$$
K \dot{Y} \quad Y \hat{E} U
$$

## HÔ. THÅO KHOA HOC

LÊ TRUNG ĐİNH

## PHONG TRÀO CẦN VUONG ƠQuẢNG NGÃI

KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC LÊ TRUNG ĐìNH \& PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG Ở QUÅNG NGÃI


## Sở VĂN HÓA THÔNG TIN QUẢNG NGÃl 1997

## LờI NÓI ĐẦU

Từ lâu, tên tuổi cưa Lê Trung Dinh và phong trào Cân vuơng ờ Quảng Ngãi đả gán bó thiết thân với truyền thồng chiến đấu chống ngoại xâm cüa nhân dân trong tỉnh, dLực ghi nhận nhu một vết son trong lịch sư dân tộc. Tuy nhiên, suốt trong một thời gian dài, viẹc nghiên cứu về phong trào yêu nuớc đáng tự hào và ngıừi thú līnh dâu tiên này không khỏi có nhïng hạn chế - do chiến tranh, do hoàn cành kinh tế của quê hutơng, đait nước.

Rất may là nhờ sự quan tám lãnh đạo, chl đạo sâu sát của lành đụo tînh, sự giúp dö nhiệt tinh của các ban ngành hưu quan, cüa các bạc cách mạng lâo thành, dạ̣c biệt là sụ phối hợp và giùp đờ chuyên môn một cách tộn tinh cuia Viện sử học Trung uong, cüa Trung tém Nghiên cứu lịch sü̉ TP. Hồ Chi Minh, sư huờng û́ng tich cực cuia nhiều nhà khoa học kháp noi trong nuớc, cuộc hội thảo khoa học vể Lê Trung Binh và phong trào Cân vtơng a̛ Quäng Ngãi đâ được tố chức vái quy mó lớn trong các ngày 15 và 16.7.1996 tại Thị xã Quảng Ngãi và đã gạt hái đực nhưng thành công rất tốt dep.

Dể phát huy các thành quả đã dạt đuợc trong cuộc hội thào, góp phàn cho công tác giáo dục truyền thống, và cūng dể giúp việc đỉ sâu tìm hiểu, nghiên cứu đè̉ tài nà̀y trong twơng lai, Sơ Văn hóa thông tin Quảng Ngãi xin giới thiệu với bạn đọc tạp ky yĉu này.

Phương chàm của chuing tôi là gìlu nguyên các bản báo cáo, tham luận dể bạn đọ̣ dễ sống lại với không khi trong họi thảo. Tuy nhièn, đây là mọt xuã́t bản phả̉m với muc đich nhu dâ nói, chuing tôi xin lược bớt một số it tham luận hoạc mọt só doạn trong một số bài xét ra không giuip ich nhiều cho viẹc tim hiểu, nghiên cứu. Tuy vạy, trong nhiều trừng họp, mọ̣c dù có nhiểu tu
liệu trủng lăp nhau nhutng chuing tôi vân giul lại dể đảm bảo tinh hệ thống, lính lô-gich ả nhiều tham luận. Bối với nhừng diểm không thóng nhất gilla các tham luạn, khi thấy thậ cần thiết, chuing tôi sẽ có chú thích thêm ở cuối trang dể bạn đọ̣c tiện dối chiểu, tham khảo. Mạt khác, đây là một tập kỷ yếu khoa học gồm các tham luộn của nhiều tác già, mổi người có lói trình bày, hành văn riêng nên chừng tôi hết sức tôn trọng và chì sủa chủa trong trıưong hợ thật cần thiết để vã̛n phong trớ nên trong sáng hơn, dề dàng cho bạn dọc tiếp nhạn.

Trong quá trình tổ chức hội thảo cüng nhu án hành tập kỷ yếu này, Sơ VHTT Quảng Ngài đàà nhận đự̛̣c sự động viên, giùp đơ thiết thưc và quý báu của lānh dạo Viện sû̀ học TW, Truờng DHSP Hà Nội I, GS. Phan Ngọc Liên và trục tiếp là PTS. Tràn Hauu Binh, PTS. Nguyền Minh Tuò̀ng, của Trung têm Nghiên cưu Lịch sü TP. Hồ Chí Minh do PTS. Dinh Vân Liên (Giám đốc Trung tâm) dẩn đâu cùng rát nhiều truờng học, ca quan và cá nhân tha thiết vái truyển thống dân tộc nói chung và truyè̉n thống của quê hưong Quảng Ngãi nói riêng. Mọt lên nưa, chúng tời xin bày tơ lòng biết on chân thành và sâu sá̛c.

Chuing tôi xin trân trọng giới thiệu tộp sách và mong nhộn được nhüng y $\mathfrak{y}$ kiến góp ý quý báu của bạn đọc.

Quảng Ngãi, lháng 8 nảm 1997
Sở VHTT Quảng̀ Ngãi

# BÁO CÁO ĐỀ DẪN Hộı THẢO KHOA HỌC VỀ lê trung dinn vì phong trào cấN vương ở Quảng ngãa. 

(Do đống chi Tạ Hiễn Minh, Nghẹ sĩ ưu từ, Giám đốc Sở VHTT
Quảng Ngãi, Trử̛ng ban tơ chức họi thảo, Irinh bày).

Kinh thua các vi khàch quý
Kinh thua càc nhà nghièn cứu khoa hoc
Thua họi nghi
Không phải dến sau này mà tư rả́l lảu, dấu ấn cuộc khởi nghīa của Lê Trung Dinh và phong trào Cần vương chống xȧm lươe dã in sãu trong lòng nhân dân ta - bấl chấp sự phong tỏa, cẩm doán của phong kiến . thưc dản, bấl chāp sư xói mòn do dòng chảy của thời gian trên môl thé kỷ nay. Dấu ấn ấy mộl lần nūa lỏ rỏ lỏng yêu nước sāu thẳm trong tim người Việt nói chung và người dàn xứ Quảng nơi riẻng. Cūng phát sinh từ áy, mà trườc kia. trong bỗi cành hai cuộc chiến vệ quốc vô cưng khớc liẹt viẹ̃ nghièn cưu vế phong trào Cấn vương cūng có bước liến khá dài vơi càc bài nghiên cứu dảng lrên các sàch. bảo. Hai mươ nảm qua, cōng viẹc ấy vā̄n tiểp diē̃n. Chúng la vỏ cùng biết ơn nhưng người đi trườc dã không quàn chōng gai để khai sơn phà lhạch, dọn quang con duờng đi dến những chån lý khoa học. Song cūng phải thầy dú đã liến bưóc khả dài. cōng việc nghièn cửu Lè Trung Dinh và phong trào Cấn vương ở Quảng Ngải - vị thủ līnh đầu tièn của phong Irào này - vản chua đầy đủ, có hẹ̉ thống, đo vậy cūng chưa đánh giá thỏa đáng vế tầm vóc của nhān vật ãy. phong trào ấy ở cả chiểu đổng dại (lức trong mối quan hẹ với phong trào chung ỏ̉ Trung kỳ) lẫn lịch đại (lúc lrong mối tưong quan thòi gian trước và sau dó - trong dòng yểu nước của nhān dân lỉnh Quảng Ngãi). Dó là linh Irạng chung của nhiều tỉnh Irong nước. Một số tinh đã có những cố găng soi sàng lại phong trào này, như ở Hà Tīnh có hội lhảo về Phan Einh Phùng. ở Binh Eịnh có hội thảo vé Tăng Bạl Hở v.v... Mỗi noi mỗi it. lrong chủ trưong khoi sáng truyền thổng để đủ sức để khàng với các loại vân hóa ngoại lai. không chỉ giùp ich cho dời sống tinh thấn ở mỏ̉i dịa phương mà còn góp phần khơi dạy truyển lhổng của cả dân lộc, cả đấl nược.

Ơ Quảng Ngải, chủng ta cûng sớm nhận thä́y những hạn chế đó nèn lừ giūa nảm 1995. Sở VHTT Quảng Ngải dược sư giủp sửe của Viện Sủ học, đã tham muu với Tỉnh ủy, U日ND tỉnh và xin phép được tở chức Hội thảo khoa học vé Lê Trung Binh và phong tráo Cấn vương ở Quảng Ngāi dúng vào dịp 110 nãan ngày phong trào khởi phál (1885). Công việc chuẳn bị dượ xúc liến, song do tinh hinh bāo lụl và mộl số công tác khàc cấp bách hon cấn giải quyếl nèn cuộc hội thảo dời dền hôm nay. Tuy cỏ chạ̀m so vởi dư kiển ban dẩu. song diểu đảng mửng là lruởc Hội thảo hôm nay - dúng 111 năm ngày Lè Trung Dinh hy sinh vi nữcc - Ban tở chức (BTC) đā nhận được tổng số 43 bản tham luận (có 40 bản gởi kịp thời hạn) của các nhà nghiên cửu, khōng chỉ lrong tỉnh mà còn ở nhiếu tỉnh khảc gởi vế, đạ̣c biệt là lừ Thủ đô Hà Nội, TP. Hổ Chi Minh. TP. Huế, TP. Qui Nhơn. TP. Nha Trang... vơi càc tàc giả là các Nhà gião Nhân dân, Nhà giáo Uu tú, Giáo su, phó Giáo su. Tiến sĩ, phó Tiến sī, cán bộ giảng dạy. nghiên cứu ở các trưởng và các viện như: Trường DHSP Hà Nội I, EHSP và DHTH Huế, DHSP Qui Nhơn, Viện Sử học (Hà Nội). Phàn viền Sủ̉ TP. Hổ Chi Minh v.v... Diếu ấy vừa chửng tỏ mảng dế tài này có sửc hấp dẫn rấl lớn đối với cỏng tác nghiên cứu, vừa biếu hiện tấm lòng ưu ài, mấi thiện cảm của cảc nhà nghiên cứu dành cho phong Irào, cho què hương Quảng Ngài. Cho phép tôi được thay mặt BTC bày tỏ lòng biếl on sâu sắc đển các nhà nghiên cứu, các vị khách quỳ và hy vọng rằng cuộc họ̀i thảo của chúng ta nhất định sẽ thành công tốt đẹp.

Kinh thưa các vị khách quý
Kinh thua các nhà nghién cứu khoa học,
Như dự kiến ban đấu của BTC, các tham luạ̃n khoa học mà BTC nhận được hẩu hềl đã nhằm dúng mục đich, yéu cấu mà đé cương nghiên cứu dã để ra. Hơn thế, một số bản lham luạ̀n cón dài hơn nhiếu so với quy định, nội dung đ̛̉ một số bài cón bàn đển một số vấn để qui mô của cả vùng, cả nước, lại cūng có mộl số bài cōn hương tới giải quyết nhừng vấn đề khōng chỉ của Quảng Ngāi, nhiếu bài khōng chỉ dế cập đến một mà nhiếu vá̛n đề có liên quan. Mặt khác, cūng có thể thã́y trong nội dung của nhiều bản tham luạan có sụ trùng lặp nhau vế lư liệu trich dả̉n. Đò là điểu tấl nhiên. Tôn trọng ý kiến của người nghiên cứu. chi trong một số it trữ̛ng họp. BTC tạm lự̛̣ bớl mọt số doan xét ra có vè xa rời vởi nội dung chinh, còn hấu hếl các bài đều được in nguyên văn đé đảm bảo lính lồgich và chỉnh thể của nó và dược tạm xếp theo 4 nhóm vấn để chính như sau:

- Nhóm 1: Gổm một số bài đế cạ̣p dén bối cảnh.một sở vấn để phương phảp luận vể việe nghıèn cửu Lê Trung Đinh và phong trào Cán vương ở Quảng Ngãi, những vấn đế vế bối cảnh chung.
- Nhóm 2: Gốm mộl số bài lập trung đế cập đén Lè Trung Đinh và phong trào Cần vương dưởi thời ông lânh dạo, việc chuẩn bî, diển tiến cuộc khả̉i nghìa chiếm thành Quảng Ngải, nhừng nguyên do thành cóng và thắt bại, ý nghīa. tấm vớc của nhản vật và phong lrào dứi thời này...
- Nhóm 3: Gốm mộl số bài để cập tập trung đến các nhán vật khác của phong Irào Cấn vương ở Quảng Ngải thời sau Lé Trung Dinh, một số bài đánh già tổng quan vể cả phong trào.
- Nhóm 4: Gốm mọ̊l số bài để cập đến vài vấn đế liên quan khác.

Tẩt nhiên, chủng tōi tạm phãn nhơm như vặy chỉ để dẽ̉ cho chúng ta thảo luận, còn trên thực lế ả lừng bài nghiên cửu rấl khó có thể phản định môl cách rạch ròi.

Ở nhờm 1 , có thẻ̉ kể đến tham luận của các lác giả: PGS. PTS Nghiêm Binh Vỳ - PTS Trịnh Tùng (Trương EHSP Ha Nọi I) GS Einh Xuân Lâm (DHSP Hà Nội I), PTS. Nguyễn Vān Diệu (Trung tâm Nghièn cửu Lịch sử TP.HCM), Trần Viếı Ngạc (CBGD-DHSP TP. HCM), Lè Hống Khánh (CV. Sở VHTT Quảng Ngāi) va mọt phẩn trong càc tham luặn khác. Trong tham luàn "Vë việc nghièn cửu Lé Trung Dinh", hai tảc giả Nghièm Dình Vỳ . Trịnh Tüng đạạı vần dể cần nghiên cửu Lể Trung Dinh và phong trào Cấn vuơng Quảng Ngải cho lương xừng với tấm vóc. ỳ nghīa của nó, trong mối tương quan và tác dọ̀ng qua lại với truyển thṓng yêu nước. truyến thớng văn hóa của nhān dàn tỉnh nhà. Cũng theo hưởng này. GS. Dinh Xuàn Làm lai diểm qua tù phong trào Cấn vưong Quảng Ngãi đến "dạ̣c điểm phát lriển và sư chuyển biến của phong trào Nam Trung kỳ hối đấu thē̉ kỷ $X X^{\prime \prime}$, từc tù Căn vương đến Duy lán và Chủ nghīa Cộng sản. đé̉ thấy sự lan tỏa và đi vào chiều sâu của phong trào yêu nuớc đ̛̉ Quảng Ngãi. PTS. Nguyển Văn Diẹ̀u (Họi Sử học TP. Hố Chi Minh) đề cạ̉p đến bối cảnh lịch sủ đấy "sống động và bi tráng" diễn ra ngay đêm hôm lrước cuọ̀c khởi nghĩa Lê Trung Dinh. dẩn đển kinh đơ Huế thất thủ và Lề Trung Dinh khởi sư khđ̉i nghīa ở Quảng Ngãi. Tác giả̉ Trẩn Viết Ngạc đặt vấn để "Chiéu hay dụ Cán vưong?", một vấn đé lửng rất nhỏ nhưng lại có ỳ nghīa lớn vi nó gôp phấn đánh giá tám vóc, tính chẩt của cuọ̃c khới nghīa. Tác giả Lê Hống Khánh đế xuất mộl giải pháp phân kỳ triếu Nguyẽ̉n làm 2 (thời kỳ "triểu Nguyẽ̉n tư chư" và thời kỳ "triếu Nguyễn bu̇ nhin") nhắm trành sư nhấm lả̉n trong dánh giá và cūng
đé iý giải một trong những nguyēn nhàn thất bại của phong lrào Cấn vuơng mờl cách sáng rō hơn. Nhiếu bài tham luạ̃n ở cȧc nhóm sau cũng có những vấn để chung lièn quan với nhóm này, như tham luận của các tác giả Nguyễn Đinh Thảng. Trấn Văn Thạ̉n. Trong tham luận của minh, lác giả Trần Văn Thạ̀n (nguyèn CBGD - DHSP Hà Nội I, Hiẹéu phó OHSP Qui Nhơn) nhin nhận phong trào Cần vương ở khoảng không gian rộng (cả Trung kỳ), và xem khoảng thời gian tồn tại của phong lrào cũng dài hơn, ở đó còn cẩn phải kể dến phong trào Nghĩa hội, được thành lập tù ngày Nam kỳ mấl vào lay Pháp (dưới sử ủng hộ của phái chủ chiến lrong triếu đinh Huế) và kéo dài dển hết thế kỷ XIX, chư không đợi đến chiếu Cẩn vương mởi tổ chửc và hành đọng. Từ đó mới lý giải dược lînh chủ động của giới sī phu yêu nườc cả trước và sau khi triểu dinh hoàn roàn đáu hàng và nối giáo cho giạ̉c. Tham luận của lác giả Nguyển Hống Sinh (Chủ tịch Hội Bảo vệ vản hóa Iruyển thống. TP. Nha Trang) thạ̣m chi còn di xa hơn. mō tả phong trảo Cẩn vương ở Trung kỳ như mộl tớ chửc chặt chê, có hệ thống và chỉ mươn danh Cần vương để thực hiện hành động cứu nườ v.v..

Rõ ràng ngay ở nhóm bài thử nhā̉t này dã có nhiếu vấn đế rấl lởn cấn bàn bạc. Ihảo luận và nếu như cuộc hội thảo của chưng ta làm sáng tò đượ thi nơ sê giúp ich rất nhiểu cho việc dành giá trường hợp Lè Trung Einh và phong lrào Cẳn vương ở Quảng Ngải.
đ̉ nhỏm 2 là nhóm tập trung đánh giá vế Lê Trung Đình và phong Irào Cẩn vương ở Quảng Ngāi dưới sự lảnh dạo của ông nên được nhiều lác giả để cập. Trước hết, như Iham luạ̃n của lác giả Lè Mạnh Tiền (Lé Trung Dinh qua một số sảch đā xuâil bản) dã nói, në́u chỉ riêng vế nhàn vậl Lê Trung Dỉnh thi thư tịch và sử sách khōng biên chép nhiếu, bèn cạnh những tương đồng vẩn cò nhừng điển dị biệt nhu năm sinh Lè Trung Binh (1857 hay 1863?), nām Lé Trung Đinh đổ Cử nhân (1882 hay 1884?), thàn sinh Lê Trung Einh là Lê Trung Lương đỗ Tiến sỉ hay Cử nhàn v.v... Chưa kể tác giả Nguyễn Hồng Sinh trong tham luạ̀n của mình (Lé Trung Dình - một ngôi sao rạng ngời nghia khi fừ đấl Cẩm Thành) còn
 chinh với vua Lê Thành Tông và đự̛̣c ở lại trấn nhậm). Không rồ tác giả dựa vào nguổn sử liệu nào và nguốn tư liệu ấy có dủ dọ̉ lin cậy hay khōng...

Rõ ràng, thu lịch, lài liệu vả̉n cồn là mộl vần để cấn làm rō hơn, bàn kỳ hon và tim kiếm nhiểu hơn nữa. Cūng từ thu tịch, hai tác giả Trẩn Minh

Tản - Nguyễn Thu Vân (Trung làm Sủ̉ học, TP. HCM) khả̉ng dịnh rô: Lé Trung Dînh khōng thẻ̉ là kẻ "phién loạn" nhu sảch vờ triều Nguyễn đã bién chép. Đó cūng chinh là vấn đế mà tàc giả Chế Linh (Ban Tuyèn giào Tỉnh ủy Quảng Ngãi) đế cạ̣p: Vần đề thái đọ của triều dinh Huế đối vái cuộc khởi nghỉa Lè Trung Dinh và phong trào Cấn vương (qua sách sử triêu Nguyễn). Khōng đề cạ̣p nhiều đới bản thàn Lể Trung Dinh, nhưng tham luận của tàc giả̉ Nguyē̃n Dắc Xuàn, nhà nghiên cứu triếu Nguyển (Lê Trung Dinh, nhà à quốc tré tuối của phong trào Cán vưong...) lại dẵn ra một số tử liẹ̀u đáng chú ẏ vể phả̉m cảch cư Lẻ Trung Lượng và viẹ́c
 huyểl chiền ở cửa Thuận An (Huế) nhu thế nào: nói cách khác. là dấu ấn của gia đinh và qué hương trong hành dọng cửu nước của Lê Trung Dinh. Trong cố gẳng làm sàng rô hơn lính chấl chính nghĩa, lich cực của cuộc khởi nghīa Lê Trung Dinh, tác giả Quách Thị Nguyệt (NXB Trè - TP.HCM) con thực hiện một cuộc đới chiếu giữa ông vơi Nguyển Thàn - mọ́t nhàn vậl phản diện, ở mộl thái cực khàc, đấy lính gian ngoan, xảo quyệl.

Về diễn liến của cuộc khời nghīa Lè Trung Đinh, da số cảc tham luận đểu khōng đưa ra điểu gi mời, ngoài những thu lịch đà cờ. Riêng trong tham luạ̀n của minh Gơp phấn timn hiẻu phong trào Vàn thàn Ouảng Ngài và cuọ̣c khởi nghia Lé Trung Dinh, Nhà giáo Uu tú Nguyển Bình Thảng (DHTH Huế) lại dưa ra nhiếu ỳ kiến khàc. Tàc giả cho rẳng những nhận dịnh trươc đãy nơi Nguyẽ̃n Tư Tân lủ trận là khōng chinh xảc. Bà̀ng lò̀ nghe kẻ̉ lại. làc giả khả̉ng dịnh không hề có chuyền Nguyễn Thấn kèo binh vào thành giả phối hợp rổi đặ quán mai phưc dành úp. mà là Nguyễn Thân dóng binh ở ngoài thành, Lé Trung Đinh - Nguyễn Tự Tàn vội ra dón thi bị Thân bắl và chêm Nguyễn Tư Tân ngay sau đó, để vừa uy hiềp tinh thần Lê Trung Đỉnh, vưa cho Lê Khiél (lúc này cón theo Nguyễn Thàn) đễn dụ hàng ông, mưu dó lói kéo sĩ phu Quảng Ngāi theo y v.v...

