại Hả̉u.
Ông và con cháu lập nén phòng 36 thuộc dệ nhị chính hệ và ngự cho ban bộ Mưc dệ̉ dặt tễn cho con cháu trong phòng.


## Hòa Thanh Vurong

Ông có các tền tư Dươg Hiền, Ngạn Chí, Ngạn Thưc, Trọng Diến, hiệu là Tùng Viền, Từ
 mẹ là An tần Hồ Thị Tùy. Ông sinh ngày 18 tháng 5 nām Đính hợí (12,6.1827) ở nhà sau của Vân Cám viện.

Nàm Tần mào (1831) phưng chi ra Quàng Phúc Đương dể học cùng với anh em. Tháng giêng nãm Qui māo (1843) ông dự̛̣c sấc ban cho lập phủ (ở sau chùa Giác hoàng trong Đại nội), lại dự̛̣ tấn phong là Hòa Thạnh Quận Cōng.

Nãm Kỷ ty (1869) ông cho lập biệt thự tại làng Vạn Xuân, có dựng một lầu tên Hi Ngà sào.
Dưới triều Giàn Tôn Nghị Hoàng Đế nảm Giáp thàn (1883) ông dược tấn phong là Thạnh Quö́c Công.

Đễn năm Ät dậu (1885) kinh thành có biến, ông cùng gia dình bỏ chạy dến Lur Biêu, phủ lâu dều bị cướp phá, gia sản chăy thiêu. May mà phủ chính và một nự̂i lẩu vẫn còn,
 Định hợi (1887) ông can chuyện phong Vurong phi cho thân mẫu vua Đồng Khánh nèn bị cách tước. Đến năm Ký sưu (1889) ông duợc truy phục lại tước cù.

Năm Quí tị (1893) ông phụng mệnh kiêm nhiếp Tōn nhān phủ Tà tōn nhân, rồi phụng mẹnh Tam cung hầu vua tại Hổ Tĩnh Tâm vì vua bị bẹ̃nh tâm thần, ông dẩn dất các quan dại thần ở lục bọ́. phân chia nhau mà phụng trực.

Tháng 4 nãm Ất mùj (1895) ông dực tần phong Hòa Thạnh công. Qua tháng chạp nãm sau ông xin thôi việc về nghi vi tuổi già.

Ong mä́t ngày 12 tháng 5 năm Đinh mùi (22.6.1907), thp 81 tuổi, thụy Đoan Cung. Tầm ờ Durong Xuân Hą (Hurong Thủy, Thừa Thién). Nhà thờ ở Phú Mỹ, Huế.

Sau khi mất, ông dược truy phong là Hò̀ Thạnh Quận Vương rồi Hòn Thạnh Vương.
Tăc phầm của ông dể lại gồm có Nhà Đường Thi Tạ́p ( 10 cuốn), Nhà Đường Vān Tập, Hiêu Kinh Lập Bản, quốc Àm Hiếu Sư.

Ông có 34 con trai và 27 con gái.
Ông và con chãu mở rá phòng 37 thup̣c đệ nhị chinh hệ và dược ngự chë ban cho bọ̉ Nữ女 đé dặt tên cho con cháu trong phòng.
13.3.3.38A. Tảo thuoug chưa có tên.


13．3．3．39A．Taio thuoung chura có tên．
13．3 3．40A．NGUYẼ̃N PHÚC MIÈN QUÂN 阮 福 绵 管
Hỏa Quốc Công．
Ông là con thư 40 của đức Thánh Tổ，mẹ là Hiển phi Nơơ Thị Chünh．Öng ginh ngày 21 tháng 7 năm Mạau tị（31．8．1828）．

Năm Canh tí（1840）dượ phong lè Hòa Quốc Công．
Ông mất ngày 4 tháng 7 năm Qui hợi（17．8．1863），lúc 36 tuổi，thụy Đôn Duản．Tếm ờ Nguyệt Biêu（Hurong Thúy，Thùra Thiên）．Nhà thờ ờ Khánh Lạc（Hurong Thúy，Thừa Thiên）．

Ōng có 6 con trai và 6 con gái．Truờng Tử Nguyễn Phúc Hồng Chuẩn tập phong Hò̀a Huong Hả．

Ông và con cháu mở ra phông 40 thuộc dệ nhị chinh hệ và dự̛̣ ngequ chẻ̉ ban cho bộ Chuy住 dế dặt tên cho con chảu trong phòng．

## 13．3．3．41A．NGUYÉN PHU̇C MIEN KHÁP ${ }^{(1)}$ 阮 福 綿 㝓 <br> Tuy An Quąn Cong

Ông lad con thư 41 của dức Thánh Tî̀，mẹ là Lę̣ ten Nguyễn Thị Thúy Trúc．Ông sinh ngày 27 tháng 8 năkn Mịu tí（ $\mathbf{5} .10 .1828$ ）．

Năm Canh tí（1840）ông dực phong là An Nhân Quận Cồng．Dến nảm Nhâm dần（1842） cài phong là Tuy An Quận Công．

Óng mất ngày 2 tháng 6 nalm Quí tị（14．7．1893），tho 66 tuởi，tên thuy không rỏ．Tîm ò Duong Xuân（Hurong Thưy，Thùz Thiên）．Nhà thờ ờ Duong Xuần（Hurong Trà，Thừa Thién）（vế suu nhà thờ dò̀ về Phú My．Huê）．

Ông co 10 con trai và 15 con gaii．
方 dễ dạt tễ cho con cháu trong phòng．

13．3．3．42A．NGUYỄN PHÚC MIĖN TÀ̀NG 阮 福 綿 曾
Hài Quồc Công
Ôgg là con thứ 42 của dức Thánh Tồ，mẹ là Tài nhân Nguyễn Thị Tinh．Ông sinh ngay 19 tháng 9 nd́m Mâu tí（27．10．1828）．

Năm Bính ng̣（1846）dươe phong là Hải Níah Quận Cöng．
Ông tinh tỉnh vui vé，phóng khoáng，thường nuôi gà đá，chó gān rong choi thóa thich． Fhàm thuyền huốn của nhà Thanh dến Kinh có vit gì la thì ông bản đổ dạc mà mua cho kỳ
 yến tiẹc，ham vui phong oguyệt không gè bô，khách có đến nhà thi khiến phu nhân lo mua nựu ững，lại cườ nói tư do chả̉ng biết giư cái cao qui của bậc công hẩu．

Nãm Qui mưi（1883），vua Dục Đức bị quyển thăn phé bỏ，ông là người thãn thiết với vua
 bị đura trờ về，kết tội giáng xuống lăm Kỳ ngą̣i hẩu，đưa đi an trii ơ Bình Định．



Năm Ät dậu（1885）phụng chỉ của Lương cung ${ }^{(1)}$ ông dược trỡ về Kinh phục lại tước Quận Công．

Năm Bính thán（1896）ông durọ tán phong là Hài Quốc công．
 Nguyệt Biéu（Hurong Thủy，Thưa Thiên）．Nhà thờ nay ờ Phú Thuặn，Huể．

Ông có 6 con trai vè 3 con gái．Nâm Quí mùi（1883）các con ông đêu bị tội mà giâng làm Tôn thät，không đượ làm việc gì cá．Đến năm Ất dạ̣u（1885）món dựč khai phục．Con thứ 4 của ông là Nguyển Phúc Hổng Dur có công họ̀ giá vua Đồng Khánh trong nảrn Binh tuất（1886） nên được thảng hai trật bél lèm Ty wụ tại Tôn nhán phủ với hèm Tòng lục phẩm．

Ông và con cháu mở ra phòng 42 thụ̂̂c đệ nhị chînh hệ và dược ngụ chế ban cho bộ Khiếm欠 để dặt tên cho con cháu trong phòng．

## 13．3．3．43A．NGUYEN PHÚC MIEN TİNH ${ }^{(2)}$ 阮 福 綿 窗

Öng lả con thứ 43 của dức Thánh Tổ，mẹ là Huệ tû̀n Trền Thị Huân，ông sinh agày 1 tháng 12 nắm Mâu tí（5．1．1829），mất ng̣ày 28 tháng 6 nåm Đinh dậu（30．7．1837）lúc 8 tuổi．

Tẩm ̛̛̉ Binh An（Hurong Thủy，Thuta Thiên）．Nǎm Đinh măo（1867）thờ ông \＆Triền Thân từ．

## 13．3．3．44A．NGUYẼ PHÚC MIEN THỀ 阮 福 綿 案

Tây Ninh Qự̂n Công
Ông là con thứ 44 của dức Thánh Tổ，mẹ là Cung nhân Phan Thụ Viên．Ông sinh ngùy 1 tháng 12 nám Mạu tí（5．1．1829）

Nảm Canh tuất（1850）ông dược phong Tây Ninh Quận Cóng．
Ờng mất ngày 22 tháng 8 nâm Ciáp tí（22．9．1864），lúc 37 tuồi，thyy Đoan Nghị．Tầm ơ


Öng cố 4 con trai 1 con gái．Con thứ hai là Nguyễn Phúc Hồng Trách táp phong Tá quốc Khanh．

Ong và con cháu mở ra phơng 44 thup̣̂c dệ nhị chính hệ và dược nģ chế ban cho bọ Mao毛 dể dặt tôn cho con cháu trong phòng．

13．3．3．45A．NGUYEN PHÚC MIEN DÀ̀N 阮 福 綿 赛
Trần Tinh Quệ Công
Ông là con thứ 45 củg dự Thánh Tổ，mệ là Quý nhain Đỗ Thị Tâm．Ông sinh ngày 15 tháng 3 năm Kỳ sưu（18．4．1829）．

Lúc còn hoàng tứ tinh vỗn cao ngạo，phóng túng hay trái gia pháp nên thường bị vua quá̛ trách．

Näm Canh tí（1840）dượ phong là Trần Tinnh Quận Công．
Khi ông ruất phủ thường ham choi nên dức Hiền Tổ biết dược không cho dự vào triều bạn．Ve grau biết hỗĩ cải wua mỡi chuần cho du triều．

Năm Đinh mủi（1847）vì hành vi so xuẩt mà bị giăng xuống Kỳ nọi hầu，dến nểm Giáp dần（1854）mới durọc phục hởi nguyên tướ．

[^34]Nǎm Giáp tuất（1874）khi sứ thà̀n Pháp quấc dến triều kiến，ồng giữ không dúng nghi lễ nên bị phạt mất một năm bồng．Mùa thu năm dó ōng phụng mệnh trông coi tế thu hương，ông lại mạac áo tráng đi vào cửa bên trái cùa miếu，bị bộ Lể trích tội nền giáng xuống làm Đinh Hà̀u．

Năm Mậu dần（1878）gặp Ngū tuẩn dại khánh của vua Dục Tông，vua dụ rằng ：＂Nguyẽn Trấn Tinh Quận Công Miên Dần bị giâng xuống làm Đinh Hầu vi tội dại bất finh không thể lựng thứ dượ，nhung trẩm nghỉ dến tình người thân và cũng dã biết hổi cải nên cho phục lại tước Quạn Công＂

Ông mất ngày 23 tháng Giêng дăm Ất dậu（9．3．1885），thọ 57 tuổit，thưy Cung Lựng．Tầm ông ở Durong Xuân（Hurơg Thủy．Thừa Thiên）．Nhà thờ ở Duơng Xuân（Hurong Trà，Thừa Thiēa） （về sau dời vể Phú Nhon，Thành Nội，Huề）．

Ông có 15 con trai và 9 con gái．Con thứ 4 là Nguyẽ̃n Phúc Hồng Hàn đượ tập phong Ky̆ Ngoại Hầu，rồi ra làm quan thăng dần đến Tham tri bộ binh，lại chự̂̉n quan làm Tuần vũ tinh Quảng Trụ，vể sau bị tội nên giáng cấp．

Ông và con cháu mở ra phòng 45 thuộc dệ nhị chính hệ và dượ ngự chế ban cho bộ Vū 羽 để đặt tên cho con cháu trong phòng．

13．3．3．46A．Tảo thurong chura có tên

## 13．3．3．47A．NGUYÉN PHÚC MIĒN CU 阮 福 綿 䆟 Quảng Trạch Quận Công

Ông là con thứ 47 của dức Thánh Tồ，mẹ là Hòa tần Nguyễn Thị Khuê．Ōng sinh ngày 19 tháng 9 năm Kỷ ョưu（16．10．1829）．

Thuở nhơo ông rất thōng minh，vừa mớ lợn đà học hết kinh siř．đọc các sách của bách gia， thông suốt Thich Lão．Khi bàn luận rất rành mạch，viện dẫn chứng cớ rõ ràng．Ông rãí phong luru，nổi danh về thơ，lấy tự là Trọng Trừ，vua rả̉t yêu thuong thuờng ngơi khen．

Năm Canh tí（1840）ông dược phong là Quảng Trạch Quận Công．
Ông mắt ngày 9 tháng 3 năm Giáp dà̀n（6．4．1854）lúc 26 tuồi，thưy Đoan Mả̉n．Tổn ở Dương Xuân（Hưong Thủy，Thừa Thiên），Nhà thở ở Phú Mỹ，Huế．Nảm Ăt dậu（1885）ông dượ thờ ở Thân Huân từ．

Khi bị bệnh ông thường ngân nga mãi câu ：
Sầu crec hờt sinh Y Lac turinu
Kuy sinh ky hac to thi nhân
（Sâu lán dôt mo miền Y Lacc ${ }^{(1)}$
Thới tiç̣u cợi hạc biẹt ngtrời dờ）．
Đến khi ông mất mọi ngươi đều bào là sấm thi．Sáng tác của ồng dể lại có Thảo Viên Thi dược Tùng Thiện Vuroung khắc in và dề tựa．

Ông có 5 con trai， 6 con gái．Con trường Nguyễn Phúc Hồng Quản tập phong Kỳ ngoại hẩu rồi mất．

Ông và con cháu mử rax phòng 47 thuĉ̃ r dệ nhị chính hệ và dượ ngự chế ban cho bộ Mônı何 để đặt tên cho con cháu trong phòng．Về sau vi không có người nô̂i đõi nên Nguyển Phúc Hổng Tuyên con thư 75 cửa Thọ Xuân Vuroung quá kế phòng này．
 tiếng chim phung thừng cến chai ờ vüng mं：y．

# 13．3．3．48A．NGUYỄN PHU゙C MIÊN NGÔN 阮 祉 綿 䓂 An Quốc Công 

Ôqu là con thứ 48 của đức Thánh Tổ，mệ là Huệ tần Trấn Thị Huân．Ông sinh ngày 7 tháng 12 näm $K y$ sưu（1．1．1890）．

Thuở nhơ ông thông minh ham học，giồi thơ vān．Đến lúc 20 tuổi xuất các kinh sự dều thông thuộc，sách bách giă cuốn nào cûng dọc，văn ông chải chuốt dễ thuộc，ông lấy tên tư là Hòa Phủ，hiều Mạn Viên，durong thời danh ngang bằng với Quảng Nirh Quạ̃n Virong，vua rất thurong mến，thương bío hai ông là mốt cặp ngọc xinh dep．

Närn Canh ti（1840）ông durqe phong An Binh Quận Công
Ông bị bệnh mất ngày 16 tháng 9 nǎm Qui sửu（18．10．1853），lức 25 tuởi．Vua nghe tin rất dau buồn，ban thụy lả Cẩn Tuệ，truy tặng An Quốc Công．Tẩm ở Durong Xuân，（Hurong Thủy， Thừ Thiên）．Năm Ât dậu（1885）thờ ông ờ Thãn Huān từ．

Ong có viết Man Viên Thi Tập dự̛̣ Tùng Thiện Vurong để tư．
Ông có 2 con trai và 1 con gái．Con thír hai là Nguyễn Phúc Hồng Tuần ban dầu dực tập phong，sau vì tội bán ohà thờ bắt dổi eang ho me，dến nãm Kỷ bửu（1889）dực trở lại họ，sang nán Tàn mão（1891）phục lại tước Kỳ Ngog̣i Hẩu．

Ông và con cháu mở ra phòng 48 thuộc dệ nhị chính hệ và dực ngy chẽ̉ ban cho bộ Sách ₹ dể dật tên cho con cháu trong phòng．

13．3．3．49A．NGUYÊN PHUUC MIEN SA ${ }^{(1)}$ 阮 福 綿 宿 Tivh Gia Cóng
Ông là con thứ 49 của dức Thánh Tổ，mé là cung nhân Hồ Thị Thể，Ông sinh ngày 19 thăng 2 nãm Canh dần（13．3．1830）．

Nām Canh tuất（1850）ông dự̛̣ phong là Tinh Gia Qự̂n Cöng．
Ong mất ngày 04 tháng 12 näm Tàn sủu（13．1．1902）tḥ̣ 72 tuồi．Tẩm ở Duoug Xuān （Hurong Thủy，Thừa Thiên）．Nhà thờ ở Kim Long（Huong Trà，Thừra Thiên）．

Vè gau ông dực truy phong là Tinh Gia Cong．
Ông có 9 con trai và 7 con gái．
Ông cùng con cháu mở ra phòng 49 thuọ̃c dệ nhị chinh hệ và dược ngự chế ban cho bộ Nghiểm $\dot{\perp}$ dể dặt tên cho con cháu trong phòng．

13．3．3．50A．Tảo thitong chura có tên
13．3．3．51A．NGUYEN PHÚC MEN THANH 阮 福 綿 害 Trấn Biên Quận Công
Ông có tự Gián Trọng，hiệu quân Đình là con thứ 51 của dưc Thánh Tồ，mẹ là Quí nhân Lê Thị Lộc．Óng sinh ngày 2 tháng 8 năm Canh dần（18．9．1830）．
 suớt y lý．Näm Canh tí（1840）ông dực phong là Trấn Biên Guận Công．Nām Mậu thân（1848） vì bơ bê việc học，ông bị phạt mất chín tháng bổng，vể sau biết hối lỗi nên vua chiếu cổ．Năin Ất sựu（1865）vua qe minh，cho triệu ong vào cung chẩn mạch rồi cho vào hầu ơ trai cung，vua

cūng thương cho tulàm hỏi ông．Nǎm dố Thọ Xuân cồng dượ lệ̣nh làm Tôn Nhân Phủ Tả Tỏn Chinh có dề cừ ông．

Nảm Binh ti（1876）ông theo vua di Thuân An，có phụng họa nȩf ché Thuẫ An thi gồm 80 vấn，dược vua rất ngơi khen．Mùa thu năm đó vua cho hỏi về y lý thi ông dang bị bệnh，thura trình tấu thì bệnh trư่ nặng，vua liển bạn cho thuốc men nhung rồi ông cung mất．Ông mât ngày
 Trà，Thừa Thiên）．Nhà thờ ở Durong Nố（Phừ Vang，Thưa Thiên）．

Binh sinh ông sáng tác co tháp Quàn Đinh Thi Thảo．
Ông á 17 con trai và 10 con gái．Con thứ hai là Nguyễn Phúc Hồng Hàng tập phong Kỳ Ngoại Hầu，rồi làm viẹ̀c ở bộ Công sau dội làm Miều lang coil việc cúng cấp mở miếu，về sau dự̧e thăng Kiền Hộ aư．Con thứ ha là Nguyển Phúc Hồng Vịnh tuởi nhỏ dã thöng minh thich ngâm vịnh，co Đào Trang Thi Tâp đurẹc dem khá̛c in，Tuy Lẏ Vương phài khen là con không làm hổ danh của cha．Óng này lại thong mạch lý ban dẳu làmn tri huyện sau dổi thành trộ giáo rồi länh hàm Thị giäng má về huru．

Con thứ năm Nguyển Phúc Hồng Thuyè̀n nhậm hàm Hàn Lâm Viện Kiểm Thảo．
Ông và con cháu mờ ra phòng 51 thuộc dệ nhị chinh hẹ̉ và dự̛̣c ngư chér ban cho bộ Chu舟 để dặt tên cho con cháu trong phòng．

13．3．3．52A．NGUYẼN PHÚC MIEN TİNH ${ }^{(1)}$ 忶 福 綿 惺
Diẹ̃ Quận Công
Ong là con thư 52 của dức Thành Tỗ，mẹ là Hòa tần Nguyển Thị Khuê．Öng ainh ngèy 26 tháng 9 nām Canh dần（11．11．1830）．

Lúc còn hoàng tư óng học hành giơi，thông suốt kinh sách nên dực vua khen thuởng． Nām Canh ti（1840）òng đupre phong lè Điện Quốc Công．

Ông mất ngày 17 tháng 2 näm Canh ng̣（ 18.3 .1870 ）thọ 41 tuói，thuy Cung Nhà．Tẩm ở Nguyệt Biều（Hưong Thưy，Thừa Thiên）．Nhà thò̀ ó Dvơng Kuân（Hượg Tráa，Thừa Thièn）（sau dời vá Phú Mỹ，Huề）．

Ông có 10 non trai và 7 con gái．Con thứ là Nguyền Phúc Hồng Dur tập phong Điện hương hû̀u．

Óng và con cháu mở ra phòng 52 thuộc dề nhị chính hẹ̀ và dược $\overline{\mathrm{g}} \mathrm{GY}$ chế ban cho bồ Điền㽗 dể dặt tên cho con cháu trong phòng．

13．3．3．53A．NGUYỄN PHǗC MIÊN SỦNG 阮 福 綿 熋
Tuy Biên Quận Công
Ông là con thứ 53 cùa dực Thánh Tổ，mẹ là Tiệp dự Nguyễn Thị Vièn．Ông sinh ngày 26 tháng 2 nảm Tên mão（8．4．1831）．

Thuở nhỏ ōng chăm hp̣c，biết giữ tễ．Năm Canh tí（1840）ỏ̉nç đự̛ phong là Tuy Nhản Quận Công．Nâm Nhâm dần（1842）cải phong là Tuy Biên Quận Công．

Ông mất ngày 3 tháng 7 nǎm Ất sưư（29．7．1865），lúc 35 tuổi，thuy Cầr．Muc．Tẩm ở Nguyệt Biều（Hươg Thủy，Thừa Thiên）．Nhà thờ ờ Nấm Phố（Phú Vang，Thùa Thiên）．

[^35]Ong có 4 con trai và 2 con gái．Con truởng Nguyè̀n Phúc Hồng Siêu tạ̀p phong Kỳ Ngoại Hà̀u．

Öng và con cháu mở ra phong 53 thuộc dệ nhị chinh hệ và dược ngự chễ ban cho bộ Phong風 dể đạt tēn cho con chau trong phong．

13．3．3．54A．NGUYỀN PHÚC MIẼN NGO் 阮 福 綿 害
Quế Son Quận Cóng
Ōng là con thứ 54 của dức Thánh Tố，mẹ là Cung nhân Nguyền Thị Nhạc．Öng sinh ngrày 29 tháng 4 năm Tản mào（9．6．1831）．

Nārn Nhâm tí（1852）ông dượ phong là Qué Son Quận Công．
Ông mất ngày 22 tháng 7 nàm Quí dąu（13．9．1873），lúc 43 tuôii，thự Cung Lự̛̣g．Tām ở


Ông có 7 con trai và 5 con gái．Con trai thứ năm Nguyễn Phúc Hồng Đích tập phong Kỳ Ngoại Hảu．

Ông và con cháu mở ra phông 54 thuộc dẹ nhị chinh hệ và dự̛c ngự chể ban cho bộ Hác黑 dë dật tên cho con cháu trong phòng．

13．3．3．55A．NGUYẼ̇N PHÚC MIÉN KIÉN ${ }^{(1)}$ 阮 福 綿 害
Phong Quö́c Công
Ông là con thứ 55 của dức Thánh Tổ，mẹ là Qui Nhản Lê Thị Lộc．Ông có tự là Trọng
 từ dược vua thurong yêu．Năm Binh ngọ（1846）dượ phong là Phong Quö́c Công．

Nảm Mậu thán（1848）bỏ bẻ việc học bị phạt mảt bông，nén sinh ra phần hận dóng cưa dọc sách，hết mình trong việc học hành．Nām Giáp dần（1854）vua dến nhă Thái học，ông theo hồ giá có dàng Thị học thi dược vua ngg̣i khen cho chép vào Tích Ung Canh Ca Hội Tập．

Ong mất ngày 26 tháng 6 năm Giáp dần（20．7．1854），lûc 24 tuổi，thụy Hoằng Nhả．Tám ớ Durong Xuán Hạ（Hurong Thùy．Thưa Thiên）．Nhà thờ ởVi Dà（Phú Vang，Thưa Thièn）．

Ông có 7 con trai， 4 con gái．Con truờng Nguyễn Phúc Hồng Thông tập phong Huong Hầu．
Ông và con cháu mở ra phòng 55 thuộc dệ nhị chinh hệ và dự̛c ngự chế ban cho bộ Nhì耳 dẹ đạt tên cho con cháu trong phòng．

## 13．3．3．56A．NGUYẼN PHÚC MIĖN MIELL ${ }^{(2)}$ 阮 福 綿 原 <br> Trắn Đinnh Quận Công

Òng nguyên có tên Nuruyền Phúc Mién Cả̉u 救 về sau dôi thành Nguyền Phúc Miên Miéu（1）là con thứ 56 của dực Thánh Tò，nẹ là Qui nhân Nguyền Thị Hạnh．Ông sinh ngày 1 tháng 12 nám Tán mào（3．1．1832）．Thuở nhỏ chịu khó học hành．biết giữ lễ dộ nên năm Canh tí（1840）ông dưoć phong Trän Eịnh Quagn Cong．
 xuan Thuơng（Huong Thừy．Thưa Thiēn）．Nhà thờ ò Truơng Süng Nội（Huong Trà，Thưa Thiēn）．

[^36]Ông có 3 con traí， 2 con gái．Trương tự là Nguyễn Phưc Hồng Chuyên ban dầu tập phong， sau bị tội cách mảt tước đối sang họ mệ．Năm Kỷ sửu（1889）mới được khai phục nguyên tước． Cháu cùa òng lá Nguyền Phức Ung Chān tập phong Tá Quôe Khanh．

Ông và con cháu mớ ra phòng 56 thuộc dệ nhị chúnh hệ và dượ ngự chế ban cho bộ Ngõa瓦 để dật tén cho con chảu trong phòng．

13．3．3．57A．NGUYEビN PHÚC MUÊN LAMM 阮 福 綿 㝝
Hoài Đức Quận Vurong
Ông là con thứ 57 của dự Thánh Tổ，mẹ là Lệ tần Nguyền Thị Điện．Ông sinh ngày 18 tháng 12 năm Tân mão（20．1．1832）．

Năm Binh ngo（1846）ông được phong Hoài Đữc Quận Công．Năm Giáp thân（1884）ông được sung làm Tòn Nhân Phủ Tả Tôn Nhàn．Lúc vua Hàm Nghi lên nô̂i ngôì ông dổi làm Tôn nhân phủ Hữu tôn chính sung Phụ chính thản thä̀n．Öng tham dự triè̀u chính gặp lúc vận nước khô khàn nhung biết khièm cung tự chế dể vự̛̣t qua những trở ngại．Năm Ất dạu（1885）ông durẹ̛ phong là Lace Quốc Công．Mùn thu nãm dó tấn phong ông là Hoài Eli̛e Công sung chưc Tôn Nhân Phủ Hữu Tōn Chính．

Năm Kỳ sửu（1889）Thành Thái nguyên niên ông suang làm phụ chính thân thần．Khi nám quyền hành ông hết sức công bình，siêng năng，tuản giĭ̛ phép nứ̛c．

Mùa thu năm Giáp ngo（1894）ông dược tấn phong Hoài Đúc Quận Vurong．
Ong mất ngày 5 tháng 12 năm Đinh dậu（28．12．1897），thọ 67 tuồi，thụy Đroan Cung．Tẩm ở Durơng Xuân，Hưong Thủy，Thừa Thiên．Nhà thờ ớ phường Đệ Lục（Hurong Trà，Thừa Thiên） （nay thuộc phường Phú Cát，Huể）

Ông vổn tinh trung hậu，khiêm cung，giữ gin phép tá̛c．Khi nấn việc çai quản họ hàng ông thành công trong việc giáo huấn con em tuân giữ phêp nước，nên ông durục ân sủng của triểu dinh suốt dời．

Ông có 11 con trai và 9 con gâi．
Ông và con cháu mơ ra phòng 57 thuộc dệ nhị̣ chính hệ và dượ ngự chế ban cho bộ Cung $弓$ dể đặt tên cho con cháu trong phòng．

13．3．3．58A．NGUYĚN PHÚC MIÊN TIẸP 阮 福 綿 定
Duy Xuyên Quẫn Công
Ông là con thứ 58 của cưức Thánh Tở，mẹ là Tiệp dư Nguyền Thị Viên．Ông sinh ngày 23 tháng 7 nàm Nhâm thìn（18．8．1832）．

Nàm Nhäṃ ti（1852）ong dự̛̣ phong là Duy Xuyên Quạ̀n Công．
Ông mất ngày 27 tháng 10 năm Tân mùi（9．12．1871），lúc 40 tuổi，thưy Huệ Mưc．Tẩn ở Durong Xuân（Huong Thủy，Thừa Thiên）．Nhà thờ ở ấp Trương Súng Nội（Hươg Trà，Thừa Thiên）．

Ông có 5 con trai và 8 con gái．Con trương Nguyễn Phúc Hồng Chi ban dẩu đượ tập phong，nồi bị tội mất tước，hết thời gian chịu tội trử vể làm công tử．Con thé̛ hai Nguyễn Phúc Hồng Đề tập phong Tá quốc khanh．

Ông và con cháu mở ra phòng 58 thuộc đệ nhị chính hệ và được ngu chế ban cho bộ Kiến見 để dặt tên cho con chéu trong phòng．

## 13．3．3．59A．NGUYỄN PHÚC MÊN VĀN ${ }^{(1)}$ 阮 福 締 免方 <br> Cầm Giang Quận Công

Ông là con thứ 59 cùa dức Thảnh Tổ，mẹ là Quí nhân Đỗ Thị Tâm．Ông sinh ngày 5 tháng 9 nåm Nhám thìn（28．9．1832）

Năm Nhâm tí（1852）ông dược phong là Cẩm Giang Quận Công．
Öng mấe ngày 13 théng 7 năm Ất mùi（1．9．1895），thọ 64 tuổi，thuy Cung Lựng．TGín ờ Binh An（Huong Thủy，Thưa Thiên）．Nhị̉ thờ ờ ấp Đông Trì Tà（Huong Trà，Thứa Thiên）（nay là Phú Hiệp，Huê）．

Ông có 10 con trai và 2 con gái．
Ông và con chău mở ra phòng 59 thuộc dệ nhị chính hệ và dự̛̣ ngur chế ban cho bộ Xi 齿 dể dặt tên cho con cháu trong phòng．

13．3．3．60A．NGUYẼN PHÚC MIEN UYỂN 阮 福 綿 宛 Quáng Hóa Quận Công
Ông là con thứ 60 của dức Thánh Tở，mẹ là Hiến phi Ngô Thị Chílh．Ông sinh ngày 23 tháng 12 năm Nhâm thìn（12．2．1833）．

Năm Canh ti（1840）ông dượ phong Quáng Hóa Quạ̃n Công．
Ông mết ngày 23 tháng 10 năm Qui ty（30．11．1893），dượ 62 tuổi，thuy Cung Lựng．Tẩm ở Nguyệt Biều（Hưong Thủy，Thừr Thiên）．Nhà thờ ở Phú Xuán（Huơng Trà̀，Thừa Thuén）．

Ông dó 2 con trai và 7 con gái．
Ông và con cháu mở ra phòng 60 thuộc dệ nhị chính hệ và dự̛c agur chể ban cho bộ Tẩu 走 để dật tên cho con cháu trong phòng．

13．3．3．61A．NGUYEN PHÚC MIEN ÔN 阮 福 綿 窒 Nam Sách Quận Công
Ông là con thữ 61 của dức Thánh Tổ，mẹ là Quí nhàn Nguyễn Thị Hąnh．Ông sinh ngày 24 tháng 1 năm Qui tị（15．3．1833）．

Năm Canh tuất（1850）ông dự̛̣ phong là Nam Sách Quận Công．
Ông mắt ngày 7 tháng 1 năm Ät mùi（1．2．1895），thọ 63 tuổi，thưy Cung Lương．Tẩm ór Kim Long（Hurong Trà，Thưa Thiên）Nhà thờ ờ Truò̀ng Súng（Hưong Trà，Thừa Thiên）．

Ông có 8 con trai và 4 con gái．
Ông và con cháu mờ ra phòng 61 thụ̂̂c dệ nhị chính hệ vè dược ngự chế ban cho bộ Giác 扉 dể dặt tên cho con cháu trong phòng．

13．3．3．62A．NGUYẼ̃N PHÚC MIEN TRU 阮 福 綿 宙
Ờng là con thứ 62 cưa dức Thánh Tồ，mẹ là Tài nhân Trán Thị Tiển．Ông sinh ngày 5 tháng 2 ním Qui tị（25．3．1833）

Ōng mất ngày 27 tháng 7 năm Tân sửu（12．9．1841），dự̛̛ 9 tuổi．Tẩm ở Binh An（Hurong Thủy，Thừa Thiên）．Ong được thờ ó Triền Thân từ．



13．3．3．63A．NGUYĖN PHÚC MIEN KHE゙ 阮 祒 綿 宾
Ông là con thứ 63 củn dưe Thénh Tồ，mẹ là Tài nhân Đ $\begin{aligned} & \text { Ô Thị Cuong．Ông sinh ngày } 25\end{aligned}$ thing 2 năm Qui tị（ $14,4,1833$ ）

Ồng mất ngày 4 tháng 12 nắn Mậu tuất（18．1．1839），đự̧c 6 tuởi．Tâm ở Binh An（Hươg Thüy，Thưa Thiên）．Ông dự̛̣ thờ ơ Trién Thân từ．

13．3．3．64A．NGUYẼN PHÜC MIĖN NGU 阮 福 綿 窠。
Ông là con thứ 64 cưa dứr Thánh Tồ，mẹ là Quí nhân Lê Thị Lộc．Ông sinh ngày 10 tháng 3 nảm Qui tị（29．4．1833）．

Lúc nhỏ̉ thông minh hou agươi lại ham học，hằng ngày chi lo việc bút nghiên sách vở，vìa


Ông mất ngày 4 tháng $2 \mathrm{năm}$ Đinh mùi（20．3．1847），lúc 15 tuôi．
Tẩm ở An Cưu（Hưong Thủy，Thừa Thiên）．Năm Đinh mẽo（1867）ong dực thờ ở Triè̉n


Ông chura có gia thất，vì mất sóm nēn không ban thuy．
13．3．3．65A．NGUYẼ PHÚC MIÊN TA 阮 福 綿 窵 Trấn Quâic Công
Ông là con thứ 65 của dức Thánh Tổ，mẹ Lè Cung nhân Cao Thị się̣u．Ông sinh ngày 18 tháng 4 ロăm Qui tị（6．6．1833）．

Thử̛ nhỏ ông thōng minh ham học，nàm Canh tuất（1850）dực phong là Trẩn Ninh Quận Công．

Nän Binh tuăt（1886）ơng dược phong Trén Quốc Công．
Ông mất ngày 8 théng 7 năm Kỳ sưu（4．8．1889），thọ 57 tuổi．
Tả̉m ò An Cư（Hurong Thủy，Thừa Thiên）．Nhà thờ ở Phú Hội，Huê．
Ông có 1 con trai và 1 con gái．
Ông và con cháu lặp nén phòng 65 thuọ̃c đệ nhị chinh hệ vè đự̛̣ nģ chế ban cho bộ Mạch 娄 dể dạt tên cho con cháu trong phòng．

18．3．3．66A．NGUYẼN PHUÚC MIÉN TRIỆN 阮 福 綿 気
Hoằng Hóa Quận Vurong
Ông là con thứ 66 của dức Thánh Tẩ，mẹ 1à Tải nhân Trẩn Thị Thanh，Ông sinh ngày 3 tháă 6 näm Qui tị（19．7．1834）．

Năm Canh tuắt öng dư̧ç phong là Triẹ̃u Phong Qụ̂n Cóng
Nām Màu dần（1878）ông dự̛̣ phong là Quỳnh Quốc Công
 bị giáng xuống làm Hoăng Hóa Huợg Công．Đển thàng 10 năm Ất dậu（1885）dự̧c phục lại ：turóc Quận Cōng．



Ông mất ngày 4 tháng 4 năm Ất tỵ（7．5．1905）the 73 tuổi．Tẩm ở Durong Xuân（Hurong Thủy，Thừa Thiên）．Nhà thờ ở phường Phú Cát，Huế．

Ông có 1 con gái là Nguyễn Fhúc Đồng Canh（tự Quý Lưong，hiệu Đạm Phưong Nừ Sử）． Vì không có người nối dôi nên về sau con thứ 42 của Thọ Xuân Vương là Nguyễn Phúcưtồng Du quá kế（dổi tên là Hồng Hậu）．

Ông lập nên Phòng 66 và dược ngư chế ban bộ Hán $\int$ để đặt tên cho con cháu．
13．3．3．67A．NGUYỄN PHÚC MIÊN THẤT 阮 福 綿 室
Ông là con thứ 67 của dức Thánh Tồ，mẹ là Huệ tần Trần Thi Huân．Ông sinh ngày 24 tháng 6 năm Giáp ngọ（ 30.7 .1834 ），ông mất ngày 22 tháng 5 năm Đinh dậu（24．6．1837），lúc 4 tuổi．Tẩm ờ Binh An（Hươg Thủy，Thừa Thiên）．

13．3．3．68A．NGUYỄN PHÚC MIÉN BẢO ${ }^{(1)}$ 阮 福 綿 穼
Tân An Quận Công
Ông là con thứ 68 của dức Thánh Tổ，mẹ là Hòa tần Nguyễn Thị Khuê．Ông sinh ngày 29 tháng 3 năın Ất mùi（26．4．1835）．

Thuở nhỏ ông tinh tinh thận trọng lại hiếu học nên dược vua chiếu cố．Lúc Hiến Tổ Hoàng Đế nô̂i ngôi ông càng dược sủng ái．Nãm Quí mão（1843）ông dược phong là Tân An Quận Công．

Ông mất ngày 19 tháng 6 năm Giáp dần（13．7．1854），lúc 20 tuổi thưy Tuệ Mục．Tẩm ở Dưong Xuân Hạ（Hưong Thủy，Thừa Thiên）．Năm Đinh mão（1867）thờ ông ở Triền Thân từ． Đến năm Ất dậu（1885）dựa ông về thờ ở Thân Huân từ．

Phòng 68 này dược ban bộ Vi $口$ dể dặt tên cho con cháu．
13．3．3．69A．NGUYẾN PHÚC MIÊN KHÁCH 阮 福 綿 客
Bảo An Quận Công
Ông là con thứ 69 của dưc Thánh tổ，mẹ là Qui nhân Đỗ Thị Tâm．Ông sinh ngày 9 tháng 4 năm Ăt mùi（6－5－1835）．

Năm Nhâm tí（1852）ông dược phong Bảo An Quận Công
Ông mất ngày 5 tháng 11 năm Mậu ngo（9．12．1858），lúc 24 tuổi，thụy Ôn Mẫn．Tẩm ở Drong Xuậ Hạ（Hưong Thủy，Thừa Thiên．）

Ông cí 2 con trai và 2 con gái dều mất sớm．Năm Đinh mão（1867）ông dược thờ ờ Triển Thân tiền từ．Đến năm Ất dậu（1885）dược dưa về thờ ở Thân Huân từ．Sau dó lập nhà thờ ở Duoong Xuân（Hương Trà，Thừa Thiên）dể thờ ông．Đến năm Kỷ sửu（1889）chuẩn cho người con trai thứ 5 của phòng thứ 72 thuộc dệ nhị chính hệ（Phòng Kiến Phong Quận Công）là Nguyển Phúc Hồng Ngai dồi tên thành Nguyễn Phúc Hồng Ích dể nối dõi ông，và cho tập phong tước Kỹ Ngoại Hầu．

Phòng 69 này dự̛̣ ngự chế ban cho bộ Mành ITR để đặt tên cho con cháu trong phòng．
13．3．3．70A．NGUYỄN PHÚC MIEN THICH ${ }^{(2)}$ 阮 福 綿 頹

## Hậu Lộc Quận Công

Ông là con thứ 70 của dức Thánh Tổ，mé là Cung nhân Trần Thị Nhâ．Ông sinh ngày 29 tháng 7 năm Ất mùi（ 21.9 .1835 ）

Năm Nhâm ti（1852）ông dược phong là Hậu Lộc Quận Công．
（1）Chữ này phiên thiết bát 搏 $\dagger$ bēo 寸＇包 dọc：Bảo
（2）Theo Khang Hy tụ điển từ náy piliên tuiấl là Thương

Ông mất ngày 16 tháng 12 nận Tán tị（ 4.2 .1882 ），thọ 47 tuồi，thuy Cung Lựng．Tầm ờ Thanh Thưy（Hurong Thủy，Thừa Thiên）（sau duri vể núi Chóp Vung rổi lại dòi về Thiên An，
 về Bao Vinh，Hué，từ nâm 1962 dòi về thờ ở 90 Lam Sonn，Huē）．

Ông và con cháu mở ra phòng 70 thuộc dệ nhị chính hệ vá dược ngu chế ban cho bộ Hō虎 dễ dặt tên cho con cháu trong phòng．

13．3．3．71A．NGUYĚN PHÚC MIĖN ĐIỀU 阮 福 綿 㝝

## Kiến Hòa Quẫn Công

Ông lá con thứ 71 của dức Tánh Tồ，mẹ là Tài nhân Būi Thị Sun．Ông sinh ngày 27 tháng 12 nảm Ǎt mùi（13．2．1836）．

Năm Nhâm ti（1852）óng dược phong là Kiển Hò̀ Quận Công
Ông mất ngày 12 tháng 6 nảm Tân mão（17．7．1891），thọ 57 tuổi，thuy Cung Lương．Tẩm ở Dương Xuän（Hưong Thủy，Thừa Thiên）．Nhà thờ ở An Cụu Tây（Hương Thúy，Thừa Thiên）．

Ông có 14 con trai và 10 con gái．Con thứ lả Nguyển Phúc Hổng Thến lúc dầu dưoćc tặp phong sau vi buông thả，không giư lể nên bị tước tịch．

Ông vè con cháu mở ra phòng 71 thụ̂̂c dệ nhị chinh hệ và dượ nģ chế ban cho bọ̀ Qua戈 để dặt tên cho con cháu trong phòng．

13．3．3．72A．NGUYÉN PHÚC MIÊN HOANG 阮 福 綿 宽
Kiến Phong Quận Cōng
Ông là con thữ 72 của đức Thánh Tồ，mẹ là Quí nhân Đṑ Thị Tám．Ống sinh ngày 6 tháng 4 năm Binh thân（20．5．1836）．

Thứ̛ nhở tính tịnh ông thận trọng，chǎm lo viẹ̣c học．Nām Nhâm tí（1852）ông dự̛̣ phong là Kiền Phong Quạ̀n Công．

Ong mất ngày 7 tháng 6 nám Mầu tí（15．7．1888），thep 53 tuồi，thuy Cung Luọng．Tẩn ờ Trèm Bái（Huorag Thùy，Thừa Thiên）．Nhà thò̀ ơ Xuán An（Hurong Trà，Thừa Thièn）．

Ông có 12 con trai và 9 con gái．Con thứ tư Nguyễn Phúc Hồng Tuớc tộp phong Kỳ $\mathrm{Ngoại} \mathrm{Hầu}$.

Ống và con cháu mờ ra phòng 72 thuộc dệ nhị chính hệ vả dươc ngł chế ban cho bộ Bạch白 để dặt tên cho con cháu trong phòng．

13．3．3．73A．NGUYĒ̃N PHÚC MĖN CHİ 阮 稆 綿 突
Vinh Lọc Quạ̃ Cóng
Ông là con thứ 73 của dữ Thánh Tồ，mẹ là Lệ tần Nguyễn Thị Điện．Ông sinh ngảy 10 tháng 8 năm Binh thân（20．9．1836）．

Năm Nhâm ti（1850）ông dực phong lì Vīnh Lộc Quân Công
Ông mật ngày 16 tháng 11 nam Mạu tí（18．12．1888）thọ 53 tuồi，thuy Cung Lựng．Tảm $\dot{\sigma}$ An Cưu（Huorg Thủy，Thừa Thiên）．Nhà thờ ờ An Quán（Huong Trà̀，Thừra Thiên）．

Öng có 13 con trai， 18 con gái Con thứ hai Nguyề 1 Phúc Hồng Cạnh tập phong Kỳ Ng oại H ầu．

Ồng và con cháu mở ra phòng 73 thuộc dệ nhị chính hệ và dự̛̣ ngự chế ban cho bọ̉ Lập立 dề dặt tên cho conn cháu trong phòng．

13．3．3．74A．NGUYẾN PHÚC MIÊN THÂN 阮 福 綿 貯 Phù Cát Quán Công
Ông là con thứ 74 của dức Thánh Tầ，mẹ̆ là Hòa tần Nguyễn Thị Khué．Ồng có tên tư Trong Chí，hiệu Truic Viên，sinh ngày 18 tháng 6 năm Đinh dậu（20．7．1837）．

Năm Nhâm ti（1852）ông dược phong là Phù Cát Quận Công
Ông mêt ngày 17 tháng 7 дám Ất Họi（17．8．1875）dượ 39 tuổi，thụy Cung Lưong．Tẩm ơ Nguyệt Biều（Hurong Thủy，Thưra Thiēn）．Nhà thờ ở Bao Vinh（Huong Trà，Thù̀a Thiên）．

Ỡng có 4 con trai và 6 con gáai．Con thư 3 Nguyễn Phúc Hồng Trach tập phong Kỳ Ngoại Hầu．
Ông và con cháu mở ra phòng 74 thuộc dệ nhị chính hệ và dượ ngự chế ban cho bộ Vi 草 dê dặt tên cho con cháu trong phòng．

13．3．3．75A．NGUYEZN PHÚC MIÊN KÝ 阮 䀅 綿 寄
Cẩm Xuyên quận Vurong
Ông là con thứ 75 của dức Thánh Tồ，mẹ là Cung nhân Nguyễn Thị Xuân．Ông sinh ngày 11 théng 3 năm Mạ́u tuất（5．4．1838）．

Thươ nhỏ lúc còn hoàng từ về học và hạnh của ông dều dự̛̣ vua ngợi khen．Nàm Kỹ mùi （1859）ông dự̛ phong là Cẩm Xuŷen Quận Công

Năm Mậu dẩn（1878）nhân Ngũ tuần dại khánh của vua Dực Tông，vua thấy ông cùng với Vản Lảng Quận Công dều là nhửng bậc thân thần giôi văn chuoong nện tấn phong ông là Cẩm Quóc Cóng．

Ông mất ngày 24 tháng 10 nâm Tân tị（15．12．1881）thọ 44 tuổi，thụy Cung Mục．Tẩm ớ Nguyệt Biều（Hưong Thủy，Thữa Thiên）．Nhè thờ ờ Vi Dā（Phú Vang，Thừa Thiēn）．

Ơng có 7 con trai， 13 con gái．Con thứ hai Nguyễn Phúc Hồng Thòa tập phong Huoong Hầu rồi bồ dụng làm quan thăng dền dến chức Chuờng vệ thu Đề dốc tinh Thanh Hôa，sau về Kinh làm Thờng chë̈ Binh nhất vệ nồi sung chức Hộ Lăng．

Về sau ōng dự̛c truy phong Quận Vưomg．
Ông và con cháu mở ra phòng 75 thuộc dệ nhị chinh hệ và dươe ngư chế ban cho bộ Thăn 身 dể dặt lên cho conn cháu trong phòng．

13．3．3．76A．NGUYĚN PHÚC MIÉN BȦNG ${ }^{(1)}$ 阮 福 綿 㝑

> An Xuyên Vurong

Ồng là con thứ 76 của dức Thánh Tổn mẹ là Lệ tần Nguyền Thị Điện．Ông sinh ngày 13 tháng 4 nhuận năm Mậu tuất（5．6．1838）．

Năm Mậu ng̣（1858）ống dưưc phong là An Xuyên Quận Công
Nãm Ất dậu（1885）öng dưpe gỉa phong làm Xuyên Quổc Công，giữ chức Hi̛u lôn nhùn ở Tồn nhàn phứ．

Năm Nhâm thin（1892）can vào viẹc linh hẩu chết đuối nên ông bị giáng xuống làm Quận Công．Đến tháng 8 năm Qui tị（1893）mời dực phục tước Quốc Công．


Năm Binh thân（1896）ông dự̛̣ phong là An Xuyên Còng Đến tháng griêng nấa Dịnh dâu （1897）ông kiêm nhiếp Tỉ Tôn Nhần ơ Tôn nhản phủ．Bến tháng 2 năm Mậu tuất（1898）ông dưoc phong là an Xuyèn Quận Vurong

Ong mất ngày 16 tháng 7 nắn Nhâm dần（19．8．1902），thọ 65 tuổi，thuy Đoan Trany． Tẩn ờ Thanh Thủy Thưong，（Huoong Thưy，Thừa Thiên），Nhà thờ ờ Droong Xuân（Hưoug Trà， Thưa Thien）．

Tháng 8 năm Nbâm dần（1902）ông dực truy Lang An Xuyēn Vurong．
Ôog ó 9 con trai， 6 con gái．
Ông và con cháu mở ra phỏng 76 thuộc dệ nhị chinh hệ và dự̛̣ ngur chể bon cho iộ Bì 度 dể dặt tên cho con cháu trong phöng．

19．3．3．77A．NGUYÉN PHÚC MIÊN SÁCH 阮 福 绵 窾
Ông là con thứ 77 của dức Thánh Tổ，mẹ là Huề tủ̉n Trân Thị Huân．Ông pinh ngày 6 tháng 11 năm Kỳ ḩ̣i（11－12－1839）．

Ông mâ̂t ņ̧ày 20 tháng 12 năm Ất mẽo（27－1－1856），lức 17 tuổi．Tẩm ở Dương Xuân （Huong Thúy，Thuta Thiên）．


## An Thành Vuong

 tháng 3 nhự̃n năm Tân sừu（13．5．1841）．

Năm Mậu ngy（1858）ông dưoc phothg là An Thành Quên Cóng
Sau dó ông dực gia phong đân dến Quận Vuong．
 （Hurng Thủy，Thưa Thiéna）．Nhà thờ hiện ờ Phú Cát，Hué．

Saus khi mêt ōng dưpe truy tüng là An Thành Vurong－
Ông có 8 con trai và 6 con gái．
Ông vá con cháu mờ ra phòng 78 thuộc dệ nhị chính hệ vad dupe nģ̛̣ chế ban cho bộ Kim金 để dặt tên cho con cháu trong phòng．

## 13．3．3．1B．NGUYÉN PHÚC NGỌC TÔNG 阮 福 玉 琮

 6 năm Nhâm thân（17．7．1812），mất ngày 5 tháng 3 nâm Giáp thân（3．4．1824）lúc 13 tuổi，thuy An Tīnh Tầm ờ Dưong Xuân（Hưong Thưy，Thừa Thiên），Ban đáu thơ bí ợ Triển thán từ，dển mùn thu năm Ất dậu（1885）dưa dển the ̛̛̣̣ Thân Huân từ．

## 13．3．3．2B．NGUYÉN PHÚC KHUÊ GLA 院 福 帰 巩

## An Phú Cōng Chúa

Ban dều bà oó tên là Chuợg Gia sau dởi thành Khuê Gia là con gái thứ 2 của dúr Thánh Tồ，mé là Hiền phi Ngô Thị Chính．Bà sinh ngày 17 thâng 7 nĕn Qui dậu（12．8．1813）．

Thươ bé túnh bà hiền lành，dễ bảo．Nâm Qui tị（1833）bà lấy chổng là Phò mã Đổ úy Nguyển Văn Tưc，nguời Tân Hòa，Gia Định，（con trai cưa thu Tả quân Đồ thống Chương phủ sư Lươg vân hẩu Nguyễn Vân Hiếu）．

Nām Ất tị（1845）Nguyễn Văn Túc mất．
Năm Giáp dẩn（1854）bà dược phong là An Phú Công Chúa．
 Xuân Thurọng（Hurong Thưy，Thừa Thién）．

Bà ơ 3 con trai và 3 con gái．
13．3．3．3B．NGUYËN PHÚC UYENN DIEM．忶福 琬 琰 Lộc Thành Cōng Chúa
Bà là con gái thứ 3 của dức Thánh Tố，mẹ là Hiền phi Ngô Thị Chính．Bà sinh näm Ät họi（1815）．

Thuở bé bà tính tinn dịu dàng，biết lo lăng．Năm Qui tị（1833）bè lẩy chồng là Phò mā Đô úy dược tập phong Hịài bầu tên Vũ Văn Mý，người Binh Durong Gia Định，（con trai của Khinh xa Eộ úy Vū Khánh，cháu nọi của Hoài Quốc Công Vũ Tính）

Bà mất ngày 18 tháng 7 năm Bính thân（29．8．1836）dượ 22 tuổi phong tạng lả Lọ̣c Thành Cōng Chúa，thuy Đoan Khiét．

Công chúa có 1 con gái．

## 13．3．3．4B．NGUYẼ PHÚC LUUNG ĐÚC 阮 福 良 德 <br> An Thuờng Công Chúa

Bà là con thứ 4 của dứre Thánh Tồ，mẹ là My̆ nhän Nguyễn Thị Bân．Bà sinh ngày 13 tháng 6 nām Đinh sưu（26．7．1817）．Ban đầu bà có tên Tan Xuân sau dực vua ban cho tện này．

Bà thưở nhọ thông minh biết lo lấng công việc nên durợc vus rất thưong yêu．Nǎm chín tuổi sinh mẩu bị bệnh，gặp tiết Vạn thọ các hoàng nữ dểu dược vào hầu com vua，gặp lúc dại thần dâng dản sâm，vua chia cho các Hoàng nữ ăn．Đến lựt bà thi ngậm trong miẹng không nuốt．Vua lấy làm lạ hỏi，bà liền bưỡc ra khởi chiếu thura rằng ：＂mę con bị bệnh không dượ hường ân trạch，nghe nói thức ăn này rất bổ nên con dể̉ dành lại cho mệ＂．Vua ngợi khen mãi， dể dình riêng một día dề bà dem về cho mẹ．

Khi bà hơi lớn durợc vua cho ra ở diện Trinh Minh，khiến nữ quan dạy thư，sứ，nữ công． Bà học rất tấn bộ．Mùa hạ nặ̛n Mậu ti（1898）nử tì ở diện Trinh Minh bất cẩn dề lửa chảy dến màn trơơng，bà kính hài trở dậy gọi gáp người trong ban trục，rồi tự thân dôn dốc dập tát lựa． Lúc dố vua từ Thuận An trở về，nghe đự̛̣c chuyện khen ng̛̣i và ban cho bà 3 lặg vàng．Trong cung từ cưa Tho Xuân Vurong có câu：
＂Viorng car bât tác phi lai trí
Băc dác An Thườg mãn tụ kim＂
Vutng cơ ${ }^{(1)}$ Up̂íi tu dến ngay
Thäy vàng dầy áp trên tay an Thuring
là để chỉ chuyện trên．
Năm Giáp ngọ（1834），vua tuần du phuơng Nam sai bà vào hẩu ở cung Từ Thọ（nori dúr Thuạn Thiên Hoàng Hậu ở）．Bà vào chầu hôm sớm nét mặt luôn luôn vui tươ nên dự Từ rất hài lòng．Khi hồi loan vua thi̛ờng bà một thẻ bài bąch ngoc màu mờ dê．

[^37]Năm Giááp ngo（1834）gặp tang mẹ，bà quá dau buồn chẳng buồn trang diểm，hết lòng lo lắng viêc tang．Nâm Canh ti（1840）Thánh Tổ ợ mình hà tur thản nấu cháo sắc thuốc，sớm tối däng lēn hả̉u hạ không biết mệt cho dến khi vua thâng hà．Trong 3 năm dể tang cha bà khóng hế cười．

Näm Tān sữu（1841）bà lấy chồng là Phan Văn Oänhu con thứ của Đồ Thống Phủ Churỏng Phủ Sư Chuơng Nghĩa Hẩu Phan Văn Thưy．Sau khi vể nhà chồng，tình càm lủa dơi rất khắn khit，bà chà̉ng cậy mình là con vua，lo thờ mę chổng nuôi con，giữ gìn dúng phép tác chốn khuê môn．

Nām Mậu thān（1848）bà đượ phong là An Thường Công Chúa．
Năm Nhâm tuăt（1862）phò mã Phan Văn Oânh mất，bà dâng sớ xin xāy sinh phà̀n dế lo việ họp táng về sau．

Nām Ất dậu（1885）b⿺̇ dang trự tại diện Hiếu Tư thì nghe tin có biến ở Kinh thảnh ${ }^{(1)}$ ． bà lạy khớc rồi lánh trốn đến Hiếu Lăng．完 lăng lính canh đểu bỏ trỡn hết，bà vào trong tháy
 trì̛ về bầ theo hẩu cận ṃ̣̂ł bén．Khi vua Cảnh Tồng tữ vị bà mới chịu trử về lại phủ．