Treen hành Irinh đi tim những nél dặc thủ, tiêu biểu của cuộc khđ̛̉i nghīa Lè Trung Binh, lác giả Hổng Nhàn (nguyèn Giàm đóc Sỏ VHTT Quảng Ngãi) cho rằng dày là mọ̀l phong trào yêu nước "hơp lòng dân". chinh nhở "lính nhān dàn" nèn thu hút dự̛̣c dông dảo quán chúng tham gia. Hai tác giả PTS. Phạm Quang Trung (Viện Sủ̉ học) và Bùi Thị Thu Hà (Ban Tuyèn giáo Tỉnh ủy An Giang) trong tham luận Máy nhận xêt vé cuộc khỏ̉i nghia Lê Trung Dình cho rẳng cuộc khỏi nghīa này thuọc loại 'sờm nhẩl' Irong phong trào Cấn vương của cả nước. Y̌ kiển này trùng
hợp vởi ý kiến của nhiều tàc giả khàc. Lý giải vì sao cuộc khởi nghỉa Cấn vương đ̛̉ Quảng Ngãi nớ ra sớm đến như vậy, có nhiếu ý kiến khác nhau: có ỳ kiến cho rằng Lė Trung Đinh và càc lãnh tư Cần vương chưa hề nhạn đự̛̣c chiếu (hay đư?) Cần vương mà nhờ phỏng đoán đúng lình hinh nèn phál động khởi nghĩa; lại có ý kiển khác cho rằng chiếu này dã đến Quảng Ngãi mọ̀t cảch sởm sủa, thạ́m chi dự̛̣ Tôn Thất Thuyết khd̉i thảo và truyến di các tỉnh ngay trược khi có sư biến ở kinh thành. Một vấn đẻ̛ khác cūng xảy ra ở dây là. dù có nhận được chiếu, thì trong chuyển biến lình hinh mau lẹ như vậy. có sān lực lự̛ng ở đãu để phà dộng knởi nghīa? Về điểm này, các tàc giả Trấn Vản Thận, Nguyển Dỉnh Thảng, Nguyễn Hổng Sinh... đểu cho rà̀ng việc chuẩn bị chớng xãm lược đã có lừ trước đi đôi với viẹ̀c thành lạp Nghīa hội; Irong khi có ý kiển khác cho rằng nó chỉ bắl đấu khi có chiểu Cẩn vương. Tuy có những điểm dị biệ 1 nhu vậy. song nhiếu tham luận đểu thống nhất ở chở: cuộc khởi nghỉa Lė Trung Dinh là cuộc khởi nghia sớm nhất đ̉̉ Trung kỳ (dưới ngọn cơ "Cẩn vương*) và cūng chiếm đực thành sóm nhấl. Trong lham luạn "Vế tînh tiên phong của cuốc khởi nghia Lé Trung Dinh, PTS Dinh Văn Liên (Trung lâm Nghiên cửu Lịch sử - TP .HCM) còn phān tích thèm: cuộc khởi nghỉa này mang tinh tiên phong xél ở nhiếu mặt - khōng chỉ là sớm nhắt , cuộc khởi nghia còn là sư kểl hơp đẩu liên giữa sĩ phu và nhân dân, lần dầu tièn thành lạ̣p một chinh quyền "độc lập. tự do" thạ́t láo bạo và mới mẽ; Lê Trung Dinh lại là một lãnh tụ Cẩn vương trẻ nhả̉t lúc bấy giờ. Ý̛ kiến của làc giả Trẩn Văn Thạ̃n cho rà̉ng. cuọ̉c khởi nghỉa tuy nhanh chóng bị lậl ngượ, nhung nó đā có tác dụng gây "hiệu ứng dày chuyền" cho các cuộc khởi nghĩa khác ở nam Trung kỳ trong khi các sī phu các noi còn đang lữg chừng chờ đ̛̣i chủ trương "chiến, hòa" lù triếu đình Huế. Nhin ả chiểu lịch dại, nhơm lác giả 日HSP Hà Nội I, lác giả Nguyễn Đinh Thảng (DHTH Huế), Lè Văn Sách (Huế), Nguyẻ̉n Quang Trung Tiến (DHTH Huế)... dếu cho rằng đó là kếl quả tả̉t yếu của truyền thống yêu nước, truyền thống hiếu học của nhân dân Quảng Ngài lừ trươc. Nhin xa hon, cuộc khởi nghỉa là sự khởi đẩu cho mộl dòng chảy yêu nước liên tục khỏng hề dứt đoạn của nhãn dân Quảng Ngãi. Vế nguyèn nhãn của thành công và thấl bại của cuọ̣c khởi nghīa, nhiểu tham luạan củng để cạ̣p khá cặn kẽ, tư nhiều giác dọ̀. nhiều khia cạnh khàc nhau. Riēng có ỳ kiến cho rảng phong trào Cần vương Quảng Ngãi bị "thấl bại" sau khi Lê Trung Dinh bị giếl, lác giả̉ Trấn Văn Thận khồng đồng tînh vi cho rằng cuộc chiến đấu còn tiếp lục giẳng co mãi vế sau.

Nhiểu bản tham luạan cūng có sụ nhất trí khi đánh giá cao tầm vỏc của cuộc khỏ̉i nghīa Lê Trung Dình. Dó là y kiền chung khòng chỉ của những người có tham luận đã nhảc ở trèn hay chưa nhả̉c dến: Nguyễn Thị Huyến Mai (Bảo làng Binh Dịnh), Anh Thư. Nguyễn Tuấn Triết v.v... Khả̉ng dịnh tinh lièn phong của cuọ̃c khải nghīa Lẻ Trung Bình, lác giả Nguyển Hồng Sinh gọi ông là "môt ngōi sao rạng ngời nghīa khi từ dá́l Cẩm Thành", tàc giả Phạm Nhớ cho rằng Lê Trung Đlnh mang "dậc trưng" của sĩ phu Quảng Ngāi. Ở mộl góc đọ khác. lác giả Cao Chư thử phàc họa chân dung của Lè Trung Dinh qua giai thoại, đối sánh với tên bán nước Nguyễn Thãn để làm rō hon cá tinh, phẩm cách của Lế Trung Đinh trong dặc tinh chung của người dân đấl Quảng. Tác giả PTS. Nguyễn Minh Tường (Viện Sử học) lại liên hệ phả̉m cách Lè Trung Dinh với khi tiết của Văn Thièn Tường (Trung Quốc). Xảc định rô tâm vóc lớn, tinh tiêu biểu cao ở nhản vật Lê Trung Dinh và phong trào Cấn vương dưới thời ồng lành dao. cũng nhu nhórn lác giả DHSP Hà Nọi I và nhiếu tác giá khác, tác giả Phạm Hồng Việl (DHSP Huế) nêu ra y kiền Lè Trung Đinh chưa được ghi chép tương xửng với tấm vóc lhực lế của ông trong lịch sử và cấn phải bở sung dẩy đủ cho sự thiếu vắng này. Nhié́u y kiến nêu lrèn cūng trưng họp vá̛i lham luạan rấl công phu của hai tảc già: GS. Phan Ngọc Liēn (DHSP Hà Nọi il) và Truơng Cōng Huỳnh Ký (CESP Quảng Ngãi) khi bàn vế "Cuợc khỏi nghia Lé Trung Dlnh và phong trào Cấn vương chồng thực dán Pháp cuối thế kỷ XIX", ở đó hai tác giả cón khoii gợi ra nhiếu vấn đé cấn phải quan tàm nghiēn cửu.

Vấn đề nguyên nhân thành công và thấl bại của cuộc khởi nghīa Lê Trung Dinh cüng dự̛̣c nhiếu tàc giả để cập, như tác giả Hổng Nhân trong tham luạan Vài suy nghi vé̉ Lé Trung Đình và phong trào Cán vương chóng Phảp, tàc giả Lè Hống Khành (như trèn đã kể), tác giả Trưong Quang Văn (Trường PTTH Sơn Mȳ. Sơn Tịnh, Quảng Ngãi), tác giả Đỏ Hữu Nghiêm (Trung tàm Nghiên cửu Lịch sử - TP.HCM) v.v... Các nguyén nhàn thì có nhiếu và bài học nổi rồ nhất là sự chủ động, sáng tạo, chớp läy thời cớ; bài học này dựç lặp lại trong khởi nghià Ba Tơ (11.3.1945), khởi nghia Trà Bồng (28.8.1959), lhể hiện như mọ̊t truyến thống của nhân dân Quảng Ngải.

Ón nhoom 3, nhoom để cạap đền các thủ linh Cẩn vương Quảng Ngāi sau Lê Trung Dinh và nhin bao quát cả phong lrào Cần vương của tỉnh. Tham luạ̀n của 2 tác giả̉ Nguyễn Văn Đăng - Nguyển Quang Trung Tiến (Huế) để cập đến một số nhàn vật của phong trào Cấn vương Quảng

Ngãi, lrong khi cūng với nội dung ấy, tác giả Lè Văn Quát cón đưa ra những nhạ̣n xét đàng chú ý ©ó là dù liên tiếp thất bại và con đường phía Irược cūng đầy hiểm nguy, các sĩ phu yèu nước Quảng Ngãi vẫn kế liếp nhau lở chưc lại phong trào Cấn vương mà khōng sợ dầu rợ, máu đổ. Sau Lè Trung Đinh, khởi nghĩa của Nguyễn Bà Loan đã có sự chuyển biền vé khảu hiệu hành động, néu cao mục dich của phong Irào là "Tiểu lạc, trừ gian. Binh quốc loạn" và đến Trấn Du thì đò là "cửu quốc, hộ dân". Phương lựç hành đông cững diễn tiến đần: từ Lê Trung Đình đền Nguyển Bá Loan, Thái Thú, phong trào dà chú ý khắc phục không ngừng những nhược điếm ở buơi đấu: chú trọng hơn đến viẹ̀c liên kết với Binh Bịnh và Quảng Nam, chu̇ y v vận đọng binh lính địch nhiểu hơn. Nhừng điều này càng cūng cố thèm nhạ̀n dịnh cho rẳng ngọn cờ Cần vương có thể chỉ là danh nghīa, còn cứu nước mới là mục đich chính của phong trào. Diểu này cūng cho tháy su chủ động, tràch nhiệm cao của càc sī phu yêu nước Quảng Ngãi, dặc biệt, dó quả là "kho báu về lòng yẻu nước và nghīa khi của tri thức Nho học Quảng Ngãi". Vé Nguyển Bả Loan còn co thể kể tham luận của tàc giả Nguyển Quang Trung Tiến và một phấn quan lrọng trong tham luận của tác giả Lê Vān Quatt. Vế Trẩn Du, có tham luận của lác giả Hoài Hà (Ban Tuyèn giáo Tỉnh ủy) trong đó, ngoài viẹc nêu ra càc chi tiếl xung quanh lảnh tụ cuối củng nảy của phong trào Cần vương ở Quảng Ngài, tàc giả coon dể cập dến việc lập cản cư miến núi Ba Tơ nhu là mọ̀l sàng tạo từ trong truyến thống. Cảc tác giả Lè Vān Quál, Nguyễn Quang Trung Tiến dếu rất chú trong đèn Nguyển Bá Loan và xem òng là một nhãn vật "liêu biểu", có lài thao lược, nhạy bén, quả cảm và quyếl hy sinh đến cùng vi nữc. Về phối hợp vơi phong Irào Cấn vương Binh Bịnh, tham luận của tác giả Phan Văn Cảnh dã để cập khà rô. Vế phối họ̣p với nghīa quản Quảng Nam, có thẻ̉ xem Iham Iuận của tàc giả Võ Phú Hưng (huyện Binh Sơn) là mộl bở sung đẩy ỳ nghia cho tham luận của tảc giả Nguyển Dinh Thảng và nhiểu tác giả khác ơ trước: quân Nam - Ngãi đã từng sát cánh và có lúc dã làm bọn Nguyễn Thàn phải thấl diên bál dảo. Từ các tư liệu lại chổ, lác giả Võ Phú Hưng đi sãu vào càc sự kiện ở Binh Sơn: lập chiến khu Tuyền Tung, chiển khu Đổng Lởn - Cà Ty. cuọ̉c đấu tranh cam go với bọn bán nuớc dội lốl tôn giáo ở nhà thờ Trung Tîn v.v... Các tham luận ở nhóm này tuy khỏng nhiều như ở nhóm trước nhưng cûng khá phong phú vể nội dung và dỉ nhiên cūng có một số dị biệl vế sự kiện và dánh giá sự kiện, rất cấn cho họi thảo xem xél.

Nhóm 4 là nhóm cuối cùng, ơ đây, lác giả Nguyễn Mạnh (Bảo tàng Tỏng hợp Quảng Ngãi) điển qua các nhān vật tiêu biểu của phong trào Duy lản ở Quảng Ngãi nhu là mộl sự tiếp nới dấy ỳ nghia với phong trào Cần vương d̉ trươc. Tác giả Cao Thị Hồng Hạnh (Bảo tàng Tơng hơp Quảng Ngãi) nêu lèn việc sưu tầm các di tieh liên quan dển phong trào Cẩn vương trên đát Quảng Ngāi. Chắc chàn càc nhân vật và các di lich ầy cūng chưa đấy đủ và chưa hoàn toàn chinh xác. nhưng đảy là những việc rát cần thiết để hội thào tham khảo và xem xét.

Kinh thua các vị khách quy
Kinh thua các nhà nghien cứu
Thua hội thảo.
Chúng tôi chỉ mởi lực qua mọ̀t số vấn để chính yếu mà các bản tham luạ̉n đã đế cập. chắc chẳn không thẻ̉ thay thế đượ phấn trinh bày của từng là c giả. Song rất mong hội thảo tạ̣p trung nghiên cửu và thảo luạ̃n Vởi tinh thấn khoa học, chúng tời sē lằng nghe ṃi y kiển phál biểu, Ihảo luận và trản lrọng với lừng dóng góp, dù nhỏ, của mỗi người. ¿̉̉ dảy, khōng riêng gì những diểm dị biệl mà ngay cả những diếm tưong đống, chúng la vẵn có thể xem xét lại đã có đủ luạ̀n cứ khoa học, đủ sức thuyếl phuc hay chưa. BTC sē tōn trọng mọi ý kiển tranh luận khác nhau (lấl nhiên là trong kiuoôn khơ thời gian cho phép) song rál mong trong tranh luạ̉n sẽ thậl sự thẳng thằn, cởi mờ, tôn trọng nhau và khōng lặp lại nhừng ý kiến trước mà người sau đã nhấl tri.

Tất nhièn, trong hội nghị hôm nay, chúng ta sẽ không thẻ̉ giải quyết dựç hết những tồn nghi khoa học, nhưng chưng lói vẫn hy vọng rẩng, trong nỗ lưe chung của mỗi người. chủng ta sē giải quyếi đến mửc độ lới da.

Một lấn nūa, thay mặt BTC, tôi xin bày tô lòng biết on đến các vi khách quỳ, các nhà khoa học.

Kinh chüc các đồng chr sừ khỏe !
Kinh chúc Hội thảo của chüng ta thành cóng tốt dẹp !

# VÀı Ý KIẾN BAN ĐẦU vỀ MÓ́r QUAN HỆ GỮA NGHİA Hộr QUẢNG NAM VÀ CUộC KHỞI nghĩa của lê trung dình ở quảng ngã 

(Phát biểu của đởng chi NGUYỄN THANH VÂN PGD Sỏ VHTT Quảng Nam - Dà Năng)

(...) Ngay sau khi hịch Cần vương dược ban ra, phong trào chống Pháp của nhân dân do tầng lớp sĩ phu yêu nước lảnh đạo đều dưới danh nghìa ủng hộ hịch Cần vương và được gọi là phong trào Cần vương.

Tại Quảng Nam, cuộc vận động thành lập phong trào Cần vương được hình thành nhanh chóng. Phong trào do các sĩ phu yêu nước đứng ra thành lập, thu hút nhiều người tham gia và dược nhân dân ủng hộ mạnh mē. Người dân Quảng Nam gọi là phong trào này là Nghīa hội Quảng Nam. Lành dạo Nghìa hội là quan Chánh sứ Sơn phòng Quảng Nam Trần Văn Dư, cùng các sī phu yêu nước khác như Nguyễn Duy Hiệu, Nguyễn Thành...

Trần Văn Dư hiệu là Hoán Nhược, sinh năm 1839 tại làng An Mỹ Tây huyện Hà Bông (nay là xã Tam An, thị xã Tam Kỳ) trong một gia dinh nho giáo, là người thông minh hiếu học. Ông dỗ tú tài nãm 19 tuổi, tiến sĩ nãm 35 tuổi ( 1875 ). Ông đả từng nhạ̀m chức sơ khảo trường thi Bình Định, rồi làm Hành tẩu Cơ mật viện, Tri phủ Ninh Giang, Tri phủ Quảng Oai. Ông cũng đã từng dạy học cho
vua Đồng Khánh và Dục Bức. Trước khi làm Chánh sứ Sơn phòng Quảng Nam, ông dã làm Án sát dạo An Bình, Án sát tỉnh Hà Tĩnh rồi Biện lý bộ Lại sung Thương bạc Sự vụ.

Khi làm Chánh sứ Sơn phòng Quảng Nam, ông đā tích cực củng cố, tu bổ sơn phòng, chuẩn bị lực lượng chống Pháp. Khi hịch Cần vương dược phát đi khắp nơi, Trần Văn Dư là người đứng ra vận động tổ chức thành lập Nghīa hội (cuối tháng 5 đến đầu tháng 7 năm Ất dậu 1885).

Triều đình Huế và thực dân Pháp dò biết ông là người thành lập Nghīa hội nên tìm mọi cách ngăn cản bà̀ng cách thuyên chuyển ông đi làm quan Bố chánh Quảng Ngāi, thay vào đó là dưa Nguyễn Văn Tựu (người của triều dình Huế) về làm Sơn phòng sứ Quảng Nam.

Bể thuận lợi cho hoạt dộng của mình, Trần Văn Dư dā từ bó con dường quan lại, trở về tiếp tục sự nghiệp chống thực dân Pháp, lãnh dạo Nghĩa hội Quảng Nam.
> *
> * *

Về mặt tư liệu để phục vụ nghiên cứu cuộc khởi nghīa của Lê Trung Bình, chúng tôi có rất ít. Nhưng qua những tư liệu đọc được, chúng tôi có vài ý kiến về Nghĩa hội Quảng Nam và cuộc khởi nghìa của Lê Trung Đình ở Quảng Ngãi như sau:

- Nghīa hội Quảng Nam và cuộc khởi nghĩa của Lê Trung Bình dều do những sĩ phu yêu nước lânh dạo, cùng chung mục dích là chống lại thực dân Pháp, hưởng ứng
hịch Cần vương do vua Hàm Nghi khởi xướng.
- Ở Quảng Nam, phong trào Cần vương dược sự tham gia mạnh mẽ của nhân dân và các sī phu, quan lại yêu nước khác. Đạ̣c biệt, nó dược chính viên Chánh sứ Sơn phòng Quảng Nam là Trà̀n Văn Dư dứng ra trực tiếp vận động thành lập và lành dạo, dược chuẩn bị chu đáo về mặt lực lự̛̣ng, binh lực... Chính vì vậy mà nghỉa hội Quảng Nam đã thu nhiều thắng lợi như việc chiếm đóng sơn phòng Quảng Nam, trận Trà Kiệu, trận Phú Thượng...
- Cuộc khởi nghĩa của Lê Trung Bình phát khởi dột ngột hon. Nó bắt đầu từ chỗ xin cấp khí giới sang thành cuộc khởi nghīa, chưa chuẩn bị chu đáo để thu hút rộng rãi tầng lớp sī phu, quan lại tham gia như ở Quảng Nam*. Trong khi ở Quảng Nam viên chánh sứ Sơn phòng là người lânh dạo phong trào, thì tại Quảng Ngãi, cuộc khởi nghìa lại bị chính viên Tiểu phủ sứ Sơn phòng Nguyễn Thân ra tay đàn áp.
- Cuộc khởi nghia chưa tạo được một trung tâm vững chắc để lãnh đạo phong trào như Nghia hội Quảng Nam đã có sơn phòng Dương Yên.
- Cuộc khởi nghìa của Lê Trung Dình, cũng như Nghia hội ở Quảng Nam, mặc dù đã chịu sự thất bại trước sự đàn áp của thực dân Pháp, nhưng khí tiết của những người lānh đạo phong trào dã có tác động thức tỉnh lòng yêu nước của nhân dân tại dịa phương, là những tấm gương

[^0]sáng dể các thế hệ sau tự hào noi theo, tiếp tục cuộc đấu tranh đánh đuổi thực dân, giành dộc lập cho dân tộc.

Trên đây chỉ là một vài ý kiến riêng của chúng tôi khi nghiên cứu phong trào Cần vương tại Quảng Nam và Quảng Ngãi. Mong rằng qua cuộc hội thảo này, chúng ta sẽ có thêm nhiều tư liệu bổ sung cho đề tài nghiên cứu này.

Tài liệu tham khảo:

- Từ diển nhân vạt lịch sử Việt Nam.
- Nguyén Duy Hiệu và Nghia họi Quảng Nam.
- Đąi Nam thưc luec chinh biên tập 36
- Nghiên cửu lịch sử dịa phương và chuyèn ngành Quảng Nam - Dà Nả̉ng lập 3.



# vî̀ phong trào cần vương và cuộc khởı ngilĩa lê trung bình ở quảng ngãi 

GS. PHAN NGOC LIĖN<br>(OHQG Hà Nọi)

I'hung troo däu tamb vu trang séu nuớc chống Pháp clia nlain dain Viẹ̆ Nam lii sau kinh hainh IUuế thất thu (At dà: 1885) đón cuóc khoi nghia lương Khê cúa Phan Hinh l'hüng thät bạı (1896) mang inục liêu vừa chống tư ban Pháp xâm lược, vừa chóng giai câp phong kiến đầu hàng. Đó là phong trùo Cân viơng, liêp theo cuộc khang chiền chống thực dàn Pháp xâm lược và chuyển sang thời kị món cúa cuồ cuâu tranh giái phóng dân tộc.

Plung taco ‘’ín vương còn nằm trong phạ̣ trút phong
 vuai vil lịp lại ché dọ phong kiến dục lịp. song dây là một ongr vua lúu nực chông Pliap, chứ không phái là triều đình Huế vửi Đơng Khánh dược thực dân Pháp dựng lên làm tay sai cho chúng.