Lúc về già bả mọ̀ dąo Phật．lấy biê̂t hiệu Thanh Từ．Khí Tôn nhân phủ đề nghị xin thưởng cho bà tấm tiiển＂Hiểu hạnh khả phong＂thỉ bàn bạc với nhau rầng chớn ohà vua cần dầu phong hóa trong nước，không thể y theo lệ dān thường đ̛ực，nên bãi bó viẹ̣c đó．

Bà mất ngày 6 thúng 4 nàm Tản mão（13．5．1A91），thọ 75 tuổi，thụy Mỹ Thục．
Tầm của bà ở Nguyệt Biều（Hurong Thủy，Thưa Thiên）．
Bà có 4 con trai， 4 cháu nội và 5 chắt nội．Con truởg của bà tên Huy đự̛̣c tộp ấm Hiệu Uly．

## 13．3．3．5B．NGUYEN PHÚC QUANG TİNH 阮 福 光 静 Huong La Cong Chúa

Bà là con thứ 5 của dứr Thánh Tổ，mẹ lè quí nhân Luoung Thị Nguyện．Bà sinh năm Đinh siv（1817）．

Thuở bé bè thông minh，kín đáo đj̣u dàng，nặn Qui mào（1843）bả lấy chồng là Phỏ mã Đô úy Hoàng Kế Viềm nguời huyện Phong Lộc，Quáng Binh（con trai của Hiệp Biện Đại Học aḷ Hoàng Kím Sán）．

Lấy chồng dược 1 nām thì bà mất．Bà mễt ngày 17 thảng 10 nåm Giáp thin（26．11．1844）， lûc 28 tuồi，dự̛̣ tặng là Huong La Công Chúa thuy Huy Mần．

Tû̉m của ba ḍ Nguyệt Biểu（Huong Thủy，Thừa Thiên）．
Bà có 1 con trai nhưng mất khi mới sinh．Phò raă Hoàng Kế Viêm lèm quan thăng dến chức Đông Các Đai Họ si rồi vẻ̉ hưu．

## 13．3．3．6B．NGUYẼ゙N PHU゙C HÒA THUC 阮 福 和 淑 <br> Vinh An Công Chúa

 thăng $6 \mathrm{nā} \mathrm{~m}$ Mậu dền（5．7．1818）．



Năm Quí mâo（1843）bà̀ lấy chồng là Fhỏ mé Đo úy Nguyền Truờng，pgười Binh Drong， Gia Eịnh（con trai cùs Thị vê Nguyễ Vân Lọc）．

Năm Giáp dân（1854）bd dure phong Iì VTah An Cöng Chúa．
Nām Đinh mão（1867）Fhơ mã Nguyễn Trường mấl．
Bè mât ngày 20 tháng 10 nám Qui tị（27．11．1893），tho 76 tứi，thuy My Thyc．
Tfín cuia bà ở Nguỵ̣̂t Biếu（Huoug Thủy，Thừa Thiên），
Bà có 2 con trai và 2 con gái．
13．3．3．7B．NGUYĚN PHU゙C TRINH ĐU゚C 阮 福 貞 德
An Trang Công Chúa
Bè là con gáai thứ 7 của dức Thánh Tổ，mẹ là Tài nhân Trán Thị Tiểm．Bà ginh năm Mq̣u d部（1818）．
 Gia Định（con cưa Thị Lang bộ Cong Trần Van Tính）．

Nám Giáp dân（1854）bad dựe phoung lì An Trang Công Chüa．
Bà măt ngày 18 tháng 8 năm Quí hợi（30．9．1863），thọ 45 tuđ̃i，thuy Trang Thuận．
Tẩn cửa bà ò Nguyẹt Biéu（Hưong Thúy，Thừa Thiên）．
Nám Kỷ mão（1879）phơ mà Trản Van Thanch mát．
Bà oó 2 congái．
13．3．3．8B．NGUYẺN PHÚC NHU THUẬN 阮 福 崣 顺
Phong Hàa Công Chúa
Bà là con gái thứ 8 của dực Thánh Tố，me là An tẩn Hổ Thị Tùy．Bà ainh ngay 27 theng 3 năm Kỳ mảo（21．4．1819）．

Bà mất ngày 23 tháng 9 nảm Canh tí（18．10．1840），lức 22 tuối，phong là Fhong Hồ Conng Chu̇a，thuy Eorn Diém

TÂm của bà ȯ Cu Chinh（Huong Thưy，Thưa Thien）．
 13．3．3．9B．NGUYỄN PHÚC NHU THỤC 阮 福 絫 淑

An Cāt Công Chúa
 tháng $10 \mathrm{năm} \mathrm{Ky} \mathrm{măo} \mathrm{(16.12.1819)}$,

Nâm Qui mảo（1843）bà lấy chồng là Phò mâ Đó úy Nguyaza Phú，ngưở Tống Son，Thanh Hóa，（con trai của Chuởng Phủ sư Tân Long Hầu Ngryẻ̉n XuAn）．

Nam Kỳ dẹu（1849）Phò mâ Nguyên Fhú mất．
Nām Giáp dẩn（1854）bà dự̛̣e phong là An Càt Cōng Chúa．
Nâm Binh tuẩt（1886）bà mát，tho 68 tuối，thuy My Thuc．
Tầm cùs bà ở Nguyệt Biểu（Huoong Thưy，Thù̀ Thiên）．
Bà có 1 con trai và 2 con gái．

## 13．3．3．10B．NGUYỄN PHÚC ĐOAN THUẬN 阮 福 端 順 Định Mỳ Công Chúa

Bả là con gái thứ 10 của dức Thánh Tồ，mẹ là Cung nhân Trần Thị Nghiêm．Bà sinh ngày 12 tháng 7 năm Canh Thin（20．8．1820）．

Năm Nhâm dền（1842）bè iấy chồng là Phò mā Đô úy Đỗ Tài nguời Tân Long，Gia Định （con trai của Thống chế Đỗ Quí）．

Năm Kỷ dậu（1849）Phò mã Đỗ Tài mất．
Bà mất ngày 3 tháng 5 năm Giáp dần（29．5．1854）${ }^{(1)}$ ，lúc 35 tuổi，phong tặng là Địinh Mỹ Công Chúa，thụy Nhu Tinh．

Tầm của bà ở Dương Xuân Thương（Hươg Thủy，Thừa Thiên）．
Ban đầu bà dược thờ ờ Triền Thân từ，dến nãm Ất đậu（1885）dưa về thờ ở Thân Huân từ．

13．3．3．11B．NGUYẼ̃N PHÚC ĐOAN TRINH 阮 福 端 貞 Phú Mỹ Công Chúa
Bà là con thứ 11 của đức Thánh Tổ，mẹ là Quí nhân Nguyền Thị Trương．Bà sinh ngày 23 tháng 4 nām Tân tị（24．5．1821）．

Nảm Ất tị（1845）bà lây chồng là Phò mã Đô úy Đoàn Văn Tuŷển người Đông Xuyên，An Giang（con trai của Tiền phong Dinh đô thống Đoàn Văn Sách）．

Nãm Qui hợi（1863）Phồ mã Đoàn Văn Tuyển mât．
Năm Canh ngọ（1870）bà đự̛̣c phong là Phú Mŷ Công Chúa．
Bà mất ngày 15 tháng 11 nām Kỷ họi（17．12．1899），thọ 79 tuổi，thưy Mỹ Thục．
Tẩm bà ở Trúc Lậm（Hương Trà，Thừa Thiên）．
Bà có 1 con trai và 5 con gái．
13．3．3．12B．NGUYỄN PHÚC VINH GIA 阮 福 永 嘉
Phưong Duy Công Chúa
Bà là con thứ 12 của dức Thánh Tố，mẹ là Quí nhân Cái Thị Trinh．Bà sinh nām Tân tị （1821）．

Năm Ăt tị（1845）bà lấy chồng là Phò mã Đô úy Lê Tãng Mậu người Bảo Hưu，Vĩnh Tương， （con cùa Thiếu bío Ân quang từ Lê Vàn Đúc）．

Bà mất ngày 29 tháng 11 năm Kỷ dậu（11．1．1850），đự̛̣c 29 tuổi，thụy Uyên Diểm．
Tấm bà ở Trúc Lêm（Hưong Trà，Thừa Thiên），
Năm Quí sưu（1853）Phò mả Lê Tāng Mạuu mất．
Bà có 2 con trai và 2 con gái．
Nām Giáp dần（1854）thờ bà tại Triển Thên hậu tứ，đến nảm Ất dậu（1855）đưa về thở ờ Thân Huân từ．

[^38]
## 13．3．3．13B．NGUYỄN PHÚC ĐOAN THẬN 阮 福 端 愖

Tân Hòa Công Chúa
Bà là con gái thứ 13 của dức Thánh Tồ，mẹ là Qui nhân Lưong Thị Nguyện．Bà sinh ngày 10 tháng 12 năm Tán tị（2．1．1822）．

Năm Ất tị（1845）bà lấy chổng là Phò mã Đô úy Trịnh Hoài Cẩn，người Tân Long，Gia Định，（con trai của Thiếu bảo Cần Chính Điện Đại Học SI Trịnh Hoài Đức）．

Năm Binh dần，Phò mā mất rồi bà cũng mất vảo nảm đó．Bà mất ngày 10 tháng 4 nãm Binh dần（23．5．1866），thọ 45 tuổi，dược tặng Tîn Hòa Công Chúa thuy Phurơng Tinnh．

Tẩm của bà ở Dưong Xuân，（Hưong Thủy，Thừa Thiên）．
Hiện bà dự̛ thờ tại phù Laqc Biên Quận Công（em trai cùng mẹ với bà）ở tại phường Phú Cát，Huế．

Bà có 2 con trai và 2 con gái．Con trương của bà là Trịnh Hoài Tín．

## 13．3．3．14B．NGUYẼ̃N PHÚC NHÀN THẬN 阮 福 孄 愼 <br> Quỳnh Lâm Công Chúa

Bà là con gái thứ 14 của dức Thánh Tở，mẹ là Cung nhân Trần Thị Nhận．Bà sinh năm Nhâm nge（1822）．

Nâm Ất tị（1845）bà lấy chồng là Phò mã Đô úy Nguyễn Tãng Dũng，nguời Phong Điền， Thừa Thiên（con trai của Chường Phủ Vân Hồi Nam Nguyển Tăng Minh）．

Bà mất ngày 17 tháng 8 nām Kẏ dậu（3．10．1849），lúc 28 tuổi，tặng Quỳnh Lâm Công Chúa， thưy Trang Tuệ．

Tềm của 1 là ở Durong Xuân，（Huơng Thủy，Thừa Thiên）．
Nãm Ất sưu（1865）bà dự̛̣ thờ ở Triển Thân hậu từ．Đến năm Ất dậu（1885）rước thờ $\dot{\sigma}$ Thân Huán từ．

Nǎm Bính dần（1866）Phò mã Nguyễn Tǎng Dûng mất．
Bà dó 1 con trai．

## 13．3．3．15B．NGUYẼN P＇HÚC GIA TRINH 阮 福 嘉 貞

## Mậu Hòa Công Chúa

Bà là con gái thứ 15 của dức Thánh Tồ，mẹ là Mỹ nhân Đoàn Thị Thưy．Bà sinh ngày 21 tháng 8 nám Quí mùi（25．9．1823）．

Năm Ất tị（1845）bà lấy chồng là Phò mã Đô ưy Binh Khánh Nam Trẩn Văn Đức，người Binh Dưong，Gia Định，（con trai của Thống Chế tiến phong Dinh Bình Khánh Từ Trền Văn Tri）．

Năm Kẏ tị（1869）bà dược phong là Mậu Hòa Công Chúa．
Nǎm Mậu dần（1878）Phò mã mất．
Bà mất ngày 11 tháng 8 năm Ất dậu（19，9．1885），thọ 65 tuồi，ban thuy Mỹ Thục．Tầm cùa bì $\dot{\circ}$ Dưong Xuân，（Hurong Thùy，Thừ Thiên）．

Bè ${ }^{\circ} 9$ con trai và 3 con gái．

## 13．3．3．16B．NGUYỄN PHÚC GIA TIẾT 阮 福 嘉 節 <br> Mỹ Ninh Công Chưa

Bà là con gái thứ 16 của dức Thánh Tỗ，mę là Qui ahãn Đổ Thị Tâm．Bà sinh ngày 26 tháng 11 năm Quí mùi（27．12．1823）．Bà mất ngày 19 tháng 10 năm Tân sưu（1．12．1841）lúc 19 tuổi，dược phong là Mỳ Nish Công Chúa，thụy Diểm Khiết．

Tầm của bà ở Nguyệt Biều（Hương thủy．Thừa Thiên）．
Ban dầu bà dự̛̣ thờ ờ Triển Thân hậu từ，dến nám Ất dậu（1885）dưa về thờ ở Thân Huân từ．

13．3．3．17B．NGUYỄN PHÚC VINH THƯY ${ }^{(1)}$ 阮 福 永 瑞
Phú Fhong Cöng Chu̇a．
Công Chúa là con gái thứ 17 cưa dức Thánh Tồ，mẹ là Tài nhân Trần Thị Trúc．Bà sinh ngày 4 thàng 2 năm Giáp thân（4．3．1824）．

Năm Canh tuắt（1850）bà lấy chồng là Phò mà Đō̆ úy Nguyễn Tấn Vị người Hưong Trà， Thừz Thiēn，（con trai của Chương Phủ Ninh Lạc tử Nguyễn Tấn Lâm）．

Bà mất ngày 10 tháng 3 nåm Qui hợi（27．4．1863），thọ 40 tuổi，dươe phong là Phú Phong Công Chúa，thụy Uyển Hòa．

Tằm của bà ờ Durong Xuân（Hưong Thúy，Thừa Thiên）．
Năm Giáp tuất（1874）Phò mâ Nguyển Tấn Vị mất．
Bà vô tự

## 13．3．3．18B．NGUYEN PHÚC VĨNH TRINH 阮 楆 永 䅡 <br> Qui Đức Công Chúa

Bà có biệt hiệu Nguyệt Đinh，là con gái thứ 18 của dức Thánh Tỗ，mẹ là Thục tần Nguyễn Thị Br̉o．Bà sinh ngày 25 thäng 5 năm Giáp thân（21．6．1824）．

Thưở nhỏ bà thông minh，biết lo lắng và rất chí tinh．Ban đầu bà dươe vua cho theo nử sừ ${ }^{(2)}$ ơ trong cung dể học，lúc hoi lón bà dă thich ngâm vịnh．Anh bà là Tùng Thiẹn Vươg dạy cho bà luật tho Đường và bà hiểu rất rành re．

Năm Canh tuất（1850）bà lấy chồng Phỏ mă Đố úy Phạm Đăng Thuật ngưừi Tân Hòa， Gia Định，（con trai của Cần Chính Điẹ̃n Đại họe si Thái Phó Đúc Quếc Công Phạm Đăng Hưng，em út của Nghi Thièn Chuơng Hoàng Hậu．Đăng Thuật có tự Kê Chi，hiệu Tiêu Lâm cûng giói tho văn）．

Bà lì ngự̛̛i sinh trong chớn cung dinh，lä́y chồng noi qui thich，khòng khoe khoang chi harn thich aách vở mà thôi．Các giai tác bà cùng chồng xướng họa thưùng duroce các Thân vroong ngoi khen．

Năm Tân dậu（1861）có biến động ở miền Nam ${ }^{(3)}$ ，Phò mả nhận chiếu chí dến Gía Định dể xem xét và mất khi làm nhiệm vụ．Đượ tin vua rất thưong tiếc truy tạng là Quang Lộc $T \underset{~ k ~ k h a n h . ~ B a ̀ ~ d a ̂ n g ~ l e ̂ n ~ b a ̀ i ~ b i e ̂ ̉ u ~ l o ̛ ̀ i ~ l e ̃ ~ t h o ̂ ̀ n g ~ t h i e ̂ ́ t ~ x i n ~ d u ̛ a ~ l i n h ~ c u ̛ ̉ u ~ c h o ̂ ̀ n g ~ v e ̂ ̀ ~ K i n h ~ đ e ̂ ̉ ~ a n ~ t a ́ n g . ~}{\text { and }}$

[^39]Từ lức chồng mát，bà một lòng thề cu tang，mười mấy năm không ra khỏi cửa，ai cưng khen là giữ tiết．

Năm Kỷ tị（1869）bà dự̧c phong là Qui Đức Công Chúa．
Bả mất ngày 22 tháng 3 nảm Nhâm thìn（18．4．1892），thọ 69 tuối，thụy Cung Thục．Tầm của bà ở Durong Xuân（Hurong Thúy，Thừa Thièn）．

Bà là người trinh tiết dịu dàng，vốn do thiên tính mà lại đượ giáo huấn trong chốn cung cấm nên hành vi trước sau đều chín chán．Trong bài tựa tập Nguyệt Đình Thi Thảo của bà，Tuy Lý Vurong có viết ：＂phát ra ờ tình，dưng lại ơ lễ．．．＂．

Bà có một con gái tện Uyển La mất sóm，sau bà nuồi cháu của chồng là Đặng Tiến dể nối dõi，nhưng Tiến phông túng nên bà lập từ đưởng trước mộ chồng vè mua ruộng dể lo hậu sự． Đến năm Ất hợ（1875）vin theo lệ cưa Công Chúa Ngoc Cơ bà tâu xin vua cho chọn nguời chên chất ờ dịa phuoong dể làm giám tự．Phạm Ngọ Hy là người trong xã Dưong Xuân dự̧c lọ liệu việc đó．Về sau Hy chết mà con còn nhó nên Nguyển Phúc Hồng Cao con của Tùng Thiện Vurong trông coì việc cúng cấp，dến 3 năm thi con của Hy là Phạm Ngọ Tưy trương thành mới dảm nhận lại việc tế tự．

13．3．3．19B．Tảo thurong chura có tên
Mẹ là Cung nhân Trần Thị Nghiêm．
13．3．3．20B．NGUYḔN PHÚC THỤC THẬN 阮 福 淑 筫
Hàm Đrúc Cônc Chúa
Bả là con gái thứ 20 của dức Thánh Tồ，mẹ là Cung nhân Trần Thị Nghiêm．Bà sinh ngày 10 tháng 5 năm Åt dậu（25．6．1825）．

Chồng bà là Phò mẽ Đồ úy Lê Ngō．Năm lấy chồng và năm được phong Hàm Đhúc Công Chúa không rỗ．

Bà mất ngày 6 tháng 1 năna Đinh mùi（ $18 \cdot 2.1907$ ，thọ 83 tuổi，thụy không rô．
Tềm của bà ờ Phú Lưong，（Quang Điền，Thừa Thiên）．

## 13．3．3．21B．NGUYẼN PHÚC THỤC TĨNH 阮 福 淑 静

 Xuân An Công ChúaBà là con gái thứ 21 của dức Thảnh Tồ，mẹ là Quí nhân Lê Thị Lộc．Bà sinh ngày 20 tháng 8 năm Ất dậu（ 01.10 .1825 ）．

Näm Canh tuất（1850）bà lấy chồng là Phò mã Đô úy tặng Đề đốc Trưong Phŭc Lý người Tö́ng Son，Thanh Hóa（con cùa Thống chë́ Trorong Phúc Truờng）．

Bà mất ngày 9 tháng 3 nārn Bính thìn（13．4．1856），lúc 32 tuổi，đượ phong là Xuân An Công Chứa，thụy Nhàn Uyển．Tẩm của bẳ ở Dưong Xuân，（Hưong Thủy，Thừa Thiēn）．

Nĕm Máa u thìn（1868）Phò roả Truong Phúc Lý mất．
Bà có 3 con trai và 2 con gái．
13．3．3．22B．NGUYẼ̃ PHÚC TRANG TINH 阮 福 莊 静
Hò a Mỳ Công Chúa
Bà là con gái thứ 22 của đức Thánh Tở，mẹ là Tiệp dư Lê Thị Ái．Bà sinh ngày 20 tháng 8 năm Ất dậu（1．10．1825）．

Thưở bé bà xinh dẹp，doan trang và rất có chi khí．Trướ vốn có mụt nhọt nên trên trán có vết sẹo，có người bảo nên dùng phấn thoa và nhurng bà chẳng chịu，ai cūng lây làm lạ．

Nữ sử Đinh Phụng lèm giáo thụ trong cung thường bào với mọi nguời ：＂Hoàng nữ Trang Tĩnh chẳng nhừng thông minh mà doan trang dịu dàng như tên của vua ban cho＂．Bà thường hay dấn đo suy nghĩ，hầu mẹ ở trong cung hiểu biết trước ý của mẹ nên dượ mẹ rät thurong yèu．

Bà mất ngày－3 tháng 2 năm Đinh mùi（19．3．1847），húc 23 dưọc phong là Hòa Mỹ Công Chúa，thuy Gia Thục．

Tầm của bà ờ Duong Xuân（Hurong Thủy，Thừa Thiên）．
Nām Đinh mão（1867）thờ bà ở Triền Thân từ．Năm Ất dậu（1885）dura về thờ ở Thân Huân từ．

13．3．3．23B．NGUYỄN PHÚC TRANG NHÀN 庑 福 莊 嫻
Triêm Đữ Công Chúa
Bà là con gái thứ 23 của dức Thánh Tổ，mę là Quí nhân Nguyễn Thị Hąnh．Bà sinh ngày 13 tháng 10 nām Ăt dạ̀u（22．11．1825）．

Năm Canh tuắt（1850）bà lấy chồng là Phò mā Đô úy Đặng Đức Nhuận nguời Bồng Son， Binh Định（con của Tứ phầm Đặng Đực Thiêm，cháu nội của Thượng thur Bộ Lễ Đạ̣ng Đức Siêu）．

Năm Kỷ tị（1869）bà dược phong là Triêm Đức Công Chúa．
Bà mất ngày 21 tháng 3 năm Nhâm thim（17．4．1892），thọ 68 tuồi，tên thuyy không rô．
Tẩm của bà ở Nguyệt Biều（Huong Thủy，Thừa Thiên）．
Bà có 5 con trai và 3 con gái．
13．3．3．24B．NGUYỄN PHÚC GIA THỤY 阮福喜瑞
Binh Xuân Công Chúr
Bà là con gái thứ 24 của dức Thánh Tồ，mẹ là Tài nhān Trần Thị Trúc．Bà sinh ngày 16 thárg 10 năm Ât dậu（25．11．1825）．

Năm Canh tuất（1850）bà lấy chồng là Phò mà Đồ úy dược truy tạng Cẩm binh Phó vệ Hoàng Vān Thu người Đăng Xuoong，Quáng Trị，（con của Thống chế Hoàng Văn Hậu）．

Bà mất ngày 17 tháng 6 năm Canh thâ̂n（3．8．1860），dự̛̛c 36 tuổi，tặng Binh Xuân Công Chúa，thuy Tinh Phurong．

Tẩn của bà ở Dương Xuân，（Hưong Thủy，Thừa Thiên）．
Năm Binh tuắt（1866），Phò mã Hoàng Vàn Thu mất．
Bà có 1 con trai và 1 con gái．
13．3．3．25B．NGUYÊN PHÚC TRINH THÅN 院 福 貞 㥜
Lai Đức Công Chúa
Bè có tư là Thức Khanh hay Nữ Chi，hiệu Mai Am là con gái thứ 25 của dức Thánh Tồ， mẹ là Thục tả̉n Nguyển Thị Bảo．Bà sinh agày 11 tháng 8 nàm Binh tuất（12．9．1826）．

Lúc trẻ bà cùng với chị là Qui Đức Cōng Chúa（tư Trọng Khanh）và em là Thuận Lể Công Chúa（tự Quí Khanh）học thơ ở Tùng Thiện Vưong，và nổi tiếng Tam Khanh ở chốn Kinh thành， qhung bà là xuất sắc hon cà．

Näm Kỷ tị (1869) bè đượ phong Diệu Liên Công Chưa, về sau dồi thành Lại Đhre Công Chúa ${ }^{(1)}$, ahumg bà vỗn có hiệu Mai Am nên ngườ durong thời thường gọi là Mai Am Công Chưa.
 khen là phúc tuệ trơi cho, eùng nhau xượ̣̆ họ dẻ lai nhiều giai tác.

Bà mất ngày 16 tháng 11 năm Quí măo (3.1.1904), tho 79 tuồi, thyy khōng nõ.

 dề tụra. Bè co bài tho "Ức mai" (Nhớ maì) dược danh aỉ ơ Kinh hồi báy giờ dều khen phục :

> Lâm duròng tac do sóc phong xuy
> Tiếu aưc thanh hàn dộc tpa tri
> Địch ly quan san sầu curu khuc
> Thuiy biên ly lọe nhôn tiền ky
> Hươg nam tuyêt bác vố phuong tôn,
> Nguyêt dia vân giai hîu mong ty
> Dục bá tân từ Uiễn turong tāng
> Mỳ nhán uyến tại thuiy chi my.
> (Lâm durons giố bấc dèm qua
> Hiu hất gà vông lanh xa däng trin
> Dịch xwa goi nồi quan san ${ }^{(2)}$
> Mo về bến cừ bên hàng dậu thuã̛ ${ }^{(3)}$
> Nam Bdac giờ băt tin nhau
> Thềm may trōng dấl chil cùu mông thôi ${ }^{(4)}$
> Xa ouch gời dèn lö tho
> Mÿ nhän còn díng bên bö̀ nuróc trong ${ }^{(5)(6)}$
> Óng Hà Đinh dề vào tập thơ của bè có hai câu :
> Ngầm dáo Û́c mai thanh vạn tuyệl, Bát phuung biêt hiẹu tác Mai Am (Thanh vên " $\hat{U} \mathrm{c}$ mai" vô cuing tuyêt Danh hiệu Mai Am díng dé döi)

 ngān cach.



Khir twe' Kinh nam mat wrydt
 (Kinh Nam nàm ngaail Mai nher byrít




Thuy tăm thùy grail thururg cô phorng?
(Bru bing ntro cánh bring máy
Ngurid cing thring ngoen giò day phuring nào?
diên tỉ cánh trên uëng vèn máy.

Mguyept minh tifm ha my nhán hai
(Mỳ nhän cturij ành räng sor rib)

## 13．3．3．26B．NGUYỄN PHÚC TRINH NHÀN 阮 福 冥 嫻 Nghĩa Điền Công Chúa

Bà là con gái thứ 26 của đức Thánh Tổ，mẹ là Lệ tần Nguyễn Thị Diện．Bà ainh ngày 20 tháng 5 năm Đinh hợ（14．6．1827）．

Chồng bà là Phò mã Đ $\mathfrak{a}$ úy Hoàng Kỳ，năm láy chởng không $\mathfrak{r o ̂}$ ．
Bà dươc phong là Nghla Điền Cōng Chúa năm Kỷ tị（1869）
Bà mất ngày 24 thảng 6 aăm Nhâm dằn（28．7．1902），thọ 76 tuồi，thưy khōng rồ．
Tẩm của bà ở Droong Xuân（Huoong Thủy，Thừa Thien）．
13．3．3．27B．NGUYẼ PHÚC TUOÒNG HÒA 阮 福 样 和 Mỹ Hà Công Chúa ${ }^{(1)}$
Bà là con gái thứ 27 cùa dức Thánh Tồ，mẹ là Huệ tần Trần Thị Huân．Bà sinh ngày 20 tháng 5 năm Đinh hợ（ $14,6.1827$ ）．

Bà mất ngày 16 tháng 5 năm Đinh mùi（28．6．1847），dượ 21 tuổi，thưy Tuệ Tĩnh
Tầm của bà ở Dưong Xuân，（Hương Thưy，Thừa Thiên）．
Ban dầu thờ bà ở Triển Thân từ，dến năm Ất dậu（1885）rơơ đến thờ ở Thân Huân từ．
Nám phong công chúa không rồ（1）

## 13．3．3．28B．NGUYỄN PHÚC TUỜNG TINH 阮 福 祥 静 Xuân Vinh Cöng Chúa

Bà là con gái thứ 28 của đức Thãnh Tổ，mẹ là Hòa tần Nguyễn Thị Khuê．Bà sinh ngày 20 tháng 12 nám Đinh hợ（ $5 \cdot 2.1828$ ）．

Năm Tân hợ（1851）bà lấy chồng là Phò mã Đô̂ úy Lương Tấn Lễ người Quảng Điền， Thừa Thiên（cháu của Hiệp Biện Địi học sỉ Lương Tấn Tường）．

Năm Ât sưu（1865）Luong Tấn Lễ mát．
Näm K
Bà mất ngày 17 tháng 12 năm Giáp tuất（24．1．1875），thọ 48 tuổi，thụy My Thuc．
Tầm của bà ở Dươg Xuân Hạ，（Hurong Thủy，Thừa Thiên）．
Bà có 1 con trai và 3 con gái．
13．3．3．29B．NGUYEビN PHÚC NHÀN THỤC 阮 福 嫻 淑
Gia Lagc Công Chúa
Bà là con gái thư 29 của dức Thánh Tổ，mẹ là Tài nhân Đỗ Thị Curong．Bà sinh ngày 4 tháng 5 năm Mậu ti（15．6．1828）．

Nảm Tân hợ（1851）bà lấy chồng là Phò mã Đô úy Nguyễn Văn Tuắn người Lệ Thủy， Quảng Binh（con trai của Lânh binh tặng Chường vệ Nguyễn Vản Phụng）．

Bà mất ngày 4 tháng 11 năm Giáp tí（2．12．1864），dươc 37 tuổi，thưy Tuệ Nhä，phong Gia Lac Công Chúa．
 Hoèng Nu．

Tẩm của bà ở Droong Xuân，（Hurong Thủy，Thừ̛ Thiên）．
Năm Canh nge（1870）Phò mã Nguyền Văn Tuấn mất．
Bà có 3 con trai．
13．3．3．30B，NGUYĚN PHÚC NHÀN TRINH 阮 补 関 貞
Bà là con gái thứ 30 của dức Thánh Tồ，mẹ là Tiệp du Lé Thị Ải．Bè sinnh năm Ký sưur （1829）và mất ngày 16 tháng 9 năm Canh dần（01．11．1830），kúc 1 tuồi．

> 13.3.3.31B. NGUYEN PHÚC THUY THÂN $\quad$ 际 福 瑞 懙 Binh Thąnh Công Chúa

Bà lè con gái thứ 31 của dức Thánh Tổ，mẹ là qui nhān Lê Thị Lậc．Bà sinh ngày 6 tháng 3 năm Kỳ sưu（9．4．1829）．

Nảm Tân hơi（1851）bà lấy chồng là Phò mã Đố úy Hồ Phan
Không rô năm bà durọc phong là Binh Thañh Công Chún．
Bà mất ngày 16 tháng 12 năm Binh ng̣（29．1．1907），thọ 74 tuồi．
Tầm bà ở Durong Xuân，（Huoong Thủy，Thừa Thiên）．
13．3．3．32B．NGUYỄN PHÚC THỤY THỤC 朊 福 瑞 淑
Bà là con gái thứ 32 của dức Thánh Tồ，mẹ là Hiền phi Ngô Thị Chính．Bà sinh năm Kỷ sì̛u（1829），mẩt ngày 25 tháng 4 nãm Quí tị（12．6．1835），lúc 5 tuổi．

13．3．3．33B．Tảo thuong chura có tên
13．3．3．34B．NGUYẼN PHÚC TINH HÒA 阮 福 静 和 Thuện Lể Công Chúa
Bà có tự là Qui Khanh và Diềm Chi，biệt hiệu Thường Sonn，con gái thự 34 của dức Thánh Tổ，mẹ là Thưc tần Nguyền Thị Bào．Bà sinh năm Canh dần（1830）．

Bù thưở nhỏ thông minh，dịu dàng ham thich việc học nên vua rầt thưong yêu．Ban dẩu bà dực học nư cong và phép tắc trong chốn cung cấm，nhưng bà tinh thông thur，aừ và tho văn． Hễ bà hoc dược bài nào là dem day cho người khác ờ trong cung nên thuờng dượ gọi là nừ sur． Lúc hoi lớn dực theo anh là Tùng Thiện Vurong về ơ phú riêng dề hầu mẹ，nhờ vậy mà học dược thi luật．Bà rất giỏi về âm luật，khéo vể từ khúc nên thường bày dội nữ nhạ̣c cho dàn hát ở trong nhà．Khi anh chị em dến yến hội，bà thrờng dánh trống thởi tiêu làm vui．Trong bải tựa tập thi của bà，Tùng Thiện Vurong có viết：
＂Tang Thình ${ }^{(1)}$ nguyêt tinh，dạ tụng văn yếu diệu chi thanh， Đông Đinh ${ }^{(2)}$ phong cxo，thu tấu di kim ti chi nhac＂
（Tăng Thành trăng thanh，dêm dến bình văn fời yểu diệu，Động Đình grió lộng，thu về táu khúc nhac to vàng）
là đề nói dến chuyện trên
Nãm Tân hợ（1851）bà lấy chởng là Phò iuĩ Đô úy Đặng Vản Cát，người Quàng Điền， Ti̛ừa Thiên（con của Vān Minh Đại học sii Thiếu bảo Đặng Văn Thiêm）．Sau khi vu qui sất cầm

[^40]hòa hợp，cùng nhau ngâm vịnh，lập thi xă，nhurng không đượ sung sương nhur lúc còn ở nhà， nèn bà có bài＂Thuật Hoài＂（tỏ nồi lòng）nhu sau ：
＂Thucc tric di hoa curoing tur khoan
Giàc vô ngôn xai thế nan can
Thuoong tám tố thi dinh tiên nguyẹt
Bait ti doinin vièn crey nhạt khan＂．
（Cám truic dòi hoa gáng tư an，
Lạng tiểng im hori lê chứa chan
Tương nhait nhuing khi sân tring tó，
Ngày trướ doàn vièn nhơ̆ muôn vàn．）
Năm Kẏ tị（1869）bà đư̛ẹ phong là Thuạ̀n Lề Công Chúa．
Bà mất ngày 5 tháng 3 nãm Nhâm ngọ（22．4．1882），thọ 53 tuổi，thụy My̆ Thục．
Tầm cùa bà ở Bác Vọng，（Quảng Điền，Thừa Thiên）．
Phò mā Đặng Huy Cât về sau vì con（tên Phồ）mà bị tội lây phải cách tuớc．Bà có 4 con trai và 6 con gái．

Tác phẩna cùa bà để lại có Huệ Phố Thi Tập．
13．3．3．35B．Tảo thuong chura có tên
13．3．3．36B．NGUYỄN PHU゙C LUONG TRINH 阮福良点 Bái Ân Công Chúa
Bà là con gái thứ 36 của dức Thánh Tồ，mẹ là Quí nhân Đồ Thị Tâm．Bả sinh ngãy 12 tháng 9 nảm Canh dần（28．10．1830）

Nảm Tân hợi（1851）bà lấy chổng là Phò mã Đố úy Nguyễn Đức Huy người Hải Lảng， Quảng Trị（con trai của Bố chính sứ về hưu tên Nguyễn Đức Hộ）．

Năm Ất sti̛u（1865）Phò mã Nguyễn Đức Huy mất．
Năm Kỷ tị（1869）bà dượ phong là Bái Ẫn Công Chủa．
Bà mất nggày 20 tháng 3 năm Tân mão（28．4．1891），thọ 62 tuổi，thủy My Thục．
Tẩm của bà ở Durong Xuân Thự̛̣g（Huơng Thủy，Thừa Thiên）
Bà có 2 con trai và 2 con gái．

## 13．3．3．37B．NGUYỄN PHÚC GIA TRANG 阮 福 嘉 荘

Bà là con gái thứ 37 của dức Thánh Tố，mẹ là Tài nhân Trần Thị Tiền．Bà sinh ngày 21 tháng 2 nåm．Tân mào（3．4．1831），măt ngày 12 tháng 10 nảm Đinh müi（19．11．1847）dưp 17 tuồi．

Tầm của bà ở Binh An，（Hưong Thủy，Thưa Thiên）．
13．3．3．38B．NGUYỄN PHÚC GLA TINH 阮 䀅 嘉 静
Kim Huong Công Chúa
 tháng 5 năm Tân măo（8．7．1831）

Năm Tân hợ（1851）bà lắy chồng là Phò mã Đ̂ô úy linnh chức Thị vệ ở Chưởng vệ Quản Là Lể Thuạn Lýn，người Lệ Thủy，Quàng Trị（con trai của Chường vệ Lê Thuận Tịnh）．

Bà mất ngày 17 tháng 4 năm Canh thân（6．6．1860），dược 30 tuổi，tặng Kim Hưong Công Chúa，thuy Nhu Tác．

Tẩm của bà ở Dưong Xuân hą，（Hưong Thủy，Thựa Thiên）．

## 13．3．3．39B．NGUYÊN PHÚC THỤC TUỆ 阮 福 淑 蒨 <br> VInh Chân Cōng Chúa

Bà là con gái thứ 39 của dữc Thánh Tổ mẹ là Hòa tần Nguyển thị Khuê．Bà sinh ngày 1 tháng 1 năm Nhâm thìn（2．2．1832）．

Năm Tân hợi（1851）bà lấy chồng là Phò mâ Đô úy Truong Văn Cát，người Tṓng Sonn， Thanh Höa，là con trai của Quản Co Trurong Văn Minh．

Bà mất ngảy 18 tháng 8 năm Giảp dần（9．10．1854），dự̛̣c 23 tuổi，tặng Vĩh Chân Công Chúa，thuy Trang Hò̀a．

Tẩm của bà ớ Dưong Xuân Hạ，（Hươg Thủy，Thưa Thiên）．
Phò mã Throng Vãn Cát về sau có tọi giăng làm Quản cơ，dến năm Đinh mão（1877）dược phục lại tước Phò mã Đō úy．

13．3．3．40B．NGUYĒ̃N PHÚC NHÀN TĨNH 阮 福 関 静
Thuận Hòa Công Chúa
Bà là con gái thứ 40 của đức Thánh Tổ，mẹ lả Cung nhân Lý Thị Cầm，bà sinh ngày 2 tháng 2 năm Nhâm thìn（3．3．1832）

Năm Tân hợi（1851）bà lấy chồng là Phò mâ Đô̂ úy Nguyễn Văn Ngữ người Binh Sonn， Quăng Nghila（con trai của Chưởng vệ Nguyền Văn Luru）．

Bà mất ngày 6 tháng 2 năm Quí hợi（24．3．1863），lúc 32 tuổi，dự̛̣c phong là Thuận Hòa Công Chúa thưy Đoan Tuệ．

Năm Giáp tí（1864）Phò mã Nguyễn Văn Ngữ mất．
Bà có 1 con gái．

Phuong Huong Công Chúa
Bà là con gái thứ 41 của dữc Thánh Tố，me là Huệ tần Trần Thị Huân．Bà sinh ngày 7 tháng 7 năm Nhâm thìn（2．8．1832）．

Năm Tân hợi（1851）bà lấy chồng là Phò mã Đô úy Hoàng Văn Ban，người Binh Long，Gia Định（con của Thư Tổng đồc Hoàng Văn Ẩn）．

Bà măt ngày 9 tháng 3 năm Giáp dần（6．4．1854），đực 23 tuổi，tẩng Phươg Hưong Công Chúa，thưy Tuệ Hòa．

Tẩm của bà ớ An Cụu，（Hurong Thùy，Thừa Thiên）．
Näm Đinh tị（1857）bà dược thờ ở Triên Thân từ，dến nãm Ắt dậu（1885）dưa về thờ ở Thân Huân từ

Bà oó 2 con gái．
$\begin{array}{ll}\text { 13．3．3．42B．NGUYÊN PHÚC TINH AN } \\ & \text { NghIa Đưòng Công Chúa }\end{array} \quad$ 阮 福 静 安
Bà là con gái thứ 42 cưa dức Thánh Tở，mẹ là Hò̉a tẩn Nguyển Thị Khuê．Bà sinh ngày 13 tháng 6 năm Qui tị（29．7．1833）．

Năm Tân hợi（1851）bà lấy chồng là Phò mã Đô úy Lê Chí Hiếu，người Hải Lăng，Quảng Trị（con cùa Tiền quẫn Đồ thống Lê Chí Tín）．

Bà mất ngày 4 tháng 4 năm Đinh tị（27．4．1857），lưc 25 tuổi，dưực phong là Nghìa Đường Công Chüa，thụy Nhu Trang．

Tẩm của bè ở Durong Xuân Thựng（Huoong Thủy，Thừa Thiên）
Năm Ất tị（1875）Phò mã Lè Chí Hiếu mû́t．

> 13.3.3.43B. NGUYỀN PHÚC THUC TU
> Xuân Hòa Công Chūa

Bà là con gái thứ 43 của dữc Thánh Tổ，mẹ là Huệ tẩn Trần Thị Huân，Bà sinh ngày 20 tháng 6 năm Quí tị（ 5.8 .1833 ）

Näm Tân hq̛i（1851）bà lấy chồng là Phò mà Đô úy Nguyền Đống người Lệ Thủy，Quảng Binh（con trai của Hiệp biện Đăi học sit tạng Thiếu sư Nguyễn Đăng Tuắn）．

Năm Quí hợi（1863）Phò mã Nguyển Đống mất．
Năm Ký tị（1869）bà dược phong là Xuân Hòa Công Chúa．
Nâm Canh ng̣（1870）bà bị Ngô Thị Cát dánh lừa，nên không biết giữ thể giá thành ra bị tước mất danh hiệu Công Chúa．Đễn năm Ât tị（1875）bà mới dượ phục hồi danh hiệu Công Chưa．

Bà mất ngày 23 thảng 2 năm Kỹ mão（15．3．1879），dự̛c 46 tuổi，thuy Mỹ Thuc．
Tẩm của bà ở Châu Chữ，（Huoung Thủy，Thừa Thiên）．
Bà có 4 con trai và 2 con gái．
13．3．3．44B．NGUYỄN PHÚC NHU NGHI 阮 福 柔 儀
Xuên Lai Công Chứ
Bà là con gãi thứ 44 cùa dức Thánh Tổ，mẹ là Lệ tần Nguyẽ̉n Thị Điện．Bà sinh ngày 11 tháng 10 năm Qui tị（22．11．1833）．

Năm Tân hợi（1851）bà lấy chồng là Phò mã Đố úy Nguyển Đình Tứ．
Năm Binh dần（1866）vơ chồng bà che dấu con của Nguyẽn Phúc Ưng Đq̣o，tức cháu của
 Phò mã Đố úy và bà bị tước bổng trong 2 năm．

Năm Kỷ tị（1869）bà dược phong là Xuấ Lai Công Chúa．
Bà mất ngày 26 tháng 11 năm Kỳ mão（7．1．1880），dự̛̛ 47 tuổi，thụy không rò．
Tẩm của bà ở Durong Xuân Thương（Hưong Thủy，Thừa Thiên）
13．3．3．45B．Tảo thuoong chura có tên
Mẹ là Quí nhân Đỗ Thị Tâm
13．3．3．46B．NGUYỄN PHÚC PHUONG TRINH 阮 福 芳 貞
Phú Hậu Công Chúa
Bà lả con gái thứ 46 của Thánh Tổ，mẹ là Tiệp dư Nguyền Thị Viên．Ban đẩu bà có tên là An Thụy về sau đổi thành Phương Trinh．Bà sinh ngày 21 tháng 5 năm Giáp ngo（27．6．1854）．

[^41]Nărn Tân hợi（1851）bè lấy chồng lì Phò mã Đô úy táp phong Ân ky Úy Nguyễn Văn Duật ngườ Lề Duong，Quáng Nam fchãu cùa Thần Sách Dồ Thống Ché Nguyển Văn Ván）．

Nām Nhām tuất（1862）Phò mã Nguyển Văn Duật mất．
Nàm Kỳ tị（1869）bà dượ phong là Phú Hậu Cong Chúa．
Bà mất ngày 20 tháng 11 năm Binh tuất（15．12．1886），tho 53 túti，thuy My Thuc．
Tẩm của bé ò ̀̀ tại Nguyệt Biều，（Huơng Thủy，Thựa Thiên）．
Bà có 3 nguời con．

## 13．3．3．47B．NGUYÊN PHÚC HÒA THẬN 阮 福和 兴 Định Thành Công Chúa

Bà la con gái thứ 47 của dưc Thánh Tồ，mẹ là Tài nhán Bù̀ Thị Son，bè sinh ngày 21 thàng 5 nām Giáp ngẹ（27．6．1834）．

Nâm Tân ḥ̛i（1851）bà lấy chồng là Phò mĩ Đô úy Nguyền Hanh，nguời huyệ̃ Tống Son， Thanh Hóa（con củz Chương vệ Nguyễn Qui）．

Bà mắt ngày 14 tháng 11 năm Canh thán（25．12．1860），đượ 27 tuổi．tặng Định Thành Công Chưa，thuy Uyén Nhàn．

Tẩm cùa bà ờ An Cựu，（Hưong Thủy，Thựa Thiên）．
Năm Binh tuất（1886）Phò mâ Nguyền Harh mất．
Bà có 3 con trai và 1 con gài．
13．3．3．48B．NGUYẼ̃N PHÚC HÒA NHÀN 忨 福 和 嫻
Mỳ Duậ Công Chúr
Bà là con gái thứ 48 của đức Thánh Tồ，mẹ là Huệ tân Trần Thị Huân．Bà ginh ņày 5 thâng 7 nảm Ât mùi（28．8．1835）．

Chổng bà là Phó mã đô úy Nguyền Traín，Năm bà lấy chồng và nảm dượ sách phong Công Chúa khòng rô．

Bà mất ngày 26 tháng 4 nảm Nhâm ti（11．6．1912），thẹ 78 tuổi，thưy Mỹ Thục．
Tầm của bà ờ An Cưu，（Hurong Thủy，Thưa Thiên）．
13．3．3．49B．NGUYEN PHU゙C HÒA TUƠNG 阮 福 和 祥 Huong Khé Công Chúa
Bà là con gái thứ 49 của dức Thánh Tổ，mẹ là Cung nhẫ Trần Thị Mŷ．Bè sinh nạày 6 tháng 9 nām Ăt mùi（27．10．1835）．

Chống bà là Phò mâ Đô úy Dưong Dù．Năm bà lấy chồng và năun dự̛̣ sách phong Cóng Chúa không ${ }^{\text {coc }}$ ．

Khồng rō năm tháng mết cùng con cái．
Tầm của bì ờ An Cựu，（Hượg Thưy，Thùn Thiên）．
 Mỳ Thuận Cōng Chúa
Bé là con gái thứ 50 cù̉ dưc Thánh Tở，mẹ là Tiệp dư Nguyển Thị Viên．Bà sinh ngày 29 thȧng 10 năm Ǻt mùi（ 18.12 .1835 ）．

Năm Qui sưu（1853）bà lấy chồng là Phò mã Đô úy Phạm Hữu Hóa ngưùi Huơng Thủy， Thì̛a Thiên，（con của Tổng dốc Hà Ninh Thái hàn Tân Phúc hầu Phạm Hữu Tâm．Phò mã trước làm Thái bộc Tự khanh Tá lý thuộc bộ Công，về sau bị giáng hai trạ̣t và cho về nguyền quár），

Bà măt ngày 23 tháng 12 năm Nhâm tuất（10．2．1863），lúc 28 tuôi，tặng Mŷ Thuận Công Chuia，they Đoan My．

Tầm của bà ờ Hưong Trà，Thừa Thiên．
Bà có 3 con trai và 2 con gái．
13．3．3．51B．NGUYỄN PHÚC AN NHÀN 阮 踜 笑 猚
Xuân Vân Cồng Chúa
Bà là con gái thứ 51 của dức Thánh Tồ，mẹ là Hòa tần Nguyền Thị Khuè．Bà sinh näm Bính thân（1836）．

Năm Quí sửu（1853）bà lấy chổng lả Phò mã Đô úy Hồ Văn Ngoạn người Nghìa An，Biên Hòa（con của Chư̛̛ng vệ Hồ Văn Thập，chạ́u của Chương phủ sụ Quốc Công Hồ Văn Bôi）．

Bà mẳt ngày 13 tháng 6 năm Giáp dần（7．7．1854），lúc 19 tuổi，điược phong là Xuân Vân Công Chúa，thưy Uyền Tinh．

Tẩm của bà ở An Cựu，（Hưong Thủy，Thừa Thiên）．
Năm Binh dả̉n（1866）Phò mā Hồ Vān Ngoạn mất．
13．3．3．52B．NGUYẼ̃N PHU̇C NHU HÓA 阮 福 卺 和 Đa Lộc Công Chúa
Bà là con gái thứ 52 của dức Thánh Tö̉，mẹ là Huệ tần Trần Thị Huân．Bà sinh ngày 18 tháng 6 näm Bính thân（31．7．1836）．

Năm Qui sửu（1853）bà lấy chồng là Phò mã Đô úy Hồ Hoàn
Näm Kỳ tị（1869）bà dượ phong là Đa Lộc Công Chúa，
Bà mát ngày 3 tháng 7 nảrn Ky tị（ 7.8 .1929 ），thọ 94 tuổi
Tẩm của bà ở Dươg Xuân，（Hurong Thủy，Thừa Thiên）．
13．3．3．53B．NGUYË̃N PHÚC HÒA TRINH 阮 福 和 点
Lâm Thąnh Công Chúa
Bà là con gài thứ 53 của dức Thánh Tổ，mẹ là Tiệp dư Nguyền Thị Vièn．Bà sinh ngày 26 tháng 10 năm Binh thân（4．12．1836）．

Năm Quí sưu（1853）bà lấy chồng là Phò mā ¥oõ ùy Nguyên Lương Cung nguời Phong Điền，Thừa Thièn，（con của Đô thống lânh chức Tồng dốc Binh Tháng Nam Nguyền Luoong Gian）．

Bà mất ngày 4 tháng 9 năm Kỷ tị（8．10．1869），lúc 34 tuổi dượ phong là Lâm Thạnh Cóng Chúa，thụy không rō．

Năm Quí dậu（1873）Phò mã Nguyển Lurong Cung mất．
Bà có 2 con trai， 1 con gái．
13．3．3．54B．NGUYÉN PHÚC LUUNG NHÀN 阮 福 良 媩 Thông Làng Công Chúa
Bà là con gái thứ 54 của dức Thánh Tồ，mẹ lă Huệ tần Trần Thị Huân．Bà sinh ngày 18 tháng 12 nám Đinh dậu（13．1．1838）．

Năm Qui aưu（1853）bè láy chóng là phò mẽ dô úy Nguyễn Tấn Dinh ngươi Hưong Trà． Thừa Thièn（con cỉa Chưòng vệ sung Để dốc Ninh Laqe Nam Nguyền Tán Phát，cháu của Đb thống Chưởng phủ gư Kinh Ląc tứ Nguyển Tîn Lâm）．

Bì mát ngày 6 tháng 10 năm Nhâm thàn（6．11．1872），lúc 36 tuổi，thuy Lệ Nhu．
Bà có 2 con trai và 2 con gái．
13．3．3．55B．NGUYEN PHÜC TRINH HÒA 阮 福 点 和
Bé là con gài thứ 55 của dức Thánh Tổ，mẹ là Hòa tần Nguyễn Thị Khuê．Bé sinh ngày 2 tháng 11 năm Mạu tuất（18．12．1838），mát ngày 6 tháng 7 nám Ký họi（14．8．1839），lúc 2 tuôi．

Tảm ở Binh An，（Huoong Thùy，Thưa Thién）．
13．3．3．56B．NGUYEヒ̃N PHIUC LUONG TINH 阮 福 良 静
Bà là con gái thứ 56 của dức Thénh Tớ，mẹ là Huệ tần Trần Thị Huán．Bả ainh ng̣ày 2 tháng 11 năm Máu tuất（18．12．1838），mǻt ngày 14 tháng 12 nảm Kỳ họi（18．1，1840），lúc 2 tuổi．

Tẩm ở Binh An，（Hươg Thưy，Thù̀ Thiên）．

## 

Bà là con gái thứ 57 cưa dức Thánh Tö̉，mẹ là Tài nhân Bùi Thị San．Bà sinh ngày 15 tháng 5 nảm Ky họi（25．6．1839）．

Chồng bà là Phò mả Đô ưy Lê Hồ．
Näm lập gia thất và năm dượ oách phong Bái Trạch công chúa không rō．
Bà frất ngày 28 tháng 9 nām Kỷ̉ dậu（10．11．1909），thọ 71 tuổí．
Tẩm cùa bà ờ Dương Xuân Thurong（Hurong Thủy，Thừa Thién）
13．3．3．58B．Tảo thuorng chura co tên．
13．3．3．59B．NGUYEN PHÚC NHU TINNH 阮 禋 柔 静
Bà là con gái thứ 59 của dức Thánh Tổ，mẹ là Cung nhân Nguyễn Thị Xuân．Bà sinh ngày 24 thàng 6 nåm Ky hợ（ $3,8.1839$ ）．Bà mát ngày 5 tháng 3 năm Ất ty（11．4．1845），duçe í tuồi．

Tẩm của bà ở Binh An，（Hurong Thưy．Thưa Thjễn），
13．3．3．60B．NGUYEN PHUCC TINH TRANG 阮 锚 郬 荘
Bả là con gáa thứ 60 cưa dữc Thânh Tổ，mẹ là Hòa tần Nguyền Thị Khuê．Bà sunh ngày 15 tháng 6 nām Canh tí（13．7．1840），mất ngày 18 tháng 5 nẳm Đinh mùi（ 30.6 .1847 ），dực 8 tuồi．

Tầm của bà ở Binh An，（Huong Thủy，Thưa Thiên）．
13．3．3．61B．NGUYEN PHÚC TRINH NHU 阮 䄈 貞 秀 My Trach Công Chúa
Bà là con gái thứ 61 cưa dức Thánh Tồ．mẹ là Cung nhân Lề Tạ Thoòng．Bà sinh ngảy 20 tháng 9 nätr Canh ti（15．10．1840）．

Chồng ba là Phò mã Đô úy Nguyễn Thường Giàng．
Năm lạ̣p gia thất vá năm dượ phong My Trach Cōng Chúa khong rō．
Bu̇ mất ngày 14 tháng 3 năm Nhám dần（21．4．1902），thọ 63 tuớí．

Tẩm ở dâu không rõ．
Bà có 3 con trai．
13．3．3．62B．NGUYỄN PHÚC TRINH THỤY 㲎 福 幀 瑞
Bà là con gái thứ 62 của dức Thánh Tổ，mẹ là Cung nhân Lê Thị Đính．Bà sinh ngày 7 thíng 3 nŏm Tân sựu（29．3．1841），mất ngày 6 tháng 6 năm Ất tị（10．7．1845），dượ 5 tuổi．

Tẩm cưa bà ở Durong Xuân，（Hươg Thùy，Thửa Thiên）．

## 13．3．3．63B．NGUYÉN PHÚC TRANG TUỜNG 阮 福 莊 祥 Binh Long Công Chúa

Bà là con gái thứ 63 củn dức Thánh Tồ，mẹ là Cung nhân Đặng Thị Yểu Điệu．Bà sinh ngày 25 tháng 3 năm Tân sựu（ 16.4 .1841 ）．

Năm Đinh tị（1857）Lấy chồng là Phò mā Đô úy lànn Đề dớc Thánh Hóa tên Nguyển Nhur Cung nguời Quảng Điền，Thừa Thiên（con của Tiền quân Đô thống phủ Đô thống Nguyễn Nhu Thăng）．

Bà mắt ngày 6 tháng 4 năm Giáp tị（11．5．1864），dược 24 tuổi，tặng Bình Long Cóng Chúa， thụy Lệ Nhà．

Tầm của bà ở Nguyệt Biều，（Hurong Thưy，Thừa Thiên）．
Năm Ất dậu（1885）bà dự̛ thờ ở Thân Huân Từ．
Bà có 1 con gái．
13．3．3．64B．NGUYỄ PHÚC PHÚC TUƠNG 阮 福 福 祥
Nghi Xuản Cōng Chúa
Bà là con gái thứ̛ 64 của dức Thánh Tổ，mẹ là Huệ tần Trần Thị Huân．Bà sinh nçày 20 tháng 5 nám Tân sửu（8．7．1841）

Nả̉n Đinh tị（1857）bà lấy chồng là Phò mã Đô ứy Hoàng Tố nguời Tuy Viền，Binh Định （con của Tả quân Đô thống Hoàng Chiến）．

Bà mất ngày 23 tháng 2 năm Ất si̛u（20．3．1865），tặng Nghi Xuân Công Chúa，thưy Uyền Phurong．

Tẩm của bà ờ Duong Xuân，（Hương Thủy，Thừa Thiên）．
Bà có 1 con trai và 1 con gái．

## Dực Tong Anh Hoàng Dế <br> - Thai thandigungúng

(xhuy mityod 3 , cisumy rifydren eg
1433.7 A. NGUVETYHUCHÔNG PII
14.3.3.8A. NGUYENPIUCHONG


14.3 .3 .12 NGUVBNPIUCIONGTHIEU
143.3.121. NGUYESPBIC HGNG TRLYEN-Tuy Hogon o Yưog
1433.13, NGUYEN PHDOHONGHANG

1433344, TGUYENPHIGCHONETHA $\triangle$
14.3325 , 1 GTMENPIGCHONC TRUGIC
14.3.3.16A. NGUYÉ̇N PHÚC HỒNG NGIII

- Hương Som Quạn Cong
143.3.17A. NGUYỄ N PHÚC RỚNG THI
14.3.3.18A. NGUYÊN PHÚC HỒNG TTẸP -Mỹ Lậc Quận CÔng
14.3.3.19A. Thato thưong
14.3.3.20A. NGUYỄ PHOCC HỐNG THU
14.3321A. NGUYỄN PHỨC HỒNG KỶ
14.3.3.22A. NGUYÊN PHỚC HỒNG 'TU'
14.3.3.23A. NGUYỄN PHÚC HỒNG DİNH -Kỳ Phong Quận Cãng
14.33.24A. Th̉o unưong
14.3.3.25A. NGUYỄN PHÚC BỔNG DIÊU -Phú Lưđ̛g Công
14.3.3.26A. NGUYÊN PHÓC BÔNG CAl -Kién Thái Vương
14.3.3.27A. Tảo thương
14.3328 A . NGUYỄN PHÚC HỒNG NGHÊ
14.3.329A. NGUYĒN PHÚC TIIĂNG -Văn Lãng Quận Vương
14.3.3.1B. NGUYẾN PHÚC TİNH HẢO -Dien Phúc CÔng Chúa
14.3.3.2B. NGUYỄ PHÚC NBÀN YÊN -An Thanh Công Chứa
14.3.3.3B. NGUYÊN PHÜC UYÊN Ý
14.3.3.4B. NGUYẾN PHÚC RUY NIIU -AnMỹ Cong Chúa
14.3.3.5B. NGUYẾN PHÚC THÚY DIEU
143.3.6B. NGUYÊN PHÚC PHUƠNG NGHIEN
14.3 .3 TB . NGUYỀN PHÚC ÁI CEÂN
14.3.381. NGUYỄN PHúC NHÃ VIẸN -Hoài Chính Công Chứa
14.33.9B. NGUYẾN PHÚC THANH DỀ -Thuân Chính Cong Chua
14.33.10B. NGUYỄN PHÚC THUC NGHÊN
14.3.3.11B. NGUYÊN PHÚC SINL DİNII
14.3.3.12B. Tảo uhương
14.3.3.13B. NGUYÊN PHÓC ỦY THANH
14.3.3.14B. Tảo uhương
14.3.3.15B. NGUYỄ PHÚC LÊ NHÀN -Quí Chúnh Công Chúa
14.3.3.16B. NGUYỄN PrIÚC TRANG LY
14.3.3.17B. NGUYĒN PUÚC DOAN CẦN
143.3.18B. NGUYỄ PIMÚC DÔN TRINA -I'hú Lệ Công Chúa
14.33.19B. NGUYĒN PHÚC LIÊU DIÊU
1433.20B. NGUYỄ PHÚG UYỂN NLU
14.3.3.21B. NGUYÊN PHÚC THANH CÁT -Quảng Thi Cóng Chúa
1433.328. NGUYỄN PHÚC NHȦN NHȦ
14.3.3.23B. NGUYĒN PHÚC THẬN HUY
143.3.24B. NGUYÊN PHÚC Y PHUOÓNG
14.3.3.25B. NGUYỀN PHÚC TRINI HUY
14.3.3.26B. NGUYÊN PHUC LƯONG HUY
143.3.278. NGUYÊN PHÚC DOAN LUUONG
14.3.3.28B. NGUYĒN PHUC TRANG NHÃ
14.33.29B. NGUYỄN PHÚC THUC TRANG
14.3.3.30B. NGUYỄN PHUC PHUOUNG TILANH
14.3331B. NGUYỄ PHÚC NBẢN DỨC -Lゃ̣ Thành Cang Chúa
14.3.3.32B. NGUYÊN PHUC MINH TU
14.3.3.33B. NGUYÊN PHUC DIEM UYEN

14333\%B. NGUYÊN PHƯC PHÚC HUY -Thự̂n Mỳ Cóng Chứa
14.3.3.35B. NGUYĒN PHÚC GIA PHÚC -Phuc LÉC Công Chría

## ene ĐỨC DƯC TÔNG ANHHOANG ĐẾ

 WGUYÊNPHUC THi

## 14．1．THÂN THẾ VÁ Sư nghiẹ́p

Đur Dự Tōng Anh Hoang Đe húy Nguyẽ̃n Plúc IIồng Nhặm 阮 福 洪 任 ，khi Lên nô̂î ngôi ngài chọn tên là Thi 時 Ngài là con thư hai của dúc Hién Tổ Nguyên Phúc Tuyền và Tư Dừ Hoàng hậu Nguyē̃n thị Hằng．Ngài sinh ngày 25 tháng 8 nām Ký sưu（22．9．1829）．
 sác thiếu chu dáo．Lúc biē̃t đi cầm dược phấn viểt，cón ngừ̛̛i hỏi viểt chữ gî thi ngài dáp ：＂Chū Trạg＂（túc Trạng Nguyẽa），ai cũng láy làm lạ．Khi dể chóm ngài duçc giao cho su phó day bảo， ngài dā làm dưq̛ câu dỗĩ．Một hôm Hiến Tổ vui hỏi các con tên gì và y nghla thế nào，ai cūng theo ý minh mà dáp，dễn phién ngài，ngài tâu theo lợi dạy của bư phó ：＂Hổng là nâng nê，to lơn，Nhạ̀m là gánh vác＂．Hiễn Tở minn cười nói：＂Gánh gì mà nặng，gánh củi sao ？＂．

Từ Dũ Hoầng hậu dạy ngài cũng rát nghiêm khăc，từ cách dí dưng dên ựng dỗ dểu họ̣ với lể nghi chớn triều dình．T̛̛̀ nhỏ sáng sóm ngài dã phải ra nhà ngoài dể học dến trua mớr dưoc vào，nễu bài không thuộc là bị bà phat ngay．

Hó lốn ngài dà dượ dưc Hiến Tổ dản di theo，có hơm dượ ở lại dêm tạ vưòn Thưòng
 cūng Inuốn cho ngài quen cong việc nưức．

Nām Tán sửu（1841）khi Hiên Tổ dả lên nôî ngơi ngài dược ra ở Thiện Khánh dường đé lo việc ḥ̣c hành，rồi năm Nhâm dần（1842）dự̛̣ theo Hiến Tở ra Bắc làm lể tuyên phong．Đến näm Quí mão（1843）ngài dượ phong là Phúc Tuy Công．

Tháng 6 năm Đinh mùi（1847）ngài bị bệnh đậu mùa，suốt tháng thuốc thang mới tạn lành，thể chất vì thế mà suy yếu cho đến qau này．Lúc mới lành dả dực Hién Tổ cho vào cháa và ban cho bộ säch＂Chi Thiện Đường Thi Vân Hội Tạ̣p＂và du rà̉ng：＂Bộ sárch này là ý chí cùa Hoàng Tổ ta dẻ̉ lại，tâm pháp và trị pháp dểu ờ trong dố con nên bắt chước＂．Ý dịnh cùa dức Hiến Tố cho ngài nốì ngôi dả khởi từ dó．

Tháng 8 năm Đinh mùi（ 1847 ）dức Hiến Tổ se minh，biét minh dau năng nên cho dòi Cố mệnh lurong thẩn Truoong Đăng Queê，các dại thằn Vì Văn Giaíi，Nguyễn Tri Phuợg，Lâm Duy Thiếp vào háu và bảo：＂Ta nôì nghiệp lón dã 7 nảam，ngày dêm lo lấng khōng dám vui choi，mấy láu se mình，hôm nay dà mệt lắm．Ta lo nghiệp lón của tồ tông phớ thác cho ta nên phải chọn
 cōi it học，ham chơi，nôiì nghiệp lớn không dươt，con thứ hai là Phúc Tuy Cóng thông minh ham
 các người phải kinh noi theo，dừng trái mệnh＂．

Qư tháng 10 ngài lên nồì ngồi，tây nuên hiệu là Tự Đức，bầy giờ ngài dượ 19 tuổi．
Ngài lì vị vưa tropng việc học nên lúc mới lên ngôi ngài dā cho sưa sang việc thủ cử，dût ra Tâp Hiển viện，Khai Kinh diện dể làm nơi bàn chính sư cùng làm thơ phú．Ngèi cho sộn bộ
 Hậu Lê．Vể việc binh cũng durộ ngài coi trơng，trong năm Tân dậu（1861）ngài cho chọn nhưng


[^42]Việc casi trị trong nước ngài cũng rết chăm lo, cho các dại thần di kinh lươc các tinh dể xem xét viṣ̂c của các quan bên ngoài, dổng thời về têu trình tình hình sỉnh sống của dân chúng tại dịa phurong.