Vi vậy, cần khả̉ng định rầng, phong trào Cần vương thực chất là một phong trạ̀o yêu nước chống Pháp xâm lươc và phong kiến đî̀u hàng của nhân dân Việt Nam. Bây là phong trào của nhân dán, vì tực lượng chủ yếu là dông dảo quần chúng nông dân. bên cậnh các chỉ huy văn thân sĩ phu phongr kiẻ̛n có các chỉ huy xuất thân là nông dân, như Cao Inaing troag khởi nghīa Phan Binh Phùng, Cao Eiền !rong klıơi nghia Hùng Iinh cua Tồng Duy Tân và

dựng cờ khởi nghīa là diều không tránh dược khi xã hội chưa có lực lượng mới, tiến bộ. lành đạo cuộc đấu tranh chống Pháp theo đường lối mới. Đó là mọ̀t hạn chế lịch sử, song khòng vì thế mà làm giám ý nghiáa và giá trị truyền thống to lớn của phong trào Cần vương.

Nlân dân ta, fả̉ng ta, các nhà sử học Việt Nam đã dánh giai cao "tính chất yêu nựe và chính nghia của phong Lraitu C'ần vương"'". Nhiều nhà nghièn cựu lịch sử nước ngoài như Charles Fourniau (Pháp), David Marr (Mỳ) cũng khẳng dịnh vai trò cuia phong trào Càn vương trong lich sử chống Pháp của nhàn dân Việt Nam vào cuối thế ky̌ XIX: "Thạ́t là dễ dãi đối với mộl số nhà quan sát, đặe biệt là những người không thế hoạ̣c không muốn hiểu lòng tự hào mạnh mẽ của nhân dân Việt Nam, về bán thân và lịch sứ của họ đế phủ nhận toàn bọ́ sự̛ kiện Cần vương, xem đó chỉ dơn giản là sự kháng cự cuôi cùng cưa một lŷ́ tưởng lồi thời và mù quáng. Tuy nhièn đó lại là một sự tiếp lục, một sợi dây nợi liền cuộc lsháng chiến "lồi thời" này với những cố gắng có kết qua hơn vào thế kỷ $\mathrm{XX}^{\prime \prime \prime 2}$.

Trinh bày một số nét có tính chất phương pháp luận về phong trào Cần vương của cả nước là dể tìm hiểu về phong trào Cần vương ở Quáng Ngãi.

Nếu so sánh với các cuộc khởi nghia trong phong trào Cần vương lan rộng khắp Trung kỳ và Băc kỳ, thì cuộc khởi nghỉa Lê Trung Binh, mở dầu cho phong trào Cần vương Quáng Ngãi, lại nổ ra sớm nhất sau khi kinh thành

[^1]thất thú và dúng vào ngày Hàm Nghi ra chiếu Cần vương ở sơn phòng Quäng Trị. Đó là ngày 13.7.1885. Charles Fourniau xem cuộc khởi nghìa Lê Trung Dình là "cuộc chiến dấu đầu tiên, 8 ngày sau khi kinh thành Huế bị thất thủ, vào ngày 12.7.1885 (đúng ra là ngày 13.7 - PNL chú "'" ${ }^{\prime \prime}$. Sự bùng nổ sớm, nhanh này có nguồn gốc ở truyền thống lịch sử và sự nhạy bén của những người lãnh đạo phong trào đấu tranh chống Pháp.

Nhân dân Quảng Ngãi vốn có truyền thống đấu tranh chống phong kiến áp bức, thống trị trong nước và đấu tranh chống xâm lược. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược từ giữa thế kỷ XIX nhân dân Quảng Ngãi đả có những người con đóng góp đầu tiên vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Hộ đốc Vũ Duy Ninh là một trong nḥững tướng lĩnh đầu tiên của triều đinh Huế đã hy sinh vì nước. Trương Định là người đầu tiên giương cao ngọn cờ "Bình Táy" mà nhân dân Gò Công, Tân An ở Nam kỳ trao cho và dã anh dũng hy sinh trong chiến đấu ngày 20.8.1863 ở rừng Tân Phước (Gò Công, nay thuộc Tiền Giang).

Chiếu Cần vương đến với Quảng $\mathrm{Ngãi}$ sau ngày 13.7.1885, song vốn có tinh thần yêu nước và dụ Cần vương của Hàm Nghi trước đó đã dược loan truyền, nên nhân dân Quảng Ngãi đã đứng lên dấu tranh. Khi biết tin kinh thành thất thủ, hàng trăm sĩ tử Quảng Ngãi đã dậu kỳ nhất ở trường thi hương Bình Định nghe tin "kinh thành có biến, kéo nhau về quê" tụ nghĩa chống Pháp ${ }^{(2)}$.

[^2]Phong trào phát triển mạnh mẽ với các tổ chức của quân Doàn kiệt và nhất là Hương binh, do Cử nhân Lê Trung Bình làm Chánh quản và Tú tài Nguyễn Tự Tân làm Phó quản. Tuy nhiên các tỉnh thần Quảng Ngãi đả khước từ yêu cầu của nghīa quân được cấp khí giới, lương thực với lý do "hương binh chỉ canh giữ nơi làng xóm, không thể ví với lính tỉnh được, không dám tự tiện cấp, đợi chạy giấy mời những quan viên tại quán, bàn nghī sẽ làm" ${ }^{\text {" }}{ }^{11}$. Thực chất dây là biểu hiện của thái dộ bạc nhược, muốn dầu hàng quân giặc, một khi chúng kéo dến Quảng Ngãi.

Trước tình hình ấy, các thủ līnh nghīa quân Cần vương Quảng Ngãi dã quyết dịnh khởi nghīa chiếm tỉnh thành, chuẩn bị dánh Pháp khi chúng đến xâm lược. Bây là sự nhạy bén về chính trị: nhận thấy nguy cơ mất nước đã bày ra trước mắt, quan quân triều đình dã hoàn toàn bất lực, trong dó có một số người dã hoạac sẳn sàng hàng Tây. Sự nhận thức đúng dăn về tình hình, sự kiên quyết khởi nghīa đã thể hiện ở câu nói của Phó quản Nguyễn Tự Tân: " Tây chưa tới, nhưng triều dình dã theo Tây, dâng cả nước ta cho giặc rồi... nếu ta không giành lấy mảnh đất này làm chổ đứng chung để chống lại chúng thì còn đội chừng nào nữa" "E2".

Cuộc khởi nghìa Lê Trung Bình tuy chỉ tồn tại 5 ngày (13-17.7.1885) nhưng có ý nghỉa to lớn, vì đây là một cuộc khởi nghỉa sớm nhất trong phong trào Cần vương của cả nước (chủ yếu ở Bắc kỳ và Trung kỳ) nổ ra đầu tiên ở

[^3]miền nam Trung kỳ. Nó góp phần dáng kế vào phong trào Cần vương chung của cả nước, dật mối liên hệ chung với cuộc đấu tranh của các tỉnh bạn. Cuộc khởi nghỉa Lê Trung Đinh mở dầu cho truyền thống yêu nước chống Pháp của nhân dân Quảng Ngài trong 60 năm thuộc Pháp ở tỉnh nhà (1885-1945). Cuộc dấu tranh chống Pháp trong thời gian này nổ ra liên tục, mạnh mé với nhiều cuộc khởi nghìa chống Pháp trong phong trào Cẩn vương, kết thúc bằng sự hy sinh anh dùng của Nam phương Bình Tây Bại lướng quân Trần Du, tiếp dó là phong trào Duy tân, phong trào khất sưu, thuế, cuộc khởi nghia 1916 và nhiều cuộc đấu tranh bất khuất của đồng bào các dân tộc miền núi. Tinh thần yêu nước, sự dấu tranh anh düng của nhận dân Quảng Ngãi là một cơ sở, một cơ sở rất quan trọng cho sự ra đời của tỉnh Đảng bộ Dảng Cộng sản Việt Nam. Trong diều kiện cụ thế của Quảng Ngãi lúc bấy giờ, một tỉnh nông nghiệp là chủ yếu, văn hóa, giáo dục không phát triển lắm thì yếu tố yêu nước đã nổi trội hơn hai nhân tố khác là phong trào công nhân và sự truyền bá chủ nghīa Mác-Lênin; dĩ nhiên vẫn có sự kết hợp ở mức độ nào đó trong sự kết hợp chung của ba nhân tố trên đối vờ sự ra dời của Dảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, một trong những bài học lịch sử mà chúng ta rút ra trong công cuộc xây dựng quê hương trên con đường xã hội chủ nghīa là coi trọng, phát huy sức mạnh của lòng yêu nước, tinh thần dân tộc trên quan diem lập trường của giai cấp công nhân.

Tinh thần yêu nước của nhân dân Quảng Ngãi thể hiện rõ nét trong lao dộng cần cù, thông minh, sáng tạo, trong dấu tranh anh dũng chống mọi sự áp bức, bóc lột, bảo vệ và phát triển bản sắc dân tộc, tiêu biểu là những
anh hùng, chiến sì hết lòng vì đân, vì nước, vi dị: phương. Đánh giá dúng, phát huy sức mạnh cúa truyền thứng dân tộc, truyền thống địa phương là một điều kiện quan trọng cho công cuộc dựng nước, giữ nước ngày nay. Trong điểm chung của Dảng, Dảng bộ Quảng Ngâi dà coi trọng truyền thống, kính yêu các anh hùng chiếr. sì qua các giai doạn lịch sử. Bằng chứng hùng hồn là sau Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, Bảng dà có một chủ trương dược nhàn dân nhiệt liệt hoan nghêtıh: Quảng Ngãi mang tên Lê Trung Đình, các huyện, tổng, xã, các trường học, cơ sở sản xuất... đều mang tên các chiốn sĩ yêu nước. cách mạng của dịa phương. Điều này có tác động rất lớn đối với việc giáo dục thế hệ trẻ. Bởi vì, lịch sử, truyền thống dân tộc và địa phương là bằng chứng hiển nhiên về sự toàn thắng của công cuộc xây dựng, sáng tạo đối với sự tàn phá và lạc hậu, là bệ phóng di vào tương lai.

Quıa những tổ chức hội thảo khoa học và kỷ niệm danh nhân, anh hùng, chiến sĩ, chúng ta tạo nên những két quả rất thực tiển cho nhân dân. Học truyền thống không phải chỉ đế biết quá khứ mà để hiểu hiện tại, góp phần vào sự nghiệp ngày nay và mai sau. Vî vậy, chúng tôi xin đề nghị tìm hiểu và phổ biến rộng rãi trong nhân dân (trong và ngoài tỉnh) về các danh nhân, chién si yêu nước, cách mạng, có những hành dộng thiết thực (như tu sửa phần mộ, các di tích lịch sử, dặt tên dường phố , cơ sở giáo dục, sản xuất... - Lê Trung Đình chưa dược đạat tên cho một phố nào ở Hà Nội; ở Huế co mọ́t phố nhỏ mang lễ Lé Trung bình), biên soạn lịch sử dịa phương giảng dạy ở trường phổ thông theo quy dịnh của chương trình lịch sử do Bộ Giáo dục và Dào tạo ban hành là điều cấp thiết. Việc biên
soạn và xuất bản tập danh nhân Quảng Ngãi, một bộ phận quan trọng của dịa chí tỉnh cụngg nên xúc tiến và sớm hoàn thành.

Làm tốt công việc này là chúng ta thực hiện được một phần lời dạy của Bác Hồ:

Dân ta phải biết sử ta,
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam ${ }^{(1)}$
Và lời căn dặn gần dây của Tổng Bí thư Đỗ Mười: "...phải coi trọng việc giáo dục lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng, lịch sử quân đội, phải in nhiều sách lịch sử, phổ biến rộng, phải coi lịch sử là tài liệu giáo khoa số một trong nhà trường... phải có trách nhiệm giáo dục lịch sử cho thế hệ trẻ, dùng lịch sử dể giáo dục một cách thuyết phục và có hiệu quả. Nếu không làm tốt giáo dục lịch sử, thanh niên sẽ chạy theo đồng tiền, chạy theo lợi ích khác, có hại cho sự nghiệp chung ${ }^{\prime \prime 2}$ ".

[^4]
# VỀ viế NGHiên Cứu lê trung Đình, Khởi NGHİA lê trung Đình và phong trào cần vương ở QuẢNG NGÃ. 

PGS. PTS NGHIÊM DINH VY゙ PTS TRINH TU̇NG
(Dại học Qức gia Hà Nội)
(...) Chúng tôi cho ràng việc nghiên cứu, dánh giá Lê Trung Eình, khởi nghia Lê Trung Đình và phong trào Cần vương ở Quảng Ngâi chưa tương xứng với vị trí, ý nghĩa cần có của nó. Trong tập II "Lịch sử Việt Nam" của Ủy ban KHXH Việt Nam, xuất bản nǎm 1985 , chỉ nhắc qua, đúng hơn là kẻ̉ tên Lê Trung Đình cùng với Nguyễn Tự Tàn, Nguyễn Bá Loan, bên cạnh nhiều nhân vật khác của phong trào Cần vương. Trong "Tài liệu tham khảo lịch sử cách mạng cận dại Việt Nam" tập II cúa Ban Nghiên cứu văn - sử - dịa, tài liệu vể cuộc khởi nghìa này cũng dược nêu rất ît. Tài liệu nước ngoài, chủ yếu của Pháp, trình bày trong luận văn của Charles Fourniau cùng chỉ dề cập sơ lược về khởi nghia Lê Trung Đình khi nghiên cứu về phong trào Cần vương ở Nam
 tén Lê Trung Đinh.

Vì sao có hiện tượng như vậy trong nghiên cứu và đời sống?

Trước hết, tư liệu về Lê Trung Đình và khởi nghia Lê Trung Đình quá it. Ngoài một số tài liệu truyền miệng ở dịa phương. còn có tài liệu của Quốc sử quán triều Nguyển. Chúng tôi cho rằng, Quốc sử quán triều Nguyễn chủ yếu trong bộ "Oại Nam thực lục" (tiền biên và chính biên), không thể nào ghi chi tiết nhừng cuộc kháng chiến chống Pháp trái với tinh thần và chủ trương của triều dình. Các sī quan thực dân Pháp, những người ghi chép tương đối đầy đủ về cuộc xâm lược, bình định lúc bấy giờ, lại chưa trực tiếp đánh chiếm Quảng Ngãi, khi mà cuộc khởi nghia Lê Trung Đình mới nhằm lật đổ bọn quan lại triều đình, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống xâm lược. Vì vậy việc tiếp tục sưu tầm tài liệu về Lê Trung Eình, khởi nghĩa Lê

[^5]Trung Bình và phong trào Càn vương Quảng Ngài là trách nhiệm chü yếu cúa các cơ quan văn hóa, giáo dục và nhừng người làm công tác lịch sứ ở dia phương. Việc sưu tầm tài liệu, hiện vật trong nhân dán cần sớm tiến hành có tổ chức, hệ thống.

Vì thiếu tài liệu nên không có tư liệu dể tìm hiểu sâu sắc, toàn diện, chính xác về Lê Trung Đình, cuộc khởi nghia Lê Trung Đình và phong trào Cần vương ở Quảng Ngài. Chúng tôi cho rằng trên cơ sở tài liệu hiện có và bổ sung đầy đủ hơn cần phải đi sâu tìm hiểu một số vấn đề chư yếu, ngoài diễn biến của cuộc khởi nghia.

1. Truyền thống dân tộc, dịa phương và tinh thần bất khuất của cuộc khởi nghĩa Lê Trung Dình:

Như trên đã nói, Quảng Ngãi là vùng đất có truyền thống đấu tranh yêu nước chống áp bức. Truyền thống này đã xuyên suốt trong lịch sử của dịa phương, góp phần làm rạng rỡ truyền thống dân tộc. Không có truyền thống ấy không thể có những Lè Trung Đình, khởi nghỉa Lê Trung Bình trong ngày đầu chống Pháp và trong 90 năm chống ngoại xâm (1885-1975) ở Quảng Ngãi. Trong dòng chảy của truyền thống lịch sử dân tộc, mồi sự kiện, nhân vật có một vị trí, ý nghìa nhất dịnh. Lê Trung Bình và cuộc khởjnghĩa Lê Trung Đình đánh mốc sự bắt dầu của phong trào Cần vương của Quảng Ngãi và nam Trung bộ. Cuộc khởi nghỉa thể hiện sự tiếp tục tinh thần yêu nước của Trương Định, đứng hẳn về phía nhân dân, vượt lên trên quan hệ vua tôi - thực sụ̂ dã bị lung lay, đặc biệt từ sau cuộc khới nghia Tạy Sơn. Nếu Trương Định không chịu nhận lệnh của triều đình rút khỏi vùng Pháp chiếm để thực hiện sứ mệnh "Bình Tây Dại nguyên soái" mà nhân dân trao cho
thì Lê Trung Eình cùng Nguyễn Tự Tân đã cùng nhân dân nổi lên chiếm thành Quảng Ngài (13.7.1885) lật đổ bọn quan lại phong kiến, chuẩn bị lực lượng đón đánh quân Pháp dến xâm chiếm tỉnh nhà. Như vậy Lê Trung Dình, Nguyền Tự Tân không chỉ không tuân lệnh triều đình mà cao hơn nữa, quyết tâm lật đổ những thế lực chống lại cuộc kháng chiến của toàn dân. Biều này càng chứng tỏ rằng, từ sau cuộc khởi nghia Lam Sơn do Lê Lợi và Nguyển Trãi lãnh dạo, dặc biệt sau cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn, giai cấp phong kiến Việt Nam không còn có khả năng tổ chức, lành dạo nhân dân, chủ yếu là nông dân, tiến hành các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm thắng lợi như các triều dại Lý, Trần, Lê thưở trước. Vì vậy có thể nôi rằng hành dộng cứu nước của Lê Trung Dinh và nghīa quân trong cuộc khởi nghĩa 1885 làm nổi lên ỳ thức dân tộc, kết hơp chặt ché với ý thừc giai cấp. Ở đây cần nhìn nhận, dánh giá dúng khả năng, bản chất của giai cấp phong kiến - tiêu biểu là bọn quan lại ở Quảng Ngãi - và hành dộng quyết tâm khởi nghĩa chiếm thành. Sự kết hợp tinh thần dân tộc với ý thức giai cấp dã tạo nên sức mạnh cho cuộc khới nghia.

Dĩ nhiên, ý thức hệ phong kiến vẫn còn ăn sâu trong tầng lớp nho sĩ, dù là những sī phu yêu nước, không có quan tước như Lê Trung Bình; hơn nữa chưa có con dường cứu nước mới, dựa trên một tầng lớp xã hội mới vào cuối thế kỷ XIX ở Việt Nam. Cho nên, các sĩ phu yêu nước Quảng Ngãi lại muốn tôn một hoàng thân triều Nguyễn Miên Trinh Tuy Lý vương - làm "minh chủ". Ý thức "Cần vương" thể hiện ở chỗ dựng một ngọn cờ của triều dình dể tập hợp lực lượng kháng chiến - còn là ý thức chung của nhân dân ta lúc bấy giờ. Song chọn một người làm "minh
chủ" không phải chủ yếu vì họ là hoàng thân mà trước hết họ là người yêu nước, biết cùng nhân dân đấu tranh. ở Quảng Ngài, Miên Trinh Tuy Lý vương dược chọn dứng đầu cuộc khởi nghìa vì ông là nhà thơ nổi tiếng lúc bấy giờ, bị triều Nguyễn lưu đảy ở dây, lại là con rể của Trương Đăng Quế. Tiếc rằng ông không đủ chí khí để dám nhận trọng trách mà nghỉa quân giao cho. Một diều cần nhìn nhận rõ là phong trào Cần vương ở Quảng Ngãi có diểm khác biệt với phong trào chung là nó nố ra trên cơ sở tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ Tổ quốc, tự dộng đấu tranh của nhân dân Quảng Ngãi. Nó không phải do các quan lại đương chức, không tuân lệnh của triều dình buộc phải đầu hàng Pháp lãnh dạo, mà hầu hết những nguời lânh đạo và tham gia cuộc khởi nghỉa Lê Trung Bình cũng như phong trào Cần vương Quảng Ngãi sau này đều là những người không dỗ dại khoa, không làm quan to, thậm chí không ra làm quan. Chống lại cuộc khởi nghìa Lê Trung Bình cūng chưa phải là thực dân Pháp và tay sai trực tiếp của chúng lúc bấy giờ, mà là những quan lại triều đình, thậm chí có người còn tham gia võ hội, doàn kiệt. Song họ vốn mang nặng tư tưởng dầu hàng, tinh thần bạc nhược và rấp tâm theo giặc để chống lại nhân dân. Trường hợp tiêu biểu là Nguyễn Thân.

Bó là những nét chung và riêng của khởi nghīa Lê Trung Đình trong phong trào Cần vương của cả nước vào hơn 10 năm cuối thế kỷ XIX.
2. Tác dụng, ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lê Trung Dình đối với phong trào yêu nước của dân tộc và nhân dân Quảng Ngãi:

Đặt cuộc khởi nghiia Lê Trung Bình vào bối cảnh
lịch sử chung cả nưởc, chúng ta thấy rằng, nó nố ra gần 30 nảm sau khi thực dân Pháp xâm lự̛̣c nước ta, hơn 20 năm sau khi Trương Định thoát khỏj sự ràng buộc của triều đình Huế và lành dạo nghia quân xãy dựng một chính quyền kháng chiến,' phát động nhiều cuộc tiến công dịch. Cuộc khới nghia Lê Trung łình nổ ra ngày 13.7.1885, đúng vào lúc từ sơn phòng Quảng Trị, Hàm Nghi ban bố chiêu Cần vương hô hào nhân dân ra sức phò vua cứu nước. Như vậy, cuộc khởi nghìa Lê Trung Đình không chỉ có ý nghīa hưởng ứng chiếu Cần vương diển ra sôi nổi khắp Trung kỳ, Băc kỳ và phần nào ở Nain kỳ, mà có thể xem như một trong không nhiều cuộc khởi nghīa mở dầu phong trào Cần vương của cả nước, nhất là ở nam Trung bộ. Có cuộc nổi dậy mau lẹ, kịp thời như vậy là vì trước đó hịch Cần vương của phái chủ chiến ở triều đình do Tôn Thất Thuyết cầm đầu, đã sớm đến Quảng Ngâi, phù hợp nguyẹ̀n vọng dánh giặc cứu nước của nhân dân Quảng Ngãi. Vì vậy, có thể nói rằng cuọ̣c khởi nghìa Lê Trung Bình dã hưởng ứng, tán thành chư trương kháng chiến, phán đối chủ trương cầu hòa và nhất là phản đối việc đầu hàng. Thấu suốt tư tưởng chỉ dạo như vậy, nên Lê Trung Đinh và các nhà yêu nưởc Quảng Ngãi dã có kế hoạch kịp thời đánh chiếm tỉnh thành Quảng Ngãi, sau khi kinh đô Huế bị thất thủ ngày 5.7.1885. Các nhà yêu nước và nhân dân Quảng Ngãi hiểu rõ rằng thực dân Pháp dã dánh chiếm kinh thành thì sớm muộn gì chúng cũng dem quân chiếm nốt các tỉnh còn lại ở miền nam Trung kỳ, mà Quáng Ngài lại nà̀m giừa Quảng Nam và Bình Định là những nơi thực dân Pháp dã đánh chiếm, hoạ̣c có cơ sở tay sai rồi.