Tuy nhiên trong thời ngài trị vì loạn lạc nổi lên nhiểu noi, nhất là ờ miền Bắc. Năm Tân hại (1851) có loạn Tam Đường, năm Giáp dẩn (1854) có loạn châu cháu, nãm Tân dậu (1861) có loąn Tạ Văn Phung ${ }^{(1)}$.

Khi loạn lạc ớ miền Bắc tạm yên thì xảy ra việc nồi loạn tại Kinh thành. Ngài nguyên là con thứ hai của dức Hiến Tổ mà dược lên nôi ngôi, anh của nạài là Nguyễn Phúc Hồng Bảo muốn lấy lại ngôi vua nên sau dó bị kết tội và chết ở trong ngục. Đến năm Bính dần (1866) dang lúc xây Khiêm Lăng quân aĩ tại đây quá vất vá nên nhiều kẻ oản giận, lọi dụng tình trạng này anh em ḥ̣ Đoàn là Đoèn Trung, Đoàn Tư Trưc và Đoàn Hữu Ải láy việc tôn phù Nguyễn Phúc Ung Đạo, con trương củs Hồng Bào để tạo loạn, ḥ dy lính ơ Khiém Lâng tràn vào Kinh thành âm mưu giết ngài. Sau nhờ qua chuờng vể Hó Oai dóng cưa diện kịp thời, gp̣i quân cứu viện $\bigcirc$ dến mới dep yên. ${ }^{(2)}$

Việc làm ngài dau khổ nhất là việc Pháp xâm chiếm dất dai nược nhà. Năm Binh thìn (1856), rồi năm Mą̣u ng̣̣ (1858) Pháp tấn công cửa biển Đà Năng. Tháng giêng nãm Kỳ mùi (1859) Pháp chiếm Gia Định rồi tiến chiếm ba tinh của miển dông Nam kỳ vào năm Tân dậu (1861) buộc ngài ký hòa ước Nhâm tuất (1862). Vi đất dai là di sản của tổ tiên dể lại phải có bổn phận bảo vệ giữ gìn nên ngài cử phái bộ sang Pháp dể xin chuộc ba tinh miền Đông Nam kỳ năm Qui họi (1863), nhưng thất bại. Đến nåm Đinh mão (1867) Pháp chiếm luôn ba tinh miền Tây Nam ky ${ }^{\text {(3) }}$, rổi tiến dánh miền Bá́c, triều dình Huế mất bết chủ quyền tại Bắc và Nam phài ký hòa ước Giáp tuất (1873).

Khi nghe tin quạn Pháp dảnh phá các noi, chiếm cứ các dồn lũy ngài ngày dêm lo láng, ăn ngủ không yên. Đượ tin tháng trận thì ngài bết sức mùng rở, ban chức tước cùng gấm vóc vàng bąc cho nhữg người có công, cho lập miếu thò̀ nhưng người bỏ thân vì nưóc. Ngài cũng cố tiết kiệm những chi tiêu dể bổ sung quân phic ${ }^{(4)}$. Nhưgg trước một boàn cảnh biến chuyển quả nhanh, trừ tay không kịp, chính ngài cũng nõ dã tâm của nguời Pháp nhung sức lực quân đội ta không dủ mạnh. Người Pháp ngoài sức mạnh vũ lực còn lội dụng giáo dân Thiên chúa để dánh Đè Năng, tấn công miền Bá̛c.

Những lúc rảnh rỗi ngài có những thú vui riêng như di săn báan, xem hát, dọc sách, làm thơ, Thơ vản của ngài để lại khá nhiểu cả chữ N 5 m lẫn chữ Hán nhur "Việt Sử Tồng Vịnh Thi Tệp", "Ty Đức Thánh Chế Thi Tộp", "Từ Huấn Lục", "Lụ̣̂n Ngữ Diễn Ca", "Thệp Điè̉u Diễn $\mathrm{Ca}^{\prime \prime}$. Việc làm tho, ngâm vịnh ngài vốn có tài từ lúc còn là Hoàng từ, nhiều lúc dang hầu coom
 Nguyền Băng Giai leam Kînh luợ Bắc kỳ dụ hàng mới yên.
 châu chấu phả hoai mùa mèng nên mới co tên gọi nhǐ vếy.
Tą vân Phưng tước theo các giào sit Thiền chưa ra ngoại quốc, sau theo Trung wứng Pháp iè Chamer vé đânh Quáng Nam rối ra Bả́c xung là Lồ Duy Ninh con cháu nhà Lê, tụ tôn làm minh chủ, dem bôn giặc khách ón bấ vào đánh láy Hải Ninh. Ngoài ra họ côn tim cách liên hệ với quên Pháp ở Nam kỳ. Lọ̣n nới lên từ năm Tân đạ̃u (1860) đén năm Át sữu (1865) mơ dẹp yên.
(2) Loạn này vt̂ sau gộ là loạn Chày vôi. Anh em ḥ̣ Eoàn vốn ctiôu mô dưọc một tmán quân, kèo qua Khiêm Cung uy
 goi là bạn Chảy vôi.


 ngài nhiều bài lời lẹ̛ chất phác tự nhiên, chỉnh ng̣ai đả từng bào: "Làm tho tả ngay nhữg diều trong tâm can minh mà không got dũa", nhur :

Sẫn thể ruai non dà tạo lộp
Thèm hinh diện cúc lai hào hìng
Kháp duròng rịim rup cình ruân màt,
Vào cía minh quên nắng hă nổng
(Lên Khièrn Cung) -
hoăce: $\quad .$. Thuin nuii ling mura thêm dịm dậm On tròi nuới nuróc kháp à do
Trin dồng hat nepe nhơ no dui
Môt giol cîn vàng khó ươ ao...
(Ming duwe mura)
Nhung cilng nhiều hài rẩt diêu luyỵ̣̂n:
Ste dờ ngễm nghï nghi mà ghé, Sống gời nồi ra lai thác vể Khôn dọi criņ chung bra tấc dất, Giau sarg chura chín mp̂t nôi ke. Thanh giành truóc mát máy tan tác.
Dhà doo sou thain nuii nợng nề Muốn đên haii tiên tiên chơng búo


hoạ̃c trong các bài nhớ Công chúa Diôn Phúc:

Tuong chí ba trím dièu sát huóng
Từn lơu ṿ̂̀n Ling mope tiè̉s thanh
Đồ bi tuyèn nhwông thien nièn tai
Ví tạng hoàn khuê nhá̛t ngữ yinh
Tiếng dàn lăng sông sofng Troong
Lầu Tần vây phú bao dững tiêu am
Suố väng mang hịn ngìn ndm
Hoàn khué chura tọng sao ring là vinh)
... Nhàn vân tụ tán lự vô̂ dịnh,
Đai mông hoang bi khưuc ky hoi
(Vô thurong tu tán may trôi
Huổng gi mọng lớn mấy hơi buổn vui)
Trong lúc tình hình dát nước nguy nập thì ngài Lam bịnh mà mát. Ngài mất ngài 16 tháng 6 nám qui mui ( 19.7 .1883 ), tho 55 tuofit tri vi duope 36 nim.
 việc kính tr̛ơ, trung hiếu, LG̛̣y dứr Khiêm lảm dạo dể noi theo. Khiêm là kinh là nhuờng, có địa

ṿ̣ mà không ơ，tư uốn nán đề hạ minh，vì thế nên ngài sống thanh dạm，nhurng cũng làm ngài trở nên mềm yếu．Ngài cũng tư biết đức mình không dủ để thay dổi thói tục，tài minh không dủ để làm mp̣i người hăng hái．Ngài thường ca tụng nhưng người con thảo，những bề tôi hiền nhưng chính ngài bị tốn thuoong trong tình anh em，và việc này khiến ngài bị ám ành mãi，ngài tưng than thờ ：＂Ối quả lòng ta có như vệy không，hay bị những kè ti tiện dưa đến chỗ lầm lỡi＂， vì ngài tuy cầm quyển sanh sát nhưng chưa bao giờ ra lệnh giết ai trước khi chưa thành án．

Trong lúc vận nước khó khản，quan lại lười biếng cầu an，lại ở trong một thể giới hám lơi，công khanh sĩ tử tham tàn đối tráa，phô truơng dôi chút công nhô để che nhừng lổi lầm lơn， hám lọi nhỏ để mang lấy họa to，ai cho thế là không phải thì xúm nhau mà chệ hai ngu muội．．．${ }^{(1)}$ nên việc mất nước thời đó là lỗi chung của triêuu dình mà ngài là người đưng nhận trách nhiệm．

Ngử̛̀i ta chê ngài nhu nhự̛̣，thiếu tài lãnh dạo trong lúc trị vì mà còn đế di hại về sau，nhưng thử nghĩ trong hoàn cảnh đó khó có ai xoay xờ dươc，ngay cả Trung Hoa cũng là miếng mồi xâu xé của cảc nước phương Tây．Nhưng là một người con chí hiếu，một vị vua có tính khiêm cung và nhiều dức tính khác thì ngài là người đáng quí đáng nêu guong trong hop top．

## 14．2．LĂNG VÀ MIẾU THỜ－CÁC TUỚC HIỆU DƯƠCC TRUY PHONG

Lăng của ngài gọi là Khiêm Lăng ơ làng Dưong Xuân Thượng，（Hương Thủy，Thừa Thiên）． Lăng khởi công xây từ tháng 9 năm Giáp tí（1864）hoàn thành tháng 8 năm Đinh mão（1867） dang lúc ngài dang còn trị vì．Đây là một kiến trúc tinh xào trong một khung cành thơ mộng． Trong lăng các điện，các cổng，hồ，nhà bia．．．đều kết với chữ Khiêm để đặt tên．Lúc sinh thời ngài cùng với văn vū bá quan thường năng lui tới đây，có khi lưu lại để yến tiệc，ngãm vịnh nên dượ gọi là Khiêm Cung，sau khi ngài mất gọi là Khiêm Lăng ${ }^{(2)}$ ．

Sau khi mất，ngài đượ tôn thưy là＂Dưc Tông Thể（3）Thiên Hanh Vận Chi Thành Đạt Hiếu Thể Kiện Đôn Nhân Khiêm Cung Minh Lự̛̣ Duệ Vãn Anh Hoàng Đê＂．

Ngài dượ thờ ở ân thử hai bên trái trong Thế miếu cūng nhu trong điẹn Phụng Tiên． Ngoài ra ngài còn dượ thờ trong diện Hòa Khiêm ở Khiêm Lăng

## 14．3．GIA BiNH

## 143．1．Hą́u vヘ̀̀ phi

## 14．3．1．1．VÜ THỊ DUYÉN

Lệ Thiền Anh Hoàng Hạ́u 武 氏 缘
Lệ Thiên Anh Hoàng Hậu húy lả Duyên，còn húy là Hài 諧 người Lệ Thủy（Quàng Binh），con của Ngự tiền dại thần Thái tử Thái bào Đông các Đại học sĩ Đạ̣c tiến Kim ti Vinh Lộc Đąi phu Lệ Quốc Cơng Vũ Xuân Cẩn，mẹ bà ḥ Trẩn dược phong Lệ Quốc nhất phẩm phu nhân．Bà sinh ngày 12 tháng 5 năm Mậu tí（23．6．1828）

Lúc nhỏ bà đoan trang dịı đàng，lại thich ḍ̣c sử sách，quen với giáo huấn chốn phòng khuê． Năm Quí mão（1843）bà dự̛̣c tuyển vào hầu vua Dực Tông nơi tiềm để．Bà vốn dức hạnh lại chịu khó hẩu hặ Nghi Thiên Chương Hoàng Hậu，dược hạ̣u ng̛̣i kchen nên vua rất thượng mến．

## （1）Trich bis lâng Tư Đưc

（2）Trang bìn củe lăng Tự Bức ngài đã viất ：＂Tởng danh chi viết Khiêm Cung，hậu tất vị chi Khiêm Lăng＊（tên goi chung là Khiềm Cung，ngày sau tất goi lò Khiêm Lảng）．
（3）Ờ thán chủ thờ tại Thé Miớu ghi tà Ké．

Nán Mậu thân (1848) khi vua Dự Tồng lên ngôi phong bả làm Cung tần. Nảm Canh tuất (1850) khi dịnh lai gisi bậc trong chốn cung cắm, bè dượ phong Cần phi.

Năm Canh thân (1860) bà dược tấn phong Thû̂̉n phi, năm Tân dạ́u (1861) cải phong là Trung phi. Nám Canh ngọ (1870) tấn phong bà làm Hoàng Quí phi. Đến tháng 12 năm Nhâm ngo (1883) bà bị giáng làm Trung phi vì nhàn vua khòng dượ khỏe dang dùng thuốc, bà công việc bể bộn saí cung nhản dâng bựa com chiểu hoi mụ̂ñ. Tuy nhien bà vẫn còn giư duọe gial bạ́c cū nhưng khōng dự̛̣c trông coi cả sáu viện.

Năm Quí mùi (1883) khi vua Dự Tòng mất, di chiếu dề lại tón bà làm Hoàng Hậu. lo quàn lý mọi việc bèn trong cung và hết lòng lo dạy bảo tư quân.

Nhumg tư quân (Cung Tông Huệ Hoâng Đề) mới nô̂i ngôi dượ 3 ngày thì bị quyền thấn hại và dón lập Văn Lảng Công lên kể nghiệp tữc vua Hiệp Hòa. Mùa thu năm dó Tôn nhân phư và dinh thần theo di chiếu tẩn tôn bà làm Hoàng Hậu ở cung Gia tho (nở Nghi Thièn Hoàng Hậu ở) nhưng bà từ chôî và ban rằng : "Ta phưng chiếu dạy dả̉ tự quân mà nay tự quân nhur thể này tức ta có lỗi, chi xin lên Khièm Cung dể dượ phụng hầu". Vua Hiệp Hòa lại xin rưóc bì dến Cao Minh diện dể bái yết dâng comn nhumg bà cùng không nhận. Sau dô bà lên ở Khiém Cung, vua Hiệp Hòa phải bàn tính vớ dình thần và tôn bà làm Khiêm Hoàng Hậu ${ }^{(1)}$.

Năm Giáp thân (1883) nhân gập sinh nhật của Bà, vua Kiếd Phúc cải đội là Thiên Thu tiết và cùng với các Thân công, các quan ở bộ Lể dển Khiêm Cung làm lề bái mừng.

Tháng 5 năm Ât dậu (1885) nguời Pháp tấn công Kinh thàthh, bà cùng Nghi Thièn Churơng Hoàng Hậu theo vua Hàm Nghi ra Bắc. Sau khi Nguyễn vãn Tường thu xếp xong với nģời
 thành trì cho tax, bà dượ ruớc từ Khièm Cung trờ về cung Truờng Ninh.

Tháng 3 nām Đinh hơi (1887) theo di chiếu của vua Dự Tông tôn phong bè nhưng vỉ biến ©ó chura cử hành dượe, nay tón bà làm Trang Ỷ Hoàng Thái Hậu.

Tháng 10 năm Kỷ sừu (1889) tắn tồ b blàm Trang Y Y Thuâ̂n Hiếu Thài Hoàng Thái Hậu.
Bad mất ngày 27 tháng 4 nảm Nhâm dần (03.6.1902), thọ 75 tuổi, qua tháng 5 vue Thình Thái dầng tôn thưy là Lẹ̣ Thiên Phụ Thánh Trang Ý Thuện Hiếu Cần Thứ Ốn Từ Hiền Minh Tlnh Thop Anh Hoàng Hepu.

Lãng của bà g̣i là Khiêm Thọ Lâng ơ trong khuôn viên của Khiêm Läng thuộc Hưong Thủy, Thuta Thiên.

Bà được phô̂i thờ với vua Dưc Tông tại án thứ hai bên trái trong Thế Miếu cũng nhur trong diẹ̀n Phụng Tiên. Ngoài ra bà còn dựçc phôí thờ trong diện Hòa Khiêm ở Khiêm Lăng.

Bà khōng co con, nam Kỳ tị (1866) theo lệnh của vua Dự Tợg bí nhận cháu là Nguyex̃ Phúc Ữg Chân làm dữỏg tư.

Mủa đông năm Ât dậu (1885) dưới triều Đồng Khính, gia phơng cho thân phụ bà làm Lệ Quốc công, dích mẫu họ Bạch cūng nhur sinh mẫu ho Trần của bà làm Lệ Quớc Phu nhân, cho dựg nhà thờ gọi là Lẹ Quốc công từ. Nảm Bính tuất (1896) lại truy phong cho các dời trước

[^43]trong dòng họ bà，ban thưy cho dích mẫu，sanh mẫu cùng cho lập nhà thờ họ là Tích Chi từ và sưa sang các mộ phần tổ tiên．

14．3．1．2．NGUYỄN THỊ CÂM 阮 氏 锦
Thiện phi
Bà người Quảng Điền（Thừa Thiên），con gái của Hải An Kinh Lược kiêm Tồng dốc Định An Nguyễn Đinh Tân dưới triều vua Dự Tông．Năm sinh và mất không rỗ．

Nām Canh thân（1860）bà dược tấn phong Thiện phi．
Năm Ất sựu（1865）bà theo lệnh vua Dưc Tồng nhận công tử Nguyễn．Phúc Ung Thị làm dương tử，lúc này công tử mới 2 tuổi，vể sau lên ngôi tực vua Cảnh lông．

## 14．3．1．3．NGUYEN THI HUONG 阮低香 Hoc phi

Bà người Vinh Long，lai lịch không rô．
Nảm Canh ngo（1870）bà theo lệnh vue Dưc Tōng nhận công tử Nguyển Phúc Ung Hỗ làm dưỡng từ，lức này công từ mới 2 tuổi，về sau công từ lên nốî ngôi tức vula Giàn Tông．

14．3．1．4．LÊE THIT．．．
Cung phi
Không rõ lai lịch，tên tuổi，chi biết bà từ Thuận tần dược phong lền Cung phi vào năm Canh thân（1860）．

14．3．1．5．NGUYĒ̃N THỊ BİCH 阮 氏 璧
Lêt tả̉n
Bà có tự là Lurong Đoàn，người huyện An Phúc thuộc Ninh Thuện，con thứ tur của nguyên B6＇chính gú Thanh Hóa Nguyển Nhurưc Son，mẹ bà là Thục nhân họ Nguyễn Khi có thai mẹ bà nằm mộng thấy sao Bích ${ }^{(1)}$ sa vào miệng và nuốt di，vì thễ dặt tên bà là Bích．

Lúc nhỏ bà thông minh，lớn lên nổi tiếng về văn bọc．Năm Mậu thân（1848）bà dược 19 tuổi，quan Phụ chính đại thần Lâm Duy Nghìa làm biểu tiến bà，vua Dự Tông khiến bà làm bài thơ＂Tảo mai＂（hoa mai nở sớm），bà ưng làm ngay，trong dó có hai câu ：
＂Nhuyce giao dung nhur hòa canh vị
Nguyên tác lurong thần huru phus Theong＂．
（Nếu gian trong vị̣̂c nêm canh， Xin làm tōi giói trung thainh gixip Throng ${ }^{(2)}$
Vua khen thường，ban cho bà 20 dinh bąc，rồi tuyển vào cung，sung chức Thượg nghị viện sự．

Năm Canh tuắt（1850）bà được phong là Tài nhân．Bà là người giôi văn chưong，biết giữ lễ thường dược theo hầu cận vua trong cung，hoạ̃c di theo trong lûc ngự du dể phụng ưng chêe ${ }^{(3)}$ ， và đượ vua rất quí mến．

Năm Canh thãn（1860）bà đự̛̛c phong là Mỹ nhên rồi phong Quí nhân，năm Mậu thìn （1868）tấn phong là Tiệp dur．
（1）Bich lá tên một trong nhị thạ̣p bát tú，wơng sách vă．
（2）Thurong tà tèn một triéu dại ờ Trung Hoa tư 1760 tữic TL dến 1123 trức TL
（3）tise làm the，phü theo nhūng dé vua ban，hoẹ̆c họa tho cía vua．

Khi vua Giän Tông（Kiến Phúc）và vua Cảnh Tông（Đồng Khánh）chưa lên ngôi，dều dưọc bà day về kinh diển cùng những việc trong chốn cung cấm nên mọi nguời dều gọi bà là Tiệp dur phu từ（ $\ddagger$ ức Thầy Tiệp dư）．

Năm Qui mùi（ 1883 ）vua Dực Tông mầt，tất cá những ý chí，sác dụ của Lưỡgg cung（Tá Thiên Hoàng Hậu và Lẹ Thiên Hoàng Hậu）dều do tay bà thảo ra．

Năm Ât dậu（1885）khí Kinh thành có biến，bà theo Lữ̃ng cung ra Quảng Trị，bà có làm bài thơ chữ Nôm goi là＂Loan du hạnh Thưc quốc âm ca＂（Bài ca bằng chữ Nôm nói về xe vua dến dất Thuc）${ }^{(1)}$ ．

Năm Nhâm thin（1892）thuơng công khó nhọc của bà，Tá Thiên Hoàng Hậu phong bà là ＂Lễ tần bậc ba＂．

Bà mất năm Kỷ dậu（1909），thọ 80 tuổi．

## 14．3．2．Hoàng Từ－Hoàng Nír

 cùa Thuy Thái Vươg Nguyển Phúc Hồng Y， 2 agự̀i con của Fiêên Thái Vuoong Nguyễn Phúc Hồng Cai ：

1．Nguyễn Phúc Ung Chân
2．Nguyễn Phúc Biện
3．Nguyền Phúc Hạo

## 14．3．3．Anh chị em

14．3．3．1A．NGUYẺ̉N PHÚC HỒNG BAOO 阮 福 洪 保 An Phong Quận Vurong
Ông là con truơng của dức Hiến Tổ，mẹ là Quí nhân Đinh Thị Hạnh．Ông sinh ngày 12 tháng 3 năm Ât dậu（29．4．1825）．

Ồng thử̛ nhỏ người khỏe mąnh，oó học nhumg tính tình phóng túng ít chịu gò bó vào khuôn phép nên thường bị vua cha quở trách．Nãm Canh tí（1840）ōng dự̛̣c phong là An Phong Đình hầu，rồi năm Quí mão（1843）dự̛̣ phong An Phong Câng．

Sau khi dức Hiến Tổ mất để lại di chiếu truyền ngôi cho vua Dự Tông là con thứ hai， trong chiếu có viêt ：＂．．．trong mấy ngươi con của ta，Hồng Bảo tuy lớn tuổi nhưng vi thứ xuâtín lại ít học，ham vui choi，không thể nối nghiệp．．．．＂．

Cuô̂̀ năm Tân họi（1851）nhân Tết Âm lịch，ông bị bắt trong khi sưa soạn bò̀ trớn．Theo lòi ông thì bị bạn bè khinh khi và nghèo khó nèn muốn xa Kinh thành trốn di вống ở nước ngoài． Sau dô vua Dưc Tông xá tội cho ông và lưu ông lại Kinh thành ${ }^{\text {（3）}}$ ．

[^44]Đê̂n năm Quí sửu（1853），nhân bắt dược thuộc hạ ớ trong Phủ cưa ông là Trà̀n Tuấn Đức bụ̣̣c tội là qua thông ưức với Cao Miên gầy việc chiến tranh nên ông bị bất giam，rồi sau dó ông mât ở trong nguc ${ }^{(1)}$ ．Ong mất vào tháng giêng năm Giáp dền（1854），ngày không biêt rō．

Ông bị tội bứt dồi qua ho mẹ là họ Đinh，nên con trương của ông là Nguyẽ̃n Phúc Ữg Đq̣o phải đối thành Đinh Đạo．

Mười mấy năm sau，dến năm Bính dần（1866），Đoàn Trung rể của Tùng Thiện Vưong， dựa vèo uy tín của ông và lòng công phần của dân quên dang xây dựng Khiêm Lãng dể gây cuộc chính biến ở Kinß thành và tôn phù Hoàng tôn Ữg Đqo．Việc không thành khiên cho Ung Đạo cừng mẹ và anh em dều bị xừ tưّ ${ }^{(2)}$ ．

Näm Mậu tuất（1898）（Thành Thái thứ 10）ông dự̛̣ tuy phục lại tướe An Phong Cōng． Đến triểu Khải Địinh ông dự̛̣ truy tặng An Phong Quện Vưomg．

Năm Ất sửu（1865）mộ phần của ông dượ cải táng dưa về chôn ở chên núi Ngur Binh， đến triều Khài Định đự̛̣ vua ra lệnh cải táng lền nưa，nhưng không rõ hiện ở dâu．

Nhà thờ ờ Thanh Thủy（Hurong Thưy，Thừa Thiên）．Ông Ung Tuynh con thứ 8 của Thái Thạnh Quận Vuroug qua kể phòng An Phong．

Ông dưng dầu Phòng I thuộc dệ tam chính hệ và ngự chế benn cho bộ Thớn $寸$ dé dệt tên cho con cháu trong Phòng．

## 14．3．3．3A．NGUYẼN PHÚC HỒNG PHÓ 阮 福 洪 付 <br> Thái Thạnh Quện Vurong

Ông là con thứ 3 của dức Hiến Tổ，mẹ là Tài nhán Truong Thị Thúy．Ong sinh ngày 1 théng 3 năm Quí tị（20．4．1833）．

Năm Bính ngo（1846）ông dự̛̣ phong là Thái Quốc Công，năm Mậu dần（1878）dự̛̣c phong là Tháa Thạnh Công．

Ông mất ngày 20 tháng 3 näm Canh dần（ 08.5 .1890 ），thọ 58 tuổi，thựy là Trang Cung．
Näm Đinh dậu（1897）ông dự̛̣c troy tặng là Thái Thạnh Quận Vươg．
Tầm của ông ở Hải Cát，（Hurong Trà，Thừa Thiên）．
Óng có 26 con trai và 28 cong gái．Con trai thứ 3 là Nguyễn Phúc Ữg Cận ban đầu dượ tộp phong，về sau bị tội phế làm thứ dân．

Ông và con cháu mở ra Phòng 3 thuộe dệ tam chính hệ và dự̛̣ ngu chế ban cho bộ Cân巾 dề dặt tên cho con chśu trong Phòng．

## 14．3．3．4A．NGUYẼ̃N PHÚC HỒNGY 阮 福 洪 依 <br> Thuy Thái Vuorng

Ông có tự Quān Bác，là con thự 4 của dực Hiến Tổ，mệ là Thục phi Nguyễn Thị Xuyên． Ông sinh ngày 28 tháng 7 nàm Qui tị（11．9．1883）．
（9）Viạ̀c chêt cúa ông fất mở àm，ơ＂Quốc Triếu Chinh Biên Toát yếu＂chi chép có hon a hàng，rong＂Bal Nam Chinh Biên




 cưng các quan lạ quanh wua．
（2）Khi Boàn Trmg gây biến ớ Kinh thành cûng dưa vào nhórn hoèng thân oó càm tint với ông，mện sau khi dẹp yên biến

 tru di．

Thuở bé ông thông minh dĩnh ngộ khác thường, lúc lớn học rộng giōi thơ vãn nền được vua cha rất thurong yêu.

Năm Nhâm dần (1842) khi dực Hiến Tổ ra Băc lo lễ bang giao, sai ông cùng với Hoàng nhị tử (tực vua Dự Tông) di theo. Ông khéo hầu cận vua nên lúc vể vuạ rất ng̛̣i khen.

Näm Binh ngọ (1846) ông duợ phong là Kiến Thưy Công.
Vào dầu triều Tự Đức ông cùng với Tùng Thiện Vưong vào hầu vua Dự Tông ở vưởn tập bắn, vua sai ông cùng với Tùng Thiện Vurợg làm bài liên cứ ${ }^{(1)}$ theo dề "Quỉ dōng tân tình hậu uyển tập xạ" (lúc tháng chạp trời mới tạnh mưa tập bắn tại vườn sau).

Năm Ky̆ dậu (1849) vua dến nhà Thái học, ông di theo và dâng lên bài "Thị hp̣c" (quan sát việc học) dược vua ngg̛i khen và cho ghi vào "Tích Ung Canh Ca Hội Tập".

Nãm Tân mùi (1871) ông dược lệnh kiêm nhiếp Tồn nhân phủ Hưu tônn nhân. Năm Nhâm thân (1872) nhân ông dến tuổi thọ 40, vua Dực Tông dem phẩm vật trong kho ban cho và ngụ chế bài thơ dể ban cho ông. Tho ràng :

Giö̃ dê thân trung hậu,
Do nhi phain ngoại vinh.
Văn chuorge su Tư Kiến.
Đhic nghiêp mô Đhong Binh
Lự thiêm riên cê̂n tring
Thän nhàn phüc dị tinh
Qut dur da bất cưp,
Tị̛ tuĕ thiếm vi huynh.
Ngo dẹ tuy rờng chuing
Duy quân kháa kết minh
Tài phan duyên hoc thưc
Đlíc m@̣u dắc lọn tinh
Thu nguyēt tam boii tuíu
Xuân phong nhất trụo khinh
Gia dinh chân lace sur
Thé thuoung tớn phù danh
(Trung hậu vớn tính trời sinh,
Em yêu nhỏ tuối, nối danh trons ngoaii
Vān Chưong Tứ Kiền ${ }^{(2)}$ hém tài
Đric hanh xem cuing sánh vai foông Binh ${ }^{(3)}$
Caing già süc khóe caing tinh
Thïn nhàn mà duroce phúc sinh vô cuing
Then mìng ta chảng ngang bàng
Nhờ hon bốn tuối mà thành ra anh.)
(1) Tửc bài thơ gqốm nhiếu cấu mỗi ngự̛̀ làm một càu.
 dự̧̣ bài thơ, vả sau Tử Kấn dược phong là Trán Tư Vuong.

 túi lạc'.

Em ta tuy thầt là dông
Chí có minh chü däng cuing hết minh
Hoc hänh nốt tiếng tài danh
Lai thêm dirc hanh vang quanh tiếng dồn，
Tròi thu dem chén rucou ngon，
Gió xû̂̂n một chiếc thuyên con nhe nhàng
Gia dinh êm ám an khang
Phui danh dâu dể bup̣c ring tấm thân）
Ông bị bê̂nh và mất ngèy 11 tháng 1 năm Đinh sửn（ 23.2 .1877 ），thọ 45 tuổi．Nghe tin，vua Dực Tông hết sữc dau buồn，truy tặng là Kiến Thựy Quận Vương，ban thựy Tuệ Đạt．

Näm Đīnh dậu（1897）vua Thành Thái tấn tậng ông là Thưy Thái Vưong，thưy Đôn Chinh．
Tẩm ông ờ Lai Thành，Hưong Trà，Thưa Thiên．
Nhà thờ ở ấp Đóng Trì，（Huoug Trà，Thừa Thiên）（nay thuộc phương Phú Cát，Huề）．
Ông bẩn tinh thích gian tiếp bạn bè，lấy việc sáng tác thi văn làm vui．Trong nhữg lúc vui choi chốn sông hồ rưng núi，hoăc nhửng lưc yến hội thù tiếp bè bạn dếu cóngâm vịnh．Tho rủa ong hoặc hoài cồ，hoặc cám hữg trước cảnh thién nhiên đều dược chép thảnh tập để lại ${ }^{(1)}$ ．

Ông có 43 con trai và 24 con gái．Trưưg Tử là Nguyển Phúc Ung Khánh tạp phong Thuy Quạn công．Con thứ 3 của ông là Nguyển Phúc Ung Ái dược vua Dự Tông nhạan làm dường từ， sau dược truy tôn là Cung Tồng Huệ Hoàng Đế．Con của Nguyễn Phúc Ung Khánh là Nguyễn Phúc Bứu Thạch dược tập phong Kië́n Thưy Công．

Ỗng và con cháu mở ra phòng 4 thuộc đệ tam chinh hệ và dược ngự chế ban cho bộ Hương 香 rồi sau dổi thành bộ Thạch 石．dể dặt tên cho con cháu trong phòng．

Phụ chép
－TRẦN THỊ NGA
Đoan Thư phu nhên
Bà lì dệ nhát phù thiếp của Thưy Thái Vưong，sinh ngày 22 tháng 4 năm Nhâm thìn （20．5．1832）và mất ngày 5 tháng 9 năm Tân hại（26．10．1911），thọ 80 tuổi，tôn thụy là Đoan Thục phu nhân．

Năm Quý sứu（1853）bà вinh dự̛̣ Nguyễn Phúc Ung Ái sau dự̛c vua Dưc Tõng nhận
 phể bỏ，dến nǎm Nhâm thin（1892）dự̛̣ truy tôn là Cung Tông Huệ Hoàng Đế．

## 14．3．3．5A．NGUYỀN PHU゙C HỔNG KIẸM 阮 稻 洪 俭

Ông là con thứ 5 của dức Hiến Tờ，mẹ là Tài nhân Đồ Thị Trinh．Ông sinh ngày 3 tháng 9 nảm Giáp ng̣（5．10．1834），mất ngày 19 tháng 4 năm Nhâm dần（28．5．1842），dượ 9 tuồi．

Tẩm của ông ở Cư Chính，（Hurong Thủy，Thừa Thiên）．
Năm Nhâm thân（1872）ông dự̛̣ thờ tại Triễn Thân từ．
14．3．3．6A．NGUYỄN PHÚC HỒNG TỐ 阮 福 洪 傃
Hoằng Trị Vưong
Ồng là con thứ 6 của dức Hiến Tổ，mẹ là Quí nhân $N g o ̂$ Thị Xuân．Ông sinh ngày 23 tháng 9 năm Gláp ngọ（25．10．1834）．
（1）Hiận nay thi văn của ông đẻ̛ lại đếu bị tị̂u hủy hợac thất tán hết．

Nām Binh ngo（1846）ông dượ phong là Hoằng Trị Quận công．
Năm Mâu dần（1878）dượ gia phong là Nghi Quốc công．
Ông mất ngày 27 tháng 7 năm Nhâm tuấl（18．9．1922），thọ 90 tuổỉ，dượ truy phong là Hoà̀ng Trị Vuong，thưy không rơ．

Tâm của ông ợ Dươq Xuân，（Huơng Thủy，Thự Thiên）．
Nhà thờ hię̣n ơ Phứ Cát，Huế．
Ông có 4 con trai yà 10 con gái．
Ông và con cháu mở ra Phờng 6 thuỗc dệ tam chinh hệ và dực ngy chế ban cho bộ Võng 网 dể dặt tên cho con cháu trong Phòng．

14．3．3．7A．NGUYĚ̃N PHÚC HỒNG PHI 阮 福 洪 伾
Vloh Quốc công
Ong là con thứ 7 của dức Hiến Tổ，mẹ là Tài nhản Nguyễn Thị Phurong．Ông sinh ngày 15 tháng 1 năm Ǎt mùi（12．2．1835）．

Nän Canh tuất（1850）ông dực phong là An Son Quận công
Ông mất ngày 2 tháng 3 nǎm Gui họi（19．4．1863），dựç 29 tuổi，truy phong VITrh Quốc công，thưy Luong Mẫn．

Tâm ông ờ An Cựu，（Hurong Thủy，Thừa Thiên）．
Năm Ät dậu（1885）dưới triều Đồng Khánh ông dực thở ợ Thên Huân từ．
14．3．3．8A．NGUYEEN PHÚC HỒNG HUU 阮 福 洪 休 Gia Hung Vurong
Ông vốn húy là Thuyên，con thứ 8 của dữ Hiến Tổ，mẹ là Lurung phi Vù Thị Viên．Ông sinh ngày 11 tháng 8 năm Ât mùi（2．10．1835）．

Lúc xuất các ông học hành tinh thông kinh sứ．Nảm Bính ngo（1846）ông dực phong là Gia Hung Công．Năm Qui mùi（1883）tấn phong ong là Gia Hung Quạn vurong kiêm nhiếp Tôn nhân phủ Hựu tôn nhân．

Năm qui mùi（ 1883 ）khi Giản Tông Hoàng Eế tức vị，Hoàng thân trong Tãn nhân phủ tãu rầng ：＂Việc nước dang rô̂i rấm mà vua còn quá tré，cẩn cón ngừì thân thản trung hậu lâo luyện phò giúp＂，wì thế ông dực chọn làm Phụ Chinh Thên thán nhurng vẵn giữ việc t̛̀ Tōn nhãn phủ．

Khi vus Giản Tông mất，quyền thần Tôn Thất Thuyêt và Nguyẻn Văn Từng lập Công tu Nguyền Phúc Ung Lịch lên làm vua，nhung quan Khâm sứ Pháp là Rheinart lại muốn lập Gia

 tư mà bò việc công，tiết lộ viẹc lờn của nhà nước，lại mang tai tiếng về tình ái＂．Vua hạ lệnh

 bó nguc．






Nám Át dạ́u（1885）khi Phtáp tấn công Kithh thành，vua Hàm Nghi theo Tôn Thất Thuyét ra Quiang Trị，Tho Xuân Vurong Nguyẻn Phúc Miên Định lìm nhiép chính，theo ý chỉ cùa Lừng cung zóa hết tợi cho ông truy phuc tước Gia Hung Công，dura về Kinh an táng；phục lại tước tich cho cac Cong tr．

Nam Kỳ gi̛u（1889）vua Thènh Thái truy phuc tức Gia Hưg Ququ wrong và ban thuy Cung Tưc．Về sau ông durpe trof tíng tươ Gis Hung Vrong．

Tẩm cùa óng ò Truc Lâm，（Hurong Trá，Thưa Thiên）．

Öng tó 10 con trai và 15 con gái．Con thứ 7 cúa 6 ng là Nguyễn Phúc Ung Huy ban dả̉u
 lam Th tôn khanh ơ Tốn nhân phư．

Ông cùng con cháu mớra Phòng 8 thuộc dệ tam chính hệ và dưqc ngu chế ban cho bộ Sách 亿 dề đ̛̣̂t tên cho con cháu tronk Phòng．

14．3．8．9A．NGUYE̊N PHÜC HỒNG KHÁNG 阮福洪优 Phong Lậc Quén Công
 4 nåm Binh dâu（5．5．1837）．

Năm Nhám tí（1852）ông dưpe phong lè Phong Lôc Quân Công．
Tháng 7 nām Giáp dẩn（1854）ong theo vua Dự Tóng dêin nhà Thai hpc，phưng mẹ̀nh úng
 Ung Cenh Ca．

Ong mît ngày 3 tháng 1 năm Ất mão（19．2．1855），lúc 30 tuổi，thụy Cung Hậu．
Tầm của ông ơ Duong Xuân，（Hurơg Thủy，Thù̀ Thiên）．
Nam Canh dán（1890）vua Thành Thái chuả̉n cho nguời con thứ 2 trong Phòng Vann Lầng Quạn vuoueg（phònç thứ 29 thuộc đệ tam chinh hệ）là Nguyễn Phúc Ung Hiệp qua tập tự cho ông và dực phong Kỳ ngoq̣i háu，dối tên thinnh Ung Hoc．

Óng mở ra Fhòng 9 thuộc dệ tam chính hệ và durye ngy chế ban cho bợ Tử 子 dể dặt ten cho con cháu trong Phong．

14．3．3．10A NGUYÉN PHƯC HỒNG KIẸN 阮 福 洪 健
An Phúc Quán vrong
Ông là con thư 10 của dự Hiến T6＇，mẹ là Lurong phi Vù Thị Viên．Ông sinh ngày 2 tháng 4 nám Đinh đạu（6．5．1837），

Nảm Nhàm tí（1852）ong dực phong là An Phúc Quận công．
Năm Qui mùi（1863）phong là Thừng Quốc cóng．
Narn Tán mào（1891）trín phong ông là An Phúc cong．
Ông mất nğ̣y 23 tháng 5 nâm Át mùi（ $15.7,1895$ ），tho 59 tuồi．
Tầm của 6ng ờ Binh An，（Hưong Thủy．Thừa Thiên）．

Năm Kÿ hq̛i（1899）vua Thành Thái truy phong ông là An Phúc Qựn vuong，ban thuy Trang Cung，cho lập nhà thở ở ấp Đông Giag，Hưong Thủy，Thừa Thiên（nay nhà thờ ở Phú Cát，Huê）．

Ông tính tinh phóng khoáng，vui choi vơi cỏ cây，thich văn nhên，thương cùng học tro chưyện suốt ngày không chán．Lúc về già ông mang nhiều bệnh tật lại nghiện hút．Ong rất thân thiết ướ Hải Quốc công Nguyễn Phúc Miên Tằng，tới lui thường xuyên với nhau．

Ông có 12 con trai và 10 con gái．Con trưởg là Nguyễn Phúc Ung Di dựç tập phong An Phúc Quận công．

Ông và con cháu mở ra Phòng 10 thuộc dệ tam chính hệ và dượ ngry chế ban cho bộ Củng it dể dặt tên cho con châu trong Phòng．$_{\text {con }}$

14．3．3．11A．NGUYĚ̃N PHÚC HỒNG THIỆU 阮 福 洪 佋
Ông là con thứ 11 của dức Hiến Tổ，mẹ là Tài nhân Trưong thị Lưong．Ông sinh ngày 2 tháng 4 năm Đinh dậu（6．5．1837），mất ngày 13 tháng 8 năm dó（12．9．1837）．

14．3．3．12A．NGUYỄN PHÚC HỒNG TRUYỀN 阮 福 洪 傅
Tuy Hòa Quận vurong
Ồng là con thứ 12 của đực Hiến Tồ，mẹ là Nhu tẩn Nguyẽ̃n thị Yên．Ông sinh ngày 4 tháng 8 nām Đinh dậu（3．9．1837）．

Năm Nhâm tí（1852）ông dự̛̣ phong là Tuy Hòa Quận công
Năm Giáp thản（1883）ông dự̛c phong lì Vinh Quốc công．
Ông mất ngày 21 tháng 6 năm Kỷ sưu（18．7．1889），thọ 51 tuổi，treyy phong là Tuy Hòn Quận vuong，ban thuy Trang Cung．

Tẩm cùa ông ờ Dưong Xuân Thưqug（Hưong Thủy，Thù̀a Thiên）
Nhà thờ ở Hurong Trà̀，（Thừa Thiên）．
Ơng có 8 con toraj và 4 con gái．Con thứ tám là Nguyễn Phúc Ung Đồng dực tấp phong Tuy Hòa Quận công．

Ông và con cháu mở ra Phòng 12 thuộc đệ tam chinh hệ và dược ngur chế ban cho bộ Sam fér dặt tên cho con cháu trong Phòng．

14．3．3．13A．NGUYỄN PHÚC HỒNG BȦNG 阮 福 洪 傍
Ông là con thứ 13 của đức Hiển Tổ，mẹ là Lươg phi Vư thị ，Viẹ̉n．Ông sinh ngày 9 tháng 5 nåm Mậu tuất（30．6．1838），mất ngày 16 tháng 6 năm Quí mùi（21．7．1853），lúc 16 tuổi．

Tả́m cûa ông ở Duroog Xuán，（Huong Thưy，Thưa Thiên）．
Ông được thờ ở Triển Thân từ．
14．3．3．14A．NGUYỄN PHÚC HỒNG THAM 际稫洪俊
Ống là con thứ 14 của đực Hiến Tổ，mẹ là Tài nhân Phan thị Thục．Ông sinh ngày 27 tháng 7 năm Mậu tuất（15．9．1838）và mất ngày 20 tháng 7 năm Ky̆̉ hự（28．8．1839），dược 2 tuối．

Tẩn của ông ď Cư Chinh，（Hurong Trà，Thừa Thienn）．
Ông đực thờ ờ Triền Thán tứ．

14．3．3．15A．NGUYĚN PHỨC HỒNG TRUỚC 阮福 洪倍
Tảo thuơng，nâm sinh mất cùng maxu thân không rơ．
14．3．3．16A．NGUYÊ̌N PHÚC HỒNG NGHZ 阮 福 洪 儗 Huong Son Quạn công
Ông là con thứ 16 của dức Hiến Tổ，mệ là Tải nhân Vû thị Duyên．Ông sinh ngày 26 tháng 6 nàm Kÿ hopi（5．8．1839）．

Nâm Mâu ng̣（1858）Bng dự phong là Huong Sop Quạn công．


Näm Đinh mão（1867）ông dựç thờ ór Triển Thán tư．
Năm Ất dậu（1885）ông dự̛̣ dưa đén thờ ớ Thân Huân từ．
Ông co 2 con gái．
14．3．3．17A NGUYỄN PHỨC HỒNG TH！̣ 阮 福 洪 侍
Ông là con thứ 17 của dức Hién Tở，mẹ là Tài nhân Nguyễn thị Vị̂．Ông sinh nám Kỳ haqi （1839）vả mát ngày 1 tháng 6 năm Nham dẫ（8．7．1842），lúc 5 tuối．

Tẩm ở Durong Xuân，（Hưong Thủy，Thùa Thiên）．
14．3．3．18A．NGUYỄN PHÚC HỒNG TIẸPP 阮 福 洪 健 My Lộc Quân cong
Ông là con thứ 18 của dực Hiến Tỗ，mẹ là Tài nhân Trần thị Sâm．Ông ainh ngày 11 tháng 2 năm Canh tí（ 14.3 .1840 ）．

Nâm Ký mùi（1859）ông dự̛c phong là Mỹ Lộc Quận công
Ông mất ngày 2 tháng 7 năm Quí họi（ 15.8 .1863 ），lúc 24 tuổi，thụy Đôn Thận．
Tẩm của ông ở Drơng Xuân，（Hưong Thủy，Thừa Thiên）．
Năm Ât dậu（1885），dưởi triều Đồng Khánh，ông dự̛ thờ ở Thân Huân từ．
Ông có 1 con gái．
Phòng 18 này dự̛̣ ban cho bộ Băng $/$ dể dạt tên cho con cháu trong Phòng．
14．3．3．19A．Tảo thuong chura có tên
14．3．3．20A．NGUYĚN PHỦC HỔNG THỤ 阮 福 䣏 值
Ỡg là con thứ 20 của dức Hiến Tố，mẹ là Lưong phi Vû thị Viên．Ồng sinh ngày 19 thág 9 năm Nham dân（22．10．1842）và mát ngày 2 tháng 7 nhuạ́n năm Qui māo（26．8．1843）， lúc 2 tuồi．

Tâm ờ Cur Chinh，（Huong Thúy，Thứa Thiên）．

## 14．3．3．21A．NGUYÊN PHÛ́C HỞNG KẎ 阮 福 洪 僟

Ông lá con thư 21 cuia dưc Hiến Tố，mẹ là Thuc phi Nguyên thị Xuyên．Ông ginh ngày 12 tháng 12 nầm Nhám dân（12．1．1843）vì mât ngày 10 tháng 4 nảm Qui mão（19．5．1843），lúc 2 tubi．

Ti̊im ò Cư Chính，（Huong Thưy，Thứa Thiên）．

14．3．3．22A．NGUYẼ̉N PHÚC HỒNG TU் 阮 福 洪 俆
Ông là con thứ 22 của dữc Hiễn Tồ，mẹ lè Thuận tẳn Hoàng thị Tẩn．Ống sinh ngày 29 tháng 9 nảm Quí mẽo（20．11．1843）và mất ngày 26 tháng 10 nảm Đinh mùi（3．11．1847）， lúc 5 tuổi．

14．3．3．23A．NGUYĖN PHÚC HỒNG DÌNII 阮 福 洪 侹
Kỳ Phong Quận cōng ${ }^{(1)}$
Ông là con thứ 23 của dức Hiến Tồ，mẹ là Tiệp dư Nguyền thị Loan．Ông sinh ngày 11 tháng 10 nàm Quí mào（2．12．1843）．

Lưc ông còn Hoàng từ thường kiêu căng，phóng túng nên bị vua Dực Tông qưở trách nặng nề．

Năm Mạu ngo（1858）ông dự̛̣ phong là Ky Phong Quận công．
Sau dó ông lại cậy thế dánh lính Điển môn nên bị tội trừ bổng trong 2 năm．
Nâm Mạu dần（1878）ông ỳ quyè̀n bát người dòi tiền chuọ̃c，việc phát giác ông bị giáng xuống làm Hoàng từ．Qua năm Tân tị（1881）mớr durqe ân chuẩn cho phục lại tước Kỳ Phong Quận công．

Năm Giáp thân（1884）vua Giản Tông mất，vua Hàm Nghi kế vị，lúc làm lễ phát tang， cùng lễ nhận ng̣c tị dểu lười lẫy cớ này ṇ̣ thoái thác không vào chầu，nên bị tội dọạt mất tược bắt dổi sang họ me．

Ổng mất vào năm dó．Ông mất ngày 23 tháng 3 năm Giáp thân（18．4．1884），thọ 41 tuồí， dựç gia ân phục tước Phong Hưong hầu，thụy Cung Lurọng．

Năun Ất dậu（1885）duối triều Đồng Khánh ông dược truy phục tườc Kỳ Phong Quạ̣n công．
Tẩm của ông ờ An Cự，（Hưoug Thủy，Thưa Thiên）．
Nhà thờ ờ phường Đệ lục（Hưong Trà，Thừa Thiên）（nay ở Phú Cát，Huê）．
Ông ố 7 con trai và 3 con gái．Truơong tử là Nguyễn Phúc Ung Sung tâp tưoćc Phong Đinh hẩu．

Ổng và con cháu mở ra Phòng 23 thuộc đệ tam chinh hệ và dự̛̣ ngư chế ban cho bộ Nhân几 dể dặt tên cho con cháu trong phòng．

14．3．3．24A．Tảo thuorgg chura có tên
14．3．3．25A．NGUYE太N PHÚC HỒNG DIÊU 阮 福 洪 槛
Phú Lurong Công
Ông là con thứ 25 của dức Hiến Tổ，mę là Đłức tẩn Nguyẻn thị Huyén．Ổng sinh ngày 12 tháng 5 nắn Át tị（16．6．1845）．

[^45]Nām Ät sửu（1865）ồg dực phong là Phú Lurong Quện công．
Ông mât ngày 3 tháng 6 năm Ất ḥ̛̣i（5．7．1875），lúc 31 tuổi，thuy Cung Lưong．
Tẩm của ông ở An Ninh thượg，（Hươg Trà̀，Thura Thiên）．
Nhà thờ không rô．
Nảm ông dựe phong tước công cưng không rĩ．
Ông có 5 con trai và 5 con gái．Trưòng từ là Nguyễn Phúc Ung Ngãu tập phong Kỳ ngoqi hầu，đến năm Ất dậu（1885）đổi làm Phóo Quản cor rồi vu cáo người theo gieq̣c để nhận tiển hội lộ nên bị cách tước dổi sang họ mẹ．
靑 dể đặt tên cho con cháu trong phòng．

14．3．3．26A．NGUYỄN PHÚC HỔNG CAI 阮 福 洪 侅 Kiề Thái Vurong
Ông là con thứ 26 của dức Hiến Tổ，mẹ là Tài nhân Troong thị Vinh．Ông sinh ngày 5 tháng 11 năm Át tị（3．12．1845）．

Thử nhó ông lo học hành，dưc hạnh tốt nên năm Ất sưu（1865）ông dược phong là Kiến Quốc công．（phong tưưc Quốc công cho ông vì vua thấy ông học hành nồi bật）．

Ông mất ngày 22 tháng 4 năm Binh ti（15．5．1876），lưc 31 tuổi，thuy Thuần Nghì．
Ồng bẩm tinh nhàn hạu，cần kiẹ̣m hiếu học mà biết tuân phép tầc nên khi wua nghe tin ông mất vô cùng thuong tiếc，cấp cho những dồ thờ trong cung dể tò tấm lòng wru ái khác thurờng．

Nām Ãt dậu（1895）vua Đồng Khánh lên ngồi tôn ồng là Thúc Phụ Kiên Thái Vurong ${ }^{(1)}$ ．
Tẩm của ông ở Durong Xuân，（Hưong Thủy，Thừa Thiên）．
Ban dầu nhà thờ ông dự̛̣c lập ở sau phường Dưỡng Sinh trong Kinh thành，về sau dura về nhè thò̀ Đinh Phuoong ờ Thiên Thành（nay ờ An Cqu，Huê）．

Öng có 5 con trai và 7 conn gái．Truờng tử là Nguyền Phúc Ung Thị và con thứ hai Nguyễn Phức Ung Đlăng dều dượ wua Dưc Tông nhận làm dương tử，về sau lên ngôi tức là vue Cảnh Tồng và vua Giàn Tông．Con thứ 5 của ông là Nguyễd Phúc Ung Lịch sau lên ngôi tức vua Hàm Nghi，vì thér trong dăn gian truyền tụng câu ：

Môt nhí sinh däng ba vua， Vua còn，vua mät，vua thua chay dà
là dề chi gia dinh của ông．
Ông và con cháu（ngoąi trừ trương tư）mờ ra phòng 26 thuộc dệ tam chinh hệ，duype ng̣ chể ban cho bộ Đậu 豆 dể dặt tên cho con cháu trong phòng．

Phụ chép
－BU̇I THİ THANH Thái Vuong phi

[^46]Bà người làng Cát Son（Hiền Lưong，Quàng Trị），sinh vào triểu vua Minh Mệnh，bà dự̛̣ nhập phủ vào triểu Tư Đưc．Khí Cảnh Tông Hoàng Đé kế vị truy tôn bè lè Hoàng Thúc Mẫu Thuần Nghị Kièn Thái Vurong Phi，thưy Đoan Nhu．

Bà mất ngày 3 tháng 10 nám Canh tí（24．11．1900）．
Tầm của bà ơ่ Dą Lê，（Huong Thủy，Thừ Thiên）．
Bà sinh dượ 3 trai và 2 gái
1．Nguyễn Phúc Ung Thị（tưc vua Cành Töng）
2．Nguyền Phúc Ung Đăng（tức vua Giàn Tồng）
3．Nguyền Phúc Ung Quyên（Kiên Quạ̃n công）
1．Nguyễa Phúc Nhur Khuê
2．Nguyễn Phúc Nhu Tu
14．3．3．27A．Tảo thurong chura có tên
14．3．3．28A．NGUYỂN PHÚC HỒNG NGHÊ 阮 福 洪 倪
Ông là con thứ 27 của dức Hiến Tở，mẹ là Cung nhân Bùi thị Bứt．Ông sinh ngày 6 tháng 4 närn Đinh mừi（19．5．1847），mất ngày 18 thâng 8 năm dó（26．9．1847），dược 1 tuồi．

Tẩm của ông ò̀ Cư Chinh（Huong Thủy，Thừa Thiền）．
$\begin{array}{ll}\text { 14．3．3．29A．} & \text { NGUYẼEN PHÚC THÅNG 阮 福 昇 } \\ & \text { Vān Lăng Quặn vroong } \\ & \text {（vue Hiệp Họa）}\end{array}$
Xem phầu vua Hiẹp Hòa chép ở trang 366－367

## 14．3．3．1B．NGUYEN PHU̇C TINH HAO 阮 福 静 好

Diễ Phúc Công chứa
Bà là trờng dữ cùa Hiển Tổ，mẹ là Nghi Thiên Churong Hoùng Hậu，bà là chị cùng mẹ wờ vua Dự Tông．Bà sinh năm Giáp thân（1824）．Thưở nhỏ bà thông minh dịu dàng，thường dự̛̣ vào hầu Thuận Thiên Cao Hoàng Hậu và hậu rầt vừn ý．

Năm Bính ng̣（1846）bà lấy chồng là Phò mã fố úy Nguyễ văn Ninh qgười Bảo Hưu，Vinh
 ây bá dượ sắc phong là Diên Phúc Cóng chưa．Sau khi vu qui wọ chừng bà tâm dalu y hơp．

Bà mất năm Mậu thân（1848），lúc 25 tuổi，thụy là foan Nhan．
Bà durp̣c vua Dưc Tông rất thuơng yêu，ngài thường làm thơ tưởng nhớ dến bà．Năm Tân mừi vua dến ohà thờ làm lễ dâng rợu có làm bả̉ tho dể ghi nhớ ：

Títínguyen phi thičư
Đồng bào chi nhị nhần
Văn ther tầng vi báa
Chir chuc vị näng thein
On thanh buing thity cong
Uu lao dope ngà tân
Vän tu liēu dién giáa
Kiến nguyêt bôi thurng thần
（Chị ta nguyên cháng tré

> Rupt thit chi hai tên,
> Nghe sách ting quên đói
> Náu rưữg chdng hề quen
> Thuong nhau chung ofm lanh
> Lo lăng chi uì em,
> モeem khuya dâng ṭ̣̆ng lề
> Nhin trüng com thuoong thêm)

Nhà thờ của bà ờ Kim Long（Thuta Thièn），bà còn đực thờ tại chùa Diệu Đế
Năm Nhâm thán（1872）chồng bà mát．
14．3．3．2B．NGUYẼ̃N PHÚC NHÀN YÊN 阮 福 開 駑
An Thagnh Cong chúa
Bà là con thứ hai cưa dức Hiến Tờ，nẹ là Lệnh phí Nguyễn văn thị Nhg̣m．
Nám Bính nge（1846）bà lấy chồng tẻn Ta Quang Ân là con trai cùa Trung quân Tạ Quang C4．


## 14．3．3．3B．NGUYĚN PHÚC UYĖN Ý 阮 福 淵 驚

Bè là con gái thứ ba cúg dữ Hiến Tố，mẹ là Nghi Thiên Chương Hoàng Hậu，bả ginh näm Bính tuất（1826）．Đưoc ba tuổi thi bà mât．

14．3．3．4B．NGUYEN PHÚC HUY NHU 闰 福 徽 柔

## An My Công chúa

Bà là con gái thứ 4 của dưc Hiển Tổ，mẹ là Thư phi Nguyễn thị Xuyên．Bà sinh nāon Binh tuát（1826）．Thuở nhỏ bà dụu dảng，doan trang biết giừ gìn khuôn phép chỡn cung cấm nên rất dupre yua cha thuong yéu．

Năm Bính ngo（1846）bă Lấy chồng là Fhò mẽ Đô úy Truoung Trư，nguời Binh Son，Quàng Ngải（con trai cùs Cẩn Chính Điện Đại Học Sl tặng Thái Su Tuy Thạnh quận cồng Truorng Đẹng Quē）．

Nãm Canh tuafit（1850）bà dumpe phong là An Mỹ Công chúa．
Bà mất nâm Ất dịu（1885），thọ 60 tựíi，tén thuy khōng rō．
Bà có 2 con trai và 2 con gái．
Täm vè nhe thờ không rỗ．

## 14．3．3．5B．NGUYĖN PHÚC THÚY DIĖU 阮 福 翠 姚

Bà là con gái thứ 5 của dức Hiến Tỗ，mẹ không nô．Bà sinh năm Canh dần（1830），mất năm Qqui tị（1838），lúc 4 tuổi．

Bà dựç thơ tai Lêe Thuc từ．
14．3．3．6B．NGUYẼN PHÚC PHUONG NGHIĖN 阮 福 芳 妍
Bà là con gái thứ 6 của đưc Hiến Tổ，mệ là Tăi nhàn Nguyễn thị Kinh，bí sinh năm Canh dà̀n（1830），mất năm Nhâm thìn（1832），dực 3 tuổi．

Bù dực thè tại Lé Thuc từ．

## 14．3．3．7B．NGUYỄN PHÚC ÁI CHÂN 阮 福 愛 嫃

Bà là con găi thứ 7 của duic I liến Tổ，mẹ là Quí nhân Dinh thị Ilạnh，túc bà là emu cùng mẹ với An Phong Quăn vưong Hồng Bảo．Bà sinh năm Canh dẳn（1830）và mắt nǻn Giáp ng̣ （1834），dựe 5 tuồi．

Bà durợ thờ tại Lệ Thuc từ．

## 14．3．3．8B．NGUYỀN PHÚC NHÃ VIẸN 阮 福 雅 嗳 <br> Hoài Chính Công Chúa

Bả là con gái thứ 8 của dức Hiến Tồ，mẹ là Nhu tần Nguyền thị Yên．Bà sinh nărn Nhâm thin（1832）．

Năm Canh tuất（1850）bà lắy chồng là Phò mâ Đồ úy Viũ văn Chuyên，ngưò̀i Bình Son． Quảng Ngāi（con của Đô Thống Chường Phủ Sư Vũ vãn Giài）．

Nâm Giáp tuất（1874）bà được phong là Hoài Chính Công chúa．
Bà mâ̂́t năm Ất hợ（1875），đực 44 tuổi，thuy Mÿ Thuc．Nhà thờ và tẩm không rồ．
Năm Mậu dẩn（1878）Vū vãn Chuyên mất．
Bè có 3 con trai và 1 con gái．
14．3．3．9B．NGUYĒN PHÚC THANH ĐỂ 阮 福 清 媞 Thuận Chính Công chúa
Bà lì con gái thứ 9 của dức Hiến tố，mẹ là Tài nhân Nguyễn thị Khuê．Bà sinh nămı Quí tị（1833），thưở nhỏ bà thành thật，diềm đạm dáng làm khuôn phêp．

Năm Canh tuất（1850）bà láay chồng là Phò mã Đô úy Trần văn Thứ，nguời Hượg Trà
 cor tai Son Tây．

Nâm Ký tị（1869）bà được phong là Thuận Chính Cōng chúa
Bà mất năm Kỳ tị（1869）lúc 37 tuổi，thyy Trang Chính
Tầm và nhà thờ không rō．
Bà có 3 con trai và 2 con gáí．
14．3．3．10B．NGUYEN PHÚC THỤC NGHIÊN 阮 福 淑始
Bà là con gáa thứ 10 của dữc Hiến Tổ，mẹ là Qui nhân Đinh thị Hợnh．Bà sinh nãm Quí tị（1833），mất năm Binh thân（1836），dự̛̣ 4 tư̂̉i．

Bà durçe thờ tai Lệ Thục từ．
14．3．3．11B．NGUYỄN PHÚC SINH ĐiNH 阮 福 弤 婷
Bà là con gáa thứ 11 của dức Hiến Tổ，mẹ là Tài nhân Phan thị Diệu．Bà einh nàm Giáp ngo（1834），mất năm Binh thân（1836），đự̛̣ 3 tuổi．

Bà dự̛e thờ tai Lệ Thưc từ．
14．3．3．12B．Táo thuong（chura có tên）
14．3．3．13B．NGUYÉN PHÚC U̇Y THANH 阮 福 媒 婧
Bà là con gài thứ 13 của dức Hiến Tồ，mẹ là Thuyy tẩn Truong Thị Thộn．Bà sinh nām Ât mùi（1835），mańt năm Đinh dậu（1837）đựç 3 tuổi．

Bà đurçc thờ tại Lê thục từ．

14．3．3．14B．Tảo throng（chura có tên）
14．3．3．15B．NGUYẼN PHÚC LẸ NHÀN 阮 福 麗 孄 Qui Chính Công Chúa
Bà là con gái thứ 1.5 của dức Hiến Tổ，mẹ là Tài ahân Nguyền Thị Khuê．Bà sinh năm Binh thân（1836）．

Näm Qui sừu（1853）bả lầy chồng là Phô mâ Đô ûy Nguyễn Duy（con trai của Vệ ũy tập tước Hoằng Trung Bà Nguyền Văn Tuấn，cháu nội của Đồ Thống Phủ Sư Hoằng Trung Hầu Nguyền Văn Trọng）．

Nām Đinh mão bà dực phong Qui Chinh Công Chúa，cùng năm dó thù chồng mất．
Bà mất năm Nhâm ng̣（1882），đự̧̣ 47 tuổi，không rồ tên thưy．
Năm Ất dậu（1885）dươ̛i triểu Đồng Khánh bà dượ thờ ở Triền Thân từ．
Bà có 1 con trai

## 14．3．3．16B．NGUYẼEN PHÚC TRANG LI 阮 福 荘 匑

Bà là con gái thứ 16 của dữc Hiến Tồ，mẹ khöng rō．Bà sinh năm Dinh dệu（1837），mất năm Mậu tuất（1838），dự̛̣ 2 tuổi．

Bà dưqe thờ ở Lệ Thục từ．
14．3．3．17B．NGUYẼ̃N PHÚC ĐOAN CẢN 阮 福 端 董
Mệu Lâm Công Chúa
Bà là con gái thứ 17 của dức Hiến Tổ，mẹ là Tài nhân Nguyễa Thị Kinh．
Năn sinh mất，lăng tầm cừng nhà thờ và gia dình dều không rô．
14．3．3．18B．NGUYỄN PHÚC ĐÓN TRINH 阮 福 敦 貞 Phú Lầ Công Chúa
Bà còn có tên là Diễm Hài，là con gái thứr 18 của dức Hiện Tổ，mẹ là Đức tần Nguyễn Thín Huyèn．Bà sinh năm Mậu tuất（1838）．

Năm Quí sựu（1853）bà láy chồng là Phò mā Đō úy Nguyển Cửu Toàn người Tống Son， Thanh Hóa，（con của Tờng dốc Ninh Thài Nguyễn Văn Đlúc）．Bà là nguời dôn hậu khièm cung， gi̛ự lể giấc，dŭng phong cách của bậe Cōng chúa．

Nãm Ky̆ tị（1869）bà durọe phong Phú Lệ Công Chúa
Bà mất nŭm Canh dần（1890），thọ 53 tuổi，tên thụy không rơ．
Năm Dinh dậu（1897）Nguyễn Cựu Toản mất
Bà có 1 con trai và 3 con gái．
Lăng tấm và nhà thờ không rô．
14．3．3．19B．NGUYỄN PHÚC LIÊU DIẸU 阮福嫽妙
Bà là con gái thứ 19 cùa dức Hiḗn Tồ，mẹ là Thụy tần Truong Thị Duyên．Bà sinh näm Mệu tuất（1838）và mât trong nām ấy．

Bà dược thờ ở Lệ Thupc từ．

14．3．3．20B．NGUYẼ PHÚC UYỂN NHU 院 福 娣 如
Bá là con gái thứ 20 cùa dưc Hiến Tổ，mẹ là Cung nhân Mai Thị Triém．Bà sinh nắm Kỷ hợi（1839），mất năm Nhâm ti（1852），dực 14 tuồi．

Bà duroc thờ taii Lé Thuc tu．
$\begin{array}{ll}\text { 14．3．3．21B．} & \begin{array}{l}\text { NGUYẺN PHÚC THANH CÁr } \\ \text { Quàng Thi Cóng Chúa }\end{array} \quad \text { 阮 福 清 姞 }\end{array}$
 hop（1839）．

Nãm Quí sửu（1863）bả lấy chồng là Phò mả Đô úy Trurong Văn Chất người Quảng Điền， Thura Thién（con trai cuia Tông dốc Truong Van Uyén），

Nam Kỳ tị（1869）bà dực phong là Quàng Thi Công Chúa．
Bà mất nām Kỳ mảo（1879），dựç 41 tuổi，thụy My Thuc．
Truong Văn Chất vê sau bị tọi tước chức．
Bà có 6 con trai và 3 con gái．
Tấm cùng nhà thờ khỏng rob．
14．3．3．22B．NGUYEX PHÚC NHȦN NHȦ 阮 福 関 雅
Bà là con gái thứ 22 của dức Hiền Tở，mẹ là Thụy tà̀n Trưong Tḥ̣ Thạn．Bà sinh nãm Ky hợi（1839），mất năm Canh ti（1840），dựृृ 2 tuổi．

Bà dực thờ ở Lẹ Thục từ．

## 14．3．3．23B．NGUYÊN PHÚC THẬN HUY 阮 福 潩 徽 <br> An Phức Công Chúr

Bá là con gái thứ 23 củb dức Hiến Tổ，mẹ là Cung Nga Nzuyến Thị Thân．Bà sinh nâm Canh ti（1840）．

Nảm Ất mão（1855）bà lấy chồng là Phò mā Đô úy Nguyễn Đức Quyết người Hải Lāng， Quảng Trị（con trai củ̉a Tởng dởc Nguyễn Đự Hoạt）．Lấy chồng dựç hai nalm thù mất．

Bè mất nảm Đinh tị（1857）dự̛̣ 18 tuổi，phong tīng là An Phưc Công Chía，thuy Nhàm Trinh．

Nam Kỷ mùi（1859）Nguyex Đự Quyết mât
Bà có 1 con gáa
Ban đằu thờ bà ở Triền Thạn hệu từ．Năm Ất dậu（1885）nượ đến thờ ở Thân Huân từ．
 Đóng Phú Công Chúa
Bà lả con gái thứ 24 cìa dức Hiến Tở，mẹ là Luroug phí Vì Thụ Viện．Nãm sinh mất cùng gia dinh dếu khợ̛̉ rô．

14，3．3．25B．NGUYEN PHUC TRINH HUY 阮 福 息 微 Xuân Lâm Công Chúa
Bà lả con gái thứ 25 cửa Hiến Tở，mệ là Cung nga Nguyễd Thị Lę̣．Bà sinh năm Tân sưu （1841）．

Nam Đinh tị（1857）bà lấy chồng là Phò mã Đồ úy Trán Hurong ngưo Chuong Nghỉa， Quàng Nghîa（con cùa Tờng đốe Trản Hoàng）．

Bà mất näm Mậu ng̣（1858），dự̛̣ 18 tư̂̀í，phong là Xuân Lâm Công Chúa thuyy Huệ Thưc．
Ban dẩu thở bé ở Triển Thân hậu từ，đến đåm Ất dấu（1885）dưa dểín thờ ờ Thân Huán từ．
14．3．3．26B．NGUYEN PHÚC LUONG HUY 㐾福良徽
Ty Tran Công Chúa
Bà là con gái thứ 26 của dức Hiến Tớ，mậ là Thuận tần Hoàng Thị Tần．Bà sinh năm Tân si̛u（1841）．Năm mất cùng gia dinh dều không rờ．

14．3．3．27B．NGUYĒN PHÚC ĐOAN LUONG
Tuy Ļ̣c Cóng Chúa
Bà là con gái thứ 27 cula dưc Hiến Tớ，me là Thự̆n tàn Hoàng Thị Tẫn Bà sinh nàm Nhâm dض̀n（1842）．

Nam Đinh tị（1857）bè lấy chởng là Phò mã Đt úy Nguyển Trọng Khoa nguờn Thưy Nguyên， Thanh Hóa（con cúa Thóng chế sung Bê dốc Nguyezn Trong Thao）．

Năm Máu thìm（1868）Nguyền Trong Khoá mất．Năm Kỳ tị（1869）bà đự̛̣ phong là Tuy Lọ̀ Cong Chús．

Bà mất nām Giáp nẹ（1894），tho 53 tuổi，tễ thuy không rỏ．
Bà có 3 con trai và 2 con gái．

## 14．3．3．28B．NGUYỄ PHÚC TRANG NHĀ 忨 福 蒋 雅

Bà là con gái thừ 28 của dưe Hiễa Tổ，mẹ là Cung nhán Nguyền Thị Hurong Nhuy．Bà mât khi mới 2 tuồi．

14．3．3．29B．NGUYÉN PHÚUC THỤC TRANG 阮 福 淑 莊
Bà là con gái thứ 29 cúa đức Hiến Tở，mẹ là Tài nhân Troong Thị Luong．Bà ainh năm Qui mâo（1843），mất näm Đinh mùi（1847），dự̛̣ 5 tuối．

Bà dưq̣ thờ ở Lé Thuc từ
14．3．3．30B．NGUYẼN PHÚC PHUONG THANH 阮 福 芳 聲
Bà là con gái thứ 30 cưa dưc Hiến Tổ，mẹ lá Nhàn tả̉n Phan Thị Kháng．Bà ainh nâm Qui māo（1843），mất пüm Canh tuắt（1850），duroc 8 tư̊íi．

14．3．3．31B．NGUYEN PHÚC NHÀN ĐÚC 阮 福 嫻德
Lage Thành Công Chúa
Bà là con gái thứ 31 của đưc Hién Tờ，mẹ là Thuy tả̉n Troong Thị Thẹna．Nago sinh，mát nãm dự̛̣ sấc phong cùng gia đình dều không rõ．

14．3．3．32B．NGUYEN FHÚCMINH TU 阮 福 明 姿
 （1845）và mất trong năm này．

Bà đươ thờ ở Lệ Thục từ．
14．3．3．33B．NGUYẼN PHÚC ĐIẺM UYÊN 阮 福 恬 淵
Bà là con gâi thứ 33 của dức Hiēñ Tổ，mẹ là Cung nháa Nguyễn Thị Huệ．

Bà ginh năm Binh ng̣̣（1846）và mất năm Canh Tuất（1850），duroc 5 tuổi．
Ba dupoct the ờ Lé Thuec tur．
14，3．3．34B．NGUYẼN PHÚC PHÚC HUY 阮 福 福 徽
Thu\＆n My Công Chús
 Binh ngy（1846）．

 tinh Binh Thuạn．

Bà mất nám Canh ngo（1870），lúc 25 tuởi，thưy là Trinh Uyển．
Nâm Giáp thân（1884），Nguyển Đinh Tiếp mắt．
Bà col 2 con trai và 1 con gái．

Bà là con gái thứ 36 của dự Hiến Tỏं，mẹ là Cumg nhân Hố Thụ Y Y Nhi．Bà sinh nàm Đinh mùi（1847）．

Năm Qui hợi（1863）bà lấy chổng là Phỏ mã Đß úy Nguyên Lâm ngurơi Quáng Điền，Thửa Thiên（com trai của Vù Hién Đlện Đại Học ST Tri Ding Tương Tráng Liệt Bá Nguyên Tri Phuong）．

Nâm Kỷ tị（1869）bà dực phong là Đông Xuên Công Chúa
Nâm Qui đqu（1873），Nguyễ Làm tòng quân theo cha ra Hà Nội．Khi thành bị quân Pháp phá vỡ，ông cùng cha là Nguyễn Tri Phuơng bị trüng dan mà mất，dượ truy táng là Thị Lang bộ Binh．

Bà đ̛̉ gớa rồi phủi tội bị phé làm thứ dân dồi sang hp mẹ．Vé sau bà biết hồi iỗi nên đển râm


Bà mất năm Mậu tí（1888），lúc 42 tuởi．
Bà có 3 con trai vid 2 con gáai．

14．3．3．29A．NGUYEN PHÚC THĂNG ，阮 福 手

## Văn Lãng Quận Vuong <br> （vua Hiệp Hòa）

Ngài là con thứ 29 của đữc Hiến Tờ，me lá Đoan tả̀n Trưong Thị Thán．Lúc còn là Hoàng tur cố tên Hồng Dật 洪 侯，lên nĝ̣̀i chọn trong kim sách tên Thăng．Ngài sinh ngày 24 tháng 9 năm Đinh mùi（1．11．1847）．

Thươ nhó ng ài thông minh ham học，dup̣c vua Dự Tông rât thurong yêu，trong tho ngư chế của vue có bài ：

```
Ngode thqup trí nhin
Hiếl hoc giad thậm thiéru
Thì khữ̛ Kiền Thuy Công（1）
Kim thuturg tôn Vôn Lãng
（Em ta durocc mười bốn
Ham hoc thạt it ngwoò i
Ngoai tnis Kién Thuy Công
Nay chi con Vin Längl
```

 phong là Lãng Quốc công．

Năm Nhâm ng̣（1882）ngài dự̛̣ lệnh kiêm nhiếp Tôn nhân phử Hữu toon khanh．Nãm Quí mùi（1883）vua Dự Tông mất，tự quân là vua Dự Đức bị quyền thần Nguyễn Văn Tương và Tôn Thất Thuyết（theo di chiếu làm Phu chính dại thần），phế bó Ho lập ngài lên ngôi vào ngày 27 tháng 6 năm Qui mûi（30．7．1883），lấy niên hiệu khởi dầu cho näm sau là Hiệp Hòn． Khu làm lễ tā̉n tôn ngài，các quan dang sấp hàng dể layy thì có một con chim quap đậu trên ngọn cây trước diện kêu 4 tiểng lớn，khi ḍ̣c chiếu lại cọ 1 doàn dê dị qua cầu Kim Thủy nên người ta lấy dó làm diềm kbông tốt．

Khi mới lên nối ngôí，ngài dô̂i với hà quan phụ chinh củng tứ tể＂nhung dần dần thấy họ quá chuyên quyển nên lấy làm shó chịu，cơ ý dịnh từng bước loại bỏ Tôn Thát Thuyết．Thuyết già vờ xin thôi việc ở bộ Binh，ngài nhận lời chuyê̂n ông aang bồ Lề，rồi bộ Lại．Thuyết dãu cam chịu mất quyền lực vẫn tiếp tục diểu hành ở ḅ̂ Binh ngoài ra còn lập dội cận vệ riêng gọi kà Phân nghia dội ${ }^{(2)}$ ．

Bấy giờ vấn dề giao thiệp với Pháp là quan trọng nhầt，ý kiển của ngài và một sổ hoàng thán trái nguợ với ŷ kiến của hai phụ chinh ông Từng và ông Thuyết，ngai ruuốn dẹ̉ Pháp bảo họ cho yên，nên úy thác cho Tuy Lý Vuoong thay ngài trự tiếp giao thiệp với dại diện $\mathrm{Fh}_{\mathrm{h}}$ áp ở Huễ，diểu này làm Tôn Thắt Thuyêt lo $s q$ và bất bình．

Thây hai viên phư chinh coi thường nhà vua nên hai Hoàng thần Nguyẫn Phúc Hồng Fhì và Nguyễn Phúc Hồng Sâm ${ }^{(3)}$ bàn với ngài tìm cách giết di，bàng cách muợn tay quân Pháp dề
（1）tự Thuy Thải Vưong Nguyễn Fhủc Hống Y（xem 14．3．3．4A）．
 dủng họ đấ hại nhưng ngừ̛̀i táai y với minh．


 quan cám quyóa nói do．


 Phl bt ông Tường va Thuyết hại．
trử âng Tường và òng Thuyết. Hổng Säm lānh sứ mệnh di diều dinh vói khấn sứ De Champeax và dổng ỳ đgày giò để thủy quán Pháp tấn công bộ Binh băt Tồn Thä́t Thuyết. Việc này cháng may bị tiết lộ. Lièn sau dó việc ngài tiép kién vơi De Champeaux tai Vän Minh diẹn do Tuy Lỳ Vưong hướng dẩn làm Tường, Thuyết tức giện và lo sq mát quyển mà còn bị hại, nên ngày 30 tháng 10 hai ông hop các quan lấy sớ tâa lên Lưỡng Cung buộc phải phễ ngìi. Trong sớ buậc
 làm dồ trang sức, lấy dai vàng dúc con cò̀...

Trươc tinh thễ khōng có quyền lự trong tay ngedi phải viết chiếu thoái vị̀, định quay về tur dinh thi bị Ông Ích Khiêm và Truong Ván Để theo lệnh Thuyết dón ngoài cử Hiển Nhân bá̛l ngài dem giam ở Dục Đưc Dường. Sau đó ḥ̣ ép ông phải uống thuỡ dộc mà mất. Ông Thuyết muốn hại ngài gatip vì sq ngrời Pháp biết mà can thiêp.

Ngài mất ngày 30 tháng 10 năm quí mùj (29.11.1883), dực 37 tuổi.
Lúc đẩu ngải dực chôn cất don sơ, sau khi triểu đỉnh ổn dịnh mới an táng lại.

Nán Kỳ hçi (1899) dươi triểu Thành Thái dươc lệnh ghi chép ngài ớ trong vừ lì Phế Đế.
Nán Tân mão (1891) truy phong ngài lả̉ Văn Lang Quận Vưong, thuy Trang Cung.
Ké tu ņ̧ày vua Dục Đrúc bị phế cho dến ngày ngài bị phể, dể hai viên phụ chinh duaa vua Kiến Phúc lên kế vị chi trong vòng 4 tháng (1)

Ngài có 11 con trai và 6 con gái
Ngài và con cháu mở ra phòng 29 thuộc dề tam chính hệ vè durọ̃ ngप chế ban cha bộ Thạp + dẹ̉ dạt tên cho con cháu trong Phòng. Đến năm Ký mùi (1919) dướ triểu Khài Định, ngự chể ban cho thêm bộ Nguru 牛 dễ dạt tên.
 trybtw wing :

Nhei giang turng quic, nen phan thuybt

(Mọtt söng woti nuric, khön duroing nobi



Kinh Thành HUÉ đờ HIÉN TỚ
Ngư chés :

## thùng minh viên chiéu

Kinh thiên tực tủng giaing khóng trung,
Tam tóat nguy nga dat tú thong.
Thôi xán viln hà chung y̌ hẹm,
Tinh huỳnh nhật nguyột khitm dî̂u lung.
Thiân phuong quang cånh thưing quang lâng.
Vạn ly son hầ tị̣n hội thơng.
Tinh nhất nguy vi tur chúc ấn,
Cso minh du oủu depo hhilm aùng.

## Sing sol rye rot

Chóng tudt cao vút giva không trung.
Bốn phia nguy nga mai chạip chùng.
Côt thớp aing ngdi milu viln vo.
cís son ree it ính linh lung.
Tut bíd oinh sitt thưing quang diling,
Vap phwơng aóng núl lhifo cuing thöng.
Thim nghl d cao din rodes,
Cao mil bîn volng dâng tơn sùng.


## 15．1．1．NGUYEXN PHÚC UNG CHÂN 阮 福 原 搷

Cung Tông Huệ Hoảng Đế（vua Dục Đríc）
Đự Cung Tông Huệ Hoàng Đết húy Nguyễn Phúc Ung Chân là dưõng tử củe dực Dữ Tông Anh Hoàng Đêé và Lệ Thiên Hoàng Hạu．Ngài vốn là con thứ hai của Thụy Thái Vurong Nguyển Phúc Hồng Y，mẹ là 狂 nhất phủ thiếp Trẩn Thị Nga．Ngài sinh ngày 4 tháng 1 nām Quí oứu（11．2．1853）．
 vua Dure Tông chọn làm dưởng tử và đồi tên thành Ung Chân．Qua năm Canh ng̣（1870）vua cho xây Dục Đức Đường ở ngoài cưa Hiển Nhân của Hoàng thành để ngài ờ và học hành，cho ban dụ về việc chọn ngài làm Hoàng trưởng từ cho trong ngoài đực rõ，rồi giao cho Lệ Thiên
 dể làm giéo dạo．Cūng vì ờ Dục Đric dường nên sau này người ta thường goi ngài là vua Dục Đhic．

Vua Dự Tông muổn chọn dự̛̣ ngư̛̛i nồi ngôi tài giỏi，nên thừing để ý xem xét nhưng hành vi của ngài．Tính ngài ít ham hop lại it khi chịu cáu thúc，vì thế thường bị vus quó trách．

Năm Binh ti（1876）vì việc giao thiệp với quan ở Thái Y viện là Nguyễn Tín，ngải bị phạt bổng trong 1 nả̉n．Rởi năm Nhâm ng̣o（1882）viên thị vệ hiệp lịnh Nguyên Văn Thành giả̉ lệnh Thái hậu đưra con gái dến Dực Đ̛ự dường dâng làm thứ thiếp cho ngài，việc phát giác ngài bị phat max́t bổng trong hai nàm．

Nâm Quí mùi（1883）ngài đực phong là Thuy Quốc Công．Tháng 6 năm đó vua Dưe Tông đau nặng，ngày 14 cho triệu quẩn thẩn ban di chiếu dể ngài lên nôi ngôi．Trong di chiếu ý của vua Dự Tơng muốn cành tỉnh ngài，mong ngài noi theo dường thiện，nên đã có doạn viết vể nết xấu củs ngài ：＂．．．Dản vi hưu mục tầt，bí nhi bất tuyên，cưu khủng bá́t minh，tính phẩ hiêu dåm diệc đại bất thiện，vị tất năng đươg đại ay．Quốc hữu truơng quân xả tấc chi phưc，xả thử hà
 dàm cũng là diều chẳng tốt chura chá̛c đã dàm dươg dự̛̣ việc lợn．Nước có vua lón tuới lie diều may cho xả tắc，në́u bó đi thi biết làm sao dây）．

Vua lại giao cho Nguyền Văn Tường，Tôn Thất Thuyết làm phu chính dại thần，còn Thọ Xuân Vưong，Tuy Lý Vưong lo can ngản những diều gai quấy của tự quân．Nguyễn Văn Từrig， Tôn Thất Thuyết cùng Trà̉n Tjễn Thành dâng sợ xin vua bỏ doạn trên，lấy cở di chiếu lập ngườ
 vây đổ cảnh tinh ngải．

Ngày 18 tháng 6 ngài triệu tập quần thẩn ở Quang Minh diện vá nói ：＂Vua là bậc dựng dầu trẳm họ，phải là người có đạo dực dững dả̉u，di chiếu của Tiên đế vì lo cho trà̛m họ，nên có lời rản bảo nghiêm khắc như trên．Ngày nay việc nước khó khăn，quan hệ ngoni giso căng thẳng，nêu dể̉ lời di chiếu lan truyén thì quân Pháp gẽ tìm cớ gây rô̂i，mà các lên bang cũng xem thừng，wớ tình
 thi quền thẩn tâu rẩng ：＂Hội đổng phụ chính dă tảu xin bỏ nhưng Tiên dế không chịu＂．Ngài lại yêu cảu các quan auy nghi thêm dể tìm cách trính hai cho việc nước．
 tựg chuyển giao nhiểu tả̀i liệu quan trong về việc nươoc cho trí sứ Pháp là Rheinact ${ }^{(1)}$ ．Tôn Thárt Thuyết và Nguyền Vân Tường vốn nám mọi quyển hành trong nước bọ tai họa khi ngài

lên nô̂î ngôi，nên thừa dịp này âm mưu việc phé lẹ̣p．Hai 5 ng lưa Trân Tiển Thành，dê nghị ông nảy dọc nhỏ doạn di chiếu nói trên trong buổi lể Tớn tôn tư quên．

Qué hôm 19 tháng 6 làm Lêt tấn tôn，khi Tráan Tiễn Thành dọc di chiếu dến doạn nói trên， không biết vì không dọc hay doc ú ó，không nghe rô，liéßn bị Tồn Thát Thuyết dàn hặc，cừ Tham Tri Nguyễn Trọng Họp dp̣c lại，rổi két tội tư quân dâng lên Lự̛̛g cung ${ }^{(1)}$ ．Ngài bị kết ba tội ：
－Muớn sưa di chiếu－Có dại tang mà mạ́c áo màu－Hur hóng choi bòi．
Ba ngày sau lại thiét triểu，Nguyển Văn Tường và Ton Thát Thuyết tuyên bó phế bó ngài theo chiéu cưáa Lưởg cung，ngài bị giáng xuống lả Thuy quoớc Công．Triêu thả̉n dểu ngơ ngác
 Thuyết bắt giam，cách chure duôi ve．

Sau dó ngài bị giam ở Dưc Đúrc dừ̛̀gg，rồi dời sang giam tai viện Thái Y．Đến tháng 9 năm đó ngài bị dưa vào giam tai nguc thát phủ Thựa Thiên，rổi bị bỏ đói mà mát．

Ngài mất ngày 6 tháng 9 nám Giáp thân（24．10．1884），duçe 32 tuổi．
Nảm Ất đạu（1885）vua Đớng Khánh，tâin tón ngài là Thuy Nguyén Quạn Vươg，ban thuy Trang Cung．

Năm Nhâm thìn（1892）vua Thành Thái truy tôn ngài là Cung Tỡg Huệ Hoèng Đé．
Ban dilu ngài durqe an tíng tạn ơ hé trống xư Tư Tay，An Cưu，（Huong Thủy，Thuta Thiên）．Vể aqu xåy lăng tại dăy gọi An Lăng．Năm Kỳ gưu（1889）vua Thành Thái cho lạp miếu Hoàng Kháo（côn gọi là Tân miếu）đ trong Hoàng thành dè̉ thờ qgài．Năm Đinh dạu（1897）đổi tển miếu thành Cung Tông mié́u，qua năm Ky̆ họi（1899）vua cho rây diện Long Ân tại An Lăng dé thờ ngài．

## 15．1．2．PHAN TMI BIE゙U 潘氏調 <br> T̛̛ Minh Huệ Hoèng Hą̣u

Bà ngrườ huyện Quãng Điên，（Thưa Thiên），là con của Phù Quôc Công Phan Đinh Binh Bà sinh ngay 27 tháng 7 năm Ất mão（8．9．1855）．Lúc xáy ra việc phế Cung Tông Huẹ Hoàng Đé，bà durye dura di an tri tai nhá Trán Vù bên trong Thành nọi．Näm Ât dafu（1885）khi vua Đởng Khánh lễn nôi ngôi，bà trự vê sống taỉ quê ngoai là làng Phú Lươg，（Quàng Điến）．Đến tháng 10 nåm do，Phan Đinh Binh bị toi，bà phai trơ laid dai nha Trán Vo．Khi vua Đóng Khanh
 Năm Nhâm thìn（1892），vua Thành Thái tấn tón bà là Hiếu Minh Huệ Hoàng Hậu．

Bà mât ngày 12 tháng 11 nám Bính gg̣（27．12．1906），thọ 52 tuổi，táng tại An Lăng．

## 15．1．3．Hoing Từ vi Hodng Nū

Cung Tông Hưé Hoàng Đé of 11 con trai và 8 con gai
1．Nguyễn Phúc Bluc Curong（tiono thurong）
2．Nguyễn Phúc Butu Thị（táo thurong）
3．Nguyèn Phưc Bihu Mÿ（táo throng）
4．Nguyễn Phúc Bưu Nga（táo thưong）
6．Nguyên Phúc Bura Nghi（táo therong）
6．Nguyetn Phucic Buru Con（tảo throong）

[^47]7. Nguyễn Phúc Bứu Lân - Hoài Trạch Công (vua Thành Thái)
8. Nguyển Phúc Bứu Tuân (tào thuơng)
9. Nguyễn Phúc Bưu Toản - Tuyên Hóa Công
10. Nguyē̃n Phúc Bừu Khiẻm - Hoài Ân Công
11. Nguyễn Phúc Bưu Lỗi - Mŷ Hóa Quận Công

1. Nguyễn Phúc Tốn Tùy - Mỳ Luong Công Chúa
2. Nguyền Phúc Môn Gia - Phúc Lám Công Chúa
3. Nguyễn' Phúc Nhur Tâm
4. Nguyễn Phức Thị Nghị
5. Nguyển Phúc Học Giá
6. Nguyễ Phúc Mân Su
7. Nguyển Phúc Thông Lý
8. Nguyển Phúc Châu Hoàn - Tân Phong Câng Chúa


## 15．II．NGUYẼN PHÚC BIỆN 阮 福 畮 <br> Cảnh Tōng Thuẳn Hoàng Đế

Ngài húy Nguyển Phúc Biện là con tarương của Kiên Thái Vurong Nguyền Phúc Hồng Cai， mę là Thái vuong phi Bùi Thị Thanh．Lúc còn công tử ngài có tên là Ung Thị 腐豉 sau khi dự̛̣ vua Dưc Tông chọn làm dưōng từ dổi tên thành Ung Đàng 麽䅯 sau khi lên ngöi，chọn tên trong Kim sáclol là Biện．

Ngài ainh ngày 12 tháng giêng nām Giáp tí（19．2．1864）．Năm Ất sưu（1865）lúc 2 tuổi ngài dượ vua Dự Tông dưa vào cung gíao cho bà Thiện phi Nguyễn Thị Cẩm nhận làm dưỡng từ． Năm Kỳ mão（1879）vua chuẩn cho ngài ra ở Chinh Mông dường dể học hành，nên ngài thường durce mpi ngừi gpi lì Ngài Chính Mông．

Năm Quí mùi（1883）ngai dươc phong là Kiên Giang Quện Công
Năm Giáp thân（1884）nhân lệnh đi tế Thanh minh tại các tôn lăng，ngai trở về chậm trễ nên bị giáng ruống làn Kiên Giang hầu．

Năm Ẩt dậu（1885）kinh thành Huể bị Pháp tấn cổng，Tôn Thất Thuyết dura vua Hàm Nghi ra Bác，Nguyễn Văn Tường ra dầu thú với Pháp．Nhumg aau hai théng ông Tương không thể dura vua Hàm Nghi tưở về nên người Pháp dày sàng dảo Tahiti，Tổng đốc Hà Ninh lâ Nguyễn Hữu Độ đượ Pháp triệu về Kinh dô thay thế cho Nguyển Văn Tưởng dế chủ tộa viện Cơ mạ̀t． Nguyển Hửu Độ thuoong lựag với Pháp vỡi sư đồng y của Lường cung ${ }^{\text {（1）}}$ truất phế vua Hàm Nghi và lập ngài lên nôî ngôi．

Tháng 8 nãm Ã̌t dậu，ngài lên ngôi ở Điện Thái Hòa，lấy niên hiệu là Đồng Khánh ${ }^{(2)}$ ．
Ngài vốn thể chất yễu đuô̂i，nhiều bệnh，tinh tinh hiền lành，thich trang sữc，hay dọc sách và thich nghiên cứu Kinh Dịch，bôi toán ${ }^{(3)}$ ．Ngài là vị wua dẩu tiên của nước ta nhạ̣n sự bảo hộ của Pháp tiếp xúc với nền văn minh phương Tây，dà dùng hàng hón cūng như thự phẩn củ̉ Phíp．

Giai doạn ggài trị vì triều dinh ở trong hoàn cảnh túng thiếu，phần thì vàng bạc do Tôn Thắt Thuyết chở ra Quảng Trị，phần thi linh Phâp vo vét trong khi chiếm cứ kinh thành năm Ât dậu（1885），trong nước khồng dưoc ổn dịnh，al phu ở trong Nam cûng thư ngoài Bắc kháp noi nổi lên chống Pháp theo hịch cần vươg của vua Hàm Nghi，hoàn cảnh này dực phản ảnh qua câu ca dao thời đó ：
＂Ngâm xem thé ste ma refu
$\dot{O}$ giṽ̃ Đ Đồng Khânh hai dồu Hòm Nghi＂．
Năm Bính tuất（1886）ngài tuần du ra Bắc dể dụ vua Hàm Nghi tưở vể nhựg việc chẩng thành．Khi đén Quảng Binh ngài bị bệnh phải đưng tàu thủy trở về Kinh．

[^48]Tháng 11 nām Mậu tí（1888）ngài nhuốm bệnh，chàng ăn uống gì dưocc，thinh thoáng Lai lên con sót，nhức mơ trong nguời，dêm thường thấy ac mộng．Các ngy y dểu bị quở trách có ngươi bị giam．Sau cùng ngài phải nhờ dến bác al̃ nguời Pháp lả Cotte chữa trị nhumg cũng vô hiệu．Đến cuôì nâm thi ngài mất ${ }^{(1)}$ ．
 Kỷ sửu（1889），vua Thành Thái dàng tôn thuy là ：

Cành Tồng Hoàng Liệt Thống Thiết Mẫn Huẹ Thuần Hoàng Đễ．
 ờ án thư ba bên trái trong Thế miếu cūng nhur trong diện Phung Tiên，ngoài ra ngài còn dưưe thờ ở diẹn Ngung Hy tąi Tur Lâng ${ }^{(2)}$

1．NGUYEN THI NHÀN 阮 民 嫻 Phy Thiên Thuản Hoàng Hạu
Bì người Thanh Hôa，là con gái của quan Kinh lươe Bác kỳ̀ Nguyển Hữu Độ．Bà sinh ngày 1 tháng 11 nấn Canh ng̣̣（22．12．1870）．Khi lên ngôi vua Cánh Tōng phong bà lảm Hoàng Qui phi．

Bà mất ngày 14 tháng 10 nám Ất hợi（9．11．1935），thọ 66 tuối．
Ngảy tháng nãm bả dự̛̣ tôn phong Hoàng Hậu không rō．
Yào triéu Hàd Đagi bà duroc tuyy ton la Fhu Thièn Duc Thánh Khôn Nguyên Xưag Minho Mục Từ Quàng Trang Tinh Nhān Thọ Thuẩn Hoàng Hầu．Bà dự̛̣ ĝ̣i là Thámh Cung．

 diện Phụng Tiên．

Bà sinh dự̛ hai con trai dều mất sợm lá ：
－Nguyẻn Phúc Bưu Nguy
－Nguyễn Phúc Bưu Nga

## 2．DUONG THI THUC

Hyu Thién Thu齐n Hoàng Hậu 楊 乱熟
Bà nğữỉ Phú Loc，（Thưa Thiên）là con gái cùa Phư Lộc Quện Công Duong Quang Hương． Bà sinh nụày 26 tháng 3 nảm Mậu thin（18．4．1868）．

Nàm Bính tuất（1886）bà đưưc phong là Hòa tẩn．Nâm Kỳ hợ（1899）đưự phong là Tiệ̣p dur．Năm Bính thin（1916）bà dự̛̣ phong là Hoàng Thái phi．

Ngày 11 tháng 12 näm Quí họi（16．1．1924）bè dự̛̣c phong Khôn nghi Hoàng Thái Hạu．
Nğ̣y 25 tháng 2 năm Qui dậu（20．3．1933）dưới triểu Bảo Đai，bà dự̛̣ phong Khôn Nghi Xurong Eurc Thái Hoàng Thâi Hạau．

[^49]Bà mất ngày 2 tháng 8 năm Giáp thân（18．9．1944），tḥ 77 tuổi，dực dâng tôn thụy là Hyư Thién Turong Thúnh Khôn Nghi Xuoog Đrić Khoan Hậu Từ Hòz Thọ Khang Trang Tùc Thuần Hoàng Hậu．

Bà thuờng dượ gọi là Tiên Cung．
Lăng của bà gọi là Tự Thông lăng ờ An Cụu，Hưong Thủy．Thừa Thiên，dân chúng thưòng goi lè lăng Van Vann．

Bà sinh durpe 2 con trai ：
－Nguyển Phúc Tuấn（tức Hoàng Tông Tuyên Hoàng Đề）
－Nguyễn Phúc Bứu Khát
3．TRẦ（ĐĂNG）TH！ĐỒNG 梀 金 氏問 Quan Phi

Lai lịch cùng năm sinh mất dểu không rô
Bà sinh dưpe hai con trail là ：
－Nguyễn Phúc Bửu Tủng（An Hỏa Công）
－Nguyễn Phúc Bủu Quyền
4．HỒ THI QUI 胡氏菷
Tiệp dur
Lai lịch cùng nām sinh，mất dều không rō．
Bà ginh dực ba con gái ：
－Nguyễn Phứe Hỷ Duyêt
－Nguyễn Phúc Hi Hi（Ngoc Son Công Chúa）
－Nguyễn Phúc Nhu Hi
5．．．．BÁ HEEXP 伯 合
Lai lịch cùng năm sinh，mất dểu không rǒ．
Bà sinh dực một gái là ：
－Nguyễn Phúc Hân Hân


## 15．1H．NGUYEN PHÚC HAO 阮 福 是

Giàng Tông Nghị Hoàng Đé
Ngài húy là Nguyển Phưc Hạo，lúc còn là công tử có tên Ung Đảng 登 khi dự̛̣ vua Dưc Tông nhận làm dương tur lại đởi thành Ung Hổ 祜 Ngài là con thứ ba của Kién Tháj Vuong Nguyển Phủc Hồng Cai và Kiên Thái Vuoong phi Bùi Thị Thanh．Ngài sinh ngày 2 thạng giêng năm Kỷ tị（12．2．1869）．

Tháng gièng năm Canh nģ̣（1870），ngài đự̛̣ 2 tuổi，vua Dufc Tông nhận vào cung，giao cho bà Học phi Nguyễn Thị Huong nuôi làm dưỡng tut．Nảm Nhâm ng̣（1832）vua cho ngài ra học tại Droõng Thiện dường vi thế mpi ngưởi thương ĝ̣i ngải là ngài Droõng Thiện．

Thuở nhó ngà dỉ hiểu biét góm，tinh tình thận trọng，trang nghiêm biết giư đạo làm conn， lai ham thích sách vỡ nên vua Dưc Tông rất thuơng yêu．Vua sai các quan mang các tấu chuoñg ơ các nha thuộc của các Bộ đến cát nghla cho ngải rõ dể tập quen chinh sự，ý muốn cho ngải nô̂i ngôi，nhưng tuổi ngài lúc dó còn quá nhó．

Khi vua Dực Tỏng mất nảm Qui mùi（1883）có để di chiếu bảo：＂Ung Đăng tinh thận trọng，dể bảo，hẩu hạ sóm hôm cẩn thận，chưa có khuyết diểm gì nhumg tuổi còn it học chura thông，dương lúc khó khản này chưa chác đã ann hiểu công việc，nên trẫm đình bó lòng riêng mả theo muru kế lón．．．nhưng cho nguoi sung làm Hoàng Tur dồi tên thãnh Ung Hổ＂，

Théng 10 nảm Quí mùi（1883）vua Hiệp Hòa bị quyển thần phế，ngài dang ở taqi Khiêm Cung，dực các quan rước vể tôn lên làm vua．

Ngảy 3 tháng 11 năm Quí mùi（2．12．1883），ngải lên ngôi ở diện Thái Hòa dạt niên hiệu là Kiến Phưc，chon chư thứ tư trong 20 chữ thuộc bộ Nhât ợ Kim rách dể làm tên，dá là chữ Hå．

Ngải lên ngôi vua mợi 15 tuổi nên mọi việc trong triều dều tư tay hai quan Phy chính Nguyển Văn Tuơng và Tón Thát Thuyết chủ truong．Thuyết thi nóng náy ai cüng khiếp sq，da nghi hay chérn giết，Tường oó tài trí，giỏi giao thiệp nhưag có túnh tham lam và tàn nhả̃n．Hai ông này giữ triểu chính，quan thi trong tay ông Tường，binh quyèn thì trong tay ông Thuyết， nhưng thường việc gì cưng do ông Tường xui khién．Hoàng thân quốc thich cho dến các quan ai có diều gi trâi ý với họ đếu bị báát giam hay chém giết cả．Ông Thuyết mộ quân Phấn nghla dể hộ vệ minh thưòng hay tiém dùng nghí vệ của vua，ông Trởng thì nhận tiển hô̂î lộ của nhửng người khách bất dan tiêu loại tiền sểnh mòng vè xáu dúc d̀ bên Trung Hoa．
 tìm cách xám lấn miển Bác nưức ta．Sau khi ký hiệp ượ Fournier vớ Trung Hoa，ho dánh chiếm các tinh miển Băc như Hung Hós，Tuyên Quang，Bắc Ninh，Son Tây，triểu dinh phài kýy hòa ước Giáp thân（1884）nhận sư bảo hộ của Pháp ${ }^{(1)}$ ．

[^50]Ngài lện ngôi đurģc 8 tháng thì mất. Ngài mất ngày 10 tháng 6 năm Giáp thân (31.7.1884) ${ }^{(1)}$, duroc 16 tuổi.

Vua Hàm Nghi lên nởi ngồi dâng tôn thụy là : Giàn Tông Thiệu Ehíc Chí Hiễu Uyêa Dự Nghị Hờng Đé,

Lăg của ngài goi là Bổi Lảag nằm bên trong la thành cưa Khiêm Lăng vể phía tay phải, tức ờ ving Drong Xuân, (Huong Thủy, Thừ Thiện).
 ra conn durue thờ ở diện Chấp Khiém tai Ból Lăng.