Chú trương khởi nghĩa trong diè̀u kiện như vậy là kịp thời, dúng lúc, chuấn bị mọ̀t cách thié̛t thực cho cuộc kháng chiến lâu dài. Quá khứ lịch sứ cưa khởi nghìa Lê Trung Binh làm cho chúng ta liên tưởng dến cuộc khởi nghìa Ba Tơ (11.3.1945) nổ ra líc Nhạ̀ dảo chính Pháp (09.3.19.15) và Cách mạng tháng 'Tam vàng sớnı nố ra ó Quaing Ngait, lúc 16 giờ ngày 14.8 .1945 khi dưoce tin Nhạt dàu hàng Fồng minh vào saing ngiy áy. Ca hai cuộc khởi nghia dểu nó ra khi chưa nhận dược lệnh của Trung ương (Chi thị Nhậ-Pháp bắn nhau wà hành dọng cilulu chúng ta ng̣iy 12.3.1945, và Quân tệh số 1 của Ửy ban Ikhởi nghia toain quốc ban hành đêm 13.8.1945). Sở dì có sự nhạy bén như vạ̀y là do lành đạo nhân dân và nhừng ng̣ừ̛̀i lânh dạo Quáng Ngãi - ciéc sí phu yêu nutớc năm 1855 và Tỉnh üy Quảng Ngài 1945 - dà nấm được tình hình, chú trương chung và nhất là dáp ứng tịnh thần, nguyện vọng dấu tranh cúa quần chúng.

Từ cuộc khởi nghîa Lê Trung Đình 13.7.1885 dến Cách mạng tháng Tám nổ ra ngày 14.8.1945 vừa tròn một giáp ( 60 năm) dường như có sự ngầu nhiên - cũng nǎm Ât dậu, chî xê dịch ngày 13 tháng 7 và ngày 14 tháng 8 dương lịch. Sau những ngảu nhiên ấy là cái tất yếu lịch sử, thể hiện trong những sự kiện trọng dại của lịch sử Quảng Ngãi, góp phần vào cái vĩ đại của lịch sử dân tộc. Bó là truyền thống dấu tranh bất khuất của nhân dân Quảng Ngãi trong truyền thống chung của dân tộc. Mệnh lệnh cao nhất của cuộc đấu tranh là đánh giặc cứu nước, khi có xâm lược thì phải kháng chiến chống lại, thực hiện kế hoạch dấu tranh phải chọn thời cơ và đánh nhanh, đánh đủng lúc, đánh trúng chỗ hiếm, dầu nào của giặc và quyết dịnh
sự thành công của cuộc khởi nghīa. Cuộc khởi nghīa Lê Trung Đình nổ ra đúng lúc quan quân triều đình Huế bị thất bại, tinh thần suy sụp, giặc Pháp chưa đến. Thời cơ của khởi nghīa Ba Tơ và cách mạng tháng Tám 1945 cũng nổ ra lúc quân địch dang hoang mang, chưa kịp chấn chỉnh tổ chức chống cự. Việc Tỉnh ủy và nhân dân Quảng Ngãi quyết định lấy tên Lê Trung Đình đặt cho Quảng Ngãi sau khi cách mạng tháng Tám 1945 thành công là biểu hiện tinh thần biết ơn người lãnh dạo tiên phong của phong trào đánh Pháp giải phóng dân tộc ở tỉnh nhà và truyền thống dấu tranh bất khuất của nhân dân Quảng Ngâi. Về mặt phân kỳ lịch sử Quảng Ngãi, chúng tôi cho rà̀ng cần phải tô đậm sự kiện khởi nghìa Lê Trung Bình, dánh dấu cuộc dấu tranh trực tiếp của công cuộc giải phơng dân tộc ở tỉnh nhà. Nếu mốc 1858 mở đầu cuộc xâm lược của thực dân Pháp, dần dần biến nước ta thành một thuộc địa nưa phong kiến thì mốc 1885 lại đánh dấu cho việc khởi đầu phong trào chống Pháp trực tiếp xâm lược Quảng Ngãi.

Đối với lịch sử dân tộc, cuộc khởi nghīa Lê Trung Bình và Lê Trung Bình cần dược xác định đúng vị trí, ý nghỉa của nó dối với phong trào Cần vương trong cả nước. Phong trào Cần vương tiếp tục cuộc kháng chiến của nhân dân cả nước chống thực dân Pháp xâm lược, không phải bắt đầu sau khi có chiếu Cần vương (13.7.1885) mà đã dược chuẩn bị ngay sau triều đình Huế ký hiệp ước 1883, hoàn toàn dầu hàng. Báp lại việc ký hiệp ước đầu hàng và lệnh bãi binh của triều đình Huế, phong trào kháng chiến bùng nổ sôi nổi khắp nơi. Sự phân hóa trong giới quan lại của triều đình Huế về "kháng chiến" hay "dầu hàng" dẩn tới cuộc tấn công quân Pháp đóng ở kinh thành Huế ngày
05.7.1885. Tuy là sự tiếp tục cự̂ kreang cheên ching Pháp trong phạm trù̀ lānh đao của phong liến, song phong trào Cấn vương mở ra một thời kỳ mát cuia cuộc dấu tranh chông xàm lược cúa nhân dân ta, với mục tıêu vưa criống thực dân tư bản Pháp xâm lược, vừa chờng giai cầp phong kiên đấu hàng. Phong trào Cần vương đả khẩn trương và sôi nối chuấn bị trước khi kinh thành thấl thủ và bùng lên mạnh mé kní có chiếu Cần vương. Như vậy có thể nơi rà̀ng, về thực chất phong trào Cần vương là phong trào o yêu nước cưa nhân dân chống xâm lược và tay sai phong kiến, với danh nghia tôn phù một nhà vua yêu nước. Trong quá trinh phát triển của phong trào Cần vương, bên cạnh các quan lại, các nhà khoa báng, dần dần nổi lền vai trò cúa nhừng người chỉ huy phong trào xuất thân từ nông dân. Ở Quảng Ngãi nổi lên với Thái Thú.

Tất cả nhừng dạạc điểm bản chất nêu trên về phong trào Cần vương của cả nước được phản ánh đầy đủ trong phong trào đấu tranh ớ Quảng Ngãi. Vì vậy, ngay từ lúc mới nố ra, phong trào đấu tranh ở Quảng Ngãi là một bộ phận hữu cơ của phong trào Cần vương chung với những nél dặc trưng của mình, làm cho phong trào Cần vương chung thêm phong phú, đa dạng. Hơn nữa phong trào Cẩn vương Quảng Ngải, mở dầu bằng cuộc khởi nghîa Lê Trung Đình, lại nố ra sớm nhất khi nhận được chiếu Cần vương. Nó có ảnh hưởng, tác dụng dến phong trào của vùng nam Trung bộ. Những diều này cẩn được nghiên cứu sâu sắc, đầy đủ hơn để khôi phục đúng chân dung của cuộc khởi nghiaa Lê Trung Đình và phong trào Cần vương Quảng Ngải, làm rõ hơn lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc trong thời kỳ này.

Nhân dàn Quing Ngài vốn có truyền thống yêu nưởc, chống ngoại xátn nói chung, chống thực dân Pháp nói riêng. Truyền thống này nằm trong truyền thống chung của dán tộc và phát huy mạnh mè trong cuộc khới nghia Lè Trung Đình và phong trào Cần vương. Nhưng phong trào chống Pháp dẩu thế kỷ XX. đặc biệt từ khi có Dảng lành đạo ớ Quảng Ngài cũng như chung cá nước đã tiếp tục truyền thống dân tộc. Tinh thần Lê Trung Bình, cùng như Phan Bình Phùng, Hoàng Hoa Thám dã sống với nhân dân Quáng Ngài trong cuộc đấu tranh chống Pháp, đạ̣c biệt trong nhửng ngày khới nghia Ba Tơ và cảch mạng tháng Tám. Tinh thần ãy sống mãi qua 30 nǎm đấu tranh chống thực dân Pháp rồi đế quốc Mỹ xâm lược và ngày nay trong xây dựng đất nước theo con dường xã hội chú nghỉa. Cuộc sống hiện tại luôn nhắc chúng ta trân trọng, học tập quá khứ. Riêng về phong trào Cần vương cần tìm hiếu sâu sắc hơn. Một nhà nghiên cứu nước ngoài dà nói về phong trào Cần vương như sau: "Thật là dể dãi đối với một số nhà quan sát, dạ̣c biệt là những người không thể hoặc không muốn hiểu lòng tự hào mạnh mẽ của nước Việt Nam, về bản thân và lịch sử của họ, để phủ nhận toàn bộ sự kiện Cần vương, xem đó chỉ đơn giản là sự kháng cự cuối cùng của một lý tưởng lō̄i thời và mù quáng. Tuy nhiên dó là sự liếp tục một sợi dây nối liền cuộc kháng chiến "lổi thời" này với những cố gắng có kết quả hơn vào thế kỷ XX" "1".

Một số nét vể phương pháp luận nêu trên mong dóng góp phann naw rào việc nghiên cứu về Lé Trung Đinh và

[^6]
phong trào Cần vương ở Quáng Ngài, không chi dể hiểu rò hưn về lịch sứ cúa Quáng Ngãi mà lịch sứ chung cúa dân lộc trong thò̀i kỳ này. "Ôn cố tri tân" là phương châm nghiên cứu lịch sử cúa cha ông, vẩn còn giá trị dối với chúng ta ngày nay. Vì vậy, nghiên cứu về Lê Trung Bình và phong trào Cần vương Quảng Ngāi không chỉ để biết quá khứ. mà trèn cơ sở hiểu quá khứ, hiểu sâu sắc hiện lại, doản dịnh sự phál triển lương lai mà hành dộng hợp quy luật. Truyè̀n thông Lê Trung Eình và phong trào Cần vương dà được sống trong hơn một thế kỷ qua, liếp tục sồng trong công cuộc dựng nước và giữ nước cưa chúng ta dưới sự lành dạo của Đảng quang vinh, theo con đường mà Chú tịch Hồ Chi Minh vì đại đà khẳng định.

Xuán Binh Tyं (1996).

# phong trào cần vương tỉnh quảng ngãi - Đặc ĐIỂM Phát triển và sự CHuYến biến CỦ̉A PHONG TRÀO NAM TRUNG KỲ HỒi ĐẦU THẾ KỶ THỨ XX. 

G.S. OINH XUÂN LÂM<br>(Dại học Quốc gia Hà Nơi)

Cho tới những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XIX, thực dân Pháp với sức mạnh của tàu chiến và dại bác dã buộc triều đỉnh Huế liên tiếp ký hai hiệp ước vào các ngày 25.8.1883 và 6.6.1884. Hai hiệp ước ký trước sau cách nhau chỉ có hơn 9 tháng, đã đánh dấu sự đầu hàng của giai cấp phong kiến Việt Nam trước chủ nghio tư bản Pháp. Từ dây giai cấp phong kiến dà mất vai trò trong phong trào dấu tranh giải phơng dân tộc, đồng thò̀i cũng cắm mốc cáo chung cho nhà nước phong kiến độc lập. Triều Nguyển kể từ Đồng Khánh dược thực dân Pháp dựng lên tại Huế sau khi vua Hàm Nghi xuất bôn lên dường cứu nước (7.1885) cho dến tận ông vua cuối cùng Bảo Bại bị cách mạng lật dổ (tháng 8.1945) tuy còn tồn tại 60 năm nữa, nhựng dó là một triều đình bù nhìn tàn tạ, sống thoi thóp những nảm tháng cuối cùng trong vòng tay êm như nhung, nhưng cũng rắn như thép của kẻ thù dân tộc.

Hiệp ước năm 1884 - quen gọi là hiệp ước Nhâm tuất hay hiệp ước Patenôtre - đã dặt cơ sở lâu dài và chủ yếu cho quyền đô hộ của Pháp ở Việt Nam. Thế nhưng bất chấp tình thế muôn ngàn bất lợi đó, nhân dân ta trong cả
nước vẩn ra sức dấu tranh chống thực dân Pháp, kể cả chống bọn phong kiến dầu hàng cam tâm làm khuyến mà cho giặc. Tiếng súng vang nố tại kinh thành Huế trong đêm mồng 4 rạng sáng mồng 5.7.1885. tiếp theo đó là lời kêu gọi thống thiết của vua Hàm Nghi tré tuối có phụ chính dại thẩn Tôn Thất Thuyết phò tá, dà tức thời phát dộng trong cả nước một cao trào đấu tranh yêu nước chống xâm lự̛̣c Pháp và phong kiến tay sai, bao gồm cả Nam kỳ lục tính dà bị Pháp chiếm rất sớm, từ 18 nãm về trước (1867) ${ }^{11 \text {. }}$.

Nói riêng về phong trào Cần vương tỉnh Quảng Ngải thì đã bùng nố rất sớm, ngay sau khi sự biến kinh thành xáy ra, đi trước các tính khác phia nam kinh thành Huế. Chí hai ngày sau khi Huế bị quân Pháp chiếm, ngày mồng 7.7 đà có lời kêu gọi văn thân sì phu và nhân dân trong tỉnh đứng dậy đánh Pháp. Rồi tới ngày 13.7 văn thân trong tỉnh đà cằm đầu dân chúng đánh chiếm thành Quing Ngài và bắt giam các quan đầu tỉnh thân Pháp. Sơ dī có được hành động quyết liệt và kị̣ thời như vậy vì Lrước đó it lâu, tổ chức yêu nước Nghỉa hội đã được thành lập, đã xúc tiến một số công việc chuẩn bị như thành lập các đội hương binh, doàn kiệt, do Cử nhân Lê Trung Dình dứng đầu.

[^7]'Thăng lọ̣i của nghīa quân Quảng Ngài quá ngắn ngưi, chi không đẩy hai tuần sau thì một phần tử thân Pháp triệt dể là Nguyền Thân" dà dưa quân tới đánh chiếm lại thành (26.7). Ngay sau dó, một cuộc tàn sát dẩm máu. khớc liệt đẩu tiên ớ miến trung ’Trung bộ bắt đầu. Nghía quân bị đánh bật khȯi thành và bị truy lùng ráo riêt dà phản công lại bằng các cuộc tấn còng vào các khu lập trung dân Công giáo dược một số giáo sĩ Pháp dứng ra tố chức phòng thú. Tại Quảng Ngài hình thành một tinh thé dặc biệt: tinh thành dặt dưới quyền viên quan dấu tỉnh (Tuần phú thân Pháp), các khu Công giáo được quân Pháp bảo vệ, còn lại là thuộc quyển kiểin soát của nghìa hội. l’ỉnh hình đạ̣ biệt cúa Quàng .Ngải lúc đó với tấl cá các yếu tö́ bi kịch cúa nó dà nhanh chóng có ảnh hướng tới phong trào các tính nam Trung kỳ. Ở các tinh Quàng Nam phía bác. Bình Bịnh, Phú Yên chạy dài vào tính Bình Thuận phia cực nam, liền kè xứ Nam kỳ đả là thuộc địa Pháp. phong trào bùng nố chậm hơn chút ít, và tùy từng dịa phương mà có một số biểu hiện khác nhau. nhưng về dại thế liến trình phát triến phong trào giống nhau. Tất nhiên trong phong trào tự phát đó, không thế tránh khöi có một số lệch lạc, sai lầm đáng tiểc, như việc đưa ra khẩu hiệu "Sát tả" đã đẩy những người dân Công giáo yêu nước về phia ké thù dân tộc. Chính đây là một nguyên nhân đuain trọng làm suy yếu lực lượng doàn kết yêu nước chống Pháp ơ cicic tïnh phía nam kinh thành Huế, dẩn tới sự tan rà sớm cuia phong trào Cần vương vùng này. Trong khi dó

[^8]thì các tỉnh phía bác kinh thành Huế. từ Quáng Trị ra đến Thanh Hóa. có lúc, có nơj khẩu hiệu sai lầm "Sát tả" cûng dã dược đưa ra, ghép liền với khẩu hiệu dúng đán "Binh Tây" và cùng dà gây một số tổn thấl, nhưng nhờ một số người lânh dạo phong trào như Phan Đình Phùng ở Nghệ Tình, Tống Duy Tân ở Thanh Hóa, đã sớm nhận thức dược tác hại to lớn của chính sách đó đốn việc lập hợp lực lượng dân tộc chống Pháp nẹn sớn có nhừng uòn nắn, hạn chè kị̣ thời. Nhờ dó phong trào kshu vựe này đà có thế vự̛̣ qua muôn vàn khơ khăn glian lshồ dể kéo dài cuộc chiến dấu tới dïnh cao khời nghia llương Sơn - Hương líhê (Hà Tĩnh) với chú soái là nhà vàn thán tièu biểu Phan binh Phùng, quy tụ đông daio cac cục lự̛ng yêu nước chōng Pháp với sự thiết lập 15 quàn thứ trén dịa bàn các tỉnh Quáng Bình, Hà Tīnh, Nghệ An. Thanh Hóa.

Sau khi phong trào Cần vương phía nam kinh thành Huế bị kẻ thù dập tắt trong biển máu, thực dân Pháp dã có điều kiện củng cố, ốn định bọ́ máy cai trị, kèm kẹp trên toàn vùng. Quan tâm dầu tién cúa chúng lúc này là tảng cuờng bóc lột nhân dân bù̀ng phương tiện đánh thuế rất nặng. gần mọ̀l nửa triẹu phờ-rãng/vàng bồi thường chiến phí đà phai nộp cho xứ Nam ky thuộc địa với lý do ngân sách Nam kỳ đà phải chi phí tớn kém cho các cuộc hành quân đàn áp ở các tỉnh cực nam Trung bộ.

Phong trào Cần vương nam Trung kỳ thất bại, nhiều chỉ huy nghỉa quân kiên cường bất khuất như Lê Trung Đinh, Mai Xuân Thưởng, Nguyển Duy Hiệu... Liếp bước nhau ra pháp trường, các toán nghīa quân tan rã, nhưng có một sự thực hiến nhiên mà thực dân Pháp cûng nhận thấy, đó là dù cho bị đánh bại, phong trào dân tộc vần tồn
tại mạní mè trong tuan xứ đẹ̃n mức đà quyết định thái độ của các nhà cầm quyển Pháp. Khâm sứ Trung kỳ Bilhourd trong còng vān gời Thống dôc Nam ky Filippini ngày 6.5 .1887 viét: "Vào lúc nạy ma thúc dấy nhanh lý muốn nói là làm cho phát triển mạh - GXL) tinh thần yêu nước cüa da só nhân dân An Nam, dấy là tước bỏ đi của vua An Nam chút it uy tin còn sót lại của ông ta" ${ }^{\prime \prime \prime}$. Cân cứ vào tình hình diền biến phong trào như trên giới thiệu, có thể khăng đinh trong sự'bùng nố manh mè của phong trào Càn vuơng nam Trung lẹ̀ sau sự biến kinh thành Huế tháng 7.1885 , Quáng Ngâi đà đọng vai trò châm ngòi và khởi dọ̀ng̣ dâu tiên cho cá một chuổı dài các cuộc khởi nghìa ở cac tính eùng lúc bùng nố, làm cho kẻ thù và tay sai hốt hoìng lo sợ. Cuór cùng dù rà̀ng thất bại - diều dó cùng dê hiểu trong lưe lự̛̣ng so sánh đôi bén quá ư chênh lệch co lợi cho ké thò̀ dược phong kiến lay sai cúc cung tận tụy giúp suce phong tran đãu tranh via lrang yêu nước chống xâm !ự̛̣c Pháp cu:a nhân dân Quảng Ngãi và các tỉnh nam 'í rung bộ vẫn dế lại một số bài học quý về xác định mục tjèu đấu tranh, về yêu cầu tãng cường khối doàn kết dản tộc, về xu thế của cuộc đấu tranh trong tình hình mới 'Trên cơ sỡ đó, phong trào chi tạm lâng xuống, bẻ̉ ngoài tưởng dâu ngọn lửa yêu nước chống bè lũ cướp nước và bán nước đà lắt, nhưng nó vẩn âm i trong tâm khảm mọi người, chỉ chờ thời cơ mới xuất hiện là sẽ cháy bùng lên.

Lịch sử đã diē̄n ra đúng như vạy. Ngay từ những nảm cuối thé kỷ XIX dàu thế ký XX, trong hoàn cảnh tư

[^9]bản Pháp đẩy mạnh cuộc khai thác lần thữ nhất. đã có một số biến dối trong cơ cấu kinh tề và xâ hội trên phạm vi cá nước cūng như ở Quáng Ngải. Cùng với sự du nhập mọ̀t caich hạn chế phương thức bóc lột mới tư bản chủ nghia kếl hợp chặt chè với thủ doạn duy trì phương thức bóc lột cū phong kiến, cơ cấu xã hội Viẹ̀t Nam - trong dó có Quàng Ngài - cùng bắt dẩu phân hóa. Bên cạnh hai giai cấp cū là nông dân và địa chủ phong kiến, các lực lượng xã hội mới như công nhân, tư sản, tiểu tư sản cûng ngày càng lập trung về số lượng, để tới trước chiến tranh thế giới thứ nhát (1914-1918) thì giai cấp công nhân đã ra dời - tuy còn ơ trinh dộ "ự phát", chưa trở thành một lực lượng chinh trị độc lập, còn tư sản và tiểu tư sản thì chỉ mới là hai tầng lớp xã hội.

Mặc dù có những hạn chế trong cơ cấu kinh tế và cơ cấu xả hội, từ những năm đầu thế kỷ XX , Quảng Ngãi đà có nhì̛ng điều kiện cần thiết để tiểp nhận những luồng tư tương mới mang tính chấl tư sản bên ngoài dội vào, từ Nhật Bán và Trung Quốc tới, thông qua các "tân thu", kể cả từ Pháp sang, thông qua các tài liệu dạy trong nhà trường Pháp - Việt hay các báo chí quốc ngừ dầu tiên của thuộc địa Nam kỳ. Bứng ra tiếp nhận tư tưởng mới để đưa vào trong nhân clân là một số nhà nho yêu nước tiến bộ bắl đấu có xu hướng tư sán. Phong trào đấu tranh của nhân dân ta, trong dó có nhân dân Quảng $N g a ̄ i$, dã có một sự chuyển hướng mới. Đặc điểm của thời kỳ này là song song với sự khai thác bóc lột của tư bản Pháp, phong trào đá́u tranh của nhân dân ta cũng chuyển từ phạm trù phong kiền sang phạm trù tư sản. Tại Quảng Ngāi, bên cạnh xu
hướng bạo động do Duy tân hội chủ trì̀ còn có xu hướng cái cách song song tồn tại và phál triển trong những nảm 1905-1908. Bạac biệt cuộc vận động cài cách bắt đầu từ Quáng Nam ở phia bắc từ cuối tháng 2.1908 dã nhanh chóng lan vào Quäng Ngãi, và lahi đi vào quần chúng nông dàn dang uất ức cām thù vì sưu thuế nặng nề, phu phen tạp dịch liên miên thì chuyến hướng, mang tính chất kịch liệt, huy dộng hàng vạn nông dân lên d̛ờng dấu tranh, chống thuế, trừng trị bọn tham quan ô lại (1908). Phong trào Quảng Ngãi cùng phong trào các tỉnh lân cận lên mạnh làm cho bọn thực dạ̀n và tay sai piong kiến vô cùng bối rối hoảng sợ. Chúng đã quyết định dùng quân dội đàn áp, đẩy mạnh bắl bớ càn quét, đóng đồn binh khắp nở trong tinh. Hai nguời cầm đầu là Nguyè̀n Bá Loan và Lê Khiết đã từng hoạt dộng trong phong trào cuối thế kỷ XIX nay chuyến sang phong trào mới đều bị bắt, rồi bị xử tử, nhiếu sî phu khác bị đày ra Côn đảo. Phong trào Quảng Ngài - cưng như phong trào các tỉnh khác, sau dó sa sút, nhưng vần âm ỉ trong nlán dân. Đến thời kỳ chiến tranh thé giới lần thứ nhắt (1914-1918) nhân dân Quảng Ngãi lại sôi nối hưởng ứng cuộc khởi nghìa của binh lính ở Huế (5.1916), nhưng cũng thấl bại. Có diều quan trọng là qua thực tế phát triển và cùng qua sự lan rà nhanh chóng của phong trào, những người Việt Nam yêu nước lúc dó đã nhận thức được rằng con đường cứu nước tư sản sớm bọ̣c lộ nhừng hạn chế trong nhận thức về lực lượng cách mạng, về phương pháp và mục tiêu cách mạng.

Chính vào lúc dó, tư bản Pháp sau chiến tranh ra sức tảng cường khai thác bóc lột nhản dân ta trên quy mô lớn,
với lức đọ̀ nhanh hơn. Phương thửc bóc lột thuộc địa dược dưa vào sâu rộng hơn, xã hội Việt Nam phân hóa nhanh hơn so với trước, cùng với sự trưởng thành của giai cấp còng nhàn cá về số lượng và chất lương dể trở thành một lực lượng chinh trị độc lập và sự ra dời muộn màng của hai giai cáp tư sàn và tiếu tư sín.

Trong bối cảnh lị̣ch sử dó. chú nghia Mác-Lènin, ánh sang cu:a Cach mạng thang mươi Nga dến với Quảng Ngải theo hat con clự̆ng và do hai lực lượng yêu nước khác nhau phẹ tritich.

Trước tiên đó là một só sì phu yêu nước từng hoạt dộng trong các phong trào cù. Có người từng dứng dưới là cờ Cấn vương cuối thế kỷ XIX như cụ Trần Kỳ Phong dà có một số hiểu biết về chủ nghia Mác-Lênin, về Cách mang tháng mười Nga (1917) trong thời gian ngồi tù ó Côn dáo; đến khi ra tù dà tìm cách phổ biến, truyền bá tư Lương mới đó tới một số sì phu và thanh niên trí thức trong lỉh. Đồng thời nhiều học sinh, sinh viên Quảng Ngài ra hục các trường tại Huế, Hà Nội, cung bắt đà̀u tiếp xúc với sách báo tiến bộ nước ngoài, chủ yếu là của Pháp. Từ nhưm lưa hồng đầu tiên đó, ngọn lửa cách mạng vô sản ngày càng lan rộng. nhất là từ nám 1927 trở di, khi mộl só thanh niên học sinh Quảng Ngãi (nhu Bặng Tòng, Nguyền Thiệu, Trương Quang Trọng v.v...) học xong các lớp huấn luyện chính trị do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc mở ở Quäng Châu (Trung Quóc) về nước hoạt động thì việc tuyên truyền huấn luyện chú nghìa Mác - Lênin trong cán bộ và nhân dân Quảng Ngãi tương dới có hệ thống và sâu sắc hơn, cũng như phong trào mới dần đi vào tố chức chạ̉ chè hơn. Để trên đà đó dần tới sự ra đời Bảng bộ Cộng
sản tỉnh Quảng Ngãi ngay sau khi nghe tin Dảng Cọng sản Việt Nam được thành lập ở Trung Quốc (3.2.1930) để kịp thời dón dầu phong trào cách mạng trong tỉnh dang trên đường phảt triển, đòi hỏi một sự lânh đạo thống nhất và mạnh mẽ.

Căn cứ vào các chặng dường di lên của phong trào yêu nước cách mạng tỉnh Quảng Ngãi, có thể thấy rõ đó là mộl quá trình phát triển biện chứng, đi từ thấp lên cao, từ hẹp đến rộng, từ yếu đển mạnh, để cuối cùng chiến thắng mọi thể lực thù địch đen tối là đế quốc và phong kiến tay sai. Đó cūng là kết quả của một quá trình tích lùy gian nan, chuẩn bị kiên trì về các điều kiện, về tư tưởng và tố chức. Bao trùm lên tất cả, đó là sự kế thừa và phát huy truyền thống chủ nghia yêu nước Việt Nam một cách khoa học và sáng tạo, phục vụ cho yêu cầu cách mạng ngày càng dược nâng cao và dổi mới. Cho nên có đầy đú cơ sở tình cảm và khoa học đế khẳng định rà̀ng từ các chiến sĩ Cần vương đến các chiến sĩ cộng sản không hề có một sự cách tuyệt, đứt quảng, mà đó là một sự tiếp tục, một sợi dây nối liền, không có cái trước thì không có cái sau, và chính sự "liên tục, "gắn bó" của các cao trào qua các thời kỳ như vậy đã bảo đảm cho cách mạng thắng lọ̣i ngày nay.

Kỷ niệm danh nhân Lê Trung Đình chính là để làm rò ý nghia cao quý của tấm lòng cùng hành động cứu nước, sự đóng góp của ông - cũng như của cả một thế hệ văn thân trí thức dân tộc cùng thời với ông - vào sự nghiệp dấu tranh giải phóng dân tộc. Đó là ý nghìa chân chính của cuộc hội thảo khoa học về Lè Trung Đình ngày hôm nay vậy.

# KHỞI NGHİA LE TRUNG Đình VÀ PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG Ở QUẢNG NGÃI (1885) 

PTS. ĐỔ DUC HUNG
(Vię̣ Su hoc)
(...) Quảng Ngãi là một địa bàn nổ ra cuộc khởi nghĩa Cần vương sớm nhất - khởi nghīa Lê Trung Đình. Từ trước dến nay, các công trình biên soạn lịch sứ chưa đạat đúng vị trí cúa cuộc khởi nghia này trong bối cánh chung của vùng nam Trung bộ và cả nước ở khía cạnh thời gian mở đầu có ý nghìa khơi mào và qui mô của nó. Bài viết này mong góp phần khắc phục những thiếu sót trên.

Trong cái nhin địa - chiến lược của những người thuộc phe chủ chiến hồi cuối thế kỷ XIX, Quảng Ngãi giũ một vị trí cực kỳ trọng yếu. Bó là một vùng đất hẹp, không chỉ có rừng núi mà còn có bờ biển với hệ thống quần đáo Hoàng Sa ở ngoài khơi vô cùng lợi hạj. Vì thế, trong hệ thống sơn phòng dược xây dựng từ Ninh Bình vào đến Bình Thuận thì Quáng Ngãi luôn được các nhà quân sự coi trọng dạac biệt để có thể tiếp viện cho miền Nam và đề phòng quân Pháp đố bộ lên miền Trung. Thành tỉnh Quạng Ngãi xây từ nǎm Gia Long thứ 14 (1815), bằng đá ong có chu vi 200 trượng 2 thước (hơn 800 m ), cao 1 trượng ( 4 m ), có 3 cửa, hào rộng 5 trượng ( 20 m ), sâu 1 trượng ( 4 m ) ở địa phận xã Chánh Mông huyện Chương Nghìa ${ }^{(1)}$, đến lúc này dược đắp thêm những chiến lũy bà̀ng đất dọc theo bãi cát sông Trà Khúc, thuộc các xã Chánh Mông, Ba La, Vạn Tượng, Hó

[^10]Khiếu (nay là Hố Tiếu) ở bên ngoài tỉnh thành. Ngoài ra nhân dân còn đắp thêm 3 lùy dá́t ở các ngả ba bến dò Xuân Quang dế khống chế đường bộ. Nhừng cơ sở vật chất và con người cũng được tăng cường. Hưởng ứng chü trương cứu nước của phái chú chiến, vàn thân và sì phu Quảng Ngài đà tố chức ra các nghìa hội, tham gia đoàn kiệt và hương binh, chia nhau canh giừ xóm làng và sẵn sàng chống giặc. Nghia hội Quáng Ngài thường xuyên giừ mối liên hệ với phái chú chiến và lực lượng yêu nước ở các tỉnh bạn như Quảng Nam và Bình Dịnh. Có thể nói, trước khi xảy ra sự biến ở kinh thành và sự ra đời chiếu Cần vương, lực lượng kháng Pháp dưới ngọn cờ phò vua cứu nước dã được tổ chức một cách có hệ thống và chặt chē ở các tỉnh nam 'Trung kỳ, trong đó có Quảng Ngāi. Đó là một điểu kiẹ́n thuạ̣n lợi để khi thời điểm chiếu Cần vương còn chưa kịp beın hanh thì ở Quáng Ngài dã nổ ra cuộc khởi nghìa dẩu liên theo ngọn cờ Cần vương. Lực lự̛̣ng tham gia dông đáo ban dầu là các văn thân sī phu vốn rất nhạy cảm với thời cuộc và đất nước.

Các sì tử ở trường thi hương Bình Dịnh nghe tin kinh thành thấl thủ, vua Hàm Nghi xuất bôn liền bỏ dở kỳ thi, về quê tụ nghìa chống Pháp, vì họ xác dịnh rằng:

Cưa truờng tiếng da miệng còn hoi,
Cò nghia treo lên đà ngất trời.
Bạo trọng vua tôi, minh dám quản,
Oán hờn người Pháp có đáu vơi." ${ }^{11}$
Lê Trung Đình quê xã Phú Nhơn, huyện Binh Sơn

[^11]
(nay Lhuụ̂c xà Tịnh Ấn huyện Sơn Tịnh) tïnh Quàng Ngãi. Ông cũng xuất thân từ con đường cử tứ, dồ cử nhân ân khoa nåm Giáp thân 1881 tại trường Bình Bịnh ${ }^{\prime 11}$. Chán cảnh triều đình mục nát, óng không ra làm quan mà trớ về quê cùng các sì phu Quảng Ngài lập ra nghỉa hội, tổ chức đoàn kiệt và hương binh sẳn sàng chống giặc (Nguyển Lân, Nguyền Quý giừ chức chánh phó quản quân doàn kiệt; Lề Trung Đình, Nguvề̀n Tự Tân làm chánh phó quản hương binh).

Trưởc sự biến chuyểıı mới của tình hinh trong nước, Lè Trung Dình (Bình Sơnı tả vệ hương binh chánh quản) và Nguyền Tự Tân (Tú tà̀i, hừu vệ hương binh phó quản) cùng Vù Hội và Thương biện Nguyền Văn Hoành cho rằng xe vua đà ra, lại nghe có dụ Cần vương, liền tới tỉnh thành Quáng Ngãi xin cấp khí giới và lương thảo cho hương binh dể dấy quân chớng Pháp. Nhưng tỉnh thành lại lần chần chờ mệnh lệnh của cấp trên, không dám tự tiẹ̣n hành động. Biết rằng những người cầm đầu chính quyền tỉnh không săn sàng theo phe chủ chiến, Lê Trung Bình và Nguyễn Tự Tân bèn chia phát hương binh làm 3 dạo, tất cả hơn 3000 người tiến đín tỉnh thành cướp chính quyền, giành lấy chỗ dứng chân để tổ chức chiến đấu lâu dài. Được sự nội ứng và tiếp sức của những người ở trong thành như Trần Tu và Nguyển Côn, nghĩa quân dã nhanh chóng chiếm được tỉnh thênh, bắt giam hai viên Bố chánh

[^12]sứ Lê Duy Thụy và Quyền án sát sứ Nguyễn Văn Dụ, thu lấy ấn triện, binh trượng, tiền lương. thả tù phạm và tở chức một bộ máy chính quyền mới đáp ứng yêu cầu của cuộc kháng chiến. Để lấy thanh thế và uy tín cho nghĩa binh, họ đã mời nguyên Tuy Lý vương là Miên Trinh - vốn là người trong hoàng tộc nhà Nguyè̀n dang bị giáng xuống tước công và an trí ở Quảng Ngải - làm Phu chính Quốc vương. Nhưng Miên Trinh không chịu hợp tác. Sách Thuce lục chép: "Miên Trinh không theo, giä làm có bệnh nằm lỳ không dậy" ${ }^{\prime \prime \prime}$.

Theo sách Dại Nam liệt truyện chính biên, trước đó, "Khi Nguyền Văn Tường và Tôn Thất Thuyết chuyên quyền phế lập, vương không yên lòng bèn lén đến dồn Thuận An cùng ở tạm với quan Đại Pháp rồi sau quan Pháp đưa vương về, Tường và Thuyết vin cớ ấy để bắt tội ông, giáng làm huyện công, giam giữ ở trại lính phủ Thừa Thiên. Sau an trí ở Quáng Ngài, chia đem con cháu ông cho ở Bình Định, Quáng Ngãi, Phú Yên"" ${ }^{\prime \prime 2}$.
(Với thái độ đó, Miên Trinh không chịu cộng tác với quân khởi nghìa. Thời gian sau Miên Trinh và các con của ông đâ được triều đình Đồng Khánh chuẩn cho trở về kinh và khai phục tước cū) ${ }^{(3)}$.

Một bộ máy chính quyền mới đáp ứng yêu cầu của cuộc kháng chiến gồm thống đốc, tham tán, đề dốc, lãnh binh đã được lập ra. Ngày 17.7.1885 (tức ngày 6 tháng 6

[^13]năm Ǻt dậu) quyền Tiểu phủ sứ Sơn phòng Nghia - Dịnh (Quảng Ngãi - Bình Định) là Nguyễn Thân cùng với Đề dốc sơn phòng Đinh Vản Hội đem 900 biền binh tinh nhuệ dánh chiếm lại tỉnh thành Quảng Ngãi. Bị tấn công bất ngờ, nhất là do hương binh mới nhóm họp chưa quen chiến đấu nên thành bị vỡ, quân đội triều dình đả chiếm lại đự̛̣c tỉnh thành. Nhiều thủ līnh của nghỉa quân (Thực lục chép là 7 người) dã hy sinh, trong đó có Nguyễn Tự Tân. Những người sống sót dều chạy trốn và gia nhập các dội quân khác. Riêng thủ lĩnh Lê Trung Bình bị giạ̣c bắt sống. Nguyễn Thân ra sức dụ hàng Lê Trung Đình, nhưng ông một mực giữ khí tiết, khẳng khái hy sinh ngày 23.7.1885 (tửc 12 tháng 6 nãm Ất dậu). Trước khi bị giặ̣ hành hình, ông còn kị̣p để lại bài tho "Lâm hình thời tác" nổi tiếng.

Cuộc khởi nghia chỉ duy trì được trong một thời gian ngắn, nghìa quân chỉ làm chủ dược tính thành trơng 5 ngày và chưa có cuộc giao chiến nào trực tiếp với quân Pháp. Nhưng dày là một cuộc khởi nghīa nổ ra sớm nhất, cuộc chiến đấu đầu tiên, 8 ngày sau khi kinh thành Huế thàt thư' ${ }^{11}$.

Theo báo cáo cúa Nguyền Vãn Tường vào tháng 6 nǎm Ất dậu lèn Từ Dũ Hoàng thái hậu thi "từ ngày 23, 24 tháng 6 , nhừng xã ở gần kinh thành thảng hoặc có bọn cướp nồi lên, đến ngày 26 tháng 6 (âm lịch), thần sức cho các viên huyện rộng di tuần tra, bắt được 2,3 tên phạm, dem chính pháp ngay. Từ đấy trở đi, bọn côn đồ sợ uy lệnh triều đình, cẩn phải liêm chấp ... Tin tức các tinh Nam Băc gần đây dều dự̛̣c thông suót, không có viẹ̀c gì khác.

[^14]Duy có Lê Trung Bình ở tỉnh Quảng Ngãi nổi loạn, rồi cũng yên tīnh" ${ }^{\prime 11}$.

Nếu điểm lại thời điểm bùng nổ các cuộc khởi nghīa khác ở miền Trung, chúng ta càng khả̉ng định được rà̀ng khởi nghìa Lè Trung Bình ở Quảng Ngài nổ ra sớm nhất (khới nghĩa Lê Ninh ở Hà Tînh tháng 8 năm Ất dậu, khởi nghīa Nguyền Xuân Ôn và Lê Doãn Nhạ (̛̉ Nghệ An) và khởi nghìa Nguyền Phạm Tuân ở Quảng Bình nổ ra tháng 10 năm Ẩt dậu; khởi nghìa Mai Xuân Thưởng, Bùi Diền ở Bình Định nổ ra tháng 11 năm Ất dậu...).

Mạ̣c dù bị đàn áp, nhựng những văn thân và nhân dân đất Quảng Ngải vẩn tiếp tục cuộc chiến dấu với sự dồng lòng hiệp sức của văn thân và sì phu các tỉnh bạn.

Nguyền Duy Cung (? - 1885), cùng là một người con sinh ra ở dất Quáng Ngãi, khi kinh thành thất thư, ông dang làm Án sát tỉnh Binh Bịnh. Được tin Lê Trung Bình và Nguyễn Tự Tân khởi nghia chiếm tỉnh thành Quảng Ngãi rồi bị giạ̣c bắt, ông dem quân cứu viện nhưng không kịp, thành dã lọt vào tay giặc. Ông trở về tham gia phong trào chống Pháp ở Bình Bịnh do Mai Xuân Thưởng lãnh đạo. Tháng 8 năm 1885, quân Pháp đổ bộ lên Qui Nhơn, ông cùng văn thân trong tỉnh dem quân chống giữ, bị thua, phải rút về An Nhơn. Sau ông bị bọn phản bội lừa bắt và bị giặc sát hại ngày 1 tháng 7 năm Ất dậu (tức tháng 8 năm 1885). Trước khi bị hành hình, ông cắn ngón tay lấy máu viết một bài hịch kêu gọi đánh Tây, trong dó có những câu:
> ... Thà làm ma có hổn trung via nghĩa,

[^15]Không làm người deo mạt ngựa dầu trâu.
Chin phà̉n chết thề quyết chẳng từ, sống dầu nấu vac xanh không nuing chi,
Xin trong tay sáp sã̉n qua mau, lòng dịch khái hãy còn chuta mất,
Xin cùng nhau gọn gàng giáp tru, chi Càn vương còn mạnh chưa quên ${ }^{\prime \prime}$.
Thanh thế của cuộc kháng chiến ở Quảng Ngãi đã làm rung chuyển triều đình Đồng Khánh. Tháng 7 năm Ất dậu 1885, Từ Dũ dã ban ý chỉ dụ các thân hào ở các dịa phương bằng giọng đầy răn đe như sau:
" Gần đây xe vua xuất hành, trong ngoài bàng hoàng, dân sĩ Nam Bắc ngờ sợ, không biết theo dâu. Nghe có dụ Cần vương ở hành tại, phần nhiều bảo quan Pháp bội với lời minh hòng toan gây việc... Có kẻ lấy việc Cần vương làm danh nghìa, có ké lấy bình Tây làm phận sự... dám dem thân ra thử với pháp luật... bèn đến họp dảng làm nổi loạn như ở Quảng Ngài, Bình Bịnh... rất là quái gở dáng giận, cần nên tỏ rõ điển hình để răn bảo..."'(2).

Mặc dù vậy, tháng Giêng năm Bính tuất 1886, Nguyển Bá Loan (quê huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi, con của Tổng đốc đà mât là Nguyền Bá Nghi) cùng với Bùi Điền, Đặng Để ở Bình Dịnh chia quân làm ba dường tiến về định chiếm lại Quảng Ngãi. Cuộc chiến đấu đã diển ra ác liệt tại Trà Câu và huyện Mộ Đức, Thiết Trường. Quân triều đình huy dộng toàn lực đón đánh, nghĩa quân bất lợi phải rút lui về Bình $\operatorname{Bịnh}{ }^{(3)}$. Cho dến tháng 3 năm Binh hợi

[^16]1887, Nguyễn Thân vẫn phải lo đối phó với nghīa quân Mai Xuân Thưởng trong đó có nhiều nguời là con em đất Quảng Ngâi ${ }^{\prime 4}$.