[^51]
## 

15.12 NGUYEN PHUGMMENH


15．IV．NGUYÊN PHÚC MINH 阮 福 明
Vua Hàm Nghi
 chữ thuộc bồ Nhật ở Kim sách làm tển，đó là chừ Minh．Ngài là con thứ năm của Kiên Thái vuơng Nguyễn Phúc Hồng Cai，mẹ là bà Phan Thị Nhàn．Ngài sinh ngày 17 théng 6 năm Tân mùi（3．8．1871）．

Sau khi vua Kiến Phúc mất，ngày 12 tháng 6 nẳm Giáp thân（2．8．1884），Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường lập ngài lên nôi ngôi vi thấy ngài nhỏ tuổi dể thao túng đưới sự phụ̣ chinh của họ．Khi lập ngài，triều dinh Huế không tin cho Tổng Trú Sứ cùa Pháp biết nên họ hết sức phàn đô̂i．Sau cùng họ chấp nhận nhưng bắt ngài phải chịu lể tuyên phong của người Pháp．

Ngày 27 tháng 6 năm Giáp thân（17．8．1884），viên Khâm sứ Pháp là Rheinart và Đại tá Guerrier vào cưa chinh tại Ngọ môn dể thữ hiện lễ tuyên phong ngài．Ngài lên ngâi lấy niên hiệu là Hàm Nghi，lúc đó ngài mới 14 tuổi．

Việc bang giao giữa ta và ngưừi Pháp lúc bấy giờ rất căng thăng．Tôn Thất Thuyết cho lập đồn Tân sở ở gần Cam Lồ，Quáng Tṛ̣ thuộc miền Thựng du dể phòng khi có biến động thi dura quân vào dáy đề chống giữ quân Pháp．Mặt khác ơng cho mộ thêm quân và chuyền dần lưong thưc vũ khí cùng của cải ra dấy．

Trong triều dình nhiều người chủ hỏa muốn thurong thuyết với ngư̛̛i Pháp vì liệu sữc quân ta không chồng nổi Pháp，dều bị Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyét hoặc bất giam， hoặc đày di hoặc giết chết．Chính phủ Pháp biết rõ dều này nên lệnh cho Trú sứ của Pháp tại Huế phải tìm cách áp lữ dể cách chưc Tôn Thất Thuyết．

Tháng 5 năm Ät dậu（1885）thống tuớng của Pháp là De Courcy dược cử làm Toàn quyền Trung Băc Kỳ đưra quân vào Huế，tìm cách bắt Tôn Thất Thuyết nên cho mời các quan ở Viện cor mậ̣t sang Tòa Khâm bàn vể việc triều yết vua Hàn Nghi．Tôn Thất Thuyết biết dự̛̣c tin này nên tránh khồng dến dy̛ ．Vi biết De Courcy quyết tâm bắt mình nên Tôn Thất Thuyết quyết dịnh tấn công Tòa Khảm．

Nưa dêm 22 rạng 23 thăng 5 nām Ât dậu（5．7．1885），quên ta tấn công Tòa Khâm sứ và dồn binh ở Mang Cá．Pháp bị tấn công bất ngờ nên tìn cách cố thủ chống giữ．Đến sáng ngày 23 Pháp bắt đầu phàn công bán phá tiến chiếm Kinh thành．Nhiều nhà cưa bị quân Pháp dốt， dân chứng bị giết rất nhiều，ngoài ra dân chúng tranh chạy ra các ngã̃ cửa thành dày xéo nhau chết vô kể．Đển 3 giờ séng hỏm 23 quân ta hoàn toản thất bai，Tôn Thất Thuyết dura ngài và Tam cung（Từ Dũ Hoàng Thái Hậu，Lệ Thiên Anh Hoàng Hậu và Hopc phi）ra Tên Sở．Ngài lên dường theo ngã Trường Thi（La Chữ，Thừa Thiên），dừng tai Trường Thi rồi lên đừ̛̀ng đến làng Văn Xá đẽ̉ nghi lại dêm．Tôn Thất Thuyết cho làm hịch Cần Vưong dứng tên ngài kêu gọi mọi nguoùi nổi lên chống Pháp．

Ngày 27 tháng 5 ngài dến Quàng Trị．Sau dó Từ Dũ Hoàng Thái Hậu nhất dịnh dòi tnợ về Huế．Tôn Thẩt Thuyết ép ngài ra Tân Sờ．Ngài phài bái biệt Tam cung lên dường．

Đến Tân Sở rồi ngài ląi phải đi lên Bảng Son，Cam Lâ tìm cách ra Bắc．Nhưng thuyền chiến của Pháp chiếm Nhật Lệ̂ rổi chiếm tỉnh Quảng Binh，dổ quân dánh Đồng Hới，ngài phải trờ về Tản Sở．

Lúc ngài ra Bác，Nguyển Vắn Tường ờ lại Huễ，nhờ giśm mục Caspar can thiệp dễ ra dầu thú với De Couxcy．De Courcy cháp nhận nhurag hạn cho ông hai tháng phài 的p dật cho yên việc nước．Ngày 24 tháng 5 Nguyễn Văn Tường làm tờ hiểu thị cho nhân dân toàn quốc rô là
hai nướ Pháp-Nam vẫn hòa hiểu như cũ, mật khác sai nguời ra Quảng Trị tâu lên với ng̣ài vể việc giảng hòa vớ Pháp và xin nơớc ngài cùng Tam cung trở vè Kinh. Ngày 3 tháng 6 Tam cung vể Khiém Láng. Sau đô Từ Dù Hoàng Thái Hậu nhiều phen cho ngrười đi tìm đón ñ ìi về nhung không gạ̀p. Triều dinh Huế phài thương thuyết với Pháp dể dặt Thọ Xuân Vurơng Miên Định làm giám quốc. Vi không dưa được ngài trờ về Kinh nên Nguyễo Ván Tương bị Pháp đưa di an tri tại Tahiti. Tồng dốc Hà Ninh Nguyển Hữu Độ dượ dưa vể thay thë̉ trông coi viẹn Co Mật và thươg lựng với Pháp lập Kiện Giang Quận Công lên ngôí tức vua Cảnh Tông vào tháng 4 năm Ất độu (1885), trước đó Tam clanfo xuỡg dụ truất phế ngài.
 Einh, Lao Bào rố Hưỡg Hóa dể ra Bác. Khi ngài dến Hà Tịh quäu Pháp đuổi theo, Tôn Thát

 trốn sang Trung Hoa dé tim ké khác chóng lai Pháp.
 luu sông Gíanh thuộc huyện Tuyên Hón, quàng Bình. Theo hẩu ngài có hai con của Tôn Thét Thuyét la Tôn Thát Đảm va Tôn Thất Thiệp. Đén tháng 9 năm Mạu tí (1888), người Pháp mua
 närn Mâu tí ( 30.10 .1888 ) Ngoc dần thủ hạ dến bắt ngài. Qua hôm sau quên Phàp dura ngài vé tram Thuta Hóa (thuọ̃e Cáu Hai, Thura Thiên).

Vua Cảnh Tông đự̛̣ tin, phái quan dến đốn, dịnh dưa ngài về Kinh, lại truyềa lệnh cho bộ Binh ra địa phận đả̉u tỉnh đề nghênh tiếp. Nhưng quân Phảp dã có lę̂nh dựa ngài di an tãi tại Alger thuộc Algérie qêa họ dã đura ngài dến cưa Tư Hiễn, theo tàu La Comète vào Sài Gôn, dể rổi theo tàu Biên Hòa dến nướ Algérie vào ngăy 12 thăng 2 năm Kỷ gửu (13.1.1889).
$\dot{\text { Ơ Algerie ngài }}$ вống tại biệt thư Gia Long bên trên khu dồi El Biar cách thủ dô Alger 12 cây số. Trong biệt thuy có miều thờ tiền tổ. Tại tha hưong ngài vẩn giữ phong tục của Vię̂t Nam từ cách ăn măc cho dến nhựng nghỉ thức khác. Ngàj còn theo học nhagc và có nhiè̀u tác phẩm hội họa. Ngài sởng tại đáy cho dến lúc mất.

Ngài mấ ngày 28 tháng 11 năm Nhâm ng̣̣ (4.1.1943) tḥ̣ 72 tuổi. Lảng ngài ộ trong biệt thư Gia Long.
 sinh duope 1 con trai và hai con gái :

1. Nguyễn Phúc Minh Đức
2. Nguyễn Phúc Như Mai (bà này dậu Kỳ our Nông lâm)
3. Nguyễn Phúc Như Lýg (bà nảy lập gia dình với dại tá không quân, thuộc hoàng tộc nưóe B ).


## 16．I．NGUYỄN PHU̇C CHIÊU 阮 福 昭

Hoài Trach Công（vua Thành Thái）
Ngài là con thứ 7 của Đríc Cung Huệ Hoàng Đế và Từ Minh Hoàng Hậu．Khi chura lên ngôi ngài có tến là Bựu Lân 竇嶙．Lúc lên ngôi ngài Lấy chự thứ 7 thụ̣̂c bộ Nhật trong Kim sách làm tên，dó là chữ Chiêur．Ngài sinh ngày 22 tháng 2 năm Ky̆ măo（14．3．1879）．

Năm Quii mùi（1883）Cung Tông Huệ Hoàng Đế bị quyển thẩn phế，ngài cùng vua bị giam ở Giảng dường thuộc Thái Y Viện．Khi vua mất nảm Giáp thân（1884），ngải theo mê về ở quê ngoại tại làng Phú Luoong，（Thừa Thiên）．Nảm Mậu tí（1888）ông ngoại ngài là Phan Đình Binh bị tội，ngài lại theo mẹ dến ở nhà Trẫn Vū ở phía đông trong Kinh thành．

Tháng Chạp nãm Mậu ti（188）vua Cảnh Tông mất．Phụng mệ̣nh Lưỡg cung với squ đồng ý của Khâm sai người Pháp là Rheinart，dại thần triều dinh Huế dến rức ngài lên ngôi，bá́y giờ ngà̀i mới 10 tuổi ${ }^{(1)}$ ．

Khi vào cung，ngài dến bái yết tử cung Tiên dề ${ }^{\text {（2）}}$ ，sau dó sang nội các chọn ngày lèm lể tấn tôn．Bấy giờ ngài có chọn mọt cuốn aách trong nội các，lật ra bói hai câu hỏi các quan về ý nghïa．Các dại thẩn xem xong dễu mùng cho là ngài có chân mệnh để vrong ${ }^{(3)}$ ．

Ngày mồng 2 tháng Giêng nảm Kỷ sửư（1．2．1889）ngài lên ngôi ở diện Thái Hảa，láy niên hiệu là Thănh Thái．Tuân lệnh Lương cung ngài chọn Tuy Lý Vưong，Hoải Đữ Quận Vưong， Nguyễn Trọng Hiệp，Truong Quang Đản lèm phụ chính．

Các thân thần và dại thần thay nhau phò tá và giảng day kinh sách cùng chữ Pháp cho ngài．Ngài vớn thông minh nhumg tinh khí bất thường ham choo bờ，it chịu nghe löi can gián， nhiều dêm ngài cỡi ng̛̣a ra choí ngoài Kinh thành chảng ai ngăn càn dượ．Ví tính khí vả hảnh vi của ngài nên đến tháng 3 nám qui tị（1893）các quan phụ chính phải táu lēn Lương cung dể dura ngài ra an durồng tâm thẩn tại Cung Bồng Dinh ờ hồ Tinh Tảm ${ }^{(4)}$ ．

Đến nảm Bính thân（1896）các Thân thần đều đâ cáo lào，ngài càng phóng túng．Sau đó quan Kinh lượ Hoàng Cao Khải về triều lại bát hơa với quan Vũ Hiển Điện Nguyễn Thân， thành ra quan ląi trong triều chia làm hai phe khiến ngài càng coi thương các dại thần．Váa lại

[^52]phần lón cåc đại thẩn đều nịnh bọ với nģườ Pháp, mà quyền hạn của triều dình Huế càng ngày càng thu hep.

Nãm Quí mão (1903) các đại thần ờ triều tố cáo lẫn nhau, nói đến cả những hành vi của ngài với toàn quyền Pháp là Boulloche, ngài cũng nêu ý kiến vể họ, vì thế Hoàng Cao Khải va Nguyễn Thân đếu phải vễ hưu. Từ đó ngài không còn bị quan lại kiềm chế, nên hành vì cưa ngài không tránh dựce nhưng sự thái quá. Ngoài ra ngài cũng tỏ chống dôil người Pháp ra mặt.

Đến nảm Đinh mùi (1907) dưới áp lự của Pháp, triều dinh Huế cho rằng ngài có bệnh tâm thần, phưng mệnh Lương cung hẹ băt ngài phài thoái vị. Sau dó ngài bị Pháp dưa di an trí ơ Cap Saint Jacques (Vũng Tàu). Năm Bính thin (1916), nguời Pháp dura ngài di an trí ơ dảo Réunion, một thuộc dịa của Pháp ở châu Phi.

Ngài tại vi 19 năm, khi thoái vị dự̛̣ phong là Hoài Trạch Cóng. Nǎm Quí sưu (1913) dưới triểu Duy Tân, ngài dược chép vào sừ dưới danh hiệu Phế Đê.

Nãm Đinh hợi (1947), ngài dự̛̣ trờ vế sống tại Sài Gò̀n cho đến khi mất.
Ngài mất ngày 18 tháng 2 năm Ất mùi (9.3.1955), tḥ̣ 77 tuổi, không oó miếu hiệu.
Ngài dươ an táng tại An Cưu, Hưong Thủy, Thừa Thiên cạnh An Lạng.
Ngài là người có nhiều tư tưởng cấp tiến như cát tớc ngănn, lái ô tô, xuồng máy.
Ngài cũng có tài về thơ vản Hán cũng như Nôm. Trong dịp ra Bắc nâm Nhâm dẩn (1902̃) ngài có aéng tác bài thơ "Thăng Long Thành" gói ghém tâm sư aót xa của ngài trước tinh hình dất nước:

Ký dô tang thuong kyं dô kinh
Nhá̛t phiên hời thi nhát phiên tinh
$N$ gi̛u hồ dir biến tam triều cuộc ${ }^{(1)}$
Hó dông không dur bách chiến thành
Nüng linh phì vân kim có sưc
Nhị hò lux thưy khớc ca thanh
Câm hồ doqut sáo nhôn hà tại ?
Thùy vị giang san táy bá̛t bình ?
tạm dịch :
Mäy dồ tang thungg khiên häi kinh
Lám phen ngoánh lai xót xa tinh
Hố Nguru dã dối ba triều dại
Đồng hố còn tru uan trận thành
Nüi Nùng máy phi nhin kim of
Sông Nhï dòng trôi vấng khớc thanh
Caím hồ doạt sáo cờn dâu nĩ̃a,
Ai giuip giang san gõ bất binh

[^53]Ngài có nhiếu phu nhân, of 19 con trai và 26 con gáai ${ }^{[1]}$.

1. Nguyễn Phúc Vanh Diễn
2. Nguyền Phúc Vinh Linh
3. Nguyền Phúc Vlsh Trân
4. Nguyè̉n Phúc Vinh Uyển
5. Nguyền Phúc Vnh San (vua Duy Tän)
6. Nguyền Phúc Vith Ngoąn
7. Nguyẽ̉n Phúc Vĩhh Kỳ
8. Nguyễn Phúc Vīnh Churong
9. Nguyén Phúc Vinh Sâm
10. Nguyền Phúc Vinh Khué
11. Nguyền Phúc Vinh Giác
12. Nguyễ Phúc Vĩnh Kha
13. Nguyễ Phucc Vinh Vù
14. Nguyex̃a Phúc Vinh Ngoc
15. Nguyễa Phưc Vinh Tiên
16. Nguyễn Phúc Vinh Luru
17. Nguyểa Phúc Vinh Guỳnh
18. Nguyed Phúc Vinh Khôi
19. Nguyeg Phúc Vinh Khòi (dồng àm với 18.)
20. Nguyễ Phúc Lurong Tanh
21. Nguyển Phúc Luorug kiều
22. Nguyền Phúc Luong Yên
23. Ngupễn Phúc Luoug Xuân
24. Nguyén Phúc Lvong Huyen
25. Nguyền Phúc Lưong Viện
26. Nguyễn Phúc Luong Diệu
27. Nguyē̃n Phúc Lurong Ngoapo
28. Nguyễn Phúc Luong Diên
29. Nguyển Phúc Lurong Nghiên
30. Nguyễn Phúc Lurong Huyển
31. Nguyễn Phúc Lurong Nhiều
32. Nguyển Phúc Lurong Hán
33. Nguyễn Phúc Lurong Turơng
34. Nguyẻ̃ Phưc Luong Chuyên
35. Nguyển Phúc Luong Nhân
36. Nguyễn Phúc Lưoag Tinh
37. Tào throong
38. Nguyễn Phúc Luoug Linh
39. Nguyē̃n Phúc Lurong Mỹ
40. Táo thuoug
41. Nguyễn Phúc Lurong Cát
42. Nguyexn Phúc Lurong Hào
43. Nguyển Phúc Lurong Hy
44. Nguyễn Phúc Lurong Thâm
45. Ngupèn Phúc Lurong Hoàn


## 16．II．NGUYỄN PHÚC TUẤN 阮 福 晙

Hoà̀ng Tông Tuyên Hoàng Đế
Ngài hứy Nguyễn Phúc Bửu Đảo 䆵 島 ，lúc lên ngôi chọn chữ thứ 9 trong Kim sách để dặt tễn，dó là chữ Tuấn．Ngài là con trưởg của dức Cảnh Tông Thuẩn Hoàng Đế và Hụu Thiên Thuần Hoàng Hậu．Ngài sinh ngày mổng 1 tháng 9 nãm Ất dậu（8．10．1885）．

Khi vua Cảnh Tông mất，ngài mới dượ 4 tuồi，vì còn quá nhỏ nên Lưỡng cung cùng triều đỉnh dưới sur dồng ý của người Pháp dưa vua Thành Thái lèn ngôi．

Năm Bính ngo（1906）ngài dược phong là Phụng Hóa Công．
Đến tháng 4 năm Binh thìn（1916），Pháp dưa vua Duy Tân di an trí tại dảo Réunion，triều dình Huế và người Pháp mới lập ngài lên ngôi．Ngài lên ngôi ngày 17 tháng 4 nâm Bính thin （18．5．1916），Lấy niên hiệu là Khải Định．

Sau khi lên ngôi vua，ngài nhận thâíy trong giai doąn trị vì của hai vua trươc，nguời Pháp dẩn đẩn thu hết quyển hành，nên mong chấn chỉnh triểu cưong dể bảo tồn quốc thể．

Tháng 5 nảm Nhâm tuất（1922）với sư thuyết phucc của Khâm sứ người Pháp là Pasquier， ngài thục hiện chuyến công du tại Pháp nhân cuộc＂dău xảo thuộc địa＂tại Marseille．Nhân chuyến đi nảy ngài muốn vận dộng với các dân biểu trong quốc hội Pháp cùng với báo giới để yêu cả̀u Pháp nới lỏng quyển thống trị，thục hiện đúng hiệp dịnh Giáp thân（1884），mà theo đó Pháp chỉ là nước bào hộ，nhưng việc chẳng thành．Tuy nhiên trơng chuyến đi này đã giúp cho ngài nhận dịnh dược phương pháp làm việc cùa triểu dinh Huế quá lỗi thời，cũng như tháy tinh hình thế giới đã thay đổi có nhiều yếu tố ành hương đến tương lai dất nước．

Năm Giáp tí（1924）ngài ngọa bệnh，nhưng trong năm này lể Tứ Tuền Đąi Khánh của ngài đựç tổ chức hết sưc long trọng．Qua năm Ất aưu（1925）bệnh tình ngài trở nên trầm trọng，rồi ngài mất．

Ngài mất vào giờ Mão ngày 20 tháng 9 nãm Ất sứu（6．11．1925），tḥ̣ 41 tuổi．Vua Báo Đại dâng tôn thụy là Hoằng Tông Ty̛ Đại Gia Vận Thánh Minh Thần Trí Nhân Hiếu Thành Kính Di Mô Thừa Liệt Tuyên Hoàng Đế．

Lăng của ngài gọi là Ung lăng ở Châu Chữ（Hưong Thủy，Thừa Thiên）．Ngài dự̛̣c thờ ở án thứ ba bên phài trong Thế miếu cūng như diện Phụng Tiên và tại Ung Lăng．

Ngài là người nho nhã，mãnh khảnh hơi bạc nhược．Ngài chuộng trang sức，thích mỹ thuật nhung thiên về chi tiết hoon là dại thể．Ngai lại thích dời oống thanh binh an ổn，nên suốt thờ kỳ̀ ngài trị vì chå̀ng có gì rà̉c rô̂i．Ngài khởi xướng ra lễ mừng＂Hung Quốc Khánh Niệm＂vào ngày 2 tháng 5 êm lịch hàng năm．
－HOÀNG THİ CÚC 黄 氏 菊

## Đoan Huy Hoàng Thái Hậu

Bà húy là Hoàng Thị Cúc，con gải của Thái Thường Thị Khanh Nghi Quốc Công Hoàng Văn Tích．Bà sinh ngày 08 tháng giêng năm Canh dản（28．1．1890）．Bà vào hấu vua Hoà̀ng Tông lúc vua chura lên ngôi，còn mang tước phụng Hóa Công．Năm Quí sữu（1913）bà sinh được công tur Nguyễn Phúc Vinh Thưy mà sau nảy lên nô̂i ngôi tữc vuß Bảo Đąi．

Năm Đinh tị（1917）bè được phong Tam giai Huệ Tồn．
Nǎm Mậu ng̣̣（1918）bà dược phong Nhị giai Huệ Phi

Sau khi vua Hoà̀ng Tông mát, vua Bào Đại lên nồî ngôi, tôn phong bà là Đoan Huy Hoàng Thái Hậu vào ngày 25 tháng 2 nảm Quí dậu (20.3.1933). Và bà thường dược tôn xưng là Từ Cung.

Bà dã dóng góp nhiều công sức trong viẹc thờ tư các Liệt Thánh cuing như sưa sang lại tôn miếu trong thời kỳ vua Bảo Đại trị vì, cũng như lúc vua lưu vong tại Pháp. Trong nhữg năm tháng có chiến tranh bà chả̉ng hề rời bỏ kinh đồ, chảng kể hiểm nguy, ó lại dể lo việc huơng khói. Bà rất chiếu cố dến họ tộc và dược bà con rất trọng nể. Bà tuy kiến thực học vấn chả̉ng nhiều nhưng lễ nghi phép tác đúng là bậc mẫu nghi.

Bà mát ngày 3 tháng 10 năm Canh thân (10.11.1980) tại Huế, hương thọ 91 tuổi,
Bà dược an táng vào ngày 10 tháng 10 năm Canh thân (17.11.1980). Lăng của bà bền cạnh Tư Lảng thuộc vùng Drơng Xuân (Hưong Thủy, Thừa Thiên). Bà dự̛̣c thờ tại ngôi nhà eố 79 đường Phan Đình Phủng, Huế vốn là nhà ờ cùa bà trong một thời gian dài lúc cuô̂î dời. Bà sinh dự̛̣ một nguời con trai là :

- Nguyễn Phúc Vīnh Thụy.



## 17．I．NGUYỄN PHỨC HOẢNG <br> 元 福 兄 <br> Vua Duy Tân

Ngài hưy Nguyễn Phúc Vinh San，永 珊 lúc lên ngôi chọn chữ thứ 8 trong Kim sách đế dặt tên đó là chữ Hoàng．Ngài là con thứ 5 của Hoài Trạch Công（vua Thành Thái） và bà Nguyễn（Tài）Thị Định．Ngài sinh ngày 26 tháng 8 năm Canh ti（19．9．1900）．

Năm Đinh mùi（1907），vua Thành Thái thoái vị nhường ngôi cho ngài，lúc đó ngài mới 8 tuổi．Ngày 28 tháng 7 năm dó triều thần tấn tôn ngài lên ngôi，lấy niên hię̣u là Duy Tân．

Tuy còn nhỏ nhurag lúc lên ngôi ngài dã tỏ ra chững chạc，nghiêm nghị khiến người Pháp khâm phục．Ngài học hành thông minh khiên các giáo dạo phải ngợ khen ${ }^{(1)}$ ．Dù ờ ngôi tôn nhưng ngài thương tỏ vẻ buồn rẩu，phản thì phụ thân bị dưa di an trí，phấn thì người Pháp nấm hểt quyền hành．Ngài đã nhiều phen bày tỏ nổi bất binh với quan lại người Pháp．

Khi Thế giới dại chiến lần thứ 1 phát sinh（1914），nước Pháp lâm vào tình trạng khố khãn． Quân Pháp ở Đông Dương phần lôn dược đưa về nước chiến dấu．Một oố trí sĩ tham dự vào phong trào chống thuế năm Mậu thân（1908）muốn nhân cơ hội này lật dồ nền thổng trị cùa người Pháp．Nhừng người cầm dẩu công cuộc này như Thái Phiên，Lê Ngung，Trần Cao Vân， Phan Thành Tài，Vơ Văn Trứ．．．biết ngài có chi lớn nên muốn tìm cách dura ngài vào nhốm dể phô troong thanh thế．Trần Cao Vân và Thái Phiên thường giả dạng ngurời câu cá theo thủy dạo để vào cung bàn bạc với ngài．Họ thường lấy việc vua Thành Thái bị đày và trứ sứ Mahé dào lăng vua Tự Đức dế kich thich thêm lòng bất mãn cùa ngài．Chuoong trình của nhóm này là muốn khich dộng những người lính mới dược Pháp mộ dang luyện tập tại Huế（dể dưa sang Pháp chiến dấu）cùng với lính khố dỏ，khố xanh ở Kinh thènh và ở các tỉnh dể trù chiếm lấy Huế，Quảng Nam，Quàng Nghĩa và từ dó tiến dến lật dổ chinh phủ Nam triều rổi lập chính phủ khác nhưng vẫn tôn ngài làm vua．

Chưong trình dự trừ khởi sự vào ngày 2 tháng 4 năm Bính thìn（3．5．1916）và trong dêm dó ngài sẽ tìm cách xuất cung．Chẳng ngờ âm mưu bị bại lộ，tôa Khàm Sứ Pháp biét truớc tin này nên giữ lính ở trong trại và tước hết khí giới của các tân binh．Ngài chẳng biết gì nên hôm dó già thuờng dân trốn ra khỏi kinh thành và được Thái Phiên cùng Trẩn Cao Vân dẩn di trốn． Họ dưa ngài về Hà Trung rổi sau dẫn vể ển nủp tại chưa Thiên Tông．Ba ngày sau dó người Pháp tìm bắt dự̛̣ ngài và giam giừ tại Măng Cá．Pháp giao cho triều dình Huế nghị án．Kết quả ngài bị Pháp dưa di an trí tại dảo Réunion một thuộc dịa của Pháp tại Phi Châu．

Trong thời gien sống tại dảo Réunion ngài tiếp tục học về diện tứ và sinh ngữ，nhờ vậy ngài thông thọ̣o tiếng Anh và Y Pha Nho và nhất lâ rất giòi tiếng Pháp．Ngài thinh thoáng diển thuyết vể các dề tài khoa học．Ngoài ra ngài còn chooi nhạc，dua ngưa và dấu kiếm．．．

Trong trận thế chiến Thế giới lần thứ II，ngài tham gia kháng chiến chống Đức trong quân dội Pháp，ngày 5．5．1945 ngải sang Pháp với cã̉p bậc Chuẩn úy rổi dự̛̣ bổ sung vào bộ tham mưu của sư doàn $9 e$ D．I．C của Pháp dóng tại Đức rổi sau dó dược tướng De Gaulle của Pháp ký săc lệnh bổ nhiệm thăng ngài làm Tiểu doàn trương vào ngày 25．9．1945 rổi bằng lòng dề ngài về nước tham gia quốc sư．Sau dó vào ngày 24 tháng 12 năm 1945 ngài theo một phi cơ dưa về thành phố Saint Denis dể thăm gia dinh．Khi bay ngang xứ cộng hòa Trung Phi（xứ Bangui）thì phi cor ngọ̃ nạn．

Ngài mất ngày 21 tháng 11 nàm Ất dệu（25．12．1945）đự̛̣ 46 tuổi．Ngài dự̛̣c an táng tại nghỉa trang Thiên Chúa giáo M＇Baiki thuộc xứ cộng hòa Trung phi．Năm Đinh mão（1987）ngài dược cài táng trong khuồn viēn cùa An Lăng thuộc An Cưn，（Hưong Thủy，Thừa Thiên）．

[^54]Ngãi là người thông minh, lúc làm vua tuy chura trỡng thành nhung hay nghī ngei ve việc nước. Nhân một hôm dến cửa Tùng (Qpuàng Trị̂) khi ra nghí mát ngồi câu cá, ngài có dọe một câu:
"Ngoi trén nuróc khong ngān durec nưóc
Buông câu ro lá dì phái lần"(1)
Lǘc ngài bị bả́t, triéu dình Huế nghị án, quan Thuợg thư Hố Đác Trung trong bàn kết tội ngài dả có mấy câu sau gỡ lỡi cho ngài và dổ tội cho nhóm ngườ hoạt dộng chống Pháp :
 Thánh giá. Hí trung mach phạ, Ngū phong ke thang Thánh thé phong trín giai bi bôi vi chi to $i$ nghiêt da"
(Ban dầu buông cha ở Hậu hồ, má viêt chiếu văn, rồi dâu thuyển ờ Thuơng Bạc dến dón nước nhà vua, dâng oom nêp làng Hà Trung, cháo gà núi Ngū Phong, hàm minh rồng phà chịu dãi dầu gió bưi dểu là tội nghị̂̂t của bon ây cal ${ }^{\text {(2) }}$

Năm Ât māo (1916) ngài kết hôn với bà Mai Thị Vañg con của óng Maí Khấc Đôn, bà sau ducoć phong là Hoàng quí phi. Bà khong có con. Khi ngài bị dura di an tri tại dảo Réunion bà of di theo, dực 2 năm thì trở về nươ vi không hap thưy thổ. Sau dó gản 10 nām ngài li hôn vỡ bà mục dich cho phép bà di lấy chổng, nhự bà vả̃n ở vậy cho dén khi mả̉. Bà mất ngáy 26 tháng 1 năm Canh thân (11.3.1980) tậ Kim Long, Thưa Thiên, Huế.

Năm Đinh mầo (1927) ngài kết duyên với bà Fernande Antier, ngữ̛̀i quốc tịch Pháp vd sizh duyc 4 con lì:

1. Rita Suzy Georgette Vinh San sinh năm Ky tị (1929)
2. Guy Georges VInh San sinh năm Qui dậu (1933)
3. Yver Claude Vinh San sinh năm Giáp tuất (1934)
4. Joseph Royer Vinh San sinh taān Mạu dần (1938)

Sau ngài lại két hôn với bà Maillot Marje Ersnestine và sinh ra

- Marie Gisèle Andrée n百m Giáp thàn (1945)

[^55] 17.HVNGUYEN PHLC CRHEẢN Cevon Banai


##  <br> Vua Bào Đại

Ngài húy Nguyển Phúc Vīnh Thụy 永 湍 , lúc lên ngōi chọn chữ thứ 10 trong Kim sách dể dặt tên, dó là chử Thiển. Ngài là con dộc nhất của Hoằng Tông Tuyên Hoàng Đế và Đoan Huy Hoàng Thải Hậu. Ngài sinh ngày 23 tháng 9 năm Qui sử (22.10.1913).

Ngày 2 tháng 4 nãm Nhâm tuất (28.4.1922) ngài durợc tấn phong Đông cung Hoàng thái từ.
Đức Hoằng Tông muốn ngài đự̛̛̣ đào tạo theo Tây học nên ủy thác cho toàn quyền Pháp là Charles dưa ngài sang du học tại Pháp năm Nhåm tuát (1922), bấy giờ ngài mới 10 tuổi.

Khi vua Hoằng Tông mất vào năm Ât sưu (1925) toàn quyền Monguillot cho thãnh lập hội dồng phụ chinh với ông Tôn Thât Hân dứng dầu dạị diện cho ngài dang còn du hạc tại Pháp. Rổi ép Hội dồng phụ chinh ký hiệp dịnh mới qui dịnh nhừng sự liên hệ giữa Pháp và triều dịnh Huế. Kết quá của hiệp định này là viên Khâm Sứ Pháp sê là Chủ tịch Hội đồng nội các của Nam triều, và triều dinh Huể không còn ngân sách riêng nữa.

Ngày 25 tháng 11 nām Ất sửu (8.1.1926) ngài lên ngôi vua, lấy niên hiệu là Bảo Đại. Sau đó ngàj trở lại Pháp tiếp tục công việc học cho đến năm Nhâm thản (1932).

Ngày 8 tháng 8 năm Nhàm thàn (8.9.1932) ngài trở về Huế. Qua ngảy 10 tháng 8 ngài ban hành một dạo dụ̣ bày tọ ý muốn việc cầm quyền có sự tham gia của toàn dân theo hình thức cuảa một chính phủ Quân chú lập hiến và cài tồ quan lậi, nền giáo dục và tư pháp. Qua théng 9 năm Nhâm thân (tháng 10 năm 1932) ngài ban hành nghị dịnh bâi bỏ hiệp dịnh ký ngày 20 thång 9 năm Ắt sửu (6.11.1925) đā nói trên.

Ngày 17 tháng 10 năm Nhâm thân (4.11.1932) ngài thực hiẹ̉n cuộc hành hượg về lāng Truờng Nguyén và Nguyênı Miếu tại Thanh Hốa. Sau đó ngài đi khắp các tình miển Trung tứ Thanh Hơa dến Binh Thuận để quan sát dân tình. Các vìng Tảy nguyên thuộc Hoàng triều croong thồ cùng đự̛̣a ngài dặt chân dến.

Ngày 8 tháng 4 năm Qui dậu (2.5.1933) Ngài ban hành một dạo dụ cài tồ nọi các, quyết dịnh tự minh cháp chinh và cử 5 nhân vật mới vào Hội dồng Thượng thư là Thái Vän Toản. Phạm Quỳnh, Hồ Đắc Khải, Ngô Đình Diệm và Bùi Bằng Đoàn ${ }^{(1)}$. Ngay sau dó ngài công bö́ một chuơng trình sửa dổi hành chính, ban hành hỉnh luật mới cùng thể lệ và churơng trinnh thi cử, dổi thay nền giáo dục phổ thông trong nước, rồi cài tồ Viện Dân Biểu Trung Kỳ. Để thực hiện những việc dó một ừy ban gồm các Thự̛̣g thư và các viên chức cao cấp người Fháp đự̛̣ thành lạp.

Viẹ̃c cải tổ này vấp phải sự chống dô̂i của giới bảo thủ và các cơ quan hành chinh của chính phủ bảo hộ, ngoài ra có sự chống dồi giưa các quan Thượg thur nên chẳng thực thi durưc diều gì cả. Điểu này khiến ngài hết sức thất vọng vì biết người Pháp vần tiếp tục nắm hết quyền

[^56]hành，còn ngài chí dóng vai trò làm vì．Nên về sau ngài it quan tâm việc nước chi còn biết theo các thú giài trí，tiêu khiển như thể thao，sân bánn．．．

Ngày 24 tháng giēng nàm Ät dậu（8．3．1945）quản Nhạt dưới quyền dại turơng Nishihara dáah úp chiếrm lấy Đông Durơg，loại sụ cẩm quyền cúa người Pháp tại vùng nảy．Ngay 27 tháag gièng nắn Ất dậu（11．3．1945），ngài ban hành tuyên cáo dộc lạ́p có phó thư của các thành vièn Họi dồng cor mật．Ngày 6 tháng 2 （19．3．1945）Hội dồng co mạt từ chức．Qua ngày 6 tháng 3 （17．4．1945）nội các Trẩn Trọng Kim duợc thành lập．

Sau bốn tháng hoạt dộng，Nội các này xin từ chức．Ngày 18 tháng 7 năm Ât dậu（25．8．1945） ngài ban chiếu thoái vị．

NGUYẼ̃N THI LAN 阮 \＆蕳
Nam Phuơng Hoàng Hặu
Bè húy Nguyễn Thị Lan còn có tén thánh là Marie Thérése Nguyễn liưu Hào．Bà là con
 Giáp dần（04．12－1914）．

Nän Nhàm thân（1932）bà trờ về nước và gạ̣p vua Bho Đại trong một chuyén nghi măt ờ Đa Lat．

Nigày 6 tháng 2 năm Giáp tuắt（20．3．1934）bà tấn cung，vào ở diện Kiến Trung．Ngày 10 tháng 2 nàm Giáp tuất（24．3．1934）dượe tẩn phong là Nam Phương Hoàng Hậu．Lễ tä̉n phong dược cứ hảnh long trọng tại diện Duồng Tän，

Nám Kỳ mão（1939）bà theo vua Bào Đại sang Phâp cùng với ba con．Trong chuyến di này bà cùng vua ghé La Mé và durọc Đức Giáo Hoàng dôn tiếp．

Sau khi vua Báo Đại thoái vị，bù sang sö́ng tại Pháp và ở dấy với căc con cho dến lúc mất．
Bà mất nắ Quí mào（1963）．Lăng bà ờ tại Pháp．
Bà sinh duoọc 2 con trai và 3 con gái ：
－Nguyễn Phúc Bảo Long：Sinh năm Äl hợ 〔1936\} dự̛̣ phong Hoàng Thái Tì̛ vào nãm Kỳ mão（1939），hiện sống tại Phăp．
－Nguyền Phúc Bào Thămg sinh nảm Quí mùi（1943）
－Nguyễn Phúc Phurong Maj sinh năm Đînh sưu（1937）
－Nguyễn Phúc Phurong Liên sinh nãm Mậu dản（1938）
－Nguyền Phúc Phurơng Dung sinh nàm Tân tị（1942）

Từ nâm Mậu dẩn (1558) Thái Tồ vào Nam chiêu tạ̀p lưu dân, dern theo con cháu cùng họ hàng xây dựg cơ nghiệp ơ phưong Nam cho dến näm Giáp ngo (1774) Địah Vương bị thua quân Trịulı bủ Kiulı đô lánh minh vào Nam, tính nơn 200 năm con chău họ Nguyền Phúc từ một số lương it ỏi dà sinh sôi nảy nờ trở thành một họ tộc phồn thịnh ở phoong Nam. Nhumg dā cưc thịnh thì phài có lúc suy tàn. Biến cõ nàm Giàp ng̣ dã khiến con cháu li tán, một tồ bị quân Trịnch bắt hoạc giết, một sô theo chân Định Vưong vào Nam rỗi một phần bỏ minh rong cuộc
 Tồ lưu lạc nay dạy mai dô trong giai doạn má ngừ̛̀i ta thường gọi là "tầu quốc". Nhưg chính trong giai doạn lận dận, khốn cùng này, con cháu trong họ vẫn mang ý chi phấn dấu, dã cûng với phẩn lợn binh sī khi thi chiễn dáu khi thi khai hoang nhữgg vìng dất tại miền Nam, noi mà trước đây chưa hể có bước chần người, để khiền cho Thế Tṓ có nở nucng tựa trong cuọ́c chiễn giành lại cơ nghiệp về sau. Vi thế nhiều chi họ của ta côn nượg náu oống tại miền Nam cho đến ngày nay.

Nhờ ân trạch của các Tiên vroong dã thắm nhuần kháp phuoug Nam, nén Thể Tồ durợc nhiều tẩng lóp dân chúng trọ gíu jáp dánh bại quân Tây Son. Suốt 25 năm trời chiến dấu gian shó. ngài dā khōi phục Kình do, ròi thớng nhát dát nuỡc. Con cháu trong dòng họ báy giờ cùng nhau qui tụ lại dể rây dựg dất nước trong giai doạn trung hung. Nước ta dần dần dự̛̣c ồn dịnh, dể đến dời Thánh Tổ mọi việc dều dự̛̣ củng cố, dất nưỡ dực mở mang thēm, dạt dếc giai doạn cự thịnh trong lịch sử. Việc cai trị tuy dã dự̛c các đế nghiên cứu, tham khào các triều đại tươơ dây ở Trung Hoa clang nhur nước ta, nhung sau một thời gian thái binh lãu dài, hương thụ nhiều, nền tỉng dạo dức giảm sút dần, các bậc anh tài có trí óc theo kịp với biến chuyển thế piới, khồng có co hội tham gia ý kiến, trong họ tộc lại thiếu doàn kết, dặt quyền lọi cá nhân lèn trên quyển lọi chung khiến dura dîn dất nước vào lòng kiềm tỏa của ngoạỉ nhân và gãy nèn việc thä́t thủ kinh dô chết chóc khưng khiểp. Tuy dày là tinh trạng chung của nhiéu


Như người xura dà nói "tẻ̉ gia" rổi mới "trị quớc". Để việc cai trị dự̛̣c củng cố, việc tổ chức và quản lý người trong họ tộc là việc ưu tiên, nhất là đối với dòng họ ta càng ngày càng dòng. Việc này dà khởi dả̉u từ dò̀i Thḗ Tốn và dự̛̣ kiện toàn vào đồ Thánh Tổ cùng Hiến Tố. Giống như Tông thất các triều dại trước đây ơ nước ta cũng như Trung Hoa, việc tổ chưc này tùy hoàn cảnh mả dởi thay. Thỡi phong kiến thi cấp dất mà phong, thợi quán chủ thì ban bổng lộc và chức vị cho con cháu. Lúc mới buỡc chàn vào Nam, thồ Thái Tổ và Hy Tông hoàng dē̉ trước áp lục quẫ Trịnh phäi giao nhữgg chức vụ trọng yếu cho onhữg người trong ho, nhưng dển đẩn phải nhương quyền cho các bậc anh tài dề lui về củng cố họ tộc. Đển khi Thái Tổ thống nhất đất nước việc quản lýg họ tộc là vẩn đé tiên quvē̃t, nhất là ho tộc bị li tán một thời gian dài. Con cháu có khuôn phép, nể nếp thì mới an quốc dịnh dần dược. Thánh Tổ đã noi theo triểu Miah bền Trung Hoa dã dậl Tông nhān phự ${ }^{(1)}$ mà cầm dầu là Tả tông lệnh với Tả Hữu Tông Chinh do các Thân công dàm trách, dể coi sóc nguời trong họ và cố vấn trong việc trị nuớc. Từ dò họ tộc dược phân chia thành Tiền hệ, Chinh hệ, Đế hẹ̉ và Phiên hệ. Điểu này cốt phần biệt thứ tự cùng thân sơ. Thān để chi những hoàng từ, hoàng tôn, hoàng đế. So đề chí nhữg bà con khác mà g̣i chung là Tông thẳt. Như thởi còn Hiến Tổ trị vì thì con cháu ngài (dệ III chính hệ) và con cháu Thánh Tổ (dệ II chinh hệ) gọi là Thân, bước sang dời Dự Tông thì dệ II chính hệ trở





 cho dén bây giô
trong viẹ̀c cai trị. Thân mà nắm quyện hânh lớn dương nhiên tạo mầm mống tiếm quyền dể sinh loạn, vì thế thường cho bồng lộc, có tưức mà không có chức. So thì khōng có bồng lộc nhưng uru tièn dùng theo tài năng nên luôn luôn găng sức mà lo cùng cố dòng hơ. Vi thế suốt mấy trảm năm cổm quyền họ tạ luôn có những bậc anh tài vể mọi mặt.

Trong giai doạn vễ sau khi ngượi Pháp can dự vào quyền chính, uy quyền của nhà vua giảm sút dăng kể, việc quản lýg họ tộc cūng lỏng lèo, việc phong tước cūng thiéu thận trọng so với các dời trơớc, tuy chỉ là hư danh, vì thë chỉ lo hưởng thụ, việc gìn giữ thanh danh cūng kém dần, khiến họ hàng càng lúc càng xa cách. Việc phân chia Tiền hệ, Chírnh hệ, Phiên hệ, Để hệ lại trờ thành nô̂i hiềm nghi phân biệt trong họ tộc, làm mất thâm ý của các Liệt Thánh ngày trước.

Việc dưng lại phà hẹ mây murơ đợi với nhựng Hệ, Phòng chặt chê cho thấy sự phân chia rành mạch, thứ lớp, là một mối dây liên kết họ tộc thảnh một khôil, giủp cho con cháu thä́y dượ dữ dọ́ cưa tiên tồ, dể cùng nhau doàn kết giự gin dự hạnh làm sáng tỏ ân dữc cüng nhur công nghiệp của tiền nhản, tạo sự bền vựng cho họ tộc dề cùng sánh bươc với các họ tộc khác trong cà nưỡ làm rạng nỡ cho Tố quốc Việt Nam yêu quỵ.

# DẾ pHẢ <br> PHẢ ĐỒ <br> 4 <br> Hoàng Tử - Công Chúa 





VUA TỤ BƯC Dự Tông Anh Hoàng Eér


VUA HÀM NGHI


VUA BÓNG KHÁNH Cảnh Tồng Thuấn Hoàng Đế

VUA THȦNH THÁI



VUA DUY TÂN


VUA KHÁI O!̣NH
Hoàng Tóng Tuyên Hoàng Đế


4
Ngo Mốn, Cổng chinh vào Kinh Thành


Hiển Lâm Các và Khu vự trước Thé Miếu


Cửa Thế Nhân, một trong nhüng của vào Kinh Thành


Quóc Tử Giám

TỪ Minh Lăng của Phư Thiên Thuán Hoalng Hậu


Eiện Long Eức Cạnh Thái Miếu


Vạc đống đúc đưới triếu Thái Tông Hoàng Eấ


Co̊ng Trường An trong Bại Nội


Lu đốt giáy vàng \ana dúc dưới triấu vua Dực Tông Anh Hoàng Bé


Cởng chính vào Thế Miếu


Binh phong hinh Long Mã ớ cỡg Trương An


Bình phong ơ lăng Co Thánh
Digitized by www.namkyluctinh.org

## PHỤ LỤC

## CÁCH ĐặT TÊN TRONG HỌ NGUYỄN PHÚC

Khi dức Thái Tổ Nguyễn Hoàng dưng cor nghiệp tai phượ Nam truyền ngôi cho con là đưc Hy Tông Nguyễn Phúc Nguyên，con cháu về sau mới thưe sư ghép chữ Phúc vào với họ Nguyễn，dưng nêa họ Nguyễn Phúc．Để phân biệt thể thứ（thứ tư các đời），thên so（bà con xa gần）trong họ có những lể lồî cách thữc đật tên riêng．Nhung vi họ Nguyễn Phúc nấm quyền cai trị nước trong một thời gian dài nên cách thức dặt tên dần dần có khuôn phép và dặc biệt so vól các họ khác．

Ngày truớc khi Hán hp̣c cỏn thịnh hành và việc lập phả trong họ do chính quyền dàm
 Ngày nay con cháu càng ngày càng đông，vốn Hán học lại thiếu vì vậy việc đặt tên cho con cháu cón nhữg lầm lẫn đáng tiếc，khiến việc lập phả cho các chi trong hộ trở nên khó khǎn．Mục đích bài này là trinh bày mộ̣t cách khái quât cách dật tên trong hộ Nguyễn Phúc，và diểu chỉnh một số sai lềm dă xảy ra，giứp cho việc lập phà sau này dực phhần dễ dàng．

## 1．THỚ KỲ XUNG VIJONG ớ PHUOONG MAM

Trong thời kỳ này các tiên tổ họ Nguyễn Phúc vẫn cỏn thần phục vua Lê，tuy nám quyền lưc ở phương Nam nhưng vẫn tư nhận là bề tôi nhà Lê．Về cách đặt tền người trong họ ở giai dog̣n này chả̉ng có gì dặc biệt，tền của các Chưa dều dực dặt wới những chữ thuộc bộ Thủy水（ $\bar{j}$ ）còn tên các Hoàng tử，Hoàng tôn thì tùy tiện．

Đến dời dữ Thế Tông xưag vuoong，việc dăt tên cô phần thay dổi，các hoàng tư dều dực c đặt tên vỡi nhừng chừ thuộc ḅ̣̂ Nhật 日，riêng người kế vị ngoài tên trên cồn chọn thêm một tên lè chữ thuộc bộ Thưy sau khi lên ngoi．Vi thế ta thấy các tên Churong 暲（Hoàng Trương
 Riêng dức Duệ Tông khi còn hoàng tử có tén Hân 昕 thuộc bộ Nhật，aau khi kế nghiệp chọn


Khi đức Thế Tổ thống nhất đất nư̛̛̛，dựg nên triểu dại nhà Nguyễn，việc dặt tẻ̉n cho


 Miên，Dưc 晥（Ninh Thuện Quẹ̆n Vưỡg）Lả chir thuộc bộ Nhật．．．

Tên các Hoàng nữ，Công chúa từ đự Thái Tồ cho đến Thế Tổ đểu được dạ̣t tên kép lấy
 phần lớn cũng chọn những chữ thuộc bộ $\mathrm{Ngoc} \underset{\text { 玉 }}{ }$ dể dật．

## II．THỜ KỲ TỪ BÚC THÁNH TỔ TRỞ VỂ SAU

Khi Thánh Tổ lên kế nghiệp，việc trong và ngoài nước đã ổn định nên ngài chú trọng nhiều đến dòng họ，cho lập Tôn nhân phủ để coi sốc các người trong họ，lập Ngọc Phả để ghi tên những người thân thuộc．Giống như các triều dại trứ̛c và mô phòng theo Trourg Hoa，dùng từ Tông Thất để ĝ̣̣ chung nhựng người cùng họ với nhà vua．Ngoài ra ngài còn phấn biệt thân so bầng cách phân chia thành Đế hệ và Phiên hệ－Tiến hệ và Chính hê．
－Tiền hệ hay gọi tát Hệ dùng để chị con cháu của các Đế tư đức Thái Tổ cho đến dức Duệ Tông，gồm 9 dời（tức con cháu thuộc chính Chúa xung vuong ờ phưong Nam）．
－Chinh hệ là con cháu của dức Thế Tồ（Gia Long）trở vể sau．
－Trong chính hệ phân làm hai ：
＊Đế hệ chi con cháu của đức Thánh Tổ（Minh Mệnh）
＊Phiên hệ（phiên là hàng rào）ý nái làm phên rào cho Hoàng gia，dể chỉ con cháu của anh em dứ Thánh Tố．

Trong phép dặt tên do Thánh Tổ ban ra chỉ chú trọng đến Đế hệ và phần con cháu của anh em Thánh Tố thuộc Phiên hệ．Tên dự̛̣ đặt là tên kép có chữ đấu xác dịnh Thế（đời）căn cứ vào ngư chế Đế hệ thi và Phiền hệ thi．Đó là những bài thơ mã̛i bài gồm 20 chữ có ỹ nghỉa tớt dẹp dành cho con cháu của Thánh Tổ và anh em của Thánh Tö̉．

1／Céch dặt tên trong Để hệ
Đế hệ thi

| Miên Hồng Ung Biư Vînh | 世資保綿 |
| :---: | :---: |
| Báa Quí tịinh Long Thuòng | 瑞能量洪 |
| Hiền Näng Kham Ké Thuăt |  |
| Thé Thuy Quố Gia Xuong | 瞽䋦 |
|  | 昌逑長永 |

Như trên đã nói，tên $⿴ 囗 十$ là tân kép có chữ đầu định Thế（dời）căn cứ vào bài tho trên，khở đẩu từ con của Thánh Tổ（dời thứ 13 kể từ đức Triệu Tồ）．Con của Thánh Tở có tên khởi đầu bằng chự Miên，cháu nội của Thánh Tổ có tên khởi đầu bằng chử Hồng，v．v．．．．Như ta thấy các hoèng tử con của Thánh Tở là Miên Tông（Hiến Tờ），Miên Địinh（Thọ Xuân Vuoong），Miên Trinh （Tuy Lý Vuong）．．．con của Ninh Thuận Quận Vưong Miên Nghi là Hồng Kỷ，Hồng Duy．．．

Chữ thứ hai trong tên kép sẽ đực dặt theo luật sau ：

## 1．1．Hoàng tur

 （dự̛̣ khắc trong kim ách）：Miên（Miên），Hồng（Nhân），Ung（Thị），Bưu（Son），Vinh（Ngọc），Bảo
（Phụ），qui（Nhân），Định（Ngôn），Long（Thủ），Traừng（Hòa），Hiền（Bôi），Nãng（Lưc），Kham（Thủ）， Kế（Ngôn），Thuật（Tâm），Thế（Ngocc），Thưy（Thạch），Quốc（Đqi），Gia（Hoba），Xurong（Tiểu）

$$
\begin{aligned}
& \text { 保 (系部) 責 (倍) 定 (言部) 際付部) 長 (禾部) }
\end{aligned}
$$

 chừ thuộc bộ Miên $\rightarrow$ dể dặt nhur：Thầm 審（Tùng Thiện Vưong），Hoành 宏（Vinh Từng Quận Vurong），Khoan 䆓（Ląc Biên Quận Công）．．．

Con của dự Hiến Tổ Miền Tông（oó tên kép trhởi dầu là chữ Hồng i洪，chữ sau chọn trong những chữ thuộc bộ Nhan 1 dể dặt như Nhâm 任（dức Dưe Tông），Y 栜（Thưy Thái vroong），Cai 侅（Kiên Thái Vưong），Dật 佚（Văn Lãng Quận Vurong）．．．

Rồi cứ turong tư như vậy mà dặt cho các dời kễ tiếp．
1．2．Khi Hoàng tử đực chọn để kế nghiệp，thì ngoài tên kép dựç dặt trong lûc còn làm hoàng tứ，sau ngày dăng quang thành vị vua mới，ngài nê chọn một tên don；dó là mật trong 20 chữ thuộc bộ Nhật 日 chép sẵn trong kim sảch，phải theo thứ tư roà chọn lấy．Hai mươi chữ thuộc bộ Nhật nảy lả ：

| Tuyên，Thit，Thang Hao，Minh | 晊㗉缹䁢 |
| :---: | :---: |
| Biên，Criêu，Hoínes Thấn，Điên | 晢哣炤時 |
| Tri，Huyen，Gián，Huyen，Lich | 暖唻晃界 |
| Chát，Chiét，Yếm，Hy，Duyēn | 識晅晙景 |
|  | 昭傮晪明 |

 có tên là Thi 時 vua Hiệp Hòa có tên là Thăng 䍙，vua Kiến Phúc có tên là Hạo 界．Thành thử làm một vị vus con thể có rất nhiều tén làm số hưy tư cìng gia tăng．Hãy lá́y ví đụ trường hẹp của vua Đồng Khánh，lưc còn công từ có tên Ung Thị 鼔 ；chữ Thị đự̛̣c đăt trong bộ Đạ̀u 豆 mà ngY chế ban cho phòng Kiên Thái，khi dự̛̣ vua TY Đric chọn làm con nuôi trở
 dinh kèm với chữ Ưng trong Đế hệ thi），sau khi lên ngôi vua，thuộc vào vị vua thứ 6 nên chọn chữ thứ 6 trong 20 chữ thuộc bộ Nhật gni trong kim aách，vi thế lại có tên Biện 界．Trường hc̣p của vua Kiến Phúc cû̀ng giống vậy．Vua Hàm Nghi thì khôņ phâi là Hoàng T̛̛ nên thông có nhiều tên như vua Đồng Khánh．

Ngoài ra khi mát các vi vua cỏn chọn te̊n thuy băng 9 chư ghi trén cưu dỉnh là Cao，Nhån， Chuorg，Anh，Nghụ，Thuân，Tuyẽa，Da，Huyền．Vua Gia Long of thưy là．．．Cao Hoàng Đế，－ua Minh Mệuh có thụy là．．．．Nhên Hoàng Đễ．．．，Riêng các vua Hiệp Hòa，Dục Đức，Hàm Nghi，Thành Thaii，Duy Tấn bị phér trượ khi mát nên không có Thuy．

## 1．3．Con chau cuia cric Hoding tí

Tên con chạu của các hoèng từ cūng là tên kép，chử dầu của tến kép cản cứ ván Để hẹ̉ thi dé̉ dịnh Thá，chư aau thì theo bộ chữ Hán mà ngư chế ờ thời Hién Tồ ban cho mối hoàng tur dé dat tên cho con cháu eau này．Ví du ：Phòng Tho Xuân duroc ban bè Thủy 水 Phòng Phú Binh dưpe ban bộ Mộc - ，Phòng Vinh Tường bộ Mịch 系，Phờng Thưy Thai


Đ̧̧̆t tén thoo cách này khi nhìn tên ta biết thuộe bộ chư Hán nào và suy ra Phòng của

 Phòng Tḥ̣ Xuân．Hốne Quế 洪 桂，Hồng Trach 洪 罩，Hồng Vinh 洪荧，các chử Quế Trąch，Vinh thuọc bộ Mộc nện biết thuộc phòng Phú Binh．Thọ Xuânn vurong là anh của Phú Binh Qự̣̂n Vưong nén cic ông flồng Tuấn，Hông Trièm ó vai anh các ong Hồng Quễ，Hổng Trạch．Hồng Vinh，còn ông Uang Hào gọi các ông Hổng Quế，Hổng Trạch，Hông Vinh bầng chú．

Đó lì tên còn họ Nguyễn Phúc thì ngày truớc không dươc sử dung dể đât trượ tênn，mà
 Phơng．Truơng bơp này ta sê trinh bày rồ ơ phẩn tên các Tôn nữ．

## 1．4．Hoàng nù，Công chuia vì Thn nut

Từ thòi Thánh Tổ tứ vê sau dịnh rỏ con gaii của vua gọi là Hoàng nữ，khi durpe stúc phong thi trờ thanh Công chús có tên hiệu riêng．Ví du Hoèng nữ Luong Đưc dưoc phong Công chúa có hiệu An Thữ̛̉g，Hoàng nử Quang Tinh dưoç phong Công chúa có hiệu là Huong Lan．．．Ngoodi ra còn bát chuớc theo dời Hán và Eriòng tại Trung Hoa，thời ky còn vua cha thi gpi là Cong chún，ở vào giai doan chị em với vua thì gọi là Trương Cônç chús，còn nếu còn sống ờ thời kỳ vua goi bèng cô thi xumg là Thái Truóng Cong chúg．

Tēn của Hoàng nư，Tôn nữ thương tên kép wà dượ tùy tiẹn không theo qui luât nào cà．
Muồ rư vị tri của các Tôn nữ này phải biết tên cùa anh em trai họ dể dưa vào đáy

 เบ่ล вố chữ đó ：


- Tonn 势家 ：nghĩa là cháu nộ
- Từ 子 ：là con，chì con trai
-Nu 女 ：là gáa－cong gai
- Tang tôn 洎 僠 ：Là châu goi bĭ̀ng tố
- Huyên tôn 出 訝 ：là cháu gọi bằng sơ

Như vậy Công tử là con trai của Hoàng tử, Công nư̛ là con gái của Hoàng tử, Công tôn là cháu gọi Hoàng tử bằng ông nội, Công tôn nữ là cháu gái gọi Hoàng tử bằng ông nội, Công huyền tôn là cháu goi Hoàng tứ bằng so, Công huyền tôn nữ là cháu gái gọi Hoàng tử bằng sơ...

Ở vi dụ sau đāy ta sẽ thấy rô từ con đến các cháu của hoàng tử.


Như vậy ta thấy cùng là Công tôn, Công tôn nữ, Công Tà̀ng tôn, Công tả̉ng tôn nư... thìy thec dö̀i hay nói rõ hoon là khác hệ sẽ có thứ bậc sai biệt nhau.

Do đó nếu là con trai của Hoàng tử sẽ gopi là Công tữ... con gái của Hoàng tử gpi là Công nữ, cháu nội của Hoàng tử là Công tôn, Công tôn nữ...