Chuyện đâu có chuyện lạ đỡ,
Quan đi theo giặc bắt ngừì lành ngay.
Nghìn năm nhớ mãi nhục này,
Theo Tây dực̣ thá, đánh Tây bị từ ${ }^{(2)}$.
Trong suốt hơn 10 năm sau khi triều đình Huế đã đầu hàng thực dân Pháp vần phải huy dộng tất cả binh lực và sử dụng bọn tay sai tàn ác khét tiếng Nguyễn Thân, Hoàng Cao Khải, Lê Hoan vào việc "bình dịnh". Ké thù dùng nhiều thü doạn dàn áp, dụ dồ, mua chuộc, chia rẽ rất thâm dộc, kể cả sát hại cha mẹ người thân của các thủ līnh Cần vương, dẩy họ vào sự lựa chọn giữa đạo hiếu và chữ trung khiến nhiều người buộc phải bó tay qui hàng dể cứu người thân như trường hợp Nguyễn Tự Như ở Quảng Trị (tháng 11 năm Mậu tý 1888)... Trong cuộc chiến dấu đầy cam go và quyết liệt đó, trước cái chết, những thủ lînh văn thân Cần vương Quảng Ngãi đã thể hiện đầy đủ bản līnh, khí tiết của mình mà tiêu biểu nhất là Lê Trung Binh và Nguyễn Duy Cung. Họ dều là những người dưọ̣c dào luyện trong trường học Nho giáo, họ luôn tâm niệm rằng dấng nam nhi sinh ra ở dời phải có danh gì với núi sông. Muốn vậy họ chỉ có ba cách: lập đức, lập công và lập ngôn. Quả vậy, khi còn sống họ đả làm hết sức mình để lập công cứu quốc, phò vua, khi sa vào tay giạ̣c, trước cái chết họ vẫn còn muốn dể lại cho ngàn đời sau những lời tâm huyết. Đó là tài sản tinh thần vô giá không chỉ của quê hương Quảng Ngãi mà còn của cả nước.

[^17]
# NHỮNG SỰ KỊ̇̂N LḷCH SỬ ĐÃ DIỄN RA NGAY TRONG ĐÊM HÔM TRƯỚC CUỘC KHỞi NGHĨA LÊ TRUNG ĐÌNH NGÀY 1.6 NĂM ẤT DẬU 1885 

PTS. NGUYỄN VAN DIẸ́U (Họi Sử học thành phơ Hö́ Chi Minh)

Ngày 16.8.1883, một đơn vị hải quân Pháp do thủy sư đô đốc Courbet chỉ huy lại kéo tới cửa biển Tourance (Dà Năng) với 7 tàu chiến, trong đó có hai thiết giáp hạm Bayard và Atalante, một tàu vận tải, hai tuần dương hạm Drance, Chateau Renaud, hai pháo hạm Vipère và Lynx. Sau ishi tới cửa biển Tourance thị uy, chúng liền kéo ra Thuận An - cửa ngõ của kinh thành Huế - và gởi tối hậu thư đòi triều đình phải nộp ngay cho chúng các pháo đài của ta ở cửa Thuận An.

Hành động xấc xược dó của quân xâm lược Pháp dã làm cho triều đinh Huế một lần nữa hoang mang lo sợ. Phải chú hòa trong triều đình muốn nộp ngay cửa biển Thuận An cho giặc Pháp để giữ "thế bình yên". Vua Hiệp Hòa thì do dự.

Trước hành động ngang ngược đó của bọn xâm lược Pháp, Tôn Thất Thuyết, phụ chính đại thần, người dại diện cho phe chú chiến của triều đình, cùng với con trai của mình là Tôn Thất Dảm đã dích thân đốc thúc dại quân chở thêm súng ống ra các dồn lũy ở cứa Thuận An hiện còn chưa được chuẩn bị chống giặc Pháp xâm lược.

Vào 5 giờ rưỡi chiều ngày 18.8.1883, hạn chót phúc
thư của triều dình cho quân Pháp dã hết. 5 giờ 05 phút, dại bác, súng liên thanh từ các chiến hạm của giặc Pháp bắn xối xả vào đồn Trấn Hải của ta. Quấn ta cũng nã đạn bắn trá về phía các chiến hạm của giặc Pháp. Suốt 3 ngày 18, 19 và 20.8.1883, cuộc dọ súng không cân xứng giữa ta và địch diển ra một cách quyết liệt. Nhưng hỏa lực áp đảo của quân Pháp dà làm cho một phần lực lượng dồn trú của ta hy sinh ngay trên bệ súng. Lê Sĩ, Lê Chuẩn, Lâm Hoành và Nguyễn Trung - bốn tướng quân của ta hy sinh anh dùng trên trận địa.

Sáng ngày 21.8.1883, quân Pháp xông vào chiếm được Hải Đài và đổ bộ lên bờ dánh chiếm nhiều đồn lūy của ta ở cửa biển Thuận An. Quân trấn giữ tại cửa Thuận An dâng sớ lên triều đình xin thêm khí giới và viện binh để tiếp tục chặn từng bước tiến của giạ̣c Pháp. Nhưng kho tàng và viện binh của nhà vua đã cạn; ý chí chống giặc của triều dình cùng chẳng còn. Trước tình hình đó, vua Hiệp Hòa thiết triều, và phần lớn đình thần đều chủ trương nghị hòa với giạ̣c Pháp.

Chiều ngày 21.8.1883, triều đình cử Thượng thư Bộ lại Nguyền Trọng Hợp ra cửa Thuận An xin đình chiến. Dể cho cuộc điều đình giừa triều dình với giặc Pháp dược dễ dàng, trôi chảy, triều dinh còn nhờ cha cố Caspard (Kim Long) cùng đi.

Ra đến cửa Thuận An, Nguyễn Trọng Hợp ra lệnh cho quân đội của triều đình ngừng bắn. Nhưng từ ngoài khơi cửa Thuận An, các chiến hạm của Pháp vẩn lướt sông tiến vào. Thượng thư Nguyển Trọng Hợp và cha cố Caspard phải đốt đuoóc viếl hai chữ "miễn chiến" lèn tấm vải trắng
rồi căng lèn mạn thuyền của mình và lái thuyền đến Hải Dài vừa rơi vào tay giặc Pháp. Phái đoàn của triéu đình xin giảng hòa với Harmand - một dại diện có thẩm quyėn của Pháp hồi bấy giờ. Harmand ung thuận dình chiến trong 2 ngày 2 đêm liền, với nhừng điều kiện vô cùng khắc nghiệt như sau:

Một là, quân đội triều dinnh phải rút lui khỏi 7 đồn chính và 5 dồn phưở dọc sông (từ kinh thành Huế ra đến cửa Thuận An ) và hủy bỏ thuốc súng chứa trong 12 dồn ấy.

- Hai là, triệt bỏ nhừng bãi chông cắm ở cửa sông.
- Ba là, trá lại cho nước Pháp 2 pháo thuyền (mà trước đó nước Pháp dả giao lại cho vua Tự Đức theo Hiệp ước 1874) và trá luôn pháo thuyền mà quân ta đã chiếm được của Francis Garnièr.

Quan Thượng thư Nguyễn Trọng Hợp thay mặt cho triều đình chấp thuận các điều kiện nêu trên của Pháp.

Ngày 22.8.1883, hai bên dình chiến. Kết quả là một hiệp ước mới đã được kẻ thù soạn thảo xong. Nội dung tóm lự̛̣c của hiệp ước như sau:

- Triều đình phải thừa nhận quyền "bảo hộ" của nước Pháp trên toàn lảnh thổ Việt Nam. Việc bang giao của Việt Nam với nước ngoài do Pháp chủ trương.
- Tính Bình Thuận sê sát nhập vào xứ Nam kỳ thành thuộc địa của Pháp.
- Quàn Pháp giừ dải núi từ Đèo Ngang cho đến Vũng Chùa cùng các đồn ải của triều đình ở Thuận An và cửa sông Hương. Và trên các địa bàn chiến lược nới trên, quân Pháp được tự do xây dựng thêm các căn cứ quân sự của
minh.
- Triều đình phải lập tức thu hồi quân dội của mình còn lại trên đất Bắc và hạn chế quân số cúa triểu đình theo những diều khoản chi tiết và cụ thể trong hiệp ước này của Pháp.
- Triều đình phải hạ lệnh cho các quan lại của mình ở Bắc kỳ về nhận chức, cử quan lại mới cho những nơi còn thiếu và thừa nhận các quan lại do Pháp bổ nhiệm.
- Nước Pháp có quyền kiếm soát về thương chính và công chánh trên địa bàn các tỉnh từ bác Bînh Thuận đến dèo Ngang (Hà Tīnh).
- Khâm sứ Pháp đóng tại Huế, còn các tính Bắc kỳ thì có công sứ Pháp. Tất cả hệ thống quan lại của triều dình đều nằm dưới quyền điều khiển của các Khâm sứ và Công sứ người Pháp tại mồi địa phương.

Ngày 25.8.1883, dại diện của hai bên ký vào bán hiệp ước. Chiều ngày 25.8.1883, Harmand cùng với De Champeaux lên tòa Lãnh sự Pháp tại Kinh đô Huế đối làm tòa Khâm sứ, tọa lạc ở hữu ngạn sông Hương.

Quả hiệp ước Harmand dã đi ngược lại vá̛i tư tưởng cương quyết chống giạ̣c của các sĩ phu yêu nước và các vị quan lại cao cấp thuộc phái chủ chiến trong triều dình nhà Nguyễn mà Tôn Thất Thuyết là người đại diện. Bối với họ, thì hiệp ước đó chỉ là một kế hoãn binh.

Do vậy, đến ngày 30.9.1883, ngay sau khi đô đốc Courbet và thượng sứ Harmand ra khỏi cửa Thuận An, Tôn Thất Thuyết dã phát dộng một phong trào kháng Pháp trong hàng ngũ các sĩ phu yêu nước ở vùng phụ cận kinh
thành hồi bấy giờ... Phong trào kháng Pháp đó đã nổi lên ở Cầu Hai, Nước Ngọt, Châu Mới, Buông Tàm, Truồi, làm cho khâm sứ Pháp ở Huế bị rơi vào tình thế bị bao vây... Khâm sứ Pháp tại.đây là De Champeaux phải yêu cầu tổng binh Pháp ở cửa Thuận An chi viện thèm 50 lính lê dương dể bảo vệ an toàn cho tòa Khâm sứ. Tiếp theo dó, lệnh chuẩn bị kháng chiến chống giạ̣c Pháp, giúp vua từ viên quan dại thần Tôn Thất Thuyết đã bi mật truyền đến các sì phu yêu nước trên toàn lãnh thố Việt Nam, nhất là ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định là những tinh nà̀m gần kinh đô Huế. Cử nhân yêu nước Lê Trung Đình ắt hẳn đã nhận dược mật lệnh đó và bi mật xây dựng chiến khu, chuẩn bị kháng chiến. Triều dình Huế cùng cho hai chiếc tàu nhỏ vượt biển đưa sứ doàn của mình sang Bác Hải, cầu viện quân Tàu để dánh Pháp, nhưng khi đi ra khơi cửa Thuận An, thì hai chiếc tàu nói trên đã bị quân Pháp đón dánh.

Trước tình hình dó, ngày 13.12.1883, phái chủ chiến trong triều dinh lại bi mật truyền đi cho các sì phu yêu nước tạa các tỉnh thành trong cả nước rèn đúc khí giới, chuẩn bị xây dựng chiến khu, chờ lệnh đứng lên chống giặc. Đơn cử như các sī phu ở Quáng Trị bí mật làm đường xuyên sơn và xây dựng các vùng căn cứ kháng chiến ở Tân Sở, Cam Lộ, Vạn Xuân v.v...

Ngày 1.5.1884, Lý Hồng Chương ký hiệp ước Thiên Tân. Patenôtre - dại diện cúa Pháp dã ghé vào Huế, ép buộc triều đình phải thực thi nghiêm chỉnh hiệp ước Harmand và để cho quân Pháp chiếm đóng tại đồn Mang Cá, nằm sál ngay sau kinh thành Huế. Tôn Thất Thuyết -
người đại diện cho phái chủ chiến trong triều đình, trước sau vần không muốn thực thi hiệp ước Harmand. Vì nếu thừa nhận hiệp ước này là tự tay mình trao toàn bộ chủ quyền của nước Việt Nam cho giặc Pháp, là phải chịu trách nhiẹ̀m với lịch sử..

Ngày 31.7.1884, triều đình Huế báo cho Pháp biết, vua Kiến Phúc bị trọng bệnh và đã băng hà, nghīa là người chịu trách nhiệm thực thi Hiệp ước Harmand không còn nừa.

Mồng 1.8 .1884 , Hàm Nghi mới 14 tuổi lên ngôi vua với sự hỗ trợ của Tôn Thất Thuyết - phụ chính dại thần.

Cuối năm 1884, quân Pháp thất bại trước cuộc kháng chiến của quân ta ở Lạng Sơn, tướng Négrier bị thương.

Vào hồi 01 giờ sáng ngày 05.7.1885, Tôn Thất Thuyết cùng người con trai là Tôn Thát Đám hạ lệnh cho Phấn nghia quân cúa triều dình đánh vào tò a Lãnh sự Pháp ở hữu ngạn sông Hương và dồn Mang Cá của giặc...

04 giờ sáng cùng ngày, quân Pháp từ đồn Mang Cá tố chức tấn công kinh thành Huế. Vào 8 giờ sáng ngày 05.7.1885, kinh thành thất thủ. Tôn Thất Thuyết hộ tống vua Hàm Nghi bí mật rời khỏi kinh thành lên chiến khu Tân Sở và sau đó dã chính thức hạ chiếu Cà̀n vương, kêu gọi sỉ phu trong cá nước đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Những sự kiện lịch sử sống dộng và bi tráng dó đả dội vào tư tưởng và tình cám của người sī phu yêu nước trẻ tuối Lê Trung Đình, thôi thúc ông dứng lên khời nghia...

Chỉ 8 ngày sau khi kinh thành thất thủ, dêm ngày 13.7.1885, Lê Trung Bình cùng các đồng chí của minh dã
kéo 3000 quân từ chiến khu Tuyền Tung. thuộc Binh Sơn, chia làm 03 mũi, vượt sông Trà Khúc tấn công trực diện vào thành Quảng Ngãi. Với lối đánh bí mật, bất ngờ, táo bạo, kết hợp nhị̣ nhàng giừa "nội công, ngoại kích", nên chỉ sau 04 tiếng dồng hồ, nghìa quân của Lê Trung Dình đã chiếm dược thành. Nghía quán tịch thu ấn, triện, binh khí, tiền lương, giải phóng số tù phạm mà chính quyền phong kiến thân Pháp ở Quáng Ngãi đà bắt giam trước đó.

Lê Trung Bình - vị thú lãnh trẻ tuối của nghia quân, ra lệnh chiêu an bá tánh, bổ nhiệm các chức vụ của chính quyền mới như: thống đốc, tham tán, đề dốc, lãnh binh. Ông cūng mời vị hoàng thân cưa triều đình nhà Nguyễn hồi bấy giờ là Tuy Lý vương Miên Trinh lên làm Phụ chính Quốc vương nhằm làm sáng tỏ mục dích chính nghia (giúp vua, cứu nước) của mình. Lê Trung Đình còn cho nghỉa quân tiến về các tổng, xã trong tỉnh Quáng Ngãi để trừng trị bọn quan lại làm tay sai cho giặc Pháp.

Phong trào dâng lên mạnh, thì dến ngày mồng 5.6 nåm Ất dậu (1885), thực dân Pháp và bọn tay sai của chúng là Nguyền Thân, đà huy dộng toàn bộ lực lượng quân sự có mặt tại địa phương dế đàn áp khốc liệt cuộc khởi nghìa. Các thủ lình của nghìa quân: Lê Trung Bình, Nguyền Tự Tân, Nguyền Viện, Vũ Hội, Nguyễn Hoành, Trần Tu và Nguyền Côn đã chiến đấu đến cùng và đã anh düng hy sinh trước lười gươm và họng súng của ké thù, nêu cao tấm gương nghìa liệt trong cuộc khởi nghỉa, mở dầu cho phong trào Cần vương và có ảnh hưởng tích cực đối với phong trào kháng Pháp của các sĩ phu ở các tỉnh miền trung Trung bộ hồi bấy giờ.

## CHEÉU HAY DỤ CẦN VƯƠNG?

TRẦN VIÉT NGAC (Đại học Sư phạm TP.Hớ Chi Minh)

Hiệp Hòa, vị vua muốn hòa với Pháp bằng mọi giá và thông mưu với khâm sứ Pháp De Champeaux để loại bỏ các vị phụ chính Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết, đã bị triều đình phế bỏ.

Kiến Phúc lên ngôi, mở đầu một thời kỳ mới với nhiều chính sách tích cực nhằm chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân sự và tinh thần cho một cuộc chống Pháp lâu dài. Có thể nói dây là một bước ngoặt trong đối sách kháng Pháp của triều đình Huế.

Cầm đầu nhóm chủ chiến là Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết, Phạm Thận Duật đã nắm giữ ba bộ then chốt: bộ Lại, bộ Binh và bộ Hộ. Khi vua Kiến Phúc băng hà vì bạo bệnh, cá ba đã trở thành phụ chính cho vị tân vương Hàm Nghi.

Trong thời gian Kiến Phúc và Hàm Nghi trị vì, nhiều chính sách tich cực đã được thi hành:

- Triều đình cho về quê lính già yếu, nâng cao tiêu chuẩn luyện tập bắn súng, cấp tuất cho quan quân thất lạc hoạ̣c tử trận ở Bác kỳ và Thuận An trước đây, cho chế tạo súng máy kiểu Hoa Kỳ và Bức. Nguyễn Hanh và Hồ Văn Hiển dược phân công nắm giữ quân dội. Quân Phấn nghīa mới thành lập được giao cho Trần Xuân Soạn chỉ huy.
- Hệ thống sơn phòng dược củng cố, mở rộng và
xây dựng thêm. Mở rộng đường thượng lưu từ kinh đô Huế với các sơn phòng phía nam và phía bá́c. Xây dựng cằn cứ Tân Sở và mở rộng sơn phòng Dương Yên (Quảng Nam) dể làm hai trung tâm diều hành công cuộc kháng Pháp một khi vua phải rời kinh thành Huế để bấl đầu cuộc kháng chiến. Lương thực, khí giới, tiền và vàng bạc dược chuyển từ Huế ra Tân Sở, vào Dương Yên.
- Triều đình chọn lựa để bổ dụng các chánh sứ sơn phòng, chuẩn bị khung nhân sự cho bộ máy Cần vương; ban hành nhiều chính sách khích lệ các dân tộc miền núi; mộ quân sơn cước để làm lực lượng kháng chiến.
- Đối với sĩ phu, văn thân, triều đình mở các ân khoa hương và hội. Đạ̣c biệt là triều dình dã động viên nhân lực qua việc "Triệu dụng các tiến sĩ, phó bảng và ấn quan tại quán" (Dụ được ban hành đầu năm Giáp thân - 1884). Chính Phan Đình Phùng, Nguyền Duy Hiệu... dà dược giao nhiệm vụ trong thời gian này.
- Tinh giản bộ máy hành chính trung ương từ 539 quan xuống còn 291 vị, để tăng hiệu lực quản lý, đồng thời để có điều kiện tăng lương bổng.
- Các phần tử thân Pháp bị kết án, bị an trí hoạ̣c bị gián chức như Tuy Lý, Hồng Hưu, Nguyễn Trọng Hợp, Trần Văn Chuẩn... Nguyễn Hữu Độ bị khiển trách vì lộng quyền ở Bắc kỳ.

Tất cả công việc đó đều bị các giáo sī Tây phương theo dõi, Puginier ở Bác kỳ và Camelbeck ở Quy Nhơn tường trình rất chi tiết cho Pháp.

Trước tình hình chuẩn bị của nhóm chủ chiến, Pháp quyết tâm loại bỏ nhóm chủ chiến mà Tôn Thất Thuyết là
linh hồn. Chính sách của chúng là gây sức ép và nếu cần, tạo diều kiện để nổ ra cuộc xung dột quân sự không cho nhóm chủ chiến hoàn tất quá trình chuẩn bị. De Courcy dã dược gởi đến Huế để thực hiện nhiệm vụ đó.

Những yêu sách "không thể chấp nhận được", thái độ hống hách của De Courcy không phải do tính tình nóng nảy của y như nhiều người biện giải. Đó là một thái độ và hành động có chủ̉ tâm. De Courcy yêu cầu các vị phụ chinh phải hội kiến với $y$ ở tòa lshâm dể bàn bạc nghi lễ yết kiến vua Hàm Nghi trong khi y âm mưu bát Tôn Thất Thuyết. De Courcy đòi tất cả phái đoàn của Pháp (cả những binh nhì) phải được đi vào dại nội bằng cửa chính ở Ngọ Môn, trong khi cửa này chỉ dành riêng cho Bại Nam hoàng đế. Để làm dịu tình hình, triều đình Huế đề nghị De Courcy thảo luận thêm với Viện Cơ mật và bà hoàng thái hậu Từ Dũ gởi quà tặng dến De Courcy. De Courcy gạt bỏ cả hai hành động thiện chí. Trước tình thế đó, để tránh xung dột, Tôn Thất Thuyết đã đề nghị một giải pháp khá nhún nhường: viết thu cho De Courcy biết Tôn Thất Thuyết sẽ từ chức Thượng thư bộ Binh. triều đình sẽ cử người khác thay thế và vị tân Thượng thu sè cùng với Nguyển Văn T'ường sang tòa Khâm phó hộii'l. Sự kiện rất quan trọng dó dả xáy ra vào chiểu 4.7.1885 (22.5 Ất dậu) nhưng lkhông được các tác giả đè̉ cập đến khi viết về biến cố kinh thành Huế thất thủ. Nội dung bức thư dược Nguyển Văn Tường tóm tắl trong bức thư gởi cho thống đốc Tahiti và cũng được nhắc đến trong hai tư liệu gốc $E a ̣ i$ loạn nãm Ất dậu và Dậu fuất Niên giàn phong hơa ký

[^18]Tôn gả̛i qua, xin lồi một tờ
Toàn trả lại không thèm ba chư.