Ví dụ : Công thàng tôn Bửu Trạch, Công huyền tôn nữ Xuân Vinh... Về sau Công huyền tôn nữ hở dài nên bỏ chữ Công mả còn Huyền tôn nữ. Người ta còn gọi tiếp squ Huyền tôn nữ là Lai tôn nự (Lai : 様 đến nữa, con của Huyền tôn là Lai tôn), uhung dể dơn giản các đời kể tiếp chỉ gọi là Tôn nữ với ý nghìa là cháu gái.

2/ Cách đị̣t tên trong Phiên hệ - Tiên hệ

### 2.1. Phiên hệ

Anh exn của đức Thánh Tổ gồm 12 người, Hoàng tam tử mất sớm, Thuận An Công mất trước khi ngư chế Phiẹ̀n hệ thi, nên chỉ có 10 bài Phiên hệ thi ban cho 10 Phòng lập thành Hệ nhắt chính, Về sau Quuảng Uy Công vô tư nhurg dựç quá kế nến vẫn kể dủ 10 phòng. Giống như Để hệ thi, những bài Phiên hệ thi giúp cho xác dịnh thứ tư của dời.

Con cháu anh em của Thánh Tồ cũng dự̛̣ dạt tên kép, chữ dầu theo thứ tư sề chpon trong Phiên hệ thi của Phòng turong ưng. Kể từ dò̀i thử 13 trở di, tức từ dời con của các Hoàng tử
 hè̀ thi,

Về chữ thứ hai trong tên kép thì lại chọn các chử trong nhữg bộ chừ Hán gồm bộ Thổ, bộ Kim, bồ Thưy, bộ Mộc, bộ Hỏa, lại dùng theo luật tưong sinh của ngū hành mà đặt tên khởi đầu bằng những chữ thuộc bộ Thồ.

Theo luăt turong sinh thi Thổ sinh Kim，Kim ginh Thùy，Tinủy sinh Mộc，Mộc sinh Hỏa， Hỏa sinh Thở và cứ trờ lại mãi．Như vậy cha dặt tên bộ Thổ，con sê dật tên bộ Kim，cháu dặt tên ờ bọ̀ Thưy．．．


Ví dư ở Fnỏng Anh Duệ Hoàng．Thái Trư，con của Thái Tư có tên lè Mỹ Đường 美 堂（Mŷ 美 là chữ khởi dầu Phiên hệ thi thuộc phông Anh Duệ，Elương堂 là chữ thự̂c bộ Thô）．Con của Mỹ Đrờng（tức là cháu của Thái tử）có tên Lệ Chung 勧 鎌（Lệ là chữ thứ hai trong Phién hệ thi và Chung là chữ thuộc bộ Kirn）．．．
Ơ phòng Diên Khánh Vuong，con của Virong có tên Diên Vưe 延 域（Diên là chữ khời dầu Phiên hệ thi ở Phòng Diên Khânh，Vục là chự thuộc bộ Thồ），cháu của Vươgg có tên Hội Kỳ 窙 鎮（Hội là chữ thứ hai trong Phiên hệ thi，Kỳ là chữ thuộc bộ Kim）．

## 2．2．Tiên hè

Eê̂́n dời Thánh Tổ con cháu trong các phòng ở Tiền hệ dã qué dông，Tôn Nhân Phủ cho lập Hoàng Trièu u Tông Phả dế ghi chép phân Phòng，phân Chicho rô rệt．Giông như các dời trước tên thương chí là tên don（một chữ）và tchông có quy luật bó buộc nào．

2．3．Cäc Tồng Nũ
Tền của phái nừ trong Phiên hệ và Tiền hệ cũng tùy tiện mà dặt，khi tên kép khi tền dơn．
Ở các Phiên hệ và Tiền hệ nam cũng như nữ khōng dùng họ Nguyễn Phúc dé̉ dạ́t trưức tên như trước kia，con trai sẽ dưng Tông Thất，con gái sẽ dùng Tông Nữ dể dặt trước tên．Tông宗 lả dòng họ，thất 室 là nhà，Tông thất là chữ kép dùng dể chi những người trong dòng họ thà vua，và Tông nữ dể chì con gái trong dòng họ thà vua．

Về sau đẹ́n khi dức Hiển Tổ kễ nghiệp，chữ Tông 宗 phạn trọng húy（vì tên của Hiến Tổ là Miên Tông）nên thay vi viết Tông Thảt 完室 lại dổi thành Tôn Thát 渞 室 với Tôn 尊 ©ónghla dáng kính．Tông Nư 宗女 đồi thành Tōn Nũ 尊女

Cần chú ý Tôn Nữ ở Đệ́ hệ tuy cùng ám nhưng khác nghia，vì Tôn 孫．trong Tôn Nữ ở Dế hệ có nghJa là cháu．

## PHIÊN HẸ THI <br> （Chép theo Thiên Gia Sách Tư Biên）



## Phòng Bitnin Vión

Tinh Hoài Chierm Viễ Ai Cåh Ngut̂̉ng Hậu Thanh Kha Nghism Cách Do Trung Bet Lien Trung Tạp Cát Ea

高養敒良
宿怡行建
彩相平貄前
為式義寀
祥好方安湆
和
術。

## Phong Kバゥ Án

Luong Kî́n（Cã̉n）Ninh（An）
Hồa Thuặ t
Du Hành Suát Nigtila Phuorng Dư̄ng Di Tureng Thức Hảo


栄肃誠信
顕㳟存莫
承利思
卿友妥惟
名誼过正正
桌

Phơng Glộn Bàn
Tin Biẹn Tur Duy Chinh
Thành Tốn طợi Thớa（Kiên）Trinh
Túc Cung Thừ Hūu Mgric Vinh Hiên Tạap Mhanh Danh

偉令聚美
望儀輝瓷
表咸登英
坤共佩疆
光順香壯

## Phòng Anh Dué

My Duẹ Anh Cluing Tring Lîn Huy Fhát Bội Huoong Lộnh Nghi Hàm Tốn Thuạ̄n Vi Vong Biéu Khōn Quang

衍後重廷
詹要无宿會
適成逢潄
方秀雔享
微妙泉应合
朗
宜

## Phòng Dièr Khánh

Dìn Hộl Phong Hanh Happ Trọng（Nguyên）Phùng Tuấn （Thél）Lång Nagri
Hậu Lưu Thảnh Tú Dị̣̂u Diển Khénh Thich Phuoung Huy

## 眷愷雅欽 <br> 䁇悌正從 <br> 共腾始埌亱 <br> 緝勤弘䊩 <br> 熙樊規致 <br> 範

## Phoing An Khính

Khem Tong（Hoea）Xumg Yं Phạm Nhā Chinh Thưy Hoảng Gui Khải Oä́ Bẳng Cần Dụ Ouyb̄n Ninh Cọng Tệp Hy．

受慣蹦常
益修粹吉
想弥莊社亩
新進盛遵
功德恭家
語

## Phòng Thường Tin

Thường Cát（Hộ）Twân Gia Huấn Lâm Túy Trang Thạnh Cung Thận Tu Di Tiốn Eức Thụ ích Mậu Tân Cōng

敦县金葍
草學王符
克期卓徽
自 加 標 号
持志奇度

## Phöng Ouàng Uy

Phưng Phù Trung Khái Quảng Kim Ngoce Tréc Tiêu Kì．
Elển Hoc Kỳ Gia Chi
Eồ Di Khấc Tụ Tot

## GHI CHU ：

－Chürghi trong vòng don là chūr nguyên cưa Phiên Hé thi vế sau phem húy nên dấi lal！
－Séch Thiên Gia 日ửu Séch Tr biền này chép vào curói đời Eống Khánh ktii vua Thènh Thái mời kế nghiẹ̀p，vâ sau Phòng Anh Duệ Hờng Thái Tử vil kuên ctrứ Anh dới thánh Tĕng Duệ Hoèng Thải Tử，và cơu đấu çía Phiện hẹ̣ thi đởi thành ： My Duệ Täng Cương Tring

萬百数悪
萻支文采
效均譪楊
医皆荷䊮璦
衰博陽錦
翼埋宿

Phòng Từ Son
Tư Thể Dưong Quỳnh Cátm
Phu Văn Åi Diệu Dưưng（Hóng） Béch Chi Quân（Giai）Phụ Dục Vạn Diập Hiộu Khuöng Tưong，

## MỘT SỐ HÚY DANH CẦN BIẾT TRONG HỌ NGUYỄN PHÚC

Iúy có nghìa lâ dấu di, là tránh. Húy tư là những chữ cần dấu, cần tránh, Húy danh tức tện húy là tên cần dấu cần tránh. Nhựng tên của nhữgg người có dịa vị tôn quí, tền của bậc bể trện vì lễ độ cẩn tránh dựng nói dến, và dô là nguồn gộc dẫn đến có nhửng húy danh. Húy danh cọ từ thời Xuān Thu bên Trung Hoa, nhựng tên của các vị vua chús, các vị thần, onhựgg bậc hiền tài đều dược tránh khi nới dến, rồi dạ̉n dến những sác dụ ngăn cấm dân chúng dùng nhựng húy tự, và ảnh hưởng dến ngôn ngữ trong xã hội tạo ra thảnh thói tục.

Nước ta chịu ảnh hưởng vãn hóa Trung Hoa nên vấn dề húy ky cũng giống. Chinh vì húy danh mà người ta dặt fa tên tự, tên hiệu dể dùng cho tiện. Yà từ dồi này dến dời khác, khấc sâu vào ngôn ng̛̛̛̃ dân tộc, việc tránh dùng tên hưy trở thành thói tục lễ dộ làm dẹp cho ngôn ngū. Thời trươ trong nươe ta khi giao tiếp nhau người ta rát tránh khi nói dến tên của ngườ dồi diện hợ̆c tện những người thânn thuộc của họ, lề lô̂i ãn nói lễ dộ này vẫn còn ành hương mạnh mè dến bây giòo. Ngườ ta cố gáng dùng chực tước hoặc bằng cẩp dể gọi nhu ông Hương, ông Cừu, anh Tứ... dể goi người có tước Hồng Lô Ty Khanh, người có hàm cửu phẳm, người dậu tư tài... còn nhüng nguời bình dân thì g̣i nhau bằng anh hai, anh ba, chị sáu...
$V_{1}$ nhu treên nên việc kiêng ky tên các vưa chúa, các hậu phi, các quan lớn, các thánh thần là một diều rất tự nhiên trong kã hội ngày trứ̛c. Họ Nguyễn Phúc qua một thời gian dài náam quyền, có nhiều tiên tổ làm vrougg làm vua, tên của ho durong nhiên phài kiêng kx, không những nhữgg nguời trong họ tộc kiêng ky mà cà dân trong nước, nện gọi chung là Quốc húy. Bải này
 chúng làm thay dồi từ ngữ dùng trong xã hội, dể cho con cháu sau này biết rõ.

Trong thời keỳ từ Thái Tỗ dụng nước mở vơong nghiệp ở phuơng Nam cho đến dức Duệ Tông, tuy nắm quyền cai trị nhưg vẩn thần phục ahả Lẻ, vấn dề kiêng tránh các tên húy căng không dự̛̣c xem trọng. Đến khi Thế Tồ thống nhất dất nước mới bắt đầu có sác dụ nôi về tên húy, năm Quí hợi (1803) bộ Lê đã gởi các húy danh cho trong Kinh và các tinh ờ ngoài dể nhưng tền dất, tên người giống thể thì đổi di, khi viết gặp chữ dó thì dùng chữ dổng nghĩa dể thay thế. Việc ban hành Quoóc húy có mục dích dayy bào thièn hạ nêu rồ nghîa tôn kinh ngừìi dáng tồn, xem trọng thể thống của triều dình. Tiếp theo nhưng năm dưới triều Minh Mệnh, Thiệu Trị, Tự Đức... đều có những aăc dụ nói về quổc húy.

Mỗi khi có vua mới oẻ có một số quỗc húy mới, từ hứy càng ngày càng nhiéu. Lụ̣̂t ky húy thuờng chia lèm hai cách, cách dọc và cách viét. Ngày trước không có chữ quốc ng̛̛̀̀ nên không thể nào dạy cho người khác phải dọc chữ hưy này ra âm khác nhu thḗ nào nên mạnh ai nấy
dịc trại thành có thề sinh ra nhiều âm với cùng một chữ. Về cách viết thì có quy dịnh rõ ràng. Trược tiên muốn nêu nhưng chữ húy cần tránk cho mọi người biết, ngườ ta không thể viết thà̀ng chữ ấy ra vì như thế sē phạm hưy mà thuờng viét chữ dó thành bên trái là chữ..., bên phải là chữ... hoặc trễn là chữ..., dưứi là chữ, ngoài là chữ... trong lả chữ, dọc nhur thế durong nhiên sē hiểu là chữ gi. Khi viết văn găp ohững chữ nèy hoăc người ta dùng ohững chữ đồng nghĩa dể thay, hoặc viết bót nét chữ ấy di tùy theo chừ trọng húy hay khinh húy.

Mỗi vị vua thường có 5 loại tên :

- Niên hiệu : dùng dể xác dịnh dời vua mới
- Danh tự: tên dùng trước khi lên ngôi
- Ngư danh và công danh : tên chọn sau khi lên ngói
- Miếu hiệu và cong danh : tên chọn dể thờ sau khi mất.

Ví dư dức Thế Tổ có niên hiệu Gia Long, danh tư là Anh và Chủng, ngu danh là Noãn, miếu hiệu là Thế Tồ, tôn thụy là : Khai Thiên Hoà̀ng Đ̣̣o Lập Ky̆ Thùy Thống Thần Văn Thánh Vú Tuấn Đhưc Long Công Chí Nhán Đại Hiếu Cao Hoìng Đế.

Thặt ra chỉ có danh tư và ngư danh mới buộc phài kiêng mà thôi.
Đế dọc cho dúng nhưng Quốc Húy dời Nguyễn ta phải căn cứ vào Tư Điển dùng vào thời ấy là cuốn Khang Hy Tự Điển. Ngay một từ cūng có nhiểu âm khác nhau như âm chinh, âm dịa phuong... Cùng một chừ Hán nhưng mỗi vùng ở Trung Hoa có cách phát âm khác nhau kết quã có shưng giọng khác nhau như giọng Quảng Đông, giọng Triều Châu, gịng Phúc Kiến, giong Bắc Kinh... và nguời nước ta khi dọc cinữ dó thi thành âm Hán Việt. Tuy nhiên trong tự diền oó một lề lô̂î ghi nhất dịnh mà bát cứ vìng nào căn cứ vào dó mà phát âm thi thành gịng của vìng minh, nên tiếng Hán Việt có thể cân cứ vào dó mà dọc. Lô̂i ghi cách phát âm này gọi là Phiên Thiết (phiên là lật lại, thiết lè cát tức cất ra và lật lại), dó là lô̂i gần nhu nói lái trong tiềng của ta nhurng có qui củ hon nhiè̀u. Muốn phát âm một chữ Hán người ta phải dùng hai chữ Hán thông thường (dã biết nô cách dọc), khi muốn dọc âmn chữ dưpe phiên thiết phải cắt hai chữ Hán ấy ra rồi ráp lại. Hai chữ dùng dể phiên thiệt mà chữ dầu dùng làm âm khở dầu, còn chự̂ sau dể chỉ vần Ví dụ dể phát âm chữ 䩰 nguời ta ghi Tha Tiền thiết. Chữ Tha lấy âm khời dầu là Th, chữ Tiền lấy vận iền ghép hai vần này ta có $T h+$ iền $=$ Thiền, giống như ta nói lái Tha tiền là Thiển Ta... Tuy nhiên còn phải căn cứ vào bư Thinh (thương hay hạ) cùng với loại thinh Binh, Thưựg, Khứ, Nhạp nữa. Ngoài ra trong tư diển còn ghi "cùng âm với chữ" hoặ " "dọc nhur chừ"...

Sau dây là báng kề ngư danh, danh tự cùng một số húy tư khác :



# CÁC NGÀY LỄ KỴ, ĐẢN, NGŨ HUỞNG, VẠN THỌ, THÁNH THO, KHÔN THÀNH <br> (Buợc tổ chức trong cung trước dây) 

## Tháng Glễng :

- Mồng 2 : Đản củ̉ Giản Tông Nghị Hoàng Đẽ̉
- Mồng 4 : Đản cứa Cung Tông Huệ Hoàng Đế
- Mồng 10 : Ky Anh Tông Hiếu Nghta Hoàng Đế
- Ngày 12 : Đản của Cảnh Tóng Thuần Hoàng Đế
- Ngày 15 : Đán của Thế Tổ Cao Hoàng Đế
- Ngày 23 : Ky Triệu Tổ Tịnh Hoàng Hậu

Tháng Mai :

- Mồng 3 : Ky Thừa Thiên Cao Hoàng Hậu
- Ngåy 12 : Ky Hiếu Minh Hoàng Hậu
- Ngày 22 : Vạn Tho Khánh Tiết
$\rightarrow$ Ngày 26 : Ky Thần Tông Hiếu Chiêu Hoàng Đế


## Tháng Ba :

- Ngày 19 : Ky Thái Tông Hiếu Triết Hoàng Đế
- Ngày 21 : Ky Hiếu Triết Hoàng Hậu
- Ngày 22 : Ky Hiếu Nghĩa Hoàng Hậu

Tháng Tu :

- Mồng 1 : Hạ hương
- Mồng 5 : Ky Nghi Thiên Chưong Hoàng Hậu
- Ngày 20 : Ky Hiển Tông Hiếu Ninh Hoàng Đế
- Ngảy 27 : Ky Hiển Tông Hiểu Minh Hoàng Đé
- Ngày 23 : Đán của Thánh Tổ Nhân Hoầg Đé́

Tháng Näm :

- Mồng 2 : Hưng Quốc Khánh Niệm
- Mổng 9 : Thiên Thu Đại Khánh Tiết
- Ngày 11 : Đản của Hiến Tổ Chrong Hoàng Đế
- Ngày 16 : Ky Gia Du Hoàng Hậu
- Ngày 17 : Ky Hiếu Chiêu Hoàng Hạuu
- Ngày 19 : Đàn của Nghi Thiên Chuoong Hoàng Hệu
- Ngày 20 : Ky Triệu Tổ Tinh Hoàng Đé

Ky Thé Töng Hiếu VỮ Hoàng Đế

- Ngảy 23 : Ky Tá Thiên Nhân Hoàng Hậu


## Tháng Séu:

- Mồng 3 : Ky Thái Tổ Gia Du Hoàng Đế
- Mồng 10 : KY Giàn Tông Nghị Hoàng Đế
- Ngày 16 : Ky Dưc Tóng Anh Hoàng Đế


## Thang Bảy :

- Mồng 1 : Thu hượ
- Ngày 16 : Ky Hiếu Ninh Hoàng Hạu
- Ngay 27 : Tiết Khôn Thánh


## Tháng Tám:

- Mồng 2 : Ky Hựu Thiên Thuả̉n Hoàng Hậu
- Ngày 25 : Đản của Dục Tōng Anh Hoàng Đé́


## Thàng Chin :

- Mồng 6 : Ky Cung Tông Huệ Hoaing Đê"
- Mồng 10 : Ky Hung Tổ Hiếu Khang Hoàng Đế
- Ngày 14 : Ky Hiếu Khang Hoàng Háu
- Ngày 18 : Ky Duẹ Tông Hiếu Định Hoàng Để Ky Thuận Thiên Cao Hoàng Hệu
- Ngày 20 : Ky Hoû̀ng Tên Tuyẻn Hoàng Để
- Ngày 27 : Kq Hiễn Tồ Chuong Hoàng Đế

Thàng Mười :

- Mồng 1 : Đông hưỏng
- Mốzg 6 : Ky Hièu Vu Hoàng Hậu
- Mổng 10 : Ky Hy Tông Hiếu Van Hoàng Đé
- Ngay 14 : Ky Phụ Thiên Thuàn Hoàng Hậu

- Mồng 1 : Đản của Phụ Thiên Thuần Hoàng Hị̂u
- Mồng 5 : Đản cưa Tá Thiên Cao Hoàng Hậu
- Mống 9 : Ky Hiếu Vân Hoàng Hạu
- Ngày 12 : Ky Từ Minh Huẹ Hoàng Hạ́u
- Ngày 21 : Ky Hiếu Triết Hoâng Hậu
- Ngay 27 : Đàn của Thuṣ̂n Thiêd Cao Hoàng Hậu

Thíng Murut hai :

- Ngày 19 : Ky Thé Tờ Cao Hoàng Đế
- Ngày 22 : Hyp huơng ${ }^{(1)}$ Lại các miếu
- Ngày 25 : Đìn của Thừa Thién Cao Hoàng Hạ́u
- Ngảy 27 : Ky Cánh Tông Thuấn Hoàng Để
- Ngày 28 : Ky Thánh Tổ Nhân Hos̀ng Đế

[^57]Bản đồ 6: LÃNG TẨM Uț̣ THÁNH TAI HUẾ


## NGUYỄN PHÚC TỘC THẾ PHẢ NIĖN bIỂU

- Năm Giáp thân (924) : - Định Quồc Công Nguyễ Bạ́c ra dời.
- Nảm Giáp dần (954) : - Định Quợc Cồng Nguyên Bạ́c cùng Đinh Bọ Linh theo phơ sứ quán Trần Lám.
- Nănı Mậu Thin (968) : - Nhờ công lỡ giúp Đinh Bộ Linh lên ngôi vua, Định Quốc Công dực xếp bậc đẩu trong các công thẩn
- Năm Kỷ mão (979) : - Định Guốc Công dưpe cư làm phu chính dại thần khi Đinh Toàn lên nô̂in ngôi.
- Lê Hoàn muru tiếm ngôi, Định Quốc Công cẫt binh chờng lại, thát torén rồi bị hai.
- Näm Kỷ dậu (1009) : - Đ ngôi vua mơ dẩu triểu dại nhà Lý.
- Nảm Canh Ngo (1150): - Các tiền tó Nguyên Phung, Nguyễn Quốc, Nguyển Durong và một aố ngươi trong họ bị hại vì muru chống quyền thần EỎ̉ Anh Vù trong dờ Ly.
- Näm Canh thin (1220) : - Tờ Nguyển Nộם xurg Vurong chống lại họ Trần.
- Nảma Đích hợ (1227) : - Tổ Nguyễn Nộn dânh bại quên của Đoàn Thượg, tur xurg là Đai Thăng Vuoug.
- Năm Đính ty (1377) : - Tổ Nguyển Nạp Hòa giữ chức Binh Man Đai tưóng quân, theo vua Trần Duệ Tông di dánh Chiém bị tử trện.
- Nám Mậu thìn (1388) : - Tổ Nguyễn Côñ Luạt chống Hồ Quý ly và bị hại.
- Nạm Mán tuất (1418) : - Tồ Nguyễn Công Duẫn có công giúp vua Lê Lq̣i trong cuộc chiến chống quân Minh duŗe phong Băc vế quân Đại dội trửng.
- Nän Canh thin (1460): - Trinh Quốc Công Nguyễn Đúc Trung cùng các dai thằn phế vua Lê Nghi Dần và lập vua Lê Thánh Tông.
- Năm Mạ́u tí (1468) : - Triệu Tổ Nguyễn Cam ra dòi.
- Năm Kỷ gữu (1529) : - Triệu Tớ khới binh dánh nhà Mąc.
- Nám Ất dạu (1525) : - Thái Tồ Nguyẽ̃ Hoàng ra dời.
- Nám Ất ty (1545) : - Triộu Tổ bị tương nhà Mịc dáu dộc inà mát.

- Narn qui hơi (1563) : - Hy Tôag Hoàng Đ $\mathbb{E}$ Nguyêa Phúc Nguyên ra dời.
- Nám Nham thán (1572) : - Thái Tó dánh bąi quán ohà Mạc tại Thuện Hóa.

- Nâm Canh tí (1600) : - Thải To̊ dả con tin d laí miên Batc dé vdo trán Thuạn H6́a.
- Thái Tó gi Cong Chúa Ngop Tú cho Trịnh Trang.

| - Năm Tân ci̛un (1601) | : - Thái Tổ dựg chùa Thiên Mự̛̉ dồi Hà Khê thu Thu的 Hóa. <br> - Thần Tồng Hoàng Đệ́ Nguyễn Phúc Lan ra dời. |
| :---: | :---: |
| - Năm Tàn huri (1611) | : - Chiến tháng dự̛̣ quân Xiêm, Thái Tồ lâp nên phủ Phú Yên. |
| - Năm Qui sưu (1613) | : - Thái Tổ mất - Hy Tơng Hoàng Đế nô̂i nghiệp mở dẩu cho hop Nguyễ Phúc ó phurory Nam. |
| - Năm Canh thân (1620) | : - Em cùa Hy Tơng Hoàng Đẩ là Phúc Hiệp và Phúc Trạch Lám phán nhung thát bai. <br> - Thái Tông Hoàng Đế ra dòi. |
| - Năm Quí ha̛i (1626) | : - Nhờ ngog̣i giao kheo lêo của dức Hy Tông ngrời Việt dự̛̣ lệp khu dinh diển ớ Bà Rịa. |
| - Năm Canh nigy (1630) | : - |
| - Năm Ät họi (1635) | : - Hy Tông Hoàng Đé mát - Thán Tóng Hoàng Đế Nguyển Phúc Lan kế nghię̣p. |
| - Năm Bính tí (1636) | (Huong Trà, Thừa Thiên). |
| - Näm Giap thann (16 | - Đánh |
| -. Năm Mạu ti (1648) | : - Đánh bai quên Trịnh tấn công Lũy Thầy <br> - Đric Thẩn Tông mất, Thái Tông Hoàng Đế nôî nghiệp. |
| - Năm Ky̆ *ưu (1650) | - Anh Tông Hoàng Đex Nguyễn Phúc |
| - Năm Quí ty (1653) | : - Chiếm đất Chiêm Thành lập 2 phủ Thái Khang và Diên Nính (nay là Ninh Hòa và Dién Khánh). |
| - Nâm Ât mừ (1655) | : - Nguyẽ̉n Hữu Tẩn và Nguyễn Hi̛u Dật dưpe lệnh của dực Thái Tông tấn công chiém miến Bắc Bố Chinh. |
| - Năm Tân sưu (1661) | - Thầ Tôn |
| - Năm Nhám tí (1627) | : - Chám dứt chiến tranh Nam Bắc giưa 2 ho Trịnh và Nguyễn. |
| - Nam Åt mão (1675) | : - Hiển Tông Hoàng Đế Nguyễn Phúc Chu ra dôi. |
| - Năm Kẏ mùi (1679) | : - Đrúc Thái Tông cho tương nhà Minh là Duong Ngan Địch vào chiếm giữ miền Gia Định. |
| - Năm Giáp ti (1684) | : - Thái Tông Tì̛ Mẫn Hoàng Hậu mắt |
| - Năm Đinh mẽo (1687) | : - Tháa Tông Hoàng Đế mết, Anh Tông Hoang Đế Nguyển Phưc Thái kế nghiệp. <br> - Phủ chúa dòi sang làng Phú Xuân |
| - Nám Tân mùi (1691) | : - Anh Tông Hoàng Đế mát, Hiển Tông Hoàng Để Nguyền Phúc Chu lènn kế nghiệp. |
| - Năm Nhåm than (1692) | : - Chiéfm phảnn côn lại dát Chiêm Thành dỡi thành Trán Thuán Thành. |
| - Năm Quí daqu (1693) | : - Đrúc Hiến Tông xung Quóc Chúa. |
| - Namm Binh tí (1696) | : - Auh Tbng Hoàng Hâu mất. |
|  | - Túc Tông Hoàng Đế Nguyễn Phúc Thụ ra dôi. |

－Năm Kỷ sừu（1709）：－Đực Hiển Tông dúc Quốc bửu＂Đại Việt Quốc Chúa Vơh Trấn Chi Bứu＂
－Năm Nhâm thìn（1712）：－Dòi phủ chúa sang làng Bát vọng．
－Nảm Giáp ng̣（1714）：－Thế Tông Hoàng Đéá Nguyễn Phúc Khoát ra dời．
－Nâm Binh thân（1716）；－Hiển Tôag Hoàng Hệu máát．
－Năm Canh tí（1720）：－Túc Tông Hoàng Hâu mát．
－Nảm Ất ty（1725）：－Hiển Tông Hoàng Đér mát，Tưc Tong Hodig Đé Nguyễn Phúc Thu ké nghiệp．
－Năm Quí stru（1733）：－Hung Tở Hoàng Đế Nguyển Phúc Côn ra dời．
－Nảm Binh thìn（1736）：－Thế Tông Hoàng Hậu mát．
－Năm Mậu Ngọ（1738）：－－Tưc Tông Hoàng Đế mất，Thé Tông Hoàng Đẽ＇ Nguyển Phúc Khoát kế nghiệp
－Nâm Giáp tuắt（1754）：－Đức Hiéui Định Nguy̧ễ Fhưc Thuẩn ra dời．
－Năm Đinh gửu（1757）：－Hoàn thảnh cuộc Nam tiến，các vùng Tẳm phong long， Tầm Đờn，Xuy Lap，Trà Vinh dều thuậc vào nướ ta．
－Năm Nhêm ng̣（1762）：－Thể Tổ Cao Hoàng Đế Ngugẻn Phúc Anh ra dò̀i．
－Nảm Ất dậu（1765）：－Đ̛̛̣c Thế Tỏng mất，Hiếu Định Hờng Đế Nguyễn Phúc Thuần kế nghiệp．
－Hung Tổ Hiếu Khang Hoàng Đé bị Truong Phúc Loan hąi．
－Năm Quí tị（1773）：－Tây amn nổi lên chiếm Qui Nhon．
－Năm Giáp ngo（1771）：－Quân Trịnh đánh Thuận H6a，Hiểu Định Hoàng ĐÉ lánh vào Nata cùng với dức Thể Tờ．
－Năm Bínn thân（1776）：－Hoàng tôn Nguyễn Phúc Durong nô̂î nghiệp xung lì Tên Chinh Vưong，Hiếu Định Hoàng Đếlàm Thái Thựng Hoàng．
－Năm Đinh dậu（1777）：－Thái Thươg Hoàng và Tân Chính Vurong bị quân Tây Son hai．
－Thể tổ dự̛̣ tôn làm Đại nguyên sứy Nhiếp chinh quốc．
－Nám Canh tí（1780）：－Thế Tổ xurg vrong．
－Năm Tân họi（1791）：－Thánh Tở Nhán Hoàng Đéa Nguyễn Phúc Kiểu ra dời．
－Năm Tân dậu（1801）：－Đtúc Thế Tở chiếm lại Thuận Hóa sau nhiểu nåm chiến đấu gian khở vớ quân Tầ Son．
－Năm Nhêm tuất（1802）：－Đức Thế Tह̂̉ thống nh⿺廴⿱㇒㠯́t dát nược
－Đtưc Thế Tổ xáy dụng Kinh thành tai Phú Xuân
－Đởi niên hiệu là Gia Long．
－Ban ho Nguyễn Hứu cho con cháu dưc Thái Tó ò miển Băc．
－Nám Giáp tí（1804）：－Huệ Tinh Thánh Mău Nguyến Sư（Nguyên Thị Ngq̣c Cầu） mái．
－Thế Tồ dổi quốc hiệu nươc ta la Viẹt Nam．
－Năm Bi̛nh dản（1806）：－Elưc Thế Tớ lên ng6i－Dâng tôn thuy cho Liệt Thánh

- Nảm Đinh mã̃o (1807) : - Hiến Tổ Chuơng Hoảng Đế Nguyễn Phúc Tuyền ra dời.
- Tá Thiền Nhân Hoàng Hậu mất.
- Nabm Ky tị (1809) : - Cho cài téng mộ của Hiểu Định Hoàng Đế cùng vơi các thần oông trước dây táng tại Gia Định, dể dưa về an táng tai Kinh Đô.
Đrưc Thế Tổ cho dưng Thái miếu và Triệu miếu.
- Năm Tân mùi (1811) : - Hiếu Khang Hoàng Hộu mát.
- Nâm Giáp tuất (1814) : - Thị Thư viện dâng lên Hông Triểu Tôn Phổ cho dức Thế Tổ. Đay là phả đổ đáu tiên chép họ Nguyễn Phúc từ Triệu Tồ đén Thế T8̛.
- Xây dưng Triển thân tư
- Xay lăng Thien Thu
- Thưa Thiên Cao Hoàng Hệu mát
- Năm Ất họi (1816) : - Đức Thánt Tể dực lập làm Thái Tư.
- Nâm Kỷ mão (1820) : - Thế Tổ Cao Hoàng Đế mất, Thánh Tổ Nhân Hoàng Đă' kế nghiệp.
- Nâm Canh thin (1820) : - Thánh Tổ cho lập Tông Nhân Phủ trông coi việc trong ḥ tộc.
- Năcan Tân tị (1821) : - Thánh Tổ cho dưng Thể Miếu và Hưng Miếu.
- Khời đấu việc soọn Ngoc Đię̣p.
- Nam Nhâm ngp (1822) : - Khờ dầu việc soạn Ng̣c phá.
 cùng thế thư trong hop tộc. Định tên cho các Hoàng tu cùng vị Vua kế nghiệp trong turong lai.
- Nạn Giáp thân (1824) : - Hoàn thành việc soụn Ngoc Điệp.
- Soạn Tôn Thất phá.
- Năm Ất dệu (1826) : - An Fhong Qupạn Vưong Nguyễn Phức Hồng Bảo ra dời.
- Năm Mộu tí (1828) : - Thánh Tổ cho lập thêm các phủ mơoi tai dát Ai Lao xin nội thuộc nưóc ta.
- Nảm Kỷ eưu (1829) : - Duc Tông Anh Hoàng Đế ra dời.
- Namm Bính thán (1836) : - Đ̛̛́c Thánh Tở cho dúc cưu dinh.
- Nâm Mậu tuất (1838) : - Thánh Tổ dổi quốc hiệu nước ta thành Đại Nam.
- Nản Canh tí (1840) : - ĐricThánh Tổ mát, Hiến Tồ Chưong Hoing Đề kễ nghiệp.
- Nâm Giáp thin (1844) : - Hiến Tổ cho xáy tháp Tư Nhán ơ chùa Linh My.
- Năm Ất ty (1845) : - Ngy ché ban các bọ chữ Hìn cho các Phòng của Hoàng Tut dé dăt tén cho con cháu về sau.
 cula Hoàng tọc là durqe "ngì dại dông dưởg" cho dúc chuong do chua Diêu Đf dé ghi nhớ.
- Nam Đinh mùi (1847) : - Đroc Hien Tổ mât - Duc T8ng Anh Hoàng Đán noi ngoi.
- Van Láng Quafn Vuong ra dori.
- Nam Qui sị̛ (1853) : - Cuņ Töng Huệ Hoang Đế Nguyễn Phúc Ung Chan ra dờ.
- Năm Giáp dẩn (1854) : - An Phong Quận Vuợg Hờng Báo mát trong nguc.
- Năm Mậu ng̣̣ (1858) : - Quân Pháp tấn công Đà Nã̃ng, mở đáu cuộc xâm lấn lānh thố nước ta.
- Nâm Nhâm tuất : - Triều dình Hué́ phải ký hòa ự̛̃ Nhām Tuất vi thua trận tai miền Nam.
- Năm Giáp tí (1864) : - Công tự Hồng Tập (phòng Phú Binh Quận Vuonge) củng một số hoàng thắn, quan lại nồi loạn phán đôi hòa ưóc Nhâm tuất.
- Khờ aư xây Khiêm Làng.
- Nåm Bính dả̉n (1866) : - Biến dộng Chày vôi tại Kinh thành dura dến việc giét hại ca gia dinh An Fhong Quạn Vuong.
- Năm Ky ty (1869) : - Giàn Tàng Hoàng Đế Nguyên Phúc Hąo ra dọi.
- Năm Tán mùi (1871) : - Vua Hàm Nghi Nguyẽ̃ Phúc Minh ra dòi,
- Nám Gıáp tuât (1874) : - Triểu dinh Huễ mất quyến hành tại miền Băc. Phảii ḳ̛́ hòa ượ Giáp tuất.
- Năm Kỹ mão (1879) : - Vua Thàrh Thái Nguyễn Phúc Chiéu ra dơi.
- Năm Qui mùi (1883) : - Dưc Tōng Anh Hoâng Đé mát. Tu quên là vua Duc Đríc bị quyến thần phé.
- Văn Lăng Quận Vurong lên nôi ngôi lấy niên hiệu Hiệp Hòa, sau đo cūng bị phế và bị hại.
- Vua Kiến Phúc len ké nghiệp.
- Năm Giáp thên (1884) : - Triều dinh Huế phải ký hòa uớc nhân sư bảo hổ rụ̀ Pháp.
- Vua Dục Đưc mất.
- Vua Kiến Phưc máíl, vua Hàm Nghi tên kẽ nghiẹp.
- Năm Ắt dậu (1885) : - Pháp chiếm Kinh thành Huế. Vua Hàm Nghi ra Băc, sau đó bị bát và dura di an trí tai Algérie.
- Cành Tông Hoàng Đế Nguyễn Phúc Biẹ̃a lên kén nghiệp.
- Hoàng Tôag Hoàng Đế Nguyèn Phúc Tuán ra dò̀i.
- Nâm Mậu tí (1888) : - Cảnh Tỏng Thuân Hoàng Đế mất, vua Thành Thải kễ́ nghiệp.
- Nám Canh tí (1900) : - Vua Duy Tân Nguyền Phúc Hoàng ra dời
- Näm Tần bư̌u (1901) : - Ngh Thièn Chuorng Hoèng Hậu mất.
- Năm Nhâm dẩn (1902) : - Lậ Thiên Anh Hoàng Hầu mất.
- Năm Bính ngẹ (1906) : - Từ Minh Huệ Hoảng Hạu mất
- Näm Đinh mùi (1907) : - Vua Thành Thái thoái vị - Vua Duy Tân kế nghiệp.
- Nām Quí sưu (1913) : - Vua Bão Đai Nguyễa Phúc Vinh Thuy ra dòi.
- Năm Binh thin (1916) : - Khời sy chö́ng Pháp tại Kinh thành thắt bại, vua Duy Tan bị bát vè dura di an tri.
- Hoăng Tông Tuyên Hoàng Đér kẻ̉ nghiệp.
- Năm Nhâm tuất (1922) : - Hoằng Tông Tuyên Hoang Đế di Pháp.
- Tấn phong vua Bào Đại làm Thái Tử và dưpe dura sang Phép học.
- Năm Giáp ti (1924) : - Tổ chức Tư Tuần Đại Khénh của Hoằng Tông Tuyên Hoàng Đế.
- Năm Ã́t ght (1925) : - Hok̉ng Tông Hoàng Đé mát.
- Năm Ất sửu (1926) : - Vua Bảo Đąi về nươe lên ngôi rồi trợ lại Pháp hope hành.
- Năm Nhâm thân (1932) : - Vua Bảo Đai về nước. Ngài mở cuộc hành hưong bái yết Nguyên miếu, cùng di đển các vùng curong thổ thuộc triều dinh Huế.
- Năm Qui dệu (1933) : - Vua Bèo Đąi cải tổ nội các.
- Năm Ất ḥ̛i (1935) : - Phụ Thiên Thuần Hoàng Hậu mất.
- Nạm Giáp thân (1944) : - Hựu Thiên Thuần Hoàng Hậu mất.
- Năm Ã́t dậu (1945) : - Vua Bảo Đại thoói vị.


## dant sách các phòng hiện nay bã liên hẹ vớ Hộı ĐốNG TR! Sự NGUYỄN PHÚc Tộc

I. Hẹ̀ I

- Phòng 1 (P. Lầng Quận Công)
II. Hệ II
- Phòng 1 (P. Hòa Quận Công $)$
- Phòng 4 (P. Hào Quân Cáng)
- Phòng 10 (P. Nghia Humg Quận Vurong)

HI. Hê III

- Phòng 1 (P. Khánh Quą̣n Công)
- Phòng 10 (P. Vinh Quạan Công)
iv. Hệ V
- Phòng 1 (P. Phúc Quốc Công)
- Phòng 3 (P. Cưong Quạ́n Công)
- Phòng 4 (P. Quốc Uy Cōng)
V. Hệ VII
- Phòng 2 (P. Chương Dinh Nguyẻn Phúc Thề)
- Phòng 5 (P. Ng. Phúc Hài)
- Phòng 8 (P. Luân Quốc Công)
- Phòng 9 (P. Huấn Vũ Hẩu)
- Phòng 11 (P. Nguyễn Phưc Chî́n)
- Phòng 12 (P. Dộn Quốc Công)
- Phòng 18 (P. Quận Công Nguyex Z Phúc Tú)
- Phòng 19 (P. Quận Công Nguyẽ̉n Phưc Truyền)
- Phòng 20 (P. Nguyển Phuc San)
- Phơng 21 (P. Nguyễn Phúc Quần)
- Phòng 33 (P. Churing Co Nguyèn Phúc Triêm)
V. Hệ VIII
- Phòng 2 (P. Nghiễm Quạ̀n Công)
- Phòng 3 (P. Tường Quang Hẩu)
VII. Hệ IX
- Phòng 7 (P. Kinh Quận Công)
- Phòng 10 (P. Cai Co Nguyên Phúc An)
- Phòng 18 (P. Phúc Long Cóng)
- Phòng 17 (P. Quạn Công Nguỷn Phúc Xuân)


## VIII. Hệ I Chỉnh

- Phòng 1 (P. Anh Duệ Hoàng Thái Tư)
- Phòng 5 (P, Kiến An Vurong)
- Phòng 6 (P. Định Viēn Quận Vuong!
- Phòmg 7 (P. Diễn Khánh Vurong)
- Phòng 8 (P. Điện Bàn Công)
- Phong 9 (P. Thiện Hóa Quận Vurong)
- Phòng 11 (P. Thuving Tin Quện Vuong)
- Phòng 12 (P. An Khánh Vurong)
- Phòng 13 (P. Từ Son Công)
IX. Hẹ̀ Il Chính
- Phong 3 (P. Thp Xuin Vuong)
- Phòng 4 (P. Ninh Thuận Quận Vươg)
- Phòng 5 (P. Vinh Tuờng Quẹn Vurong)
- Phòng 6 (P. Phú Binh Quận Vurong)
- Phòng 7 (P. Nghi Hòa Quặn Cōng)
- Phòng 8 (P. Phù Mỳ Quận Công)
- Phòng 9 (P. Hàm Thuận Công)
- Phòng 10 (P. Tùng Thiên Vvoong)
- Phòng 11 (P. Tuy Ly Vươg)
- Phòng 12 (P. Turong An Quạin Vurong)
- Phòng 13 (P. Tuân Quuóc Côrg)
-- Phòng 15 (P. Lạc Hóa Quạn Công)
- Phòng 16 (P. Hà Tharh Quận Cōng)
- Phòng 18 (P. Nghta Quö́c Cong)
- Phòng 26 (P. Son Định Quận Công)
- Phỏng 27 (P. Tán Binh Quận Công)
- Phòng 29 (P. Qui Chân Quạ̃n Công)
- Phòng 30 (P. Quảng Ninh Quạ́n Vurong)
- Phòng 31 (P. Son Tinh Quận Cōng)
- Phòng 32 (P. Quảng Biên Quận Công)
- Phòng 33 (P. Lạc Bién Quận Công)
- Phòng 35 (P. Ba Xuyên Quận Công)
- Phòng 36 (P. Kiến Từng Cong )
- Phòng 37 (P. Hòa Thạnh Vurong)
- Phòng 40 (P. Hòa Quốc Công)
- Phòng 41 (P. Tuy An Quận Cỗng)
- Phòng 44 (P. Tảy Ninh Quẹn Cóng)
- Phòng 45 (P. Trán Tînh Quạ̣́n Công
- Phòng 47 (P. Quáng Trach Quạ̀n Công)
- Phòng 48 (P. An Quốc Cōng)
- Phòng 53 (P. Tuy Biên Quận Cóng)
- Phòng 55 (P. Phong Quóc Công)
- Phòng 56 (P. Trấn Định Quện Công)
- Phòng 57 (P. Hoài Đức Quận Vurong)
- Phòng 58 (P. Duy Xuruên Quận Công)
- Phòng 59 (P. Cầm Giang Quạ̃n Công)
- Phòng 60 (P. Quang Hóa Quạn Công)
- Phòng 61 (P. Nam Sách Quần Công)
- Phõng 65 (P. Trän Quốc Cong)
- Phòng 66 (P. Hoàng Hóa Quạán Vroong)
- Phòng 68 (P. Tān An Quận Cong )
- Phòng 69 (P. Bào An Quận Công)
- Phòng 70 (P. Hạau Lộc Quạ̉n Cônṇ̆
- Phòng 71 (P. Kiến Hòa Quạ́n Cóng)
- Phòng 72 (P, Kiến Phong Quận Cōng)
- Phóng 73 (P. Vĩnh Lộc Quận Công)
- Phòng 75 (P. Câm Xuyên Quẹn Vuoong)
- Phòng 76 (P. An Xuyên Vvoong)
- Phòng 78 (P. An Thành Vurong)


## X. HẸ H Chinh

- Phòng 1 (P. An Phong Quận Vurong)
- Phòng 3 (P. Thái Thạnh Quẫn Vurong)
- Phòng 4 (P. Thuy Thái Vurong)
- Phòng 6 (P. Hoằng Tẹi Vuong)
- Phòm 8 (P. Gia Hung Vuong)
- Phòng 9 (P. Phong Lộc Quạan Vroong)
- Phòng 12 (P. Tuy Hòr Quận Vuong)
- Phòng 16 (P. Huong Son Quận Cóng)
- Phủnğ 23 (P. Kỳ Phong Quạ̀n Công)
- Phơng 25 (P. Phú Luong Công)
- Phòng 26 (P. Kiên Thái Vuorag)
- Phòng 29 (P. Văn Làng Quạ́n Vưomg)


## XI. HÊ IV Chinh

- Phòng 7 (P. Hoài Trạch Công)
- Phòng 11 (P. Mỳ Hór Công)


## BẢNG LIỆT KÊ

Trong bẻng này chúng ta sẽ liệt kẻ tên húy, tên thưy, tên hiệu, nièn hiệu, cùng tên vq̣ và chồng của những người trơng họ Nguyễn Phúc đề cập đến trong quyền Thể Phả.

Việc sấp đặt dựa vào thứ tự của mẩu tự quốc ngữ, trong đó những vẩn $\mathrm{CH}, \mathrm{NG}, \mathrm{NH}$, $\mathrm{KH}, \mathrm{TH}, \mathrm{TR}$ dượ xếp riēng, còn các dấu thì theo thứ tự sắc, huyền, nặng, hỏi, ngã. Với tên kép thi chữ đầu tiên sẽ dự̛̣c dùng làm chuẩn để xếp thứ t . . Ngoài ra họ sẽ dính kèm sau tên dượ nêu ra.
A.

Ái (Lê thị): 12.3.1.10, trg 245
Ái Chân ( Ng . Phúc) : 14.3.3.7B, trg 361
An (Ng. Phúc) : 4.3.3.5A, trang 125
An (Ng. Phúc) : 10.3.3.10A trg 186
Ân Biên: xem Mân (Ng. Phúc)
An Binh Quận Công : xem Miên Ngôn
An Cát Công Chúa: xem Nhu Thục (Ng. Phúc)
An Điềm Cöng Chúa : xem Ng̣̣c Vân (Ng. Phúc)
An Khánh Vurong: xem Quang (Nguyễn Phúc)
An Lễ Công Chúa : xem Ngọc Cưu ( Ng . Phúc)
An Mỹ Công Chía : xem Huy Nhu (Ng. Phúc)
An Nghìa Công Chúa : xem Ngọc Ngôn (Ng. Phúc)
An Nhàn ( Ng . Phúc) : 13.3.3.51B trg 333
An Phong Quận Vương: xem Hồng Bảo (Ng. Phúc)
An Phú Cōng Chúa : xem Khuê Gia (Ng. Phúc)
An Phúc Quận Vương : xem Hồng Kiẹin ( Ng . Phúc)
An Phức Công Chúa : xem Thận Huy (Ng. Phúc)
An Quốc Công : xem Miên Ngòn (Ng. Phúc)
An Tẩn: xem Tùy (Hồ thị)
An Tīnh : xem Ngoc Tông (Ng. Phúc)
An Tinh Hầu: xem Cam (Ng. Phúc)
An Thái Công Chúa : xem Ngọc Nga (Ng. Phưc)
An Thành Vurong : xem Miên Lịch (Ng. Phúc)
An Thạhh Công Chúa : xem Nhàn Yên (Ng. Phúc)
An Thuoòng Công Chúa : xem Lurong Đức (Ng. Phúc)
An Trang Công Chúa : xem Trinh Đức ( Ng . Phúc)
An Xuyèn Vurong : xem Miên Bàng ( Ng . Phúc)
Anh (Ng. Phúc) : 4.3.3.3A, trg 125
Anh (Ng. Phúc) : phần 11, trg 215
Anh Duệ Hoàng Thái Từ : xem Cảnh (Ng. Phúc)
Anh Nghị : xem Đồng ( Ng . Phúc)
Anh Tōng Hiếu Nghi̊a Hoàng Đế: xem Thái (Ng. Phúc)
Ánh (Mai thị) : XIII.3.1.1. trg 73
Ân ( $\mathrm{T}_{\mathrm{p}}$ Quang) : xem Nhàn Yên ( Ng . Phúc)

## E.

Ba (Nguyễn) : XI.3.3.5A trg 65
Ba (Nguyền thị) : XII.3.3.2B trg 70
Be (Nguyẽn thị) : Xry.3.3.3B trg 78
Ba Xuyên Quện Công : xem Miên Túc (Ng. Phưc)
Bá Cao (Nguyễn) : XГV.3.3.7A try 78
Bá Hiẹ̀p: xem phẩn 15.IV/5 trg 375
Bäi Än Công Chúa: xem Lurong Trinh (Ng. Phúc)
Hái Trach Cóng Chúa : xem Trinh Tinh (Ng. Phúc)
Ban (Hodng văn) : xem Nhàn An (Ng. Phúc)
Ban (Ng. Phúc) : 10.3.3.8A trg 186
Bân (Nguyễn thị) : 12.3.1.19 try 247
Bảo ( N guyền thị) : 12.3.15 trg 244
Bảo An Qựn Coing : yem Mièn Khách (Ng. Phúc)
Bbo Đại : xem Điển ( Ng . Phúc) (phẳn 17.II)
Báo Lôc Công Chúa: xem Ngoc Anh (Ng. Phúc)
Bào Thuẫ Công Chúa : xem Ngoc Xuyén (Ng. Phúc)
Bạc (Nguyễa) : phên I, trg 21
Bí ( $\mathbf{\Xi}$ ठ thị) : xem Tùng ( $Đ$ ©̂̃ thị)
Bięn (Nguyên thị) : XIII.3.3.3B trg 74
Biện (Nguyễn) : X. trg 61
Biẹn (Ng. Phúc) : phẩn 15.II tre 373
Bich (Nguyễn thị) : 14.3.1.5 trg 346
Bich Chi (Nguyễn thị) : xem Khué (Nguyễn thị)
Bính (Ng. Phúc) : 8.3.3.23A trg 164
Binh (Ng. Phúc): 12.3.3.6A trg 256
Bình (Lé thị): 11.3.1.3. trg 222
Binh (Ng. Phúc) : 8.3.3.17A trg 163
Binh Chăn : xem Miên Tẽ̉ (Ng. Phúc)
Binh Hurg Câng Chúa : xem Ngoc Qừoh (Ng. Phúc)
Bìhh Long Công Chúa : zom Trang Tườg (Ng. Phúc)
Binh Thái Công Chúa : xem Ngọc Châu (Ne. Phúc)
Binh Thanh Côdg Chúa: xem Thuy Thạn (Ng. Phúc)
Binh Xuán Cóng Chúa: xem Gia Thuy (Ng. Phúc)
$B 6$ (Nguyễn) : 1.3. trg 23
Bōi (Nguyễn thịi) : XII.3.3.1B trg 70
Bồi Làng : xem Họ ( Ng . Phúc)
Bút (Bùi thị) : 13.3.1.29 trg 285
Bưu Đào : xem Tuấn (Ng. Phúc)
Bựu Lân: xem Chiêu (Ng. Phűc)
c.

Cam (Nguyễn) : phần 1 trg 97
Cánh (Nguyen) : VII.3.3.1A $\operatorname{trg} 47$
Cánh Quận Công: xem Cánh (Nguyển)
Cảnh (Ng. Phúc) : 12.3.3.1A trg 252
Cänh (Trần thị) : xem Đang (Trần thị)

Cành Tông Thuần Hoàng Đế : xem Biện ( Ng . Phúc)
Cảo (Ng. Phúc) : 8.3.3.16A trg 163
Cát ( $\ddagger$ Đạng văn) : xem Tinh Hòa ( Ng . Phúc)
Cát (Troung văn) : xem Thục Tuẹ ( Ng . Phúc)
Cát Phúc (Trần thị) : xem Sâm (Trần thị)
Câm (Ly thiy) : 12.3.1.29 trg 249
Cầm (Nguyễn thị) : 13.3.1.2 trg 346
Cẩm Quận Công : xern Hải (Nguyễn)
Cầm Quốc Công : xem Mièn Ký (Ng. Phúc)
Câm Giang quận Công : xem Mièn Vãn ( Ng . Phúc)
Câm Xuyèn Quận Vuong : xem Miên Ký (Ng. Phưc)
Cẩn Mưc: xem Miẹn Sùng ( Ng . Phúc)
Câ̂n (Trịnh Hoài) : xem Đlọn Thện (Ng. Phúc)
Cấp (Nguyền thị) : XII.3.3.3B trg 70
Cầu (Lê thị) : xem Áa (Lê thị)
Cón (Ng. Phúc) : p. 10 trge 184 và trg 193
Cöng Duẫn (Nguyền): XIII trg 73
Cỗng Luật (Nguyễn): VIII trg. 51
Công Sách (Nguyē̃n) : IX.3.3.1A trg 55
Co Thánh lăng : xem Côn ( Ng . Phúc) .
Cúc (Hoàng thị) : 16.11 trg 386
Cung (Nguyền nhur) : xem Trang Tuờng (Ng. Phúc)
Cung Chinh : xem Taín ( Ng . Phúc)
Cung Đọt : xem Miên Tể (Ng. Phúc)
Cung Đốc : xem Phồ (Ng. Phúc)
Cung Khiết: xem Ngoc Nguyệt (Ng. Phúc)
Cung Hậu : xem Hồng Kháng ( Ng . Phúc)
Cung Huề: xem Mièn Tích (Ng. Phúc)
Cung Lượg: xem Chẩn (Ng. Phúc), Hồng Diêu, Miên Chí, Miên Dần, Miên Điều, Miên Gia, Miền Hoang, Miề Liều, Miên Ngō, Miên Phú, Mièn Ồn, Miên Thanh, Miên Thân, Miên Thần, Mièn Thich, Miên Vãn, Miên Uyển ( N ̣. Phúc)
Cung Mục : xem Miên Ký, Miên Tà̀ng, Miên Trừ (Ng. Phúc)
Cung Nghị : xem Mièn Bưu
Cung Nhä: xem Miêa Tinh
Cung Tông Huề Hoàng Đế : xem Ung Chân ( Ng . Phúc)
Cung Tức: xem Hồng Husu ( Ng . Phúc)
Cung Tuệ : xem Miền Ngōn (Ng. Phúc)
Cung Thạn : xem Đài (Ng. Phúc)
Cung Truc : xem Quân ( Ng . Phúc)
Cung Y : xem Đồng ( Ng . Phúc)
Cu ( Ng . Phúc) : 12.3.3.11A trg 259
Curong ( $\ddagger$ ỗ thị) : 12.3.1.24 trg 248
Crong Qufar Công : xem Trân (Ng. Phúc)
Cuting (Ng. Phúc) : 10.3 .3 .4 A trg 185
Chán (Ng. Phúc) : 8.3.3.11A trg 162
Chin (Ne. Phúc) : 12.3 .3 .9 A trg 258
Chât (Ng. Phúc) : 10.3 .3 .6 A trg 185
Chät (Truong vãn) : xem Thanh Cát (Ng. Phúc)
Chất Uyên : xem Miên Tể (Ng. Phúc)
Châu (Nguyễn thị): 10.3.1.1 trg 184
Châu Quận Công : xem Nhu Hiễu (Nguyễn)
Chey Chette II: xem Ngop Van (Ng. Phúc)
Chiếm (Nguyẽn) : XI trg 65
Chiêu ( Ng . Phúc) : 16.1 trg 383
Chiêu Nghi Liệt phu nhân : xem Xa (Trẩn thị)
Chiêu Quang Hâu : xem Sừ ( Ng uyễn)
Chiêu Thánh Hoàng Hęu: xem Vièn (Châu thị)
Chính (Nguyễn Cưu) : xem Ngpe Uyến (Ng. Phúc)
Chính (Ngô thị) : 13.3.1.2 trg 243
Chính Mōng : xem Biện (Nguyễn)
Chu ( Ng . Phúc) : p. 7 trg 149
Chúa Hiền: xera Tần ( Ng . Phúc)
Chúa Hiếu Định : xem Thuần ( Ng . Phúc)

- Chúa Hiếu Vù : xem Khoát ( Ng . Phúc)
Chúa Minh : xem Chu (Ng. Phúc)
Chúa Nghía : xem Thái (Ng. Phúc)
Chúa Ninh : xem Thuv (Ng. Phúc)
Chúa Sāi : xem Nguyên (Ng. Phúc)
Chúa Tiên: xem Hoàng (Nguyễn)
Uhúa Thurong : xem Lan (Ng. Phúc)
Chủng (Ng. Phúc) : xem Anh (Ng. Phúc)
Chuyên (Vü văn) : xem Nhà Viện (Ng. Phúc)
Chứ (Hoàng thị) : 11.3.1.7 trg 222
Churong ( Ng . Phúc) : 10.3.3.1A trg 184
Churong Gia: xem Khuê Gia (Ng. Phúc)
D.
Dā (Nguyễn) : XIII.3.3.3A trg 74
Dao Thu: xem Vien (Nguyễn thị)
Dạ̀n Quốc Công : xem Điền (Ng. Phúc)
Di (Thân trọng) : xem Trinh Thận (Ng. Phúc)
Diểm Thi: xem Tinh Hòa ( Ng . Phúc)
Diềm Khiết : xem Gia Tiết ( Ng . Phúc)
Diên Khánh Vurong : xem Tán (Ng. Phúc)
Diên Phưc Công Chúa : xem Tinh Hảo (Ng. Phúc)
Diẻn ( Ng guě̃n) : V1.3.3.5A trg 43
Diển (Nguyển) : 3.3.3.4A trg 115
Diển ( Ng . Phúc) : 6.3.3.1A trg 142
Diễn (Nguyễn thị) : XIII.3.3.4B trg 74
Diệu (Cao thị) : 12.3.1.30 trg 249
Dię̣u ( Ng . Phúc) : 10.3.3.15A trg 187
Diệu (Phan thị): 13.3.1.24 trg 284
Diệu Liên Công Chúa: xem Trinh Thẹ́a (Ng. Phúc)Dinh (Nguyễn Tấn) : xem Lurougg Nhàn ( Ng . Phúc)

Dinh (Tống Phúc) : xem Ngọc San (Ng. Phúc)
Dong (Trrong thị) : 9.3.1.1. trg 175
Du (Ng. Phúc) : 9.3.3.2A trg 176
Du Cần Công : xem Minh Du (Nguyền)
Dũ (Nguyển): XIII.3.3.2A trg 74
Dü (Durong) : xem Hò̀ Tường (Ng. Phúc)
Duật (Nguyền văn) : xem Phuoong Trinh (Ng. Phúc)
Dục (Ng. Phúc) : xem Miên Nghi (Ng. Phúc)
Duệ Tông Hiếu Định Hoàng Đế: xem Thuẩn (Ng. Phúc)
Dung ( Ng . Phức) : xem Tuyền ( Ng . Phúc)
Dûng (Nguyễn Tàng) : xem Nhàn Thện (Ng. Phúc)
Dûng Lể Hều: Xem Tền ( Ng . Phúc)
Dùng Quốc Công : xem Dà (Nguyễn)
Duy ( Ng uyễn) : xem Lề Nhàn ( Ng . Phúc)
Duy Tãn: xem Hoảng (Ng. Phúc)
Duy Thiện : xem Miên Bư̌u (Ng. Phúc)
Duy Xuyên Quận Công : xem Miên Tiệp (Ng. Phúc)
Euyôn (Đặng thị) : 11.3.1.19 trg 224
Duyên (Đỗ thị) : xern Tâm (Đỗ thị)
Duyên (Vū thị) : 13.3.1.18 trg 284
Duyên (Vũ thị) : 14.3.1.1. trg 346
Duyệt ( Ng uyễn Cưu) : xem Ng gọ Nh ạạ ( N g. Phúc)
Dự (Nguyễn thị): XIII.3.3.2B trg 74
Dưc (Ng. Phúc) : 10.3.3.5A trg 185
Dự Tông Anh Hoàng Đế : xem Thi (Ng. Phúc)
Dượ (Nguyển thị) : 12.3.1.42 trg 250
Durong ( Ng . Phúc) : 11.3.3.1C trg 228
Drong ( Ng . Phúc) : 3.3.3.9A trg 117
Drợng Hiền: xem Miên Tuấn ( Ng . Phúc)
Dương (Durong thị) : 11.3.1.10 trg 223
Dường Thię̂n: xem Hạo (Ng. Phúc) 15.III
E.

Ea Lậc Công Chúa : xem Nhu Hòa (Ng. Phúc)
Đài (Ng. Phúc) : 12.3.3.5A trg 255
Đat (Nguyền) : 11.3.3.1A trg 8
Đỉm ( Ng . Phúc) : kem Kiểu (Ng. Phúc)
Đan ( Ng . Phúc) : 10.3 .3 .13 A trg 187
Đang (Trán thì) : 11.3.1.2 trg 220
Đañ ( Ng . Phúc) : 8.3.3.13A trg 162
Đọ̆ng (Trrong Phúc) : xem Ngọc Anh (Ng. Phüc)
Đêe (Nguyễn) : II trg 27
Điềm Uyên (Ng. Phúc) : 14.3.3.33B trg 364
Điển (Ng. Phúc) : 8.3.3.12A trg 162
Điền (Nguyễn thị̀): 11.3.1.11 trg 223
Eliện (Nguyền thị) : xem Thúy Trúc (Nguyễn thị)
Điện Bàn C̣ông : xem Phố (Ng. Phúc)

Điện Quốc Công ; xem Miên Tinh (Ng. Phúc), 13.3.3.52A
Piền (Lè Phưc) : xem Ngoc Tư (Ng. Phúc)
Điều (Phen thì) : 15.1 .2 trg 372
Đlinh (Lé thụ) : 12.3.1.32 trg 249
Định Hòz Công Chúa : xem Ngoc Cor (Ng. Phúc)
Định My Công Chúa : xem Đoan Thuạn (Ng. Phúc)
Dịnh Quớc Công : xem Bục (Nguyên)
Định Thành Công Chúa : xem Hón Thận (Ng. Phúc)
Đinh Viền Quạn Vuoong : xem Binh (Ng. Fhúc)
Dịnh Vurong : xem Thuign (Ng. Phúc)
Đinh Quốc Công : xem Thụ (Ng. Phúc)
Đoan (Cái thị) : xem Trinh (Cái thị)
Eoan Cho (Ng. Phúc) : 14.3.3.17B trg 362
Doan Cung : xem Miên Trinh ( Ng . Phúc), Miên Lâm, Miên Tuán (Ng. Phúc)
Doan Diêm: xem Nhu Thuên (Ng. Phúc)
Đoan Huy Hoàng Thail Hą̣u: Xem Cúc (Hoảng thị)
Eoan Kháp : xem Mièn Eịnh (Ng. Phúc)
Doan Khiết : xem Uyền Diễm (Ng. Phúc)
Eogn Liẹt: xem Bữu (Nguyên thị)
Foon Lurong (Ng. Phúc) : 14.3.3.27B trg 364
Đoan Mẫn : xem Miên Cư (Ne. Phúc)
Eoan Mỳ : xem Nhàn Tuê̂ ( $\mathbf{N g}$. Phúc)
Đoan Nhà: xem Tinh Hảo ( Ng . Phúc)
Đoan Nhàn : xem $\mathbf{N g o c}$ Co ( Ng . Phúc)
Đoan Tần : xem Thận (Truong thị)
Đoan Tịnh : xem Truơng (Nguyễn thị)
Đoan Túc: xem Miên Nghi (Ng. Phưc)
Đoan Tuệ : xem Ngọc Chău (Ng. Phúc), Nhàn Tinh (Ng. Phúc)
Đoan Thịn ( Ng . Phúc) : 13.3.3.13B trg 322
Eoan Thuận: 13.3.3.10B try 321
Đoan Thục Phu Nhân : xem Hồng Y (Nguyẻn Phúc)
Đoan Trang : xem Miên Bàng (Ng. Phüc)
Đoan Trinh (Ng. Phúc) : 13.3.3.11B trg 321
Đoan $\dot{Y}$ : xem Tùng (Eổ thị), Thuy ( $\operatorname{moa}$ a thị)
Đôn Lién (Vũ thị) : xern Viện (Vũ thị)
Đל (Nguyền Phúc) : 8.3.3.37A trg 167
Đôi (Tỡng thị) : 5.3.1.2 trg 134
Eôn ( Ng . Fhúc) : 4.3.3.11A trg 126
Đôn Cung : xem Miên Thù ( Ng . Phúc)
Đôn Duân : xem Mién Cung (Ng. Phúc)
Đôn Lurong : rem Binh (Ng. Phúc), Miên Khoan (Ng. Phúc)
Đôn Thị̂n : xem Hồng Tiẹp (Ng. Phúc)
Dón Thu4n : xem Mien Cung (Ng. Phúc)
Eôn Trinh (Ng. Phúc) : 14.3.3.18B trg 362
Bôn Y : zem Mién Miêu (Ng. Phúc)
Eôns Tri : xem Mién Đinh (Ne. Phúc)
Đóng ( Ng . Fhúc) : 11.3.3.2A trg 225

Đóng (Trần dãng thị): 15.11 .3 trg 375
Đồng Khánh: xem Biẹn ( Ng . Phúc)
Đổng Phú Cōng Chúa : xem Ý Phurong (Ng. Phúc)
Đồng Xuản Cōng Chúa : xem Gia Phúc (Ng. Phưc)
Đồng (Nguyễn) : кem Thục Tư (Ng. Phúc)
Dự (Thần vän) : xem Gia Trinh (Ng. Phüc)
Pự Hóa Công Chūa : xem Ngọc Ngoan (Ng. Phúc)
Eứ Phi : xem Binh (Lê thị)
Đức Tần : xem Huyèn (Nguyền thị)
Đíc Thiọ công : xem Mièn Nghi ( Ng . Phúc)
Elic Trung (Nguyễ) : XIV.3.3.iA trg 77
Erợc (Tö́ng thị) : 7.3.1.1. trg 152
F.

Fermande Antier: xem Hoàng ( Ng . Phúc)
G.

Gia Hung Vtrong: xem Hồng Huru ( Ng . Fhuic)
Gia Lạc Cöng Chúa : xem Nhàn Thục (Ng. Phúc)
Gia Long': xem Anh (Ng. Phúc)
Gia Phi : xem Tuyết (Pham thị)
Gia Phúc ( Ng . Phuic) : 14.3.3.35B trg 365
Gia Tiết (Ng. Phúc): 13.3.3.16B trg 323
Gia Tinh ( Ng . Phúc) : 13.3.3.38B tre 329
Gia Thuc: xem Trang Tinh ( Ng . Phúc)
Gia Thuy ( Ng . Phúc) : $13.3 .3 .24 \mathrm{~B} \operatorname{trg} 325$
Gia Trang ( Ng . Phúc) : 13.3.3.37B trg 329
Gia Trinh ( $\mathrm{Ng}_{\mathrm{g}}$. Phúc) : 13.3 .3 .13 B try 322
Giai (Mapc thị) : 3.3.1.1 trg 115
Giai (Ngryè̀n thị) : 3.3.1.1. trg 115
Giai (Nguyền thị) : XIII.3.3.1B trg 74
Giản Tông Nghị Hoàng Đế : xem Hąo ( N g. Phúc) 15.III
Giảng ( N guyền Thương) : xem Trinh Nhu ( Ng . Phúc)

## H.

Hà ( $\mathbf{N g u y e ̃ ̃}$ ) : 3.3.3.1A trg 115
Hà (Nguyễn thị) : XI.3.3.1B trg 65
Hà Hurong (Trần thị) : xem Thanh (Trần thị)
Hà Thanh Quẹ̣n Cōng : xem Mièn Tống (Ng. Phúc)
Hagc (Ngó thị) : xem Xuán (Ngoo thị)
Hąc (Phan thị) : 11.3.1.17 trg 223
Hách (Nguyền): IX.3.3.2A trg 55
Hhil (Vit thị) : xem Duyen (Vur thị)
Hài ( $\mathrm{N}_{\text {gruyền) : 3.3.3.5A trg } 115}$
Hâi (Nguyè̀n Phüc) : 8.3.3.5A trg 161
Hải Đỏng Quạn Vuoug : xem Đồng (Ng. Phúc)
Hải Ninh Quận Cöng : Xem Miên Tàng ( Ng . Phúc)

```
Hải Quốc Công : xem Miên Tàng (Ng. Phúc)
Hàm Eirc Cóng Chúa ; xem Thucc Thận (Ng. Phúc)
Hàm Nghi : xem Minh (Ng. Phúc)
Hàm Thuạan Cōng : xem Mièn Thuu (Ng. Phúc)
Hán (Nguyền):3.3.3.2A trg 115
Hán (Trần thị): 11.3.1.16 trg 223
Hanh (Nguyễn) : xem Hòa Thận (Ng. Phúc)
Hanh (Ng. Phúc) : 8.3.3.31A trg 166
Hanh (Pinh thị) : 18.3.1.10 trg 283
Hanh (Nguyễn thị): 12.3.1.18 trg 247
Hèo Quận Cōng : xem Diên (Nguyên)
Hao (Nguyển) : xem Nhur Trác (Nguyễn)
Hapo (Ng. Phúc) : 15. II trg 376
Hao,(Ng. Phúc) : 11.3.3.1A 224
Hąo (Ng. Phúc) : B.3.3.28A trg 165
Hąo (Ng. Phuc) : 10.3.3.9A trg 186
Hàng (Pham thị): 13.3.1.1 trg 280
Hãn (Ng. Phúc): xem Thuuần (Ng. Phúc)
Hàn Nhiēn : xem Miên Mật (Ng. Phúc)
Hậu (Lê) : xem Ngocc Cunu (Ng. Phuc)
Hạuu Lọ̃c Quạan Công : xem Miên Thich (Ng, Phúc)
Hạu Mần: xem Ngoc Vân (Ng. Phúc)
Hiênn (Nguyền) : VI.3.3.3A trg 43
Hiễn Tổ Chuoong Hoàng Đễ: xem Tuyền (Ng. Phúc)
Hiền Pml x xem Chinh (Ngoô thị)
Hiền Vurong : xem Tẩn (Ng. Phúc)
Hiên (Ng. Phûc): xem Miên Thảm (Ng. Phúc)
Hiền Tông Hiêuu Minh Hoùng Đễ: xem Chu (Ng. Phúc)
Hiệp (Ng. Phúc) : 3.3.3.7A trg 115
Hiêp Hòa: xem Thăng (Ng. Phúc) 14.3.3.29A
Hiếu (Lê Chì) : xem 'Tình An (Ng. Phúc)
Hiéu Đongg Lảng : xem Hoa (Hồ thị)
Hiếu lăng : xem Kièu (Ng. Phúc)
Hiếu Tuyên Vurong : xem Hąo (Ng. Phúc) 9.3.3.9A
Hiéu (@ỗ thị): XII.3.1.2 trg }6
Hieeu (Ng. Phúc): xem Khoàt (Ng. Phúc)
Hoa (Pồ thị): XII.3.1.3 trg 69
Hoa (Hồ thị) : 12.3.1.1, trg 242
Hoa Diễm: xem Tùy (Hồ thị)
Hóa (Pham Hơu) xem Nhàn Tuệ (Ng. Phúc)
Hòa Hạ́u : xem Miên Luong (Ng. Phúc)
Hòa Mỳ Cōng Chúa : xem Trang Tinh (Ng. Phúc)
Hòa Nhàn (Ng. Phúc) : 13.3.3.48B trg 332
Hòa Quận Công : xem Hà (Nguyễn)
Hòa Quốc Congg : xem L_qi (Ngqyễn), Mién Quàn (Ng. Phúc)
Hòa Tần : xem Khuê (Nguyễn thị)
Hòa Tương (Ng. Phúc) : 13.3.3.49B trg 332
```

Hòn Thận ( Ng . Phǔc) : 13.3.3.47B trg 332
Hòa Thạnh vuơng : xem Mièn Tuấn (Ng. Phúc)
Hòa Thục (Ng. Phúc) : 13.3.3.6B trg 320
Hòa Trinh (Ng. Phúc) : $13.3 .3 .53 \mathrm{~B} \operatorname{trg} 333$
Hoài Công : xem Hy (Ng. Phúc)
Hoãi Chinh Công Chúa : xem Nhă Viện (Ng. Phúc)
Hoải Đạo Hiếu Vũ Vương: xem Nộn (Nguyển)
Hoài Đức Quận Vương : xem Miên Lám (Ng. Phúc)
Hoài Trạch Công : xem Chiêu ( Ng . Phúc)
Hoàn (Hổ) : xem Nhu Hòa ( Ng . Phúc)
Hoàn ( N guyễn thị) : 10.3.1.1 trg 194
Hoàng (Nguyển) : 2. trg 105
Hoàng ( Ng . Phúc) : 17.1 trg 389
Hoạc (Truong thị) : 8.3.1.3 trg 160
Hoằng Hóa Quạ̃n Vưong : xem Miên Triện ( Ng . Phúc)
Hoàng Nhã: xem Miên Kiền ( Ng . Phúc)
Hoằng Quö́c Cōng : xem Cōng Duẫn (Nguyễn), Thái ( Ng . Phúc)
Hoằng Tông Tuyên Hoàng Đế: xem Tuắn (Ng. Phúc)
Hoằng Trị Vuong : xem Hồng Tó (Ng. Phúc)
Học Phi : xem Hurong (Nguyền thị)
Hố ( Ng guyền Đưc) : xem Ng goc $\mathrm{Nguyệt} \mathrm{( } \mathrm{Ng}$. Phúc)
Hộ (Lê) : xem Trinh Tînh ( Ng . Phúc)
Hồng Bàng ( Ng . Phúc) : 14.3 .3 .13 A trg 355
Hồng Bảo ( Ng . Phúc) : 14.3 .3 .1 A trg 349
Hồng Cai ( Ng . Phúc) : $14.3 .3 .26 \mathrm{~A} \operatorname{trg} 356$
Hồng Dật ( Ng . Phúc) : xem Thăng ( Ng . Phức)
Hổng Diêu ( $\mathrm{N}_{\mathrm{g}}$. Phưc) : $14.3 .3 .25 \mathrm{~A} \operatorname{trg} 357$
Hồng Dinh ( Ng . Phức) : 14.3.3.23A trg 357
Hồng Huru ( Ng . Phúc) : 14.3 .3 .8 A trg 353
Hồng Kiệm ( Ng . Phúc) : 14.3 .3 .5 A trg 352
Hồng Kiẹ̀n ( N g. Phúc) : 14.3.3.10A trg 354
Hồng Kỳ ( Ng . Phúc) : 14.3.3.21A trg 356
Hồng Kháng ( Ng . Phúc) : 14.3.3.9A trg 354
Hòng Nghe ( Ng . Phúc) : 14.3 .3 .28 A trg 359
Hồng $\mathrm{Nghl}(\mathrm{Ng}$. Phúc) : 14.3.3.15A trg 356
Hồng Nhậm ( Ng . Phúc) : xem Thì ( Ng . Phúc)
Hồng Phì (Ng. Phúc) : 14.3.3.7A trg 353
Hồng Phó (Ng. Phúc) : 14.3.3.3A trg 350
Hồng Tiệp ( N g. Phúc) : 14.3.3.13A trg 356
Hồng Tố (Ng. Phúc) : 14.3.3.6A trg 352
Hổng Tù ( Ng . Phúc) : 14.3.3.22A trg 357
Hổng Tham ( Ng . Phúc) : $14.3 .3 .14 \mathrm{~A} \operatorname{trg} 355$
Hồng Thị ( Ng . Phúc) : 14.3.3.17A trg 356
Hồng Thię̣u ( Ng . Phúc) : $14.3 .3 .11 \mathrm{~A} \operatorname{trg} 355$
Hồng Thụ ( Ng . Phúc) : 14.3.3.20A trg 356
Hổng Truyền (Ng. Phúc) : 14.3.3.12A trg 355
Hồng Truờ ( Ng . Phúc) : 14.3.3.15A trg 356

Hồng Y (Ng. Phúc) : 14.3.3.4A trg 350
Huân (Trà̀n thị̣) : 12.3 .16 trg 244
Huần Vũ Hầu: xem Thể ( Ng . Phuúc)
Huệ (Nguyễn thị̀) : 13.3.1.25 trg 285
Huệ Muc : xem Miền Tiệp (Ng. Phúc)
Huệ Quốc Công : xem Biện (Nguyên)
Huệ Tần: xem Huân (Trần thị)
Huê Tinh Thánh Mã̉u Nguyên Sur : nem Nggc Cẩu (Ng. Phúc)
Huȩ Thánh Hoàng Hậu : xem Đôi (Tống thị)
Huê Thuc: : xem Trinh Huy (Ng. Phúc)
Huy (Nguyễn Đlức) : xem Lưong Trinh (Ng. Phúc)
Huy Mẫn : xem Quang Tinh (Ng. Phúc)
Huy Nhu (Ng. Phúc) : 14.3.3.4B trg 360
Huyên (Nguyễ thị) : 13.3.1.5 trg 282
Huyền (Durourg thị) : xem Sur (Durong thị)
Hurng Tồ Hiéu Khang Hoàng Đế: xem Côn (Ng. Phúc)
Huong (Nguyên thị): 14.3.1.3 trg 346
Hurong (Trần thị) : xem Tuyến (Trann thị)
Hưong (Trần) : xem Trinh Huy (Ng. Phúc)
Hurong Khê Cöng Chúa : Xem Hỏa Từing ( Ng . Phúc)
Huong La Công Chúa : xem Quang Tinh (Ng. Phúc)
Huong Nhuy (Nguyen thị) : 13.3.1.27 trg 285
Hưong Son Quận Công : xen Hồng Nghi (Ng. Phúc)
Hưu Thièn Thuần Hoàng Hạu : xem Thuc (Droong thị)
Hy ( Ng . Phúc) : 12.3.2A trg 254
Hy Tông Hiếu Vàn Hoàng Đế : xem Nguyên (Ng. Phúc)

## K.

Kiềm (Trịnh) : xem Ngoc Bàc (Nguyẻ̉n thị)
Kièn Giang Quận Công: xem Biẹ̀d (Ng. Phúc)
Kiên Quốc Công : xem Hồng Cai (Ng. Phúc)
Kiên Thái Vuong: xero Hồng Cai (Ng. Phúc)
Kiển An Vurong : xem Đài (Ng. Phúc)
Kiến Hòn Quận Công : xem Miên Điều (Ng. Phúc)
Kiến Phong Quận Công : xom Miền Hoang (Ng. Phúc)
Kiêin Phüc : xem Håo ( Ng . Phúc)
Kiến Tườmg Cong : xem Mièn Quan (Ng. Phúc)
Kiển Thưy Công : xem Hồng Y (Ng. Phúc)
Kiều (Nguyễn Cửu) : xem Ngọc Đinh (Ng. Phúc)
Kiểu (Ng. Phúc) : 12. trg 239
Kim Huong Công Chúa: xem Gia Tinh (Ng. Phúc)
Kinh (Nguyễn thị) : 13.3.1.22 trg 284
Kinh (Nguyễn) : XIL.3.3.2A trg 70
Kinh (Ng. Phúc) : 10.3.3.7A trg 186
Kinh Phi phu nhân : xem Lan (Nguyễn thị) 7.3.1.2
Kỳ (Hoàng) : xem Trinh Nhàn (Ng. Phúc)
Kỳ (Ng. Phúc) : 4.3.3.1A trg 125
Kỳ ânh Quận Công : xem Hồng Đinh (Ng. Fhúc)
Ky Phung Quận Cōng : xem Hồng Đinh ( $\mathbf{N g}$. Hhúc)
Ky ( Ng . Phúc) : 8.3.3.29A $\operatorname{trg} 165$
Kỳ (Nguyèn U) : xem U Ký
KH.
Khài Định : xem Tuän (Ng. Phúc)
Khing (Phan thị) : 13.3.1.8. trg 283
Khảnh ( Ng . Phúc) : 8.3.3.15A try 163
Khánh Quạan Công : xem Kỳ ( Ng . Phúc)
Khé (Nguyè̀n Phúc): 3.3.3.10A trg 115
Khiém ( $\mathrm{N}_{\mathrm{g}}$. Phúc) : 8.3.3.34A urg 166
Khiènt Lảng : xem Thi (Ng. Phúc)
Ǩhièm Trai : xem Miên Bưu (Ng. Phức)
Khiên (Hó Uhị) : xem Tùy (Hổ thị)
Khoa ( Ng uyễn Trong): xem Đoan Lurong ( Ng , Phúc)
Khoát (Ng. Phúc) : 9. trg 173
Khón Chrong' : xem Miên Trinh (Ng. Phúc)
K'hôn Nghi Hoàng Thái Hạ̣u : xem Thục (Dưong thị)
Khuê ( N guyền thị) : 13.3 .1 .23 trg 284
Khué (Nguyền thị): 12.3 .1 .8 trg 245
Khuè Gia ( Ng . Phúc) : 13.3.3.2B $\operatorname{tgg} 317$
Khöng (Tö́ng Phủc) : xem Ngoc Quạ̀n (Ng. Phúc)
L.
Lac Bièn Quạn Công : xem Mièn Khoan ( $\mathrm{N}_{\mathrm{g}}$. Phức)
Lạc Hón Quận Công : xem Mièn Vù (Ne. Phự)
Lac Thành Cōng Chúa: xem Nhàn Đúc ( Ng . Phúc)
Lạc Thiện Lão Nhán : xem Mién Tuä́n (Ng. Phúc)
Laii (Train thị) : xem Huán (Trìn thị)
Lagi Dức Cōng Chúa : xem Trinh Thạ̃n (Ng. Phúc)
Lam (Nruyễn) : XIII.3.3.6A try 74
Lan (Nr. Phúc) : 4. tre 123
Lan (Nuvyền thị) : 7.3.1.2 trg 152
Lan (Nguyền thị) : 17.11.1 trg 392
Lan (Tōng thị) : ll.3.1.1. trg 145
Làné Quốc Cóng : xem Tháng ( Ng . Phúc) 14.33.29A
Lạng Quạn Cōng : xem Uông (Nguyền)
Làm (Nguyền) : XIII.3.35A trg 74
Lân (Nguyên) : xem Gia Phúc ( Ng . Phúc)
Lâm Thanh Công Chúa: xem Hòa Trinh (Ng. Phúc)
Lân (Ng. Phúc) : 8.3.3.10A trg 162
Lản (Töng thị) : 11.3.1.20 try 224
Lait Vién: xem Mièn Khoan ( Ng . Phúc)
Lẹ̀ (Nguyền thị) : 13.3.1.31 trg 285
Lệ Nhã: xem Trang Tữor (Ng. Phúc)
Lẹ̀ Nhàn (Ng. Phúc): 14.3.3.11B trg 362
Leè Nhu : xem Luong Nhàn (Ng. Phúc)
Lệ Tần : xem Thúy Trúc-(Nguyên thị)
Lê Thiền Anh Hoàng Hạ̣u: xem Duyén (Vū thị)
Lê Tán : xem Bich (Nguyễ thị)
Lệh Phi : xem Nhięm (Nguyền thị)
Liêm (Ng. Phúc): 8.3.3.7A trg 161
Lièn (Töng thị) : xem Lan (Tống thị)
Lièu Dièu (Ng.Phúc) : 14.3.3.19B trg 362
Lich (Nguyẽ̃n) : [II.3.3.3A tre 31
Linh (Töng thị) : 6.3.1.1, trs 142
Loan (Nguyěn thij) : 13.3.1.11 trg 283
Long (Nguyen) : VI.3.3.2A trg 43

Long (Ng. Phuc) : 8.3.3.4A trg 161
Long Thành Công Chúa: xem Ngoc Tú ( Ng . Phúc)
Lō Khe Hầu : xem Văn Lồ (Nguyễn)
Lọ (LA thi) : 12.3.1.17 trg 247
Lộc (Ng. Phúc) : 8.3.3.32A try 166
Lọc (Ng. Phúc) : 4.3.3.7A trg 125
Lọc ( Ph ( pm thị) : 11.3 .1 .6 trg 222
Lộc Thành Công Chúa : xem Uyễn Diềm (Ng. Phúc)
Lợ (Nguyễn) : III 3.3.1A tre 31
Luin ( N g. Phúc) : 8.3.3.22A trg 164
Luñ Quốc Cóng : xem Tứ (Ng. Phúc)
Luật (Maj thị) : X.3.1.1 trg 61
Luyen (Nguyen thị) : XII.3.3.4B trg 70
Luong (Trurong thi) : 13.3.1.17 trg 28.4
Luơng Cung (Nguyền) : xem Hoa Trinh ( $\mathrm{N}_{\mathrm{B}}$. Phuc)
Luong Đứ ( $\mathrm{N}_{\mathrm{g}}$. Phúc) : 13.3.3.4B trg 318
Luong Huy ( Ng . Phúc) : 14..3.26B tre 364
Luong Mản: xem Hồng Phi (Ng. Phúc)
Luơng Nhàn ( Ng . Phúc) : 13.3.3.54B trg 333
Lưong Phi : xem Viẹ̀n (Vù thi)
Luong Tinh : 13.3.3.56B trg 334
I, uong Trinh: 13.3.3.368 tre 324
Lựng (Töng thị) : 7.3.15 try 153
Lưu (Nguyễn văn') : XV trg 81
Ly (Lẹ thuận) : xern Gia IInh (Nguyè̃n Phúc'
Ley (Truromg Phúc) : xem Thuc Tinh (Ng. Phúc)
Lý Quận Cônge: xem Hán (Nguyễn)
M.
Mas (Mai thi) : XI.3.1.1. trg 65
Mai (Nguyè̉n thị) : 1.3.1.1, trg 98
Mai Am Cóng Chúa : xem Tinh Thạn (Ng. Phúc)
Wallot Maric Ersnestine : xem Hoảng (Ng. Phúc)
Mạn Viên : xeın Miēn Ngón (Ng. Phúç)

Mao (Ng. Phúc) : xem Ngoc Thường (Ng. Phúc)
Mâo (Ny. Phúc) : 12.3.3.13A trg 260
Mão (Ng. Phúc) : 10.3 .3 .3 A trg 185
Mare Thérèse Nguyền Hũu Hào: xem Lan (Nguyền thị)
Màn (Ng. Phúc) : 11.3.3.5A trg 225
Mẫn (Nguyễn) : XIL.3.3.4A trg 70
Mậu (Lê Tăng) : xem Phurong Duy (Ng. Phúc)
Mậu Hòa Công Chúa : xem Gia Trinh ( Ng . Phúc)
Mạu Lâm Công Chúa : xem Đoan Cần (Ng. Phức)
Mầu Đon ( $\ddagger$ ồ thị) : xem Cương ( $\ddagger$ ổ thị)
Mién Åo (Ng. Phúc) : 13.3.3.6A trg 289
Mién Bàng ( Ng . Fhuc) : 13.3.3.76A trg 316
Mièn Bào (Ng. Phúc) : 13.3.3.68A trg 314
Mièn Bưu (Ng. Phúc) : 13.3.3.12A trg 295
Mién Cầu: xern Miên Miêu ( Ng . Phúc)
Mién Cung (Ng. Phúc) : 13.3.3.26A trg 299
Miên Cu (Ng. Phúc) : 13.3.3.47A trg 307
Miên Chi ( Ng . Phự) : 13.3.3.73A trg 315
Mièn Dần ( Ng . Phúc) : 13.3.3.15A trg 306
Mién Diều (Ng. Phúc): 13.3.3.71A trg 315
Miên Định (Ng. Phúc) : 13.3.3.3A trg 286
Mién Gia (Ng. Phúc) : 13.3.3.32A trg 302
Miên Hoạn ( N b. Phúc) : 13.3.3.34A trg 303
Mién Hoang (Ng. Phúc) : 13.3.3.72A trg 315
Mien Hoanh ( Ng . Phućc) : 13.3.3.5A trg 289
Miên Hưu ( Ng . Phúc) : 13.3.3.14A trg 297
Miên Kièn (Ng. Phúc) : 13.3.3.55A trg 310
Mièn Ký (Ng. Phúc) : 13.3.3.75A trg 316
Mién Khách ( Ng . Phúc) : 13.3 .3 .69 A trg 314
Mièn Kháp ( N g. Phúc) : 13.3 .3 .41 A trg 305
Mièn Khë (Ng. Phúc) : 13.3.3.63A trg 313
Mièn Khoan (Ng. Phúc) : 13.3.3.33A trg 302
Mièn Lám (Ng. Phúc) : 13.3.3.57A trg 311
Miên Lịch (Ng. Phúc) : 13.3.3.78A trg 317
Mièn Liéu ( Ng . Phúc) : 13.3 .3 .29 A trg 300
Miên Long (Ng. Phức) : 13.3.3.22A trg 299
Miền Lurong ( $\mathrm{N}_{\mathrm{g}}$. Phúc) : 13.3.3.31A trg 301
Miên Mạt ( Ng . Phúc) : 13.3.30A trg 300
Mièn Mièu ( N g. Phúc) : 13.3 .3 .56 A trg 310
Mièn Nghi ( Ng . Phúc) : 13.3.3.4A trg 298
Miên Ngô (Ng. Phúc) : 13.3.3.54A trg 310
Miên Ngòn (Ng. Phưc) : 13.3.3.48A trg 308
Miên Ngu ( Ng . Phúc) : 13.3.3.64A trg 313
Miên Ön ( Ng . Phúc) : 13.3.3.61A trg 312
Miên Phong ( Ng . Phúc) : 13.3.3.27A trg 299
Miên Phú (Ng. Phúc) : 13.3.3.8A trg 290
Mièn Quan (Ng. Phúc): 13.3.3.36A trg 303

Miên Quân (Ng. Phúc) : 13.3.3.40A trg 305
Miên Sa (Ng. Phúc) : 13.3.3.49A trg 308
Miên Sách (Ng. Phúc) : 13.3.3.77A trg 317
Miên Sủng (Ng. Phúc) : 13.3.3.53A trg 309
Miên Tả (Ng. Phúc) : 13.3.3.65A trg 313
Miên Tằng ( Ng . Phúc) : 13.3.3.42A trg 305
Miên Tể (Ng. Phúc) : 13.3.3.18A trg 298
Miên Tich (Ng. Phúc) : 13.3.3.23A trg 299
Miên Tiệp (Ng. Phúc) : 13.3 .3 .58 A trg 311
Miên Tinh (Ng. Phúc) : 13.3.3.43A trg 306
Mién Tinh (Ng. Phúc) : 13.3.3.52A trg 309
Miên Tông ( Ng . Phúc) : xem Tuyền (Ng. Phúc)
Miên Tống (Ng. Phúc) : 13.3.3.16A trg 298
Miên Tuấn (Ng. Phúc) : 13.3.3.37A trg 304
Miên Tớe ( Ng . Phúc) : 13.3.3.35A trg 303
Miên Tuyên (Ng. Phúc) : 13.3.3.21A trg 298
Miên Thanh (Ng. Phúc) : 13.3.3.51A trg 308
Mién Thành ( Ng . Phúc) : 13.3.3.17A trg 298
Miên Thân (Ng. Phúc) : 13.3.3.74A trg 316
Miên Thần ( Ng . Phúc) : $13.3 .3 .7 \mathrm{~A} \operatorname{trg} 290$
Miên Thầm ( Ng . Phúc) : $13.3 .3 .10 \mathrm{~A} \operatorname{trg} 291$
Miên Thất (Ng. Phúc) : 13.3.3.67A trg 314
Mien Thê ( Ng . Phǔc) : 13.3 .3 .44 A trg 306
Miên Thich ( Ng . Phúc) : 13.3.3.70A trg 314
Miên Thủ (Ng. Phúc) : 13.3.3.9A trg 291
Miên Trạch ( Ng . Phúc) : 13.3 .3 .28 A trg 300
Miên Triện (Ng. Phúc) : 13.3.3.66A trg 313
Miên Trinh (Ng. Phúc) : 13.3.3.11A trg 293
Mién Tru ( Ng . Phúc) : $13.3 .3 .62 \mathrm{~A} \operatorname{trg} 312$
Miên Trù (Ng. Phúc) : 13.3.3.13A trg 297
Miên Uyển (Ng. Phức) : 13.3.3.60A trg 312
Miên Vàn ( Ng . Phúc) : 13.3 .3 .59 A trg 312
Miên Vũ (Ng. Phúc) : 13.3.3.15A trg 297
Minh (Ng. Fhúc) : 15.IV trg 377
Minh (Truoong vân) : xem Thưc Tuệ (Ng. Phúc)
Minh (Truong văn) : xem Ngoc Xuyén (Ng. Phúc)
Minh Du (Nguyễn): IX trg 25
Minh Mệnh: xem Kiểu (Ng. Phúc)
Minh Nghla Công Chúa : xem Ng̣pc Tuyến (Ng. Phúc)
Minh Tình : xem Miên Định (Ng. Phúc)
Minh Tur (Ng. Phúc) : 14.3.3.32B trg 264
Minh Vurong : xem Chu (Ng. Fhúc)
Mục Quốc Công : xem Nhân Chinh (Nguyễn)
Mục Vurong : xem Durong (Ng. Phúc)
Mỹ ( Ng guyễn) : XIII.3.3.1A trg 74
Mỹ (Trần thị) : 12.3.1.33 trg 249
Mỹ (Vū văn) : xem Uyển Diễm ( Ng . Phúc)

```
'ông Chüa : xem Hòa Nhàn (Ng. Phúc)
mg Chús: xem Turòng Hòa (Ng. Phúc)
iông Chủa: xem Ngooc Khuêe (Ng. Phưc)
uận Congg: xem Hồng Tiệp (Ng. Phúc)
Công
\imath Công Chưa:xcm Nhàn Tuệ (Ng. Phúc)
: xem Doăn Trinh, Gia Trinh. Hòa Thục. Hòa Nhàn, Lurong Đúc, Lurony Trinh,
    Nhà Vièn, Phuoong Trinh, Tinhh Hòa, Tương Tĩnh, Thanh Cát. Thục Tu` (Ng. Phúc)
(NG. Phúc);
Cong Chúa: : Xem Trinh Nhu (Ng. Phúc)
```

ongr Hoàng Hạ́u: xem Lan (Nguyè̀n thị)

- Quạ̃n Cōng : xem Mièn Ön ( Ng . Phúc)
(Nguyền) : VII trg 47
Phúcs: 6.3.3.5A $\operatorname{trg} 147$
yyền vãm) : xem Tinh Hào ( Ng . Phúc)
r Cóng : xem Mièn Mạt ( Ng . Phúc)
ạ̀n Quận Vurong : xem Miên Nghi (Ng. Phưc)
$n g$ : xem Thu ( Ng . Phúc)
Phúc : xem Anh (Ng. Phúc)
yền): V. $\operatorname{trg} 39$
xem Trinh Thạ̀n (Ng. Phúc)
1 thị) : xem Hồng Y ( Ng . Phúc)
Phusce) : xem Thái ( Ng . Phúc)
: xem Miên Tuăn ( Ng . Phúc)
$c:$ xem Mién Tuän (Ng. Phúc)
$n$ thị) : 7.3.1.3 try 153
Quạ̃n Công : xem Miên Thần ( Ng . Phúc)
: Công : xem Hồng Tṓ ( Ng . Phúc)
ก Choong Hoàng Hậu : xem Hẳng (Phạm thị)
a Công Chúa: xens Phúc Tường ( Ng . Phúc)
oh thil) : 12.3.1.21 trg 248
n Công Chúa : xem Trinh Nhàn ( Ng . Phúc)
òng Cong Chúa : xem Tĩnh An (Ng. Phúc)
a Công Chúa : xem Ngọc Nguyệt (Ng. Phúc)
ng Quạ̀n Vurong : xem Khè ( Ng . Phúc)
àn Công xem Droong ( Ng . Phúc)
âc Công : xem Miên Tế (Ng. Phúc)
mg': xem Thái (Ng. Phúc)
(rần thì) : 12.3.1.40 tr's' 250
Ng . Fhucl : 8.3.3.25A $\operatorname{trg} 165$
!uạ̃n Cong : xem Du (Ng. Phúc)
亏̄ văn) : xem An Nhàn ( Ng . Phúc)
ruyè̀n văn) : xem Ngọc Châu (Ng. Phưc)

Ngọ̣n Thiềm (Trần thị) : V.3.1.2 trg 40
Ngocc Ái : 10.3.3.4B trg 189
Ngọc Anh (Ng. Phúc) : 12.3.2.3B trg 261
Ngoc Bào (Npuyên thị) : 2.3.3.1B trg 108
Ngọc Bích (Ng. Phúc) : 12.3.3.17B trg 264
Ngọc Biện (Ng. Phúc) : 9.3.3.5B trg 177
Ngọc Cầu (Ng. Phúc) : 9.3.1.3 trg 175
$\mathrm{Ngoc} \mathrm{C} \sigma$ (Ng. Phúc) : 10.3.3.11B trg 190
$\mathrm{Ng} p \mathrm{Co}$ (Ng. Phúc) : $12.3 .3 .13 \mathrm{~B} \operatorname{trg} 264$
Ngec Cừ (Ng. Phúc) : 12.3.3.8B trg 263
Ngọc Châu (Ng. Phúc) : 12.3.3.1B trg 261
Ngọc Dao (Ng. Phúc) : 10.3.3.9B trg 190
Nggc Du (Ng. Phúc) : 11.3.3.2B trg 227
Ngọc Duyên ( Ng . Phúc) : 9.3.3.4B trg 177
Ngoc Đỉnh (Ng. Phúc) : 4.3.3.4B trg 126
Ngop Khoa (Ng. Phúc) : 4.3.3.3B trg 126
Ngọc Khuê (Ng. Phúc) : 12.3.3.12B trg 264
Ngoc Liên (Ng. Phúc) : 4.3.3.1B trg 126
Ngoc Lý (Ng. Phúc) : 12.3.3.15B trg 264
Ngoc Muôi (Ng. Phúc) : 10.3.3.5B trg 189
Ngọc Niệu (Ng. Phúc) : 7.3.3.4B trg 154
Ngoc Nga (Ng. Phúc) : 12.3.3.7B trg 262
Ngoc Ngoạn (Ng. Phúc) : 12.3.3.6B trg 262
Ngoc Ngôn (Ng. Phúc) : 12.3.3.10B trg 263
Ngọc Nguyện (Ng. Phúc) : 10.3.3.2B trg 189
Ngọc Nguyệt (Ng. Phúc) : 12.3.3.9B trg 263
Ngoc Nhật (Ng. Phúc) : 8.3.3.3B trg 167
Ngoc Nhiểm (Ng. Phúc) : 7.3.3.3B trg 154
Ngoc Phụng ( Ng . Phúc) : 8.3.3.2B trg 167
Ngoc Quận ( Ng . Phúc) : 10.3.3.6B $\operatorname{trg} 190$
Ngoc Quỳnh ( Ng . Phúc) : 12.3.3.2B trg 261
$\mathrm{Ng} \rho \mathrm{c}$ San (Ng. Phúc) : 9.3.3.3B trg 177
Ngogc Sáng ( Ng . Phŭc) : 8.3.3.1B trg 167
Ngoc Tào ( Ng . Phúc) : 6.3.3.1B trg 144
Ngọc Tiên ( Ng . Phúc) : 3.3.3.1B trg 118
Ngọc Tông ( Ng . Phúc) : 13.3.3.1B trg 317
Ngọc Tû (Ng. Phúc) : 3.3.3.2B trg 118
$\mathrm{Ng} o \mathrm{c}$ Tú ( Ng . Phúc) : 11.3.3.1B trg 226
Ngoc Tuyên (Ng. Phúc) : 10.3.3.1B trg 189
Ngoc Tuyền ( Ng . Phúc) : 11.3.3.3B trg 226
Ngoc Thành ( Ng . Phúc) : 12.3 .3 .16 B trg 264
Ngọc Thành ( Ng . Phúc) : 10.3.3.3B trg 189
Ngọc Thiều (Ng. Phúc) : 10.3 .3 .3 B trg 189
Ngoc Thiều ( Ng . Phúc) : 12.3.3.14B trg 264
Ngoc Thụ (Ng. Phúc) : 10.3.3.7B trg 1900
Ngoc Thuc ( Ng . Phúc) : 11.3.3.1D trg 229
Ngoc Thương (Ng. Phúc) : 9.3.3.2B trg 177

Ngoc Trân (Ng. Phúc) : 12.3.3.4B trg 262
Nópc Trinh ( Ng . Phúc) : 12.3.3.18B tris 265
Ngoqc Uyền ( Ng . Phúc) : 11.3.3.4B trg 228
Ngoc Uyển ( Ng . Phúc) : 9.3.3.6B trg 177
Ngoc Van (Ng. Phúc) : 4.3.3.2B trg 126
Ngọc Vân (Ng. Phúc) : 12.3.3.11B trg 263
Ngoc Xuyếd (Ng. Phúc): 10.3.3.8B trg 190
Ngoc Xuyến ( Ng . Phúc) : 12.3.3.5B irg 262
Ngò (Lê) : xem Thuc Thán (Ng. Phüc)
Nguyêd (Ng. Phúc) : 3 trg 113
Nguyẹn (Lurong thì) : 12.3.1.12. trg 246
Nguyệt Đình : xern Vïnh Trinh ( Ng . Phúc)


## NH.

Nhă (Trần thị) : 12.3.1.34 trg 249
Nhả Đường Chủ nhàn: xern Miên Tuấn (Ng. Phúc)
Nhē Viện (Ng. Phúc) : 14.3.3.8B trg 361
Nhac (Truong Phúc) : xem Ngpc Thu (Ng. Phúc)
Nhàn (Nguyền thị): 15.11 .2 trg 374
Nhèn An (Ng. Phúc) : 13.3.3.41B trg 330
Nhàn Đứ (Ng. Phúc) : 14.3 .3 .31 B trg 364
Nhàd Nhà (Ng. Phức) : 14.3 .3 .22 B trg 363
Nhàn Tần: xern Kháng (Phan thị)
Nhàn Tīnh (Ng. Phúc) : 13.3.3.40B trg 330
Nhàn Tuệ (Ng. Phúc) : 13.3.3.50B trg 332
Nhàn Thân (Ng. Phúc): 13.3.3.14B trg 322
Nhàn Thuc (Ng. Phúc): 13.3.3.29B trg 327
Nhàn Trinh (Ng. Phüc) : 13.3.3.30B trg 328
Nhàn Trinh : Xern Thệd Huy (Ng. Phúc)
Nhàn Uyển : xem Thuc Tinh (Ng. Phúc)
Nhàn Yên ( Ng . Phúc) : 14.3.3.21 trg 360
Nhạn (Trẩn thị) : 12.3.1.35 trg 249
Nhạ̊ (Nguyē̃n thị) : 13.3.1.2 trg 281
Nhên Chinh (Nguyền) : XIV.3.3.2A trg 77
Nhản Quạ́n Cōng : xerı Lan (Ng. Phúc)
Nhān tư : xern Ngoc Muọ̃i (Ng. Phúc)
Nhiểu (Ng. Phúc) : 6.3.3.6A trg 143
Nhu (Mai Đhre): xern Ngoc Ngoan ( Ng . Phúc)
Nhu Gie: xem Ngyc Du (Ng. Phúc)
Nhu Hò̀a: xem Nggc Nga ( $\mathbf{N g}$. Phúc)
Nhu Hòe (Ng. Phúc) : 13.3.3.52B trg 333
Nhu Nghi (Ng. Fhúc) : 13.3.3.43B tre 331
Nhu Tắc : xem Gia Tinh (Ng. Phúc)
Nhu Tả̉n: xem Yèn (Nguyĕ̃n thị)
Nhu Tinh ( Ng . Phúc) : 13.3.3.59B trg 334
Nhu Tinh : xem Đoan Thuận (Ng. Phúc)

Nhu Thuạ̀n ( Ng . Phúc) : 13.3.3.8B trg 320
Nhu Thục (Ng. Phúc) : 13.3.3.9B trg 320
Nhu Trang : xem Tình An (Ng. Phúc)
Nhuận (Đặng Đức) : xem Trang Nhàn (Ng. Phúc)
Nhu Hiếu (Nguyễn) : XIV.3.3.7A trg 78
Nhu Trác (Nguyễn) : XIV trg 77
0.

Oánh (Phan Văn) : xem Lươg Đúc ( Ng . Phủc)
Ôn Mần: xem Miên Khách ( Ng . Phúc)
On Tinh: xem Cư (Ng. Phúc)
On Thận: xem Mão (Ng. Phúc)

## P.

Pôròmè: xem Ngọc Khoa (Ng. Phúc)
Phan (Hồ) : xem Thụy Thận (Ng. Phúc)
Phan (Truong Phúc) : xem $\mathrm{N}_{\mathrm{g} \text { goc } \mathrm{C}} \mathrm{Nhiềm} \mathrm{( } \mathrm{Ng}$. Phúc)
Phàng ( Ng guyền thị) : XI.3.3.2B $\operatorname{trg} 65$
Pháp (Nguyền Cửu) : xem Ng goc Duyên ( Ng . Phúc)
Phát (Nguyền thị) : XIV.3.3.1B trg 78
Phong (Ng. Phúc) : 8.3.3.27A trg 165
Phong Hòa Công Chúa: xem Nhu Thuận (Ng. Phúc)
Phong Lộc Quận Công : xem Hồng Kháng (Ng. Phúc)
Phong Quốc Công: xem Miên Kiền ( Ng . Phúc)
Phố ( Ng . Phúc) : $12.3 .3 .8 \mathrm{~A} \operatorname{trg} 257$
Phỗ Quận Công: xem Bá Cao (Nguyền)
Phú ( $\mathrm{Ng} u y$ yền) : xem Nhu Thục ( $\mathrm{N} g u y e ̂ ̃ n ~ P h u ́ c$ )
Phú Binh Quận Vương : xem Miên Åo ( Ng . Phúc)
Phú Lệ Công Chúa: xem Đôn Trinh (Ng. Phúc)
Phú Lưong Công : xem Hồng Diêu ( Ng . Phúc)
Phú Mỳ Quận Công : xem Miên Phú ( Ng . Phúc)
Phú Phong Công Chúa : xem Vĩnh Thụy (Ng. Phúc) 13.3.3.17B
Phú Trièm Công Chúa : xem Ngọc Trān (Ng. Phúc)
Phú Hầu Cỏng Chúa : xem Phương Trinh (Ng. Phúc)
Phù Cát Quận Công : xem Miên Thân (Ng. Phúc)
Phù Mỳ Cóng Chủa : xem Đoan Trinh (Ng. Phúc)
Phụ Thiên Thuẩn Hoàng Hậu: xem Nhàn (Ngruyễn thị)
Phúc Huy ( Ng . Phúc) : 14.3.3.34B $\operatorname{trg} 365$
Phúc Long Công : xem Thăng ( N . Phúc)
Phúc Quốc Cōng : xem Diền ( Ng . Phúc)
Phúc Tuòng ( Ng . Phúc) : 13.3.3.64B trg 355
Phục (Nguyễn) : XI.3.3.6A trg 65
Phục Lể Công Chúa : xem Gia Phúc ( Ng . Phúc)
Phụng (Nguyễn) : IV $\operatorname{trg} 35$
Phụng Hóa Công : xem Tuấn ( Ng . Phúc)
Phuong ( Ng uyễn thị) : 13.3.1.16 trg 284
Phurong Duy Cōng Chúa : xem Vinh Gia (Ng. Phúc)

Phương Hưong Công Chúa : xem Nhàn An ( Ng . Phúc)
Phơong Nghiên (Ng. Phúc) : 14.3.3.6B trg 360
Phuong Tinh (Ng. Phúc) : xem Đoan Thận (Ng. Phúc)
Phuong Thanh ( Ng . Phúc) : 14.3 .3 .30 B trg 364
Phuong Trinh (Ng. Phúc) : 13.3.3.46B trg 331
Phươg (Bùi thị) : xem Kỳ (Ng. Phúc)

## a.

Quan Phi : xem Đồng (Thán thị)
Quang (Mai thị) : XII.3.1.1 trg 69
Quang ( Ng . Phúc) : $12 \cdot 3 \cdot 3.12 \mathrm{~A}$ trg 260
Quang Hung Làng : xem Đôi (Tớng thị)
Quang Tinh (Ng. Phúc) : 13.3.3.5B trg 319
Quán (Nguyễn Cửu) : xem Ngọc Thành ( Ng . Phúc)
Quàng (Ng. Phúc) : 7.3.3.5A trg 154
Quàng Biên Quận Công : xem Miên Gia (Ng. Phúc)
Quảng Ninh Quận Vương : xem Miên Mật (Ng. Phúc)
Quảng Hós Quận Công : xem Miên Uyển ( Ng . Phúc)
Quàng Uy Công : xem Quân (Ng. Phúc)
Quàng Thi Công Chúa : xem Thanh Cát ( Ng . Phúc)
Quàng Trạch Quận Công : xem Miên Cu (Ng. Phức)
Quên ( Ng . Phúc) : $12.3 .3 .10 \mathrm{~A} \operatorname{trg} 259$
Quân (Ng. Phûc) : 8.3.3.21A trg 164
Quân Đình : xem Miên Thanh (Ng. Phúc)
Quân Bác : xem Hồng Y ( Ng . Phúc)
Quế Son Quận Công : xem Miên Ngô ( Ng . Phúc)
Qui (Hồ thị) : 1511.4 trg 375
Qui Chinh Công Chúa : xem Lệ Nhàn (Ng. Phúc)
Qui Đức Công Chúa : xem Vinh Trinh (Ng. Phúc)
Qui Khanh : xem Tinh Hò̀ (Ng. Phúc)
Quí Trọng : xem Miên Trinh ( Ng . Phúc)
Qui Châu Quận Công : xem Miên Liêu (Ng. Phúc)
Quốc Chúa : xem Chu (Ng. Phúc)
Quốc Uy Công : xem Thuần ( Ng . Phúc) 6.3.3.4A
Quyền ( Ng . Phúc) : 10.3 .3 .14 A trg 187
Quyết ( Ng uyễn Đức) ; xem Thân Huy ( Ng . Phúc)
Quỳnh (Ng. Phúc) : 5.3.3.3A trg 135
Quỳnh Lâm Công Chúa : xem Nhàn Thận (Ng. Phúc)

## S.

Sách ( Ng guyễn Cưu) : xem Ngoc Ái ( Ng . Phúc)
San (Ng. Phúc) : 8.3.3.20A trg 164
Sàng Quốc Công ; xem Văn Lỗ (Nguyễn)
Sâm (Trẩn thị): 13.3.1.20 trg 284
SI Vưong : xem Nguyēn ( Ng . Phúc)
Sinh Đinh : 14.3.3.11B trg 361
Son (Bùi thị) : 12.3.1.28 trg 249

Son Định Quận Công : xem Miên Cung (Ng. Phúc)
Son Tinh Quện Công : xem Miên Lurong (Ng. Phủc)
Sùng (Nguyễn): X.3.3.1A trg 61
Sừ (Nguyển) : XII trg 69
Sư (Durong thị) : 11.3.1.9 trg 222

## T.

Ta (Nguyễn thị) : 8.3.1.2 trg 160
Tá Thiên Nhân Hoàng Hậu : xem Hoa (Hồ thị)
Tác (Nguyễn) : XI.3.31A trg 65
Tài ( $\ddagger o ̂ ̃$ ) : xem Đoan Thuện (Ng. Phúc)
Tài ( Ng . Phúc) : $8.3 .3 .38 \mathrm{~A} \operatorname{trg} 167$
Tác Tu : xem Miên Quan ( $\mathbf{N g}$. Phúc)
Tăng Duệ Hoàng Thái Từ : xem Cảnh (Ng. Phúc)
Tâm (Đỗ thị) : 12.3.1.16 trg 247
Tân An Quận Công : xem Miên Bảo ( Ng . Phúc)
Tân Bình Quện Công : xem Miên Phong ( Ng . Phúc)
Tân Chinh Vurong : xem Durong (Ng. Phúc) 11.3.3.1C
Tân Hòa Công Chúa : xem Đoan Thận (Ng. Phúc)
Tấn (Ng. Phúc) : 12.3.3.7A trg 256
Tán Lễ: xem Tường Tīnh (Ng. Phúc)
Tần (Hoàng thị) : 13.3.1.9 trg 283
Tần ( Ng . Phúc) : 5. trg 131
Tần ( N guyễn thị) : 13.3 .1 .9 trg 283
Tây Ninh Quận Công : xem Miên Thể (Ng. Phúc)
Tiêm (Trẩn thị): 12.3.1.27 trg 248
Tiên Cung : xem Thưc (Duong thị)
Tiên Chúr : xem Hoàng (Nguyễn)
Tiến (Trần thị) : 12,3.1.22 trg 248
Tiếp (Nguyễn Đình) : xem Phúc Huy (Ng. Phúc)
Tin ( $\oplus^{\text {ôt thị }}$ ) : 1.3.1.2 trg 99
Tín ( Ng. Phúc) : xem Ngopc Biện (Ng. Phúc)
Tin (Phạm văn) : xem Ngọc Quỳnh (Ng. Phúc)
Tin (Tống Phúc) : xem Ngọc Uyển ( Ng . Phúc)
Tịnh Nhu: xem Ái (Lé thị)
Tinh (Nguyễn thị) : 12.3.1.23 trg 248
Tinh (Vü) : xem Ngpe Du (Ng. Phúc)
Tinh An (Ng. Phúc) : 13.3.3.42B trg 330
Tĩnh Công : xem Cam (Nguyễn)
Tinh Co ( Ng . Phúc) : xem Binh ( Ng . Phúc)
Tĩnh Chất : xem Nguc Trân ( Ng . Phúc)
Tĩnh Gia Công : xem Miên Sa (Ng. Phúc)
Tĩnh Häo (Ng. Phúc) : 14.3.3.1B trg 359
Tĩnh Hòa (Ng. Phúc) : 13.3.3.34B trg 328
Tinh Nhã : xem Miên Trinh (Ng. Phúc)
Tĩnh Phố : xem Miên Trinh (Ng. Phúc)
Tinh Phurong : xem Gia Thuy (Ng. Phúc)