## (Dại loạn năm Ất dộu)

Thuyết e sinh sụ chẳng hiền
Gởi thu tạ lồi, toàn quyền không coi !
(Dị̂u tuất Niên gian...)
Trước thái độ bức bách của De Courcy, Tôn Thất Thuyết, Phạm Thận Duật, Trần Xuân Soạn đà phải chọn giải pháp tấn công quân Pháp để rước vua Hàm Nghi rời kinh thành, ra lệnh cho cuộc Cần vương bắt dầu. Nguyễn Văn Tường ngay sau sự kiện De Courcy trả lại thư của Tôn Thất Thuyết vẫn chủ trương thương thuyết với Pháp và vì vậy đã không dược thông báo về kế hoạch tấn công Mang Cá và toà Khâm vào lúc nửa đêm.

Kinh thành Huế thất thủ. Nguyễn Văn Tường vào dại nội rước vua và tam cung tạm lánh lên Khiêm Lăng dể tiếp tục thương thuyết. Khi Tường dược lệnh bà Từ Dũ ở lại, vào nhà thờ Kim Long để qua giám mục Caspard, thương thuyết với De Courcy thì Tôn Thất Thuyết kịp duổi theo ngự giá và chuyển hướng vòng ra ngã Trường Thi (La Chữ) dể rồi theo con đường thiên lý đưa vua ra Tân Sả, thực hiện kế hoạch Cần vương tuy việc chuẩn bị chưa được hoàn tát.

Ngay từ khi ngự đạo đến Văn Xá, Tôn Thất Thuyết đã

[^19]gởi phái viên vào các tỉnh phía nam dể thông báo về sự biến 23 tháng 5 năm Ất dậu.

Sau đó, từ căn cứ Tân Sở, ngày mồng 2.6 Ất dậu (13.7.1885), dụ Cần vương được thảo và ban hành cùng lúc với dụ cho Nguyễn Văn Tường và tiếp theo là dụ cho hoàng tộc, ngày 7 tháng 6.

Dụ Cần vương được nói đến trong Bại Nam thực lực, đệ ngũ kỷ (1883-1885) nhưng không ghi lại nội dung vì quyển này dược hoàn thành vào năm Thánh Thái thứ 14 (1902) trong khi dụ cho Nguyển Văn Tường và dụ cho hoàng tộc được ghi lại nội dung dầy dủ.

Nguyên văn dụ này chỉ do một nguồn tư liệu duy nhất cung cấp, đó là Trung - Pháp chiến tranh tư liệu (tập 7), được Chu Thiên dịch và in trong cuốn Tho vän yêu nước nưa sau thế kỷ XIX dưới nhan đề Hàm Nghi dế chiếu. Cūng từ nguồn tư liệu trên, Lê Thước dà dịch một bản khác dưới nhan dề Chiếu Càn vương của vua Hàm Nghi, in trong phẩn phụ lục cuốn Bài ngoại liệt truyện của Phan Trọng Mưu.

Cả hai bán dịch đều bắt đầu bằng "dụ" hoặc "dụ rằng", là hình thức mở dầu của một $d u ̛$ chứ không phải của một chiếu.

Gần đây Trần Đại Vinh và Lê Văn Sách có phát hiện một bản khác có nhan dề là Cần vương chiếu nhưng không có phần mớ đẩu của dụ hay chiếu.

Theo hình thức quy định, dụ bao giờ cũng bắt dầu bằng hai chữ "dụ viết", còn chiếu dược bắt dầu bằng cụm từ: Thừa thiên hưng vân, hoàng dế chiếu viết... hoặc

Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết..." ${ }^{(1)}$. Về tính chất, $d u$ là một lệnh, sác lệnh có giá trị như một sắc luật mà sự thi hành và tuân thủ có tính cách bát buộc. Chiếı là một tuyên cáo, một lời kêu gọi như Chiếu dời đó, Chiếu lên ngối, Chiếu cầu hiền v.v...

Ngoài Dại Nam thực luc ghi là Du thiên ha Cần vương, $D u ̣$ Càn vương ${ }^{(2)}$, ta có thẻ̉ tìm thấy những chỉ dẫn tương tự trong hai tư liệu gốc Dậu tuất niên gian phong hỏa ky sụ̆ và Dại loạn năm Ất dậu ${ }^{\text {(3) }}$ :

Tôn Thất Thuyết lành thân thoát khỏi
Tống dụ ra giục hối thên hào.
(câu 67-70)
và sau đó là 22 câu, tóm tắt nội dung dụ Cần vương:
Giạc Tây dến cōi Nam giao,
Tham tàn, kièu lộng ngưòi nèo chẳng hay?
Nó từ hòa ứćc dến nay,
Cạy tài lấn thế một ngày một hơn,
Quan quân ai chả̉ng giạn hànn,
Ghét loài quỷ tráng bét nhơn vô nghi
Vua cực chả̉ng đã phải đí,
Trãm quan sĩ thứ vậy thi tính sao?
Thiếu chi trí cả tài cao,
Thiếu chi vật lực phú hào nước Nam.

[^20]Rày điã gạ̣p hội phải làm,
Những nguời khi khái chực hằm đã lâu.
Hến nay còn ân noi đâu
Sao không dẹp loạn ngō hầu sửa an?
Bình Tây sát tả đā toan,
Ấy là hảo hội phục hoàn cố cương
Dep trù xong lü Tay duong
Nuớc ta mới dạng cửu trıờng an ninh.
Bàng ai đầu ám khí minh,
Trong lòng càm thú, ngoài minh do xièm
Trièu dình đā có phép nghiêm.
Mạc loài phản quốc..., biểu niềm trung quân
(câu 71 đến câu 92 )
và kết luận:
Văn thân thấy dụ vui mùng.

> (câu 93).

Eại loạn năm Ất dậu cũng ghi:
Dụ Hàm Nghi mới tống dạt các nơi
Muи Tôn Thuyết đảa vē bày đủ lối.
(câu 145-146)
Ở một doạn khác:
Việc gây loạn tại ai đā biết, Tư Dịch về là Thuyết sai vô.
Khi đà thất thủ kinh đó, Mượn danh hồi quán, thăm dò phía trong
Trái qua Nanı Ngāi một vòng
Truyền miệng dụ mới giục lòng văn thân
(câu 254-258)

Như vậy bản văn mà chúng ta quen gọi là Chiếu Cốn vương, Hàm Nghi đế chiếu... dúng ra là Dụ Cần vương, một mệnh lệnh của vua Hàm Nghi gởi cho toàn dân dể thực hiện nhiệm vụ Cần vương cứu nước mà cơ sở vật chất, nhân sự và tinh thần đã được chuẩn bị từ cuối năm Quý mùi (1883).

Chúng tôi cũng rất băn khoăn về cái dược gọi là Chiếu Càn vưong 2, mà theo Gosselin trong Le Laos et le protectorat Francais (Paris, 1990), dược ban hành ngày 11 tháng 8 năm Ất dậu (19.9.1885). Gosselin gọi bản văn đó là proclamation, Vũ Văn Tĩnh dịch là chiếúu ${ }^{(1)}$. Về nội dung có nhiều chỗ rất đáng ngờ:

1. Pháp chiếm 3 tỉnh miền Tây hai năm sau khi ta nhượng ba tỉnh miền Đông (1862).

- Đúng ra là năm nåm (1862-1867)

2. Hội đồng Cơ mật đã họp và quyết định thử một trận khả̛i công ở Huế. Nếu thắng Nguyễn Văn Tường sẽ hộ tống nhà vua ra Nghệ An còn Tôn Thất Thuyết ở lại để bài trừ bọn giáo dân.

- Sự thực không có cuộc họp của Co Mật viện và Nguyễn Văn Tường không hay biết gì về cuộc tấn công lúc nửa dêm.

3. Bài chiếu ban hành ngày 19.9.1885 cùng ngày vơi bài Chiếu lân ngôi của Đồng Khánh (11.8 Ất dậu) mà Gosselin đề cập trong cuốn L'Empire d'Annam xuất bản 4 năm sau đó (1904). Trong cuốn sau, Gosselin không hề dề

[^21]cập đến bài chiếu Cần vương này.
4. Nội dung chính của bài chiếu là mạt sát Nguyển Văn Tường thậm tẹ̀ (tên yêu quái ấy, tên gian giảo, tên Tường hèn mạt và giả dối kia, tên Tường gian trá, tên Tường phản phúc) vào một thời diểm mà Nguyển Văn Tường dã bị De Courcy dày đi Côn Lôn và sau đó Tahiti. Ngày Tường bị đày là 28 tháng 7 năm Ất dậu, tức là ngày 6.9.1885. Trước đó, ngày 6 tháng 8 , Ưng Kỷ đã được đưa vào cung để nối ngôi. Vậy mà nội dung bài chiếu không hề đề cập gì đến Đồng Khánh cả.
5. Thường thường, cuối bài chiếu kết thúc bằng câu: bá cáo xa gân, đều đuợc nghe thấy, hoặc: Vậy, dạc biệt báo cáo khắp nơi, khiến cho mọi nguời đều nghe biết. Khâm thư̆"1. Tờ "chiếu" nói trên kết thúc bằng một lời phân trần, rất có hại cho uy tín đế vương: "Trẫm nói toàn sự thực, không giả dối črút nào". -
6. Ngoài nguồn thông tin từ Gosselin trong cuốn sách đả dẩn, hầu như không thể tìm thấy ở một nguồn tư liệu nào khác như Dại Nam thực lục, Dậu tuất niên gian..., Đại loạn nãm Ất dậu hay vè Thất thủ kinh đợ và cả trong cuốn $L^{\prime}$ Empire d'Annam, cùng một tác giả, xuất bản 4 năm sau đó. Bó là một điều bất thường dưới khía cạnh khảo chứng tư liệu và sự khả tín của tư liệu ấy vì thế càng rất đáng ngờ.

[^22]
# VỀ PHÂN KỲ TRIỀU NGUYÊN VÀ MỘT NGUYÊN NHÂN THẤT BẠI CỦA PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG Ở QUẢNG NGÃY 

LĖ HỐNG KHÁNH<br>(Sơ VHTT Quảng Ngãi)

## I. TỪ MỘT THỰC TẾ NGHIÊN CỨU TRIỂU NGUYỄN:

Do những điều kiện khách quan, đã có thời kỳ chúng ta nhận định về triều Nguyễn (1802-1945) có phần nặng nề, khắc nghiệt. Điều đó phải chăng có những lý do sau dây:

1. Lòng dân, nhất là nhân dân Dàng Trong rất nặng nọ với nhà Tây Sơn, một triều dại ra đời từ phong trào nông dân Tây Sơn, có sự tham gia sâu rộng của nhửng người dân cày cùng khổ, thu hút nhiều thành phần tiến bộ trong giaj cấp phong kiến và đã mang lại cho dân tộc hào quang rạng rở của những chiến thắng ngoại xâm oai hùng, đồng thời đem đến cho người nông dân nhựng quyền lợi nhất định mà trước đó họ chưa hề có.
2. Trong những năm dài sống dươi ách thống trị thực dân phong kiến, nhân dân ta dã phải chịu dựng sự đè nén bóc lột hết sức nặng nề của giai cấp phong kiến mà tiêu biểu là triều đình bù nhìn của các ông vua cuối triều Nguyền, những kẻ đã trắng trợn cấu kết với bọn thực dân, hèn nhát, sa đọa và tàn bạo; trong khi đó dám quan lại
công bộc của cái gọi là "triều đình" này như Hoàng Cao Khải, Trần Bá Lộc, Nguyễn Thân... thực sự đã trở thành bọn đầu sai của quân cướp nước, trắng trợn phản bội Tổ quốc, phản bội đồng bào. Nhận thức được sự phát triển tất yếu của lịch sử cũng như sự băng hoại, suy đồi của giai cấp phong kiến, các phong trào yêu nước của nhân dân ta, mà rõ ràng nhất là từ phong trào Duy tân, Việt Nam Quang phục hội, Đông Kinh nghìa thục, ... và dặc biệt là phong trào ái quốc dưới sự lãnh dạo của những người cộng sản Việt Nam, dứng đầu là lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đã khẳng dịnh sự cần thiết phải lật nhào ách thống trị phong kiến, địa chủ cùng lúc với cuộc đấu tranh đánh đuổi thực dân xâm lược, giành độc lập cho dân tộc. Yêu cầu đập tan xiềng xích phong kiến trong giai doạn quyết liệt của lịch sử không cho phép những người cách mạng chậm chân dể phân tích một cách toàn diện, dầy đủ về giai doạn đầu của triều đình nhà Nguyển, một giai doạn mà bản thân nó đã chứa đựng nhiều vấn đề hết sức phức tạp, tích cực và tiêu cực, công và tội lắm khi lẩn lộn, khó có thể trình bày một cách rạch ròi, tỉ mỉ trong diều kiện thời cuộc chuyển biến cực kỳ mau lẹ và nhân dân đang quằn quại rên xiết dưới ách thống trị thực dân phong kiến.
3. Trong bối cảnh đó, hùa theo chiêu bài "khai hóa", "Pháp - Việt dề huề", bọn học giả thực dân cũng như đám bồi bút người Việt, giả danh nghiên cứu lịch sử đã lên tiếng công bố những cái gọi là "công trình sử học", cố tình vē mặt bôi mày cho những con bù nhìn trên ngai vàng, mượn nho giáo dể hô hào cho cái mánh khóe mà nhà yêu nước Phan Chu Trinh đã gọi đích danh là "tôn bậy quân quyền", cố tình đánh lộn sòng giữa những kẻ dốn mạt như

Đồng Khánh, Khải Định với những ông vua dẩu sao cũng còn ít nhiều ý thức dân tộc ở đầu triều Nguyễn.

Để kịp thời vạch mặt những "học... giả nhân" nà y, trong điều kiện lúc bấy giờ, dòi hỏi chúng ta phải tập trung vũ khí lý luận chỉ rõ những thối nát, ung nhọt của triểu đình và giai cấp phong kiến, dại diện cho nó là dám vua quan triều Nguyễn và bọn địa chủ chúa đất cũng là một kẻ thù, nguy hiểm không kém bọn thực dân xâm lự̛̣c. Nôi cách khác, chính cuộc đấu tranh giai cấp quyết liệt, cuộc đấu tranh vì sự tồn vong của dân tộc đã tác động, chi phối đến nghiên cứu lịch sử. Và, sự chi phối, tác động này là tất yếu.
4. Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời ngày 2.9.1945, một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc đã bất đầu. Tuy vậy cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh vì độc lập dân tộc chưa phải dã khép lại. Một nửa đất nước ở miền Nam vẫn còn nằm trong tay thực dân xâm lược và bọn phong kiến tư sản tay sai; trong khi đó ở miền Băc, những di. chứng của chế dộ phong kiến cūng không phải đã tiêu hủy một sớm một chiều. Vì vậy, chúng ta cūng không thể lập tức xem xét lại nhà Nguyển với tất cả những vấn dề có liên quan, chỉ ra những yếu tố tích cực, những đỏng góp của nó đối với lịch sử dân tộc.

Trong giai doạn hiện nay, nước ta dã hoàn toàn dộc lập, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, dưới ánh sáng đường lối của Đảng, bằng vũ khí lý luận của chủ nghìa Mác - Lênin và tư tuởng Hồ Chí Minh, các nhà sử học dā có điều kiện để nghiên cứu, đánh giá về nhà Nguyển một
cách khách quan, công bằng, để từ dó rút ra những kết luận, những bài học cần thiết, có ích.

Thực tế cho thấy rằng, những năm gần đây, nhiều công trình nghiên cứu, hội thảo khoa học đà đi theo hướng này và có được sự ủng hộ thích đáng của giới khoa học và công luận. Việc làm này đáng dược hoan nghênh và cần phải tiếp tục. Song, cūng cần nhận thấy một sự thật là, tuy không nhiều, nhưng cũng có một đôi ý kiến, chủ quan hoặc khách quan di từ sự khả̉ng dịnh những yếu tố, những mặt tích cực của nhà Nguyễn, nhừng thành tựu mà dân tộc ta đã dạt được trong giai đoạn này, dẫn đến sự khen ngợi hoạac biện bạch thái quá cho những sai lầm, tội lỗi của nhà Nguyển đối với Tổ quốc. Biều này, vô hình trung đã thể hiện một thái độ hữu khuynh khi xem xét lịch sử mà chúng tôi cho rằng trong một vài tham luận tại hội thảo về Trương Đăng Quế nǎm 1993 dã mác phải.

## II. THỬ DƯA RA MỘT Ý KIẾN VỀ PHÂN KỲ NHÀ NGUYỀN:

"Trả lại cho César những gì thuộc về César", đó là một trong những nguyên tắc căn bản của khoa học lịch sử. Những đánh giá thiên lệch về triều Nguyễn cả từ hai cực đều cần khắc phục.

Quả thật là những biến động trong hai năm 1884 và 1885 có tác dộng rất lớn dến vận mệnh dân tộc nói chung và tập đoàn thống trị nhà Nguyền nói riêng, bởi vì nếu với Hiệp ươc Giáp thân (1884) triều đình Nguyễn ở vị thế là một chính quyền trung ương của một quốc gia đã chấp nhận đẩu hàng, trao chủ quyền dất nược cho quân xâm lược, thì với việc Hàm Nghi xuống chiếu Cần vương (1885), nó đả là kẻ bị lịch sử, nhưng oái oăm thay lại qua bàn tay
của ngoại bang, hất xuống dòng nước xoáy và phải kêu gọi sự cứu vớt, thương xót của sì phu và nhân dân. Từ chỗ còn ít nhiều dại diện cho quyền lợi dân tộc, cho dù là kẻ dại diện bạc nhược, triều Nguyển đã trở thành vật chứng bi dát về thân phận của một tệp đoàn thống trị bị vất ra ngoài rìa lịch sử.

Vì vậy, vấn đề là phải tiếp cận hệ quả, ý nghĩa của các sự kiện xảy ra trong hai năm 1884 và 1885 dã nói trên, đồng thời xem xét vị trí vai trò của các lực lượng, các tập doàn chủ yếu chi phối cán cân quyền lực trong bối cảnh lịch sử xã hội Việt Nam trước, trong và sau dó (triều đình Nguyễn, quân xâm lược Pháp, nhân dân, sĩ phu yêu nước) để có thể đưa ra những nhận định khách quan, khăc phục những đánh giá thiên kiến, nặng nề và mơ hồ, hữu khuynh về triều Nguyển.

Tồn tại 143 năm (1802-1945), trong một thời gian đầy biến động của lịch sử dân tộc và trong một bối cảnh thế giới, khu vực có những chuyển biến rất phức tạp, bản thân lại đan xen, chồng chéo nhiều mâu thuẩn, vì vậy việc nghiên cứu, dánh giá toàn diện để đi dến những kết luận thỏa đáng về triều Nguyễn là một việc làm vừa cần thiết, vừa hết sức khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải tiến hành một cách thận trọng, nghiêm túc.

Bản thân chúng tôi có những hạn chế rất lớn về điều kiện, thời gian và nhất là kiến thức, phương pháp để có thể làm bàn đến vấn dề này, nên chỉ xin nêu ra ở đây một ý kiến nhỏ về phân kỳ lịch sử triều Nguyển, cụ thể là đề nghị chia 143 năm tồn tại của vương triều Nguyễn thành 02 giai doạn chính.

Sự phân chia này, như trên đā trình bày, là dựa vào
những cố gắng tiếp cận những sự kiện lịch sử của hai năm 1884-1885, cụ thể như sau:
A. GIAI ĐOẠN I: Tạm gọi là nhà Nguyễn tự chủ, với 8 vị vua từ Gia Long đến Hàm Nghi.

Trong giai đoạn này các ông vua Nguyễn và triều đình cai quản một quốc gia có chủ quyền, tiến hành các chính sách đối nội và dối ngoại tự chủ, tuy có sự chi phối ít nhiều của phong kiến Trung Hoa và về sau là những hành vi thực dân của đế quốc phương Tây. Chủ quyền này dần dần mất hẳn theo đà những thất bại liên tiếp trước cuộc xâm lăng của thực dân Pháp. Thất bại liên tục trong cuộc đấu tranh Việt- Pháp lần thứ I (1858-1884) đã dẫn đến việc triều dình nhà Nguyễn tự chủ thể hiện một hành dộng mang tính "nhà nước" cuối cùng là ký hiệp ước Giáp thân (6.6.1884), tức hiệp ước Patenôtre, khai tử chủ quyền của nước Việt Nam.

Nước Việt Nam mất chủ quyền, song triều đình vẫn tồn tại trong sự trói buộc hoàn toàn của quân Pháp xâm lược. Nhưng dẫu sao đó vẫn còn là triều dình của người Việt vì trong thế trói buộc, nó (hay dúng hơn là một bộ phận quan trọng của nó là phe chủ chiến) vẫn chống Pháp, cụ thể là ngấm ngầm ủng hộ các tố chức Nghiaa hội và làm một cuộc vùng vẩy cuối cùng tức cuộc tiến công thảm bại ở kinh thành Huế dêm mồng 4 rạng ngày mồng 5 tháng 7 năm 1885. Triều đình này tiếp tục tồn tại theo đường trốn chạy của Hàm Nghi và kết thúc vào tháng 11 năm 1888 khi ông vua này bị phản bội và bị bắt ở Quảng Bình, trong khi ở Huế, Ưng Dường dùng niên hiệu "Đồng Khánh Ất dậu" thay cho niên hiệu Hàm Nghi vẩn còn dùng trước đó.

Như vậy là trong thời gian 86 năm, các ông vua của "triều Nguyễn tự chủ" đã đi vào việc đánh bại triều dình Tây Sơn, lên ngôi, thống nhất đắt nước, tạo dựng một thời kỳ phục hưng ngắn ngủi ở những năm dầu nhưng vẩn đà̀y rẫy mâu thuã̃n trong giai doạn phong kiến mạt kỳ, dần dần dấn sâu vào vũng lầy của sự suy dồi, bạc nhược, lúng túng trước cuộc xâm lăng của ngoại bang, để đất nước rơi vào tay giặc và bản thân bị mất ngôi.
B. GIAI BOAN II(1885-1945): Nhà Nguyễn bù nhìn, với 5 vị vua từ Đồng Khánh đến Bảo Đại, kể cả thời kỳ Thọ Xuân vương Miên Định làm Nhiếp lý Quốc chính (thárig 7- tháng 9 năm 1885).