Tînh Trang (Ng. Phúc) : 13.3 .3 .60 B trg 334
Tinh Ý : Xem Mién Phong Ng . Phüc)
Toàn (Ng. Phúc) : 7.3.3.3A trg 96
Tông (Ng. Phúc): 8.3 .3 .24 A trg 165
Tông Thác (Nguyền): $13,3.1 \mathrm{~A}$ trg 99
Tu Dung Phu Nhân: xem Nghị (Tran thị)
Tú (Ng. Phúc) : 8.3.3.18A trg 163
Tú (Nguyển Cựu) : xem Ngoc Xıryến (Ng. Phúc)
Tuân ( Ng . Phúc) : 7.3.3.2A trg 154
Tuân Quốc Công : xem Miên Trừ (Ng. Phúc)
Tuấn (Nguyền Thường) : xem Ngoc Vân (Ng. Phúc)
Tuấn (Nguyển vâa) : xem Nhàn Thuc ( Ng . Phúc)
Tuấn (Ng. Phúc) : 10.3 .3 .11 A trg 187
Tuán ( Ng . Phúc) : 12.3 .3 .3 A trg 255
Tuấn (Ng. Phúc) : $16 I 1$ trg 385
Túc (Nguyền vãn) : xem Khuê Gia (Ng. Fhúc)
Tức Tông Hiếu Ninh Hoàng Đés: xem Thụ (Ng. Fhúc)
Tuê Đạt : xem Hổng Y ( Ng . Phúc)
Tuẹ Hòa: xem Whàn An (Ng. Phưc)
Tuê̂ Muc : xem Miên Bủo ( Ng . Phưc)
Tuệ Tinh : xern Tuò̀ug Hòa (Ng. Phúc)
Tüng ( P ôt thì) ; 12.3.1.15 trg 247
Tùng (Triṇh) : xem Ngoc Tú ( Ng . Phúc)
Tùng Quö́c Cong : xem Miên Thầm (Ng. Phúci
Tùng Thiện Vuong : xem Miên Thỉm (Ng. Fhúc)
Tùng Viên : xem Miên Tuấn (Nig. Phúc)
Tuy An Quạn Cōng : xem Miên Kháp (Ng. Phúc)
Tuy Biên Quạ̃ Công : xem Miên Sủng (Ng. Phúc)
Tuy Hòa Quấn Vurong : mem Hồng Truyền (Ng. Phúc)
Tuy Lasc Công Chúa : xem Đoan Luroug ( Ng . Phúc)
Tuy Lý Vurong : xem Miên Trinh ( Ng . Fhúc)
Tuy Nhàn Quậ́n Công : xem Miên Sủng (Ng. Fhúc)
Tưy (Hồ thị) : 12.3.1.7 trg 244
Tuyèn (Lê thị) : 7.3.1.4 trg 153
Tuyến (Trần thị): 12.3.1.4 try 243
Tuyền ( Ng . Fhüc) : 8.3.3.30A trg 166
Tuyèn (Ng. Fhúc): 13. trg 277
Tuyền (Đoàn Văn) : xem Đoan Trinh (Ng. Fhúc)
Tuyết (Pham thẹ) : 12.3.1.3 trg 243
Tur Làng : xem Biên (Ng. Phúc)
Tur Minh Lăng : xem Nhàn (Nguyền thị)
Tur Nghìn Quận Công : xem Miên Tễ (Ng. Phúc)
Tur Thông Läng : xem Thuc (Durong thị)
Tứ (Nguyè̀n Đinh) : xem Nhu Nghi (Ng. Phúc)
Tư ( Ng . Phúc) : 4.3.3.8A trg 126
Tứ ( Ng . Fhúc) : 8.3.38A trg 161
Từ Cung : xem Cúc (Hoàng thị)
Từ Dü Hoàng Thái Hậu : xem Hằng (Pham thị)
Từ Hiến Hoàng Hậu: xem Hoàn (Nguyễn thị)
Từ Huê Hoàng Hêu: xem Đuroc (Tống thị)
Từ Mẫn Hoang Hậu: xem Viền (Châu thị)
Từ Minh Hoèng Hều : xem Điéu (Phan thị)
Từ Nghi : xem Ngoc Bao (Nguyex thị)
Từ Son Công : xem Mảo ( Ng . Phúc)
Từ Tiên Hoàng Hậu : xem Đbi (Tóng thi)
Từ Tiết Hoàng Hặu: xem Linh (Tö́ng thị)
T̛ั่ Tin Hoàng Hāu: xem Mai (Nguyễn thị)
Từ Thah Hoàng Hạu: xem 3.1.1.
T̛ั่ Thạ̀n Hoàng Hạúu : xem Giai (Nguyên thị)
Tư Y : xem Neoc Báng (Ng. Phúc)
Tư Y Hoàng Háu : xem Thu (Troong this)
Tu Eire : xem Thi (Ng. Phúc)
Tu Tên Công Chúa; xem Luong Huy (Ne. Phúc)
Tř Tài : xem Miên Tuảin (Ng. Phúc)
Tuong An Quán Vurong : xem Mien Bủu (Ng. Phúc)
Tưong Còng : xem Điển (Ng. Phúc)
Tuong Drong Quạn Vuong : кеm Hao (Ng. Phúc)
Turong Quốc Công : xem Miên Bưu (Ng. Phúc)
Tuving (Le thi) : 12.3.1.48 trg 250
Tuơng (Ng. Phúc) : 9.3.3.3A trg 176
Tường Hòa (Ng. Phúc) : 13.3.3.27B trg 327
Tươg Quang Hầu : xem Tương ( Ng . Phúc)
Tưotg Tinh (Ng. Phúc) : 13.3.3.28B 4rg 327
TH.
Thai (Nguyen thi) : XIV.3.3.2B trg 78
Thái (Ng. Phúc) : 6. trg 141
Thái Quỗc Cồng : xern Hốag Phó (Ng. Phúc)
Thái Tở Gie Dū Hoàng Dế : xem Hoàng (Nguyễ)
Thái Tông Hiều Triết Hoàng Đế: xem 'Tân (Ng. Phúc)
Thái Thạnh Qụ̣n Vtrong : xem Hồng Phó (Ng. Phúc)
Thái Vrong Phi: xem Thanh (Bùi thi)
Thanh (Bùi thị) : xem Hồng Cai (Ng. Phúc)
Thanh (Trẫn thị) : 12.3.1.25 trọ̆ 248
Thanh (Trinh thị) : 11.3.1.12 trg 223.
Thanh Cát (Ng. Phúc) : 14.3.3.21B trg 313
Thanh Đé (Ng. Phúc) : xem 14.3.3.9B
Thanh Tù: xem Lurong Đuic (Ng. Phúc)
Thănh Cung: xem Nhàn (Nguyezn thị)
Thánh Tó Nhan Hoang Đé": xem Kièu (Ng. Phúc)
Thanh (Nguyễn) : 3.3.3.3A trg 115
Thành (Nguyē̃n Huỳnh) : xem Ng ge $\mathrm{Co}\left(\mathrm{N}_{\mathrm{g}}\right.$. Phúc)
Thành Công : xem Churong ( Ng . Phúc)
Thành Guąn Cong : xem Cưong (Ng. Phúc)

Thành Quạn Cöng : xem Phong (Ng. Phúc)
Thanh Ithà : xem Chièu ( Ng . Phúc)
Thẹnh (Nguyến Đức) : xem Ngọ Trìn (Ng. Phúc)
Thẹ̆nh (Trần Van) : xem Trịnh Đữ ( Ng . Phúc)
Thạnh Quóc Cong : xem Mièn Tuán (Ng. Phúc)
Thăng ( Ng . Phúc) : 14.3.3.29A trg 359 và 366
Thång (Ne. Phutc): 10.3.3.18A trg 188
Thạng (Truotur Phúc) : xem Ngọc Nguyện (Ne. Phúc)
Than (Nguyễn thị) : 13.3.1.30 trg 285
Thần Phi : xem Hoa (Hồ thị)
Thần Tönc Hiêu Chiêu Hoàng Đé: xem Lan $\mathrm{N}_{\mathrm{g}}$. Phúc)
Thạn \{Truoulg thị! : 13.3.1.6 trg 282
Thặn Huy ( Ng . Phúc) : 14.3.3.23B trg 363
Thặn Minh : xern Mién Thåm (Ng. Phüc)

Thật (Hồ thị) : xem Hoa (Hồ thị)
Thế (Nguyền Cưu) : xem Ngọc Phụng ( Ng . Phúc)
Thë́ Tồ Cao Hoàng Đë́ : xem Anh ( Ng . Phúc)
Thé Tōng Hiều Vù Hoàng Đèé: xem Khoát (Ng. Phúc)
Thë Tư (Nguyền): VI trg 18
The (Hồ thị) : 12.3.1.36 trg 249
Thé (Nguyén) : XI.3.3.4A trg 65
Thè ( Ng . Phúc) : 8.3.3.2A trg 160
Thè ( Ng . Fhuce) : 8.3.3.9A $\operatorname{trg} 162$
Thé (Trần thị) : 11.3.1.15 trg 223
Thù (Ng. Phúc) : 14. trg 343
Thién Túng Đăo Nhân : xem Chu ( Ng . Phúc)
Thién Thụ Lăng : xem Anh (Ng. Phuc)
Thièn Thụ Hữa Lắng : xem Đang (Trà̀n thị!
Thiền (Nguyền Eưc) : xem Ngoc Nga ( Ng . Phuc)
Thiẹ̀n (Ng. Phúc): 8.3.3.14A trg 163
Thiện (Nguyên Vãn) : xem Ngọc Khuê (Ng. Phúc)
Thiện Phi : xem Câm (Nguyền thị)
Thien (Ng. Phúc) : 17.II trg 390
Thiên ( Ng . Phúc) : 11.3 .3 .6 A trg 226
Thiệu ( Ng . Phúc) : 4.3.3.9A trg 126
Thiệu Hóa quạn Vurougg : xem Chấn (Ng. Phúc) :
Thiệu Long Giảo Chủ : xem Ngọc Cả̉u (Ng. Phúc)
Thịnh (Tống Văn) : xem Ngọc Thục ( Ng . Phúc)
Thọ Xuàn Vương : xem Mièn Địinh (Ng. Phúc)
Thông (Lè thị) : 12.3.1.37 trg 250
Thông Hóa Quận Vuơng : xem Thiền ( Ng . Phúc)
Thóng Läng Cóng Chúa: xen Luong Nhàn (Ng. Phúc)
Thòng Lurorng: xem Hồng $\mathrm{Nghin}_{\mathrm{g}}(\mathrm{Ng}$. Phúc)
Thờng (Nguyền Cưu) : xem Ngọc Tuyēn ( Ng . thŭc)
Thu (Cáj thị): 11.3.1.13 trg 223
Thu (Hoàng Văn) : xem Gia Thuy (Ng. Phúc)

Thụ ( Ng . Phúc) : 8. $\operatorname{trg} 159$
Thuần ( Ng . Phúc) : $6.3 .3 .4 \mathrm{~A} \operatorname{trg} 143$
Thuần ( Ng . Phúc) : 10 . trg 183
Thuận (Tống thị) : 11.3.1.8 trg 222
Tuấn (Tớng thị) : 113.1 .8 trg 150
Thuận An Công: xem Hy ( Ng . Phúc)
Thuận Chinh Công Chúa: xem Thanh Đề (Ng. Phúc)
Thuận Hòa Công Chúa : xem Nhàn Tĩnh (Ng. Phúc)
Thuận Lễ Công Chúa: xem Tiǹh Hòa ( Ng , Phúc)
Thuận Mỹ Công Chúa : xem Phúc Huy (Ng. Phúc)
Thuận Tần : xem Tần (Hoàng thị)
Thuận Thiên Cao Hoàng Hậu: xem Đang (Trần thị)
Thuật (Phạm Đăng) : xem Vình Trinh (Ng. Phúc)
Thúc Khanh : xem Trinh Thận (Ng. Phúc)
Thục (Phan thị) : 13.3.1.13 $\operatorname{trg} 283$
Thục (Durong thị) : 14.II. $2 \operatorname{trg} 375$
Thục Nghiên (Ng. Phúc) : 14.3.3.10B $\operatorname{trg} 361$
Thục Phi : xem Xuyèn (Nguyển thị)
Thục Tần : xem Bửu (Nguyễn thị)
Thuc Tinh (Ng. Phúc) : 13.3.3.21B trg 324
Thục Tuệ ( Ng . Phúc) : 13.3.3.39B $\operatorname{trg} 330$
Thục Tur (Ng. Phúc) : 13.3.3.43B trg 331
Thục Thận ( Ng . Phúc) : 13.3.3.20B trg 324
Thục Thận : xem Cương ( $\ddagger o ̂ ̃$ thị)
Thục Trang (Ng. Phúc) : 14.3.3.29B trg 364
Thúy (Truong thị) : 13.3.1.15 trg 284
Thúy Diêu ( Ng . Phúc) : 14.3.3.5B trg 360
Thúy Nhi (Lê thị) : xem Lộc (Lê thị)
Thúy Trúc ( N guyễn thị) : $12.3 .1 .9 \operatorname{trg} 245$
Thụy (Đoàn thị) : $12.31 .20 \operatorname{trg} 248$
Thụy ( N guyển Hựu) : xem Ngoc Tuyền ( Ng . Phúc)
Thụy (Nguyền thị) : 11.3.1.21 trg 224
Thưy Nguyèn Quận Vương : xem Ung Chân ( Ng . Phúc)
Thụy Quận Công : xem Nguyên ( Ng . Phúc)
Thụy Thái Vương : xem Hồng Y (Ng. Phúc)
Thụy Thận (Ng. Phúc) : 13.3.3.31B trg 328
Thụy Thục (Ng. Phúc) : 13.3.3.32B $\operatorname{trg} 328$
Thuyên ( Ng . Phúc) : xem Hồng Hưu ( Ng . Phúc)
Thur (Nguyền) : X.3.3.2A trg 62
Thu (Truong thi) : 8.3.1.1 $\operatorname{trg} 160$
Thư (Trần thị) : xem Tiển (Trẩn thị)
Thu (Trần Văn) : xem Thanh Đề (Ng. Phúc)
Thừa Thiên Cao Hoàng Hậu: xem Lan (Tống thị)
Thức (Làm) : 11.3.1.4 trg 222
Thứ (Nguyễn) : VI.3.3.4A trg 43
Thuoung Son: xem Miên Thầm ( Ng . Phúc)
Thường Quốc Cōng : xem Hồng Kiện (Ng. Phúc)

Thừng Son ：xem Tinh Hòa（ Ng ．Phúc）
Thuờng Tinh Quận Vuong ：xem Cư（Ng．Phúc）
Thưng Vuong：xem Lan（ Ng ．Phúc）

## Th．

Trach（Ng．Phúc）：3．3．3．8A trg 115
Trang Cung ：xemm Hồng Kiện，Hồng Phó，Hồng Truyền，Ung Chân，Ung Chân，Thăng（Ng．Phúc）
Trang Chinh ：xem Thanh Đề（ Ng ．Phúc）
Trang Giảng：xem Miên Tống（Ng．Phúc）
Trang Hòa ：xem Thục Tuệ（ $\mathrm{N}_{\mathrm{g}}$ ．Phúc）
Trang Khiét ：xem Ngoc Ngoan（ Ng ．Phúc）
Trang Ly（ Ng ．Phúc）：14．3．3．16B trg 362
Trang Mả̉n ：xem Quang（ Ng ．Phúc）
Trang Mục ：xem Miên Hoành（Ng．Phúc）
Trang Nhä（Ng．Phúc）：14．3．3．28B trg 364
Trang Nhàn（Ng．Phúc）： 13.3 .3 .23 B trg 325
Trang Tần ：xem Tuyến（TYần thị）
Trang Tinh（Ng．Phúc）：13．3．3．22B trg 324
Trang Tuệ ：xem Nhàn Thạn（ Ng ．Phúc）
Trang Troing（ Ng ．Phúc）：13．3．3．63B trg 335
Trang Thuận ：xem Nguyện（Luoung thị），Tâm（E⿴囗⿱夂⺀大合 thị），Trinh Elicc（Ng．Phúc）
Trang Y Hoàng Hậu：zem Duyên（Vũ thị）
Tráng Tiết ：xem Điền（ Ng ．Phúc）
Trân（Nguyěn）：xem Hòa Nhàn（ Ng ．Phúc）
Trân（Ng．Phúc）：6．3．3．3A trg 88
Trä́n Biên Quạn Công ：xem Miên Thanh（Ng．Phúc）
Trấn Định Quậ̣n Cōng ：xem Miên Miéu（Ng．Phúc）
Trấn Man Quận Công ：xem Miè̀n Tích（Ng．Phúc）
Trín Quốc Công ：xem Miên Tả（ Ng ．Phúc）
Trấn Tinh Quận Cong ：xem Miên Dần（Ng．Phúc）
Triêm（Mai thị）：13．3．1．28 trg 285
Triêm（Ng．Phúc）：8．3．3．3A trg 166
Triêm Ehíc Công Chúa：xem Trang Nhàn（ Ng ．Phúc）
Trię̉u Miếu ：xem Can（Nguyễn）
Triệu Tổ Tinnh Hoàng Đế：xem Cam（Nguyễn）
Trinh（Cái thị）：12．3．1．13 $\operatorname{trg} 246$

Trinh（Nguyên）：XI．3．3．3A trg 65
Trinh（Ng．Phúc）：7．3．3．4A trg 154
Trinh（Ng．Phúc）：13．3．3．2A trg＇ 286
Trinh Đrúc（ Ng ．Phúc）：13．3．3．7B trg 320
Trinh Hòn（Ng．Phúc）：13．3．3．55B trg 334
Trinh Hòa：xem Ngoc Anh（Ng．Phúc）
Trinh Huy（Ng．Fhúc）：14．3．3．25B trg 363
Trinh Lè ：xem Ngoce Ngơn（ Ng ．Phúc）
Trinh Liệt ：xem Ngọc Tuyền（Ng．Phúc）
Trinh Nhàn（ Ng ．Phuuc）：13．3．3．26B trg 327

Trinh Nhu (Ng. Phúc) : 13.3.3.61B trg 334
Trinh Tluh (Ng. Phúc) : 13.3.3.57B try 334
Trinh Tinh : rem Ngoc Tú ( Ng . Phúc)
Trinh Tuêe : xem Nggc Xuyến ( Ng . Phúc)
Trinh Thạnn: 13.3.3.25B trg 325
Trinh Thuc: xem Ngoc Dao (Ng. Phúc)
Trinh Thuy (Ng. Phúc) : 13.3.3.62B trg 255
Trinh Uyển : xem Phúc Huy ( Ng . Phúc)
Trinh Ý : xem Ngoc Khuê (Ng. Phúc)
Trinh Quốc Công : xem Đrec Trung (Nguyẽ̃)
Trọng Chán : xem Miên Tể (Ng. Phúc)
Trong Chí : xem Mién Thán (Ng. Phúc)
Trong Diên : xem Miên Tuấn ( Ng . Phúc)
Trong Uyện : xem Miên Thẩm ( Ng . Phúc)
Truy (Truong) : xem Huy Nhu (Ng. Phúc)
Tru (Trong) : xem Huy Nhu (Ng. Phúc)
Trúc (Trần thị) : 12.3.1.26 trg 248
Truic Viên : xem Miên Thên ( Ng . Phúc)
Trung (Ng. Phúc) : 4.3.3.4A trg 125
Trung Düng : xem Mân (Ng. Phúc)
Trung Hiếu : xem Cam (Nguyễn)
Trung Hoài : xem Mân (Ng. Phúc)
Trung Mân : xem Điển (Ng. Phuc)
Trung Nghị : rem Khê ( Ng . Phúc)
Trung Nghla : xem Håo (Ng. Phúc)
Trung Tin : xem Khue Gia ( Ng . Phúc)
Trung Tráng : xem Điển ( Ng . Phúc)
Truyển (Ng. Phúc) : 8.3.3.19A trg 164
Trùng Quốc Công: xem Văn Lựu (Nguyěn)
Truờng (Nguyễn) : xem Hòa Thục (Ng. Phúc)
Truong (Nguyèn thị) : 12.3 .1 .14 trg 246
Truờng Co lañㄹ : xem Hoàng (Nguyền)
Truờng Diên Lảng : xem Lan (Ng. Phúc)
Truờng Diền Lăng : xem Nguyên ( Ng . Phúc)
Truòng Hung Lăng: xem Tần (Ng. Phúc)
Trương Mậu Lăng : xem Thái (Ng. Phúc)
Truòng Nguyén Lång : xem Cam (Nguyễn)
Truòng Phong Lăng : xem Thụ (Ng. Phúc)
Truòng Thái Lăng : xem Khoat (Ng. Phúc)
Trưoing Thainh Lang : xem Chu (Ng. Phúc)
Truờng Thiȩ̣u Lăng : xem Thuần (Ng. Phúc)
U.

Uông (Nguyền) : 2.3.3.1A trg 108
Uy Công : xem Đồng ( Ng . Phúc)
Uy Quốc Công : xem U Kỳ (Nguyễn)
Uy Xuân Hẩu: xem Tồng Thåi (Nguyễn)

```
Úy Thanh ( Ng . Phúc) : 14.3.3.13B trg 361
Uyĉn (Nguyễn thị) : 11.3.1.18 trg 223
Uyên Diểm : xem Vình Gia ( Ng . Phúc)
Uyèn Nhàn : xem Hòa Thận (Ng. Phúc)
Uyên Thục : xem Tuyến (Trù̀n thị)
Uyėn Ý ( Ng . Phúc) : \(14.3 .3 .3 \mathrm{~B} \operatorname{trg} 360\)
Uyển Diễm ( Ng . Phúc) : 13.3.3.3B trg 318
Uyến Hòa : xem Vình Thụy (Ng. Phúc)
Uyén \(\mathrm{Nhur}(\mathrm{Ng}\). Phúc) : 14.3.3.20B \(\operatorname{trg} 280\)
Uyên Phuoong: xem Phúc Tưòng (Ng. Phúc)
Uyển Tĩnh : xem An Nhàn ( Ng . Phúc)
Uyến Thuận : xem Huân (Trần thị)
Uyến Thục: xem Ngọc Quỳnh (Ng. Phúc), Ngọc Cửu (Ng. Phúc)
U Kỳ ( N gruyễn) : 1.3.3.1C trg 99
Ung Ái (Ng. Phúc) : xem Ung Chân (Ng. Phúc)
Ung Chân ( Ng . Phúc): 15.1 trg 371
Ung Đàn ( Ng . Phúc) : xem Biện (Ng. Phúc)
Ung Đăng (Ng. Phúc) : xem Hạo (Ng. Phúc)
Ung Hổ (Ng. Phúc) : xem Hạo (Ng. Phúc)
Ung Lich (Ng. Phúc) : xem Minh (Ng. Phúc)
Ung Thi (Ng. Phúc) : xem Biện (Ng. Phúc)
Ung Láng : xem Tuấn (Ng. Phúc)
```


## $v$.

```
Vàng (Mai thị) : xem Hoảng (Ng. Phúc)
Văn Làng Quận Vưong : xem Thăng ( Ng . Phúc)
Vãn Lễ (Nguyễn) : XIV.3.3.6A trg 78
Văn Lỗ (Nguyễn) : XIV.3.3.5A trg 78
Văn Nhã : xem Miên Thẩm (Ng. Phúc)
Vân Tuyền Đạo Nhân: xem Thụ ( Ng . Phúc)
Vi (Nguyền Tấn) : xem Vīnh Thụy (Ng. Phúc)
Vi Dã : xem Miên Trinh ( Ng . Phúc)
Vị (Nguyễn thị) : 13.3.1.19 trg 284
Viêm (Hoàng Ké) : xem Quang Tinh (Ng. Phúc)
Vièn (Châu thị) : 5.3.1.1 trg 134
Viên (Nguyễn thị) : 12.3.1.11 trg 246
Viên (Phan thị) : 12.3.1.39 trg 250
Viện (Vũ thị): 13.3.1.4 trg 282
Viển (Nguyễn) : III trg 31
Vinh (Nguyền) : XII.3.3.3A trg 70
Vinh (Ng. Phúc) : 4.3.3.10A trg 126
Vinh Quốc Công : xem Hồng Truyền ( Ng . Phúc)
Vinh Quận Công : xem Vinh (Ng. Phúc)
Vinh (Ng. Phúc) : 4.3.3.6A trg 165
Vinh (Nguyễn thị): 12.3 .1 .41 trg 250
Vinh (Nguyễn thị) : 11.3.1.14 trg 223
Vinh (Nguyền thị) : 12.3.1.41 trg 250
Vloh (Truong thị) : 13.3.1.21 trg 284
```Vinh An Cong Chúa : xem Hòa Thục (Ng. Phúc)
VInh Co Lang : 2.3.1.1 60
Vah Chàn Công Chúa : xem Thup Tuẹ (Ng. Phúc)
Vinh Diên Lựng : xem 4.3.1.1
Vinh Diễn Lăng : xem Giai (Nguyen thị)
VInh Gie (Ng. Fhuc) : 13.3.3.12B trg 321
Vah Hurag Lang : xem Vién (Châu thị)
Vinh Lôc Quạn Cóng : xem Mièn Chi ( Ng . Phúc)
Vinh Mậu Lâng : xem Lł力h (Tống thi)
Voh Nguyén Lăng : xem Mai (Nguyén thí)
VInh Fhong Lang : xem Thur (Truong thi)
Vinh Quốc Công : xem Hồng Phì ( Ng . Phúc)
Vīnh San ( Ng . Phúc) : xem Hoang (Ng. Phúc)
VInh Thai Lang : xem Dong (Truong thi)
Vinh Tường Quạn Vưomg : zem Mién Hoanh (Ng. Phưc)
Vinh Thuy ( Ng . Phúc) : xem Điền ( Ng . Phúc)
Vanh Thuy (Ng. Phúc) : 13.3.3.17B trg 323
Vinh Trinh (Ng. Phúc) : 13.3.3.18B trg 323
Vũ (Ng. Phúc) : 5.3.3.1A trg 135
Vù Vuong : xem Khoát (Ng. Phúc)

\section*{\(x\).}
X (Trần thịi) : 9.3.1.2 trog 175
Xuâm ( \(\mathrm{N}_{\mathrm{g}}^{\mathrm{g}}\) thị) : 13.3.1.12 trg ..... 283
Xuân (Ng. Phúc) : 10.3.3.17A trg 188
Xuàn ( Ng . Phúc) : 9.3 .3 .26 A trg ..... 165
Kuân ( \(\mathrm{Ng}_{\mathrm{g}} \mathrm{yy} \mathrm{en}^{2}\) thị) : 12.3.1.38 trg 250
Kuân (Tống Ván) : xem Ngpe Báng (Ng. Phúc)
Xuân An Công Chưa : kem Thuc Tinh (Ng. Phúc)
Xû̀n Hòa Cong Chúa: xem Thục Tur (Ng. Phúc)
Xuan Lai Cồg Chúa : xem Nhu Nghi (Ng. Phúc)
Xuîn Lêm Công Chúa : xem Trinh Huy (Ng. Phúc)
Kuân Văn Cōng Chúa : xem An Nhèn (Ng. Phúc)
Xuân Vinh Công Chúa : xem Tưởs Tinh (Ny. Phúc)
Xuyên (Nguyền thì) : 13.3.1.3 trg 281
Xuyên Quṓc Công : xem Mièn Bàng (Ng. Phúc)
Xurong Láng: xem Tuyễn ( Ng . Phuic)
Xuome Tho Lang : xem Hang (Pham thit)
Y.
Y Cong : xem Duc ( Ng . Phúc)
Y Nhi (Hồ thị) : 13.3.1.26 try 285
Y Phuong (Ng. Phúc) : 14.3 .3 .24 B trg 363
Y Thur Tư : xem Tùy (Hổ thi)
Yên (Nguyến thị) : 13.3.1.7 tre 283
Yến (Lê Vañ) : xem Ngoc Ngôn ( Ng . Phúc)
Yễn ( Ng . Phúc) : 10.3 .3 .12 A trg 187
Yên (Ng. Phúc) : xem Mjên Bịah (Ng. Phúc)
Yều Điệu (Đäng thị) : 12.3.1.31 trg 249

\section*{TÀ̇ LIỆU THAM KHẢO}

\section*{TÀI LIẸ́ CHINH}

Chư Hịn:
Bộ Lề (triều Nguyễn) - Miếu húy chur tôn tư
- Thiên gia bứu sách tu biên

Quổc sư quán - Đại Nam Chính biên liêét truyẹn
- Đlại Nam Liệt truyện Tiẹ̀n biên
- Đại Nam Thurc luc chinh bien
- Đại Nam Thục lục chính biên Đệ luc kỷ Phụ biên quyển I
- Đại Nam Thực lưc tiền biên

Tôn nhân phư - Hoàng triểu Tôn phả chính biên (Đệ tứ chinh hệ)
- Hoàng triều Tôn phả tiền biēn các tậ̣ I, II, III, IV, V, VI, VII

Phòng An Xuyẽn - An Xuyên Vurơng Tōn phả
Phòng Hà Thanh - Ngoc Điẹp Tōn phả tiền bièn
Phòng Hòa Thąnh - Hòa Thạnh Vurong Tôn phả
Phòng Thuy Thái - Thụy Thái Vuoong Tôn phà
Phòng Trần Man - Trần Man Quận Công phòng Ngoc phà
Lê Quí Đôn
- Phú Bien Tap Lup

Tôn Thất Hâd - Tiên Nguyên Tóat Yếu Phả Tiền bièn
Quỳnh som hẩu Nguyên Lữ - Nguyển Tộe thế phả
Ngoài ra còn tham khaio ớ :
- Đồng sách ớ một số phú
- Long vị, thần chủ tại Triệu miều, Thê miếu
- Long vị, thần chủ tăi một số phủ
- Văn bia, các bia dựng tại Huê

\section*{Chữ Viêt :}
- quốc sừ quán
(Bản dich của Vinh Cao) - Eại Nam Liẹt tuyyên chính biên
- Đại Nam Liệt truyện tiền biên
(Bản dịch của Viện gử học) - Dại Nam Thực lục tiền biên
- Dại Nam Thurc luc chinh bien
(Bản dịch của Phủ Quỗc Vu
Khanh dặc trách văn hóa) - Minh Mệnh chinh yếu
(Bản dịch của Hồ Đác Trung) - Sự Quốc Triểu Chính biên toăt yéu
* Tōn nhän phủ
(Bản dịch của Tôn Thất Hối) - Hoàng Triều tôn phả quyển 4
* Nguyén Gia Bàng
(Bản dịch của Thạch Can) - Nguyễn gia thế hệ
* Lê Qui Đôn
(Bản dịch của Viện qử học) - Lê Quí Đôn toàn tập
(Bản dịch của Phủ Quốc Vu
Khanh dạ̣c trách văn hớa) - Phủ Biên Tap Lục
- Tôn Tháát Cốn
- Nguyền Phước Tộc lực bièn
* Nguyễn Khoa Chiêm - Trịnh Nguyễn Diễn Chí
- Bế Nguyển Du - Phả ho Nguyễn Đqii Tong
* Tôn Thá́t Hûn
(Bản dịch của Ung Binh và Ung Tôn).
- Tiên Nguyên Loát Yếu phổ
- Tồn Thất Qui - Thế Phổ Nguyền Phược Tộc
* Nguyễn Ván Thành Nguyễn Hải Trìng Nguyển Văn Ngopc - Phà họ Nguyễn (quyền thurqng)
* Phan Thúc Truc
- Quốc Sữ Di Biên

TÀI LỆU PHỤ
* Nguyễa Thế Anh
- Kinh tế và xã họi Việt Nam dưới các vua Triều Nguyền
- Viẹt Nam dưới thọi Phạp dô hồ
* Đìo Duy Anh - Lich sử Vię̣t Nam (quyền thurong)
- Đất aước Việt Nam qua các dòi
* Phan Huy Chú
(Bản dịch củn Viền sử học)- Lịch triều Hiến chuoong log̣i chí
* Phan Trấn Chúc
- Vua Hàm Nghi

Vua Quang Trung
- Phan Du
- Mộng Kinh su
* Pham Cao Durong Nguyễn Khắc Ngư
- Sừ học Đệ nhị
* Bưu Ké
- Nguyền triễu cố sur
*Trần Trong Kim
- Việt Nam sử luy̧c
- Tôn Thát Duong Ky
- Việt aừ khío lực
- Phan Khoang
- Việt Pháp bang giao sử luṛc
- Việt sử xứ Đàng trong
* Ngó ST Liên
(Bản dịch của Viện sử học)- Đại Việt Sử ký Toàn thur
- Nguyển Vãn Mại - Lô Giang Tiểu sừ
- Bùi Vān Nguyèn - Văn chuong Nguyền Trai
* Dào Trinh Nhất - Phan Đinh Phüng
* Vän Quang - Hoàng Hoa Thám
* Phan Varn Son - Việt Sử Tân Biên
* Nam Xuân Thọ - Phan Thanh Giãn
* Hoang Trong Thurwe - Hó so vua Duy Tán- Hurong Binh thi phaín
* Vy Bảo tồn bào tàng - Niên Biễu Viét Nam
* Ngugez Trong Binh
Nguyên LinhBuit Viét Nghi
- Băng dốt chiếu Âm Dượg Lịch 200 năm vì Niên Biểu Lich sư
- Các tộp gan : Bách Khoa, Khảo Cổ, Sư Địa, Tap chi nghien cúru lịch sxí.
TAl Hȩ̧u chü Phep
* Nguyez̃ Thé Anh - Monarchie et fait colonial 1876-1925
* B.A.V.H. - Généalogie des Nguyen avant Gia Long
- 314 tombeaur aux envirund de Hué
* Jean Bouchet
- Orban
- Documenter pour bervir à lhistoirc de Saigon.
- Les tombeaur des Nguyen

\section*{MUC LỤC}
Tiang
Loin noi dâu ..... 5
Phe hy ..... 7
Phtim 1 ..... 11
Thu'y T6 phas ..... 15
Bịh Qud̃c Cong Nguyêt Bặc ..... 19
Bó Hiệu Kiếm Nguỵ̂n Be ..... 25
 ..... 29
Tà Bó Bốc Ngurtion Phupg ..... 33
 ..... 37
Bó Hiệu Kểm Nguyén Thé Tư ..... 41
Birh Man Bai Tương Ouăn Nguyển Nạp Hòa ..... 45
Hü̃u Hiệu Kiểm Ngıyển Công Lufát ..... 49
Du Cấn Cōng Nguyễn Minh Du ..... 53
 ..... 59
Quàn Nội Nguvễn Chiếm ..... 63
Chieìu Ouan Hắu Ng inyễn Sù ..... 67
Thâi Bảo Hoăng Ouốc Công Nquyền Cônng Dulản ..... 74
 ..... 75
Tring Quö́c Cong Nguyè̃ Van Luu ..... 79
Vurong phí ..... 89
 ..... 93
Bò̀ đ̛̃ú hai : Thál Tở Nguyẩn Hoáng ..... 101
Bờ thứr ba : Hy Tông Nguyễn Phúc Nguyền ..... 109
Böi thú to : Thán Tông Nouyẻ̉n Phic Lan ..... 119
 ..... 127
Bói mứ sau : Anh Tông Nguyèn Phuc Thai ..... 137
Boì thís bảy : Hiển Tông Ngupân Phice Cnu ..... 145
Böi múr ..... 155
Böi thứ chin : Thế Tông Ngryẻ P Phúc Khoáa ..... 169
Bờ thứ muati : Duẹ Tóng Nguyển Phic Thular ..... 179
Pf phà ..... 207
Bơi thiś murii mọt: Vua Gia Long Ngaveran Phuc Amin ..... 214
Bồ thúr mưt hai : Vua Minh Mẹ̀nh Nguyễ Phúc Kốu ..... 235
 ..... 269
Boii this muth bốn: Vue Tư Evic nguyetn Phúc Thi ..... 341
Vua Hiepp Hoba Ngueven Phic Thang ..... 366
 ..... 369
Vua Bợng Khennh Nguryễn Phưc Biện ..... 375
Vua Kiến Phu̇c Aguyẽ̉n Phúc Hęo ..... 381
 ..... 385
 ..... 369
Vua Khải Bịin Nguyễ Phucc Tuân ..... 395
Bơi thứ mườ bảy : Vua Ouy Tân Nguyển Phúc Hoàng ..... 399
Vua Bào Bại Nglyễn Phúc Thiển ..... 403
Phán Phuc lue
Cách dặt tên torng họ Nguyển Phuc ..... 417
Một sở hiùy dant cán biết trong ho Nguyễ Phúc ..... 425
Các nggày lồ hy, dản, ngủ huờng, vạn thọ, tuành thọ, khôn mànth ..... 429
Nguyển Phic Tộc Thér phà rièn biểu ..... 433
 ..... 439
Bàn liệt kể ..... 443
Phẩn Phả đón, bàn dố và tranh ành (ktōng ghi són trang)
Phè dól : Thưy Tổ phà
Phà of́ II : Hoàng Tử thuọc Vvooung phả
Phá dô III : Hoàng Nữ thedợ Vương phà
Phà oúriv : Hoáng Tử thuţc eá phà
Phà đớ V : Hoàng Mự thự̣̂c Bế phà
Bàn of 1 : Oén thơ của Tièn Tổ họ Nguyển và Nguyên miéu
Bản dón 2 : Việc mớ mang phuorng Nam cua Leệt Thânh
Bàn of́ 3 : Khu vục láng Thiên Thu
Bản dó 4 : Nuóc Bại Vièt toong giei doatn 1790
Bản oó 5 : Nuóc Bai Việt dườ thooi durc Thành Tồ
Bản đố 6 : Lăng tầm cùa Liệt Thánh

Anh 2 : Chùa Thiên Mu dườ thơi díc Hiên Yó
Ành 3 : Truing minht viển cctiếu
( B ại nội dươi lhờ dức Hiến \(T\)Anh 4 : Kim sách
Ảnh 5 : Một số Hoàng dễ ntê̂u NguyễnTèi l liệu than khảo471

\title{
NGUYỄN PHÚC TỘC тНÊं PHẢ
}

Chịu trách nhiệm xuất bản :
VJONG HÓNG

Phutrach bản thảo: LE DẦN

Trinh bày kỹ thuạt :
LE VĂN

Chila bản in và viết chư Hăn:
VINH CAO

In tại XJ nghiệp In 4-61 Phạrn Ngợ Thạch, Quận 3-TP. Hổ Chi Minh Só lựng : 1.000 cuón, khổ \(19 \times 27 \mathrm{~cm}\).
Giấy phèp xuất bàn s夭́: \(84 / 82 / \mathrm{XBTH}\).
In xong và nộp lưu chiểu tháng 6 nảm 1995.

\title{
 \\ DINH CHINH
}
\begin{tabular}{|c|c|c|c|}
\hline Trame & Dong mar & Da in sai & Xun suta lax \\
\hline \(\%\) & 6 &  To tura quan đén Phu Yen. & That te mis rong bien grôd dix Fhti Yen. \\
\hline 8 & 42 & Ngai Nguyẽa Qutce Sopn khtir ... & Ngai Nguyexa Qube somn khh \\
\hline 31 & 5 &  Ly Nhan Tông (1072-1127) & bod canl nay y in in cus \\
\hline 116 & 1 & 21 thang 3nam Binh tr (19.4.1575) & 7 thang 4 namim Binh ti 15.5 .1576. \\
\hline 117 & 10 & 11 thang 7 nam Binh Trin (22.6.1616) & 12.7 a迆 Biol. Thin (23.6.16:6, \\
\hline 173 & Ghi chu & Tuê Tinh & Tue Tinh \\
\hline 183 & 6 & Nguysti Phum Hao & Nguyen Phue Hao \\
\hline 183 & 16 & Vot so & Vn sf. \\
\hline 195 & 13 & 4. Nguyéra Phic Ngoc Dr & 4. Ngzyen Phutangac Uyen \\
\hline 200 & Hinh 5 & lang Thating Tricu & lang Trunag Thieu \\
\hline 211 & 10 & in trued va sais so muc & \begin{tabular}{l}
11.3.3.28 Ngayén Phuc Ngec Du-Fhute Lo Cong Chus \\
11.3.3.3B Nopuyen Phic Igpe Tuyen-Minh Nghsa Cong Chus
\end{tabular} \\
\hline 216 & 18 & Qua tharu 6 ygry & Qua thàng 6 Ngaj \\
\hline 220 & Ghichus & U̇ug Đao & Ung Dao \\
\hline 222 & 3 & Le Hien Tong & Lie Hiéa Tong \\
\hline 226 & 32 & An I & An Dr \\
\hline 227 & 26 & Nam Kÿ Sưu (1826) ba durec truy tho 59 tudi thuy la Nhu Gia & Dos doan nay vi in dur \\
\hline 229 & 3 & Ong mát va ngay 18 theng 9 asm Dinh Gapu (18.10.1777) & Otug mast ngay 17 uhang 8 nán Dinh Dạu
(18.9.1777) \\
\hline 242 & 28 & Thân Phi & 'Than Fh \\
\hline 244 & 3 & Nguy \({ }^{\text {a }}\) Bat Bun & Nguyen Thup Elo \\
\hline 245 & 5 & in ohatm & in dura Nguyen Phule MiAn rafon sang phan Hoàng the \\
\hline 245 & 35 & Tran Tien Thanh & Le Tien Thanh \\
\hline 248 & 9 val 10 & mot hoang au Nguyen Phuc Gia 'rang & xin twa roung phan 12.3.1.22 be may fan con ma tài nharn Tran Thy Tién \\
\hline 251 & \$7 & Nguyén Phuc Mien quang & Nguyén Phuic Mien quan \\
\hline 259 & 10 & gia fao & glám dao \\
\hline 262 & 23 & Ba sinh ngay 20 & Sa sinh ngay 22 \\
\hline 263 & 37 & Nguyent throgr Tuan & Nguyetn thuting Tuan \\
\hline 266 & Bdar da & to maur vang thiou & phèi tó malu cá phan dat hien tạí ó Láo va Cam bd. \\
\hline 268 & 6 & Áy la ke dghuep & Ary la baitur. \\
\hline 270 & 6 & Tran Man Quta Cong & Trin Man Quan Cong \\
\hline 270 & 28 & Tran Tinh quann Cong & Tran Tinh Quan Cong \\
\hline 282 & 36 & Long khe & La khe \\
\hline 289 & 24 & Tam \({ }^{\text {co }}\) Van xuan & Nua tho \(¢\) Van magn \\
\hline 294 & 11 & Tinh pho & Tinh phof \\
\hline 202 & 24 & Phurag Thon Thio \#hatug & Phwoug Thon Than mutug \\
\hline 296 & 3 & Trang An Qufc Cong & Trong Qude Cing \\
\hline 299 & B & Tran Man & Tram Mau \\
\hline 302 & 35 & May bac & May hac \\
\hline 309 & 10 & mbutur & वт mieut \\
\hline 309 & 38 & Namp ph6 & Nampho \\
\hline 310 & 7 & Ngryent Thi Nhac & Ngryent Thi Dure \\
\hline 313 & 19 & Trand Ninh & Trán Ninh \\
\hline 327 & 3 & Nguy\% \({ }^{\text {a }}\) Thy Dieta & Ngryed Thi Dien \\
\hline 337 & 1433.10A & Nguyẽa Phuc Hông Kién & Ngryen riuc Hftg Kiem \\
\hline 358 & İ val 16 & Kifa quoc Cong & Kien Qube Cong \\
\hline 381 & 2 & Giang Tong & Gide Toug \\
\hline 383 & 2 & Giang Tong & Gian Toug \\
\hline 392 & 14 & 18 theng 12 nalm At mui (9.3.1955) :hy 77 todi & 16 thang 2 gam Ciap Ngp (20.3.1954) tho 76 nuti \\
\hline 401 & 28 & Thian Tong & Thien Tong \\
\hline 407 & 3 & non 200 naxm & hom 200 nam \\
\hline 407 & 33 & Dén khi Thei tof & Dicikhi Thé TG \\
\hline 428 & 5 & Dobe & men \\
\hline
\end{tabular}```


[^0]:    (1) Then phot ifm cuia Khang Hy' lì dién doc là Cam, vé sau doc lrai là Kim tù dó mồ ngướ dọ lì Kim.

[^1]:    ( $\ddagger$ ) Theo truyên

[^2]:    

[^3]:     biēn soẹn gia phả công phu và chép bềng chứ Nōm.
    (2) Thao mọ̆t tó gia phả, có 72 nơi thờ ngài làm phúc thẩn. Thán vị thờ ngài ở dinh Phủ Dục do bị dột nát dược dưa vào thơ ở dền Phù Bổng Thiàn Vurong.

[^4]:    
    
     thuong，chau móc．v．v．．．

[^5]:    （1）Mờt churc quan trong ớ các ty．

[^6]:    (1) Bấ điệu là một brong các chưc quan topng trong các khoe thi, diếu hành công việc thi cử.

[^7]:    
    
    
     Mu.

[^8]:    （1）Chep theo Claute Madrolle trong Indochine du Sud．Theo Madeline Gheau ó culon Histeire du Cambodge，Mö Xoà 峻
    

[^9]:    
     khõng nhện sác.'
     ind tal Trị̂u Miśu.

[^10]:    （1）Cüng am vot win cisa anh thư hal B．3．3．2A

[^11]:     lứ̛i bắt cáa, sau ba lấn đếu thá́y một cái sọ nẻ̉m rrong lứ̛i. Huyên cho là sọ dủa một vị nèo anh linh nēn kiám nơi an
    
    
     Mẹ̆nh, Yuyên dự̛̣c lập dển đ̛ờ ̛̣ xâ Cur Chinh và dưorc phong là An Ninh Bé,

[^12]:    tung dén gió
    Lay tời cho cá gió nóm,
    Bé̉ cho chúa Nguyễn kèo ouóm thảng ra.
    (1) Trong bái biểu Vū Tinh cho ngươil lên đưa ra khỏi thành đâng lên cho Thế Tổ coo viết : "Tương giỏi, binh mệnh cùa Ngụy Tãy Son đểu ở rạ đây. Phủ Xuân hiện lầ thảnh tống không. Thucc hiện ké nảy gióng nhu tấy ngọi đởi vàng. Chiém đươ P Phú Xuân mà đối láy một mạng của thán thi thấn cho là quá đủ-.
    (2) Khi Thé Tô tién đánh Thăng Long, vua Tây Son lè Nguyền Quang Toản cùng với các em lè̀ Quang Thùy, Ouang Duy,
     Quang Thừy thá́l oó chết, cọn Quang Toản, Quang. Duy và Quang Thiệu bị bắt bỏ cūi đèm nộp taì thành Thäng Long. Quân fây Son báy giờ hoò̀n toàn tan rā.
    (3) rúc nủi Triệu Tương có táng dúc Trị̣̂u Tố ò đó fthuĉ̣c huyện Tớng Son, Thanh Hóa).
    (4) hiốn phu : hiân là dầng tên, phu lè ờ bîhh, ực dâng lồn nhựng tù bình đô bất dược.
    

[^13]:    (1) Trong Bại Nam Liệt Truyện chép vê Nguyễñ Huệ (vua Quang Trung) dó ghí : "Huệ tàn nguqec vô dạo, so cớ đô thành
     Liệt thánh).
    Tất cả các lâng tẩm từ đức Thái Tở đén dức Thé Tông đếu bị phá hoai. Riêng vé lăng của dực Hung Tở vào năm Canh
     đữc Thấ Tỏ̉ nhiẩu trận, Tây Sơt cho rằng nhà Nguyễn có mô mả phát vuơng, mói sai dào hài cốt các bậc tiển vuoong nhà Nguyẫn đổ xuoúng hớ sâu và sai Nguyễn Văn Ngự dàe lăng Hung Tớ đố xuông sông.
     lúc giạ̣c Tầy Sơn vô dạo phạm lăng tứm các Liệt thánh bà mật lệnh cho con rể là Nguyễn Đức Duệ vói lâo ni thân tin
    
    
    Khi tu sửa các lăng, dực Thé́ Tố cho an táng ở taì noi cû. Nhung di tich cû chẩng còn lại một gì. Ngay càc lăng của Hoàng Tử, Công Chủa từ dời Thái Tổ dến Hung Tợ cừng bị phá hủy.
     ky húy treng việc dưng chứ trước các lăng của Liệt thánh.

[^14]:    (6) Theo giû́p đực Thế Tổ khôi phuc lại cor nghiệp có rát nhiốu người tà̀ giởi nhu Vũ Tinh, Chu Vân Trấp. Vũ Di Nguy, Nguyễn Vãn Nhân, Nguyền Hoàng Đức, Nguyển Văn Truơng, Nguyễn Văn Thành, Lề Văn Duyê̂t. Ngô Tùng Chu... Ngay nhửng tường Tây Son vế hảng cûng hết sực phó tá nhu Lê Chá́t, Ngô Vān Sử...
     (ông Tin), Philipe Vannier (ông Chán), Jean Marie Dayot (öng Tñ). De Forcant (ông Lăng). Laurent Bariay (ông Mân)....

[^15]:    
     cá gẹp nữc.
    (3) Trich vän tơn thuy bà vào nēm Thiệu Trị thứ 5 (1946)

[^16]:    
    
    
    
    
    
    （3）Tực đến thơ Thên Huân ở chứ（2）．

[^17]:    
     durơe phong lá Trung gẳng thắn．

[^18]:     - Töng sinh lạ nhữig nģưi trong Hoàng Tôe do Tön Nhàn Fhú chọn váo hoc.
    

    - Âm sinn la con em cưa nnữg nha tập ám duợ chon lura cho vap noc.
     tién gac. dáu thắp dén.
    (2) Sách dượ sọ̣n vèo thời Thánh Tỗ rất nhiếu nhu Gia Bịnh Thông Chi, Minh Bột di hoán văn thảo của Trinh Hoài Gưč, Bản Triéu Ngoc Phả của Hoàng Cōng Tài, Khai Ouớc Cāng Nghiẹp Chi của Cung Vãn Hi, Minh Lưong Knảa Cáo Luc
    
     Tập...

[^19]:    
    
    

[^20]:    （1）Cùng âm vơi tôn cúa hoìng t̛̉ thứ 43.

[^21]:    (1) Hơa ước này vâ sau không đựç hâ bên thi hénh.
     khiốn chu hắu qui phục. Thành vượg là cháu nội vue Vēn vượg sáng lập nhà Chu.
    (3) Nhạc Ký là tên một thiên trong sách Lể Kỷ, séch này do Tà̀ thánh dời Hán soạn.

[^22]:    
    
    
    
    
    

[^23]:    
    
    
    
    
    

[^24]:    （1）Bact Lî̀n có nghia lie sen trâng．Thê Fhung le chimphuong dîu
    

[^25]:     nay bà vá gia dinh chónge con dự̛̣ thờ ó phia sau chuia．
    

[^26]:    (1) chi Đưc Thali Tó Gia DO Hoang 06

[^27]:    （1）＂

[^28]:    
    

[^29]:    
    
    
    (3) Pro tī ao vüng cture nut́c.

[^30]:    
    

[^31]:    
    
    
    
    

[^32]:     vé viéc hoe．
    

[^33]:    
    
    
    （3）Khuơng Quāng đ̛̣ Bá Haài người dời Bōng Hàn，thông suốt ngū kinh，am hiẩu rất tinh từng．Vua Hoàn Đế muốn dùng ông nhung ōng khōng chịu ra，vua sai ngườ vè mạ́t，ông tốn dil．Hoẹn quan Tào Tî́t muốn chọn ống lả Thái Thú，òng тốn vàu Thanh chāu sơng nghế cooi bói，đến hon 70 tuới mới trờ vả quê．
     trong 3 thàng，ông dà ktiến nước Sớ trơ nên caroing thinh．
     Tän dựng nên nhà Hán．
    

[^34]:    
    

[^35]:    

[^36]:    ＇i）Chị̄ này ouùng thōng nghia vớn chữ ；kiến có nghia＂bén chặc＂
    

[^37]:    （1）Vuong co tià hà dùng đî̉ chí các Công chúg con vue．

[^38]:    （1）Theo Phà cưa Phòng Hà Thanh Quận Cồng chép bè mất năm Át mêo，lúc 36 tuổi，ở đily chóp theo Lự̂t tuyện．

[^39]:    （1）Tền náy chép theo Bại Nam Liẹt Tnyện Chinh Blên nhị lập，cuón 9 trang 12b，trong Thièn Gia Bứu Sách Tur Biền bán
    
    
     hinh và bị chút．

[^40]:    （1）Táng Thènh lè noi Ban Trộp Dur một nừ sil dờ Hàn 莒
    （2）Bọ̀ng Đinh tên mọ̀：hổ nưoc cọ̣p वं Trung Hoa．

[^41]:    
    
    

[^42]:     dér dinh dạt
    （b）Thư xuát ：hà do bé tiếp sinh rach
    （3）Ống bẩng afóng ngoài có vả róng dể dumg chil，dụ cỉa vuẹ

[^43]:    
    
    
     thé vua Hiệp Hàa tờn bẻ làm Mhiêm Hoàng Hậu.

[^44]:    
    
    
    
    
    

[^45]:     wa Hàm Nghi，bá tî tựn Nguyồn thị Elch oco ghi một doạn trong Hạnh thục ca ：

    Tôn vurorg bẹ̀n mớ chọn ngady
    Hamm Nghi niên hiệu ban nay trong ngoài
    Lạp điếu naii hạ aủ ngướ
    Ky Anh thiáa mẹt khen tàl cal gen！
    Vạy nên đến nời chốt oan，
    Hảu hủm vuốt ngurợc，phòng toan kłhỏi nèo ！
    Lidm cho thiên hạ tring valo
    Hoàng thền côn vậy huống baco nhürg ngươ．

[^46]:    
    

[^47]:    

[^48]:    （1）Lương cung ở dây chil hai bè Từ Oũ Thái Hoàng Thél Hệ̣u và Lệ Thiân Anht Hoàng Hệu．
     vui mùng．
    Ngải là anh cả của vua Kắn Phúc vè vua Hàm Nghi．Vua Kû́n Phúc đā mất，vua Hàm Nghi thì xuắl bồn，nên thời bắy giờ có câu ca dao oòn tuyển tụng đ̂én ngày nay ：
    ＂Một nhà sinh dặng be vua
    Vtua còn，vua maí，wua thus chay daí＊
    
     Trán \｛diẹ̀n Hòn Chèn\}.

[^49]:    
    
    
    
    

[^50]:    
    
     Oube Vvong chl ứ

[^51]:    
    

    - Tôn Thét Thuy quytn binh.
    
    
     tur
    

[^52]:    
    
    
    
    
    
     Län lá hon cà＂．
     con civa Thuy Thai Vurong，to oo rubtit cila vue Thenh Thed．
    
    
    
     là ngưới of tơi＂．fới dom gá con ged cho Công Da Trang．
    －Celu hai trong Thion Ung DA la ：Tư voôt：＂Ung dâ，khé sử Nam dị̣̂n．
     Hai câu này däu đựg vái hoden cảnh của ngèj vào lúc đờ．
     Trân dảo Bóng Lal oá Biặn Bổng Dinh，tạ Thanh Lâm và lư Tring Giang．

[^53]:    
    

[^54]:    （1）Giéo sur Eberhart ngươl Pháp gớc Búc dạy ngài w屯̂ khoa học vì Pháp vản，ngọi khen ngli rát thồng minh．Ông này sau bị nghi ngód dinh vảo vu ôn Duy Tân nón phỉi tơơ vé nưoc．

[^55]:     cen ngān ngài :
    "Nghī vệc dớl mà ngán cho dởi, đảnh nhấm mǻt dốn dãu hay dơ"
    
    
    
    

[^56]:    
     bài tho sals. dén nay con truyên tung :
    Nām tru khi khōng rớt cái loh.
    Eất trờ sấm dậy thảy đâu kinh.
    Bài khōng deo nưa dem dâng Lai.
    Eàn nó aj nghe khéo dä́u Hinh.
    Liệu thế không xong Binh chả̃ng durọc.
    Liêm dành giư tiếng Lẻ̉ dưng rinh.
    Công danh thòi thé là huru hí.
    Bai su xin mhuỡng lớp hạuu sinh.

[^57]:    (1) Le tro phung