Giai đoạn này các ông vua Nguyễn và triều đình thực chất đã mất hết mọi quyền hành về đối nội lẫn đối ngoại, ngoại trừ "quyền" dược ban bố những chỉ dụ theo lệnh của quân Pháp nhà̀m truy nã những quan lại theo phe chủ chiến, kể cả vua Hàm Nghi; đàn áp các cuộc nổi dậy, các phong trào yêu nước của dồng bào.

Triều đình này càng đúng ý nghīa bù nhìn khi bộ máy tổ chức và nhân sự được cắt đạ̣t, sắp xếp theo đúng kẹ̣ch bản của bọn xâm lược dể lữa bịp nhân dân và những quan lại yêu nước, vừa thực thi chính sách dàn áp, bơc lột của ngoại bang, duy trì những đặc quyền, đạ̣c lợi phong kiến trong khuôn khổ mà chủ nghĩa thực dân muốn có.

Tháng 8 năm 1845, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh dạo của những người cộng sản và Mặt trận Việt Minh dā vùng lên giành độc lập dân tộc, lật nhào luôn cả ngai vàng phong kiến, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Chiếc đuôi quái dị và bẩn thỉu của giai cấp phong kiến Việt Nam bị chặt đứt và vứt vào sọt rác của lịch sử.

Sự phân kỳ lịch sử nhà Nguyễn như thế, it nhất có 2 vấn đề đặt ra cần được biện giải đẩy đủ.

## 1. Vấn dề Thành Thái và Duy Tân:

Hai cha con Thành Thái và Duy Tân ngồi trên ngai vàng một thời gian khá dài (Thành Thái 1889-1907, Duy Tân 1907-1916) và qua những hành dộng dược lịch sử và nhân dân ghi nhận, họ là những vị vua có lòng yêu nước, có ý thức dân tộc, không cam chịu sự bức chế của ngoại bang. Song, dù thế nào, họ vần là những ông vua bù nhìn, do người Pháp sắp đặt. Chắc chắn là họ đã không muốn và không dồng tình, nhưng những cuộc đàn áp đẩm máu đối với phong trào yêu nước kháng Pháp của sī phu và nhân dân Băc, Trung kỳ vẩn được thực hiện với danh nghīa tuân thủ các chỉ dụ của triều dình.

Hành động phản kháng của họ đối với xâm lược Pháp phải được hiểu là những hành động cá nhân, di trái với guổng quay của triều đình và được hành xử một cách bí mật đằng sau sự dò xét thường xuyên của thực dân và đám quan lại bán nước.

Cuộc mưu khới năm 1916 mà ta quen gọi là khởi nghĩa Duy Tân, thực chất là một mưu đồ cứu nước do Trần Cao Vân và Thái Phiên lãnh dạo, có sự can dự của vua Duy Tân và tên tuổi của ông dược nêu lên như một sách lược cần có để hiệu triệu quần chúng.

Biều này cūng giải thích vì sao khi phát hiện việc làm của Duy Tân, và trước dó là Thành Thái, cha ông, thực dán Pháp đã không ngần ngại hất họ ra khỏi ngai vàng và đưa đi đày biệt xứ ở Réunion.
2. Khoảng thời gian chồng lấn 1885-1888 hiểu như thế nào?

Nhà Nguyễn tự chủ, như trên đà trình bày kéo dài đến năm 1888 khi vua Hàm Nghi bị bắt, trong khi đó triều đình nhà Nguyễn bù nhìn lại bắt đầu từ tháng 7 năm 1885. Như vậy có một khoảng thời gian chồng lấn 18851888 mà theo chúng tôi cần hiểu là thời kỳ song song tồn tại hai chính quyền. Một chính quyền triều dình do những quan lại chủ chiến chi phối, chống lại xâm lược Pháp, có ảnh hưởng mạnh ở nhừng vùng dất chưa bị Pháp chiếm đóng và là nơi hướng về của những người Cần vương. Một chính quyền triều đình khác, chấp nhận nghe theo thực dân, sử dụng đám quan lại vong bản dể chống lại những người kháng chiến và cùng với giặc đàn áp, bóc lột nhân dân.

Chính trong giai doạn này, sự phân hóa trong nội bộ giai cấp phong kiến đã diển ra từ trước, tiếp tục một cách nhanh chóng và nghiệt ngã hơn. Một bộ phận còn ị ít nhiều giữ được ý thức dân tộc mà tiêu biểu là những người ứng nghia Cần vương với các tên tuổi lớn Lê Trung Đình, Mai Xuân Thưởng, Nguyền Duy Hiệu,... những kẻ bị lịch sử đời đời nguyền rủa.

Phân kỳ lịch sử về 13 đời vua nhà Nguyễn như trên, theo thiển ý chúng tôi, có thể tạo điều kiện để đánh giá về vương triều này một cách cụ thể hơn. Trong khi khẳng dịnh một cách dứt khoát vể bản chất đê tiện, đốn mạt, can tâm làm bù nhìn, tay sai cho thực dân xâm lược của triều đình Nguyễn bù nhìn (1885-1945), chúng ta cũng đồng thời công bằng hơn khi đánh giá những tích cực và tiêu cực đối
với lịch sử dân tộc của nhà Nguyễn tự chủ (1802-1888). Dî nhiên, nhìn nhận thỏa đáng những đóng góp của các ông vua đầu triều Nguyễn chúng ta vẫn không quên lưu ý những tội lỗi và sai lầm của họ mà rõ nhất là sự trả thù tàn bạo đối với nhà Tây Sơn, sự dàn áp dã man phong trào nổi dậy của nông dân, những bất lực, yếu kém trong việc tổ chức chống xâm lăng, ... kể cả việc Nguyển Ánh vì quyền lợi của một tập doàn phong kiến đã ký hiệp ước Verseille ô nhục.

Sự phân chia này cūng góp thêm cơ sở để phân tích sự phân hơa, giao dộng trong nội bộ giai cấp phong kiến mạt kỳ, một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của phong trào Cần vương.
III. SỰ PHÂN HÓA VÀ CHIA RẼ CỦA GIAI CẤP PHONG KIẾN, MỘT TRONG NHỮNG NGUYÊN NHÂN THẤT BẠI CỦA PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG:

Sự khủng hoảng của ý thức hệ phong kiến bộc phát từ nhiểu thế kỷ trước đến cuối thế kỷ 19 dã trở nên gay gắt. Không kể những phần tử cơ hội, sa dọa, nhiều sĩ phu, vǎn thân vốn trung thành với lý tưởng Nho giáo đā ngày càng trở nên hoang mang, yếm thế. Một thứ yếm thế không còn dẫu sao cũng yên bình như Nguyễn Khuyến, Dương Khuê ngày trước.

Nỗi u sầu hoài cổ trong thơ Bà huyện Thanh Quan, cái chán nản đã len lỏi nét hư vô trong thơ chữ Hán Nguyễn Du dã hiện hình ngày càng rõ nét. Ngay cả Trương Dăng Quế, một tôi thần mẩn cán của triều đình, một hình mẫu của nhiểu nho sī dương thời, cũng đà bắt đầu phát lộ tư tưởng bi quan, hay ít ra cũng là một nỗi niềm ngổn ngang
khó nói:
Khinh khinh phác khứ hoàn kinh thé Phuong tiẹn giao tha dảo nhệp hoài.
(Phác điệp)
(Nhe nhàng rong ruổi rồi nga ngác Lòng rộn trao ai mối ta vò).
hoạạ:
Quảng hàn cung lý thám thâm bể
Nhất phiến thanh quang bất tá thâm
(Trung thu bất kiến nguyệt tác)
(Quảng hàn tiếng lậng hơi im
Tiềc chāng, ánh sáng chả̉ng tìm người trao)
Tiếng súng xâm lược của thực dân Pháp nổ ra ở cửa Hàn (1858) rồi nhanh chóng lan ra cả nước. Những giềng mối cương thường ràng buộc giai cấp phong kiến - nho sî để gọi là xứng dáng với tư thế của kẻ sĩ, của lớp người tự cho mình có vai trò gánh vác vận mệnh quốc gia, dã bắt đầu rối tung và nhiều nơi bị bọn cơ tâm bức phá không thương xót mà điển hình là những Tôn Thọ Tường, Huỳnh Công Tấn ở Nam kỳ, Nguyễn Thân, Hoàng Cao Khải ở Trung, Bác kỳ. Trong khi đó, những người có lương tri tìm cách giữ lấy những giếng mối này, lại đứng trước hai khả năng: hoạ̃c khư khư thủ cựu, bài ngoại và tả dạo mù quáng, hoặc hoang mang chứng kiến sự mục ruổng, hư đốn của triều đình, bối rối trước những chuyển biến phức tạp của thời cuộc.

Nhất giang luō̃ng quốc nan phân thuyết
Tú nguyệt tam vitơng triệu bất tường.

Sự phân chia thành hai phái chiến và hòa, vừa thể hiện thái độ không nhất quán của triều dình Nguyễn trước âm mưu xâm lược của thực dân Pháp, vừa thể hiện sự lúng túng chao đảo của tầng lớp quan lại cao cấp trong việc phân tích và dánh giá thời cuộc.

Vî thế, nếu chỉ căn cứ vào thái dộ hòa hay chiến ở thời điểm nào đó của một vị đình thần để đánh giá ông ta là tích cực hay tiêu cực, yêu nước hay không yêu nước, rất nhiều khi sẽ là chưa thỏa đáng. Số phận bi thương của Phan Thanh Giản và nỗi lận đận, gian truân của Nguyển Bá Nghi sẽ phải dược giải thích ra sao khi hai "Khâm sai đại thần" này một người dã tự vẫn sau khi ký thỏa ước nhường dất cho giặc, còn người kia nắm trong tay một lực lượng quân đội tương dối dông nhưng kém về trang bị và khả năng chiến dấu dành chấp nhận lui binh, thủ hòa trước một dối phương dược trang bị hùng hậu, khả năng tác chiến cao, để rồi bị giáng chức một cách sỉ nhục.

Trường hợp ngược lại là Nguyễn Văn Tường, một trong hai phụ chính đại thần đứng dầu phe chủ chiến, nhưng thực ra chỉ chủ chiến khi chiêu bài này giúp ông ta thao túng dược dình thần, và rồi sẵn sàng trở giáo khi nhận ra triều dình bôn tẩu của Hàm Nghi không còn khả năng hiện thực để có thể dung túng những mưu đồ vị kỷ của một con người co hội.

Trở lại thời điểm 1858-1888, với hai triều đình đứng đầu là hai ông vua họ Nguyễn cùng tồn tại, mà chúng ta đã đề cập ơ phần trên, và cả hai đều nhận là người đại diện chân chính của vương triều. Trong lúc Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết lận đận trên vùng núi Quảng Bình, Quảng

Trị, ban chiếu Cần vương, thì ở Huế, triều đình bù nhìn với ban đầu là Thọ Xuân vương Miên Định và sau đó là Đồng Khánh, theo lệnh quân xâm lược, khoác chiếc áo bù nhìn lên bộ xương khô của Tam Cung, Lục Viện, liên tiếp ban hành các chiếu chỉ vừa phỉnh nịnh, vừa de dọa thần dân.

Thời diểm của sự phân hóa mãnh liệt trong dám quan lại, sĩ phu đã bắt đầu: một số hưởng ứng hịch Cần vương, cùng nhân dân phất cờ kháng Pháp, một số khác, không phải là ít, nhanh chóng bộc lộ bản chất đê hèn của một giai cấp ăn bám gạ̣p hồi mạnh vận, một mặt nhán nhe mối quan hệ với quân cướp nước, một mặt ra sức xưng tụng triều đình bừ nhin ở Huế dể dánh lừa nhóm người nhẹ dạ và ngu trung, lấy đó làm vật cống dâng lên cho lụ ngoại bang. Đứng ở giữa và đầy hoang mang giao dộng là lớp người thiếu hiểu biết về thời cuộc, lại quẩn quanh trong vòng kìm hâm của tam cương ngũ thường, hoạ̣c giả là những người $\mathbf{e}$ dè sức mạnh của "tàu đồng, tàu săt" nhưng chưa phải đã là phản bội Tổ quốc. Thực tế cho thấy những người này, từ thời kỳ Cẩn vương trở về sau, ngày càng ngã dần về phía những kẻ bán nước và quay ra làm tay sai đàn áp, bóc lột nhân dân.

Bên cạnh những nguyên nhân khác như sự so sánh lực lượng quá chênh lệch giữa quân khởi nghīa và quân đội viễn chinh Pháp, sự yếu kém về tổ chức của lực lự̛ng kháng chiến, tình hình chính trị quốc tế và quốc nội không thuận lợi, v.v... thì chính sự suy đồi và phân hóa gay gắt trong hàng ngũ giai cấp phong kiến dã là một nguyên nhân hết sức quan trọng dẫn đến sự thất bại của phong
trào Cần vương và phong trào Văn thân tiếp sau dó, trong đó có cuộc khởi nghīa của Lê Trung Đình ở Quảng Ngãi.

Xin dược dừng lại nhiều hơn một it ở cuộc khởi nghīa nổ ra đầu tiên ngay sau khi có chiếu Cần vương này dể làm rõ hơn nguyên nhân nói trên. Có thể 3000 hương binh của Lê Trung Eình, Nguyễn Tự Tân, Nguyễn Tấn Kỳ không phải là một đội quân thiện chiến, có thể các thủ līnh khởi nghìa không phải là những người giỏi binh pháp và cơ mưu, nhựng nếu như quyền Bố chánh Lê Duy Thụy và quyền Án sát Ng gyển Văn Dụ đồng ý cấp khí giới và lương thực và nhất là nếu như Nguyễn Thân, một người của nghìa hội, nám trong tay một lực lượng lớn quân binh của sơn phòng Nghīa - Định, không phải là kẻ phản bội, gian hùng thì cục diện chiến trường Quảng Ngãi nói riêng và nam Trung bộ nói chung đã có thể xoay chuyển theo hướng khác, nhất là khi các cánh quân của Nguyễn Duy Cung, Bùi Điền, Nguyễn Bá Loan ở phía nam, Trần Vǎn Dự, Nguyển Duy Hiệu ở phía bắc đã sẵn sàng phối hợp hành dộng với nghĩa quân Quảng Ngãi.

Thái dộ của Tuy Lý vương Miên Trinh cūng là một điểm cần bàn để thấy được thái độ của tầng lớp chốp bu phong kiến lúc bấy giờ. Là một hoàng thân có uy tín và dang bị triều dình quản thúc ở Quảng Ng ãi, nhừng ông ta đã giả bệnh để từ chối lời mời đứng ra làm minh chủ của các lãnh tụ nghìa quân. Căn bệnh của ông ta có gì khác hơn là sự xa lánh, ngại ngần nhân dân, tiếc rẻ quyền lợi và hư danh, thờ $\alpha$ với vận mệnh của Tổ quốc.

Còn những lãnh tụ cuộc khởi nghìa và những nghia
quân dưới cờ của họ là ai? Lê̂ Trung Đình, Nguyễn Tự Tân, Nguyễn Tấn Kỳ đều là những người chưa dỗ dại khoa, giữ những chức vụ thấp, hoạ̣c không giữ chức vụ gì trong bộ máy quan lại nhà Nguyễn, 3000 tráng sī theo họ thì không phải là "lính tỉnh", lính son phòng, mà chỉ là những đội hương binh, dân phòng, được Nghīa hội tổ chức cấp thời trước nguy cơ xâm lược ngoại bang. Phải chăng chính sĩ phu, quan lại cấp thấp, là tầng lớp it bị trói buộc bởi tư tưởng ngu trung, nên sẵn sàng giương cao ngọn cờ yêu nước để tập hợp lực lự̛̣ng. Biều này sẽ còn rõ hơn nếu ta xét đền trường hợp Thủ úy Trần Côn, Hiệp quản Trẩn Tu và một số binh lính đã bất chấp thái độ của các quan tỉnh Lê Duy Thụy và Nguyễn Văn Dụ, nhận làm nội ứng và mở cửa thành để quân khởi nghỉa tràn vào chiếm līnh và làm chủ tỉnh thành.

Trong điều kiện quân Pháp chưa dủ khả năng dưa quân chiếm đóng dải đất từ phía nam đèo Ngang đến Bình Thuận, cuộc tiến công chiếm thành Quảng Ngãi của Lê Trung Bình và trận phản kích của Nguyển Thân, trong thực tế là sự đối đầu quyết liệt, trực tiếp không khoan nhượng giữa hai lực lượng phân rã từ sự rạn vỡ của xã hội phong kiến Việt Nam buổi hậu kỳ. Boạt dược phần thắng, bọn phong kiến, chúa đất phản bội Tổ quốc sẽ nhanh chóng cấu kết với quân thù, đàn áp và bóc lột nhân dân. Trong khi đó các sĩ phu yêu nước, chịu những thất bại tạm thời nhưng bất chấp gian khổ, hy sinh lại cùng với nhân dân mình tiếp tục tiến hành cuộc kháng chiến, truyền ngọn lửa bất khuất cho những thế hệ nối tiếp. Và ngọn lửa
này dā bùng cháy dữ dội vào tháng 8.1945 với cuộc tổng khởi nghĩa của quần chúng công nông và các tầng lớp nhân dân yêu nước dưới sự lãnh dạo của Mạ̣t trận Việt Minh đánh đổ thực dân phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân, đưa nước Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới.

Và quả là một sự tri ân sâu sắc, một thái độ ứng xử dậm đà truyền thống dạo đức Việt Nam, khi ngay sau cuộc cách mạng vĩ đại này, chính quyền cách mạng đã đối tên Quảng Ngãi thành tỉnh Lê Trung Đình, theo nguyện vọng của nhân dân Quảng Ngãi, những ngưòi dân vẫn tin rằng ông dang sống trong sự nghiệp của quê hương, dất nước.

Quảng Ngãi, 2.6.1996

# Lê TRUNG ĐİNH QUA MỢT SÓ́ SÁCH ĐÃ XUÂT BẢN 

TRẦN MANH TIẾN<br>(Trung tåm Nghiên cứu Lịch sử TP.HCM)

Nhà yêu nước Lê Trung Bình là thủ lãnh phong trào kháng Pháp tại Quảng Ngãi. Nhưng trong tiểu sử của ông vẫn có nhiều sách tham khảo có những khác biệt nhỏ như:

Về năm sinh, nơi sinh,...
Các sách da số cho rằng ông sinh năm Nhâm tuất 1863, tên thân phụ ông là Lê Trung Lự̛ng và học vị của thân phụ ông là tiến sĩ.

Tù điển Nhân vật lịch sử Việt Nam của Nguyễn Q. Thắng - Nguyễn Bá Thế có ghi Lê Trung Đình như sau:

Lê Trung Đình (Nhâm tuất 1863 - Ất dậu 1885) - Nhà yêu nước, quê làng Phú Nhuận, phủ Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngāi, con thứ 6 cuia Tiến sĩ Lê Trung Lương ${ }^{(1)}$.

Trong Non nuớc xứ Quảng - tân biên của Phạm Trung Việt cho rằng ông sinh năm 1862 , là con của Cû̉ nhân Lê Trung Lựng ở xã Phú Nhơn (Sơn Long) quận Sơn Tịnh, Cụ Lượng là người rất mực thanh liêm có tài kinh bang tế thế, lúc làm Tri huyện ở Nam Đàn (Nghệ An) dā có công khẩn hoang, lập 12 xã, dược nhân dân các xã ấy tôn làm

[^23]
## Phước Hiền ${ }^{(1)}$.

Thành ngü Diển tích - Danh nhân Tự diển của Trịnh Vân Thanh ghi:
"Ông sinh năm 1863 quê làng Phú Nhuận, phủ Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (xã Phú Nhơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngài), con của tiến sì Lê Trung Lượng, một danh thần dưới triều vua Tự Đức" ${ }^{\prime \prime}(2)$.

Danh nhồn lịch sủ Việt Nam của Dinh Xuân Lâm Chương Thâu - ghi:
"Lê Trung Bình người làng Phú Nhơn, huyện Bình Sơn, tỉnh Nghĩa Bình. Ông thi đậu cử nhân khoa Nhâm ngo (1882) ${ }^{\text {(3) }}$.

Xem trong tất cả 32 tấm bia tiến sĩ nhà Nguyễn thì không thấy có tên Tiến sì Lê Trung Lượng, nên theo tôi ông sinh năm Nhâm tuất 1863, cha ông chỉ đồ cử nhân.

## Ông là người đề xướng ra Nghīa hội?

Non nước xú́ Quàng cho ông và Nguyển Tự Tân là người đề xướng phong trào Nghìa hội.
"Lúc bấy giờ Pháp đã chiếm xong Nam kỳ, Bắc kỳ, Kinh đô Huế thất thủ. Trước âm mưu xâm lăng của quân Pháp, Cử Dinh lo nghĩ, căm hờn và quyết dịnh cùng Nguyễn Tự Tân dề xướng phong trào Nghĩa hội, tập hợp những nhân sĩ yêu nước để cướp chính quyền tại tỉnh rồi

[^24]sẽ dùng lực lượng tiến về kinh đô giúp vua Hàm Nghi khôi phục lại kinh thành Huế".

Cūng có sách theo quan diểm này, như Thành ngul Diển tich - Danh nhân từ điến ghi:
"Sau khi kinh thành Huế thất thủ vào ngày 25.5.1885, ông liền dề xuớng việc thành lập một đội nghia quân kháng Pháp để giành lại chủ quyền đất nước".

Nhưng cũng có sách thì nghìa hội do các sì phu dề xướng và ông là người tham gia, như:

Từ điển Nhân vật lịch sül Việt Nam ghi:
" Năm Giáp thìn 1884, ông dổ cử nhân, không ra làm quan, ông cùng các đồng chí chuẩn bị lực lượng chống giặc Pháp. Sĩ phu Quảng Ngãi tổ chức nghīa họ̣i, ông dược cử làm chánh quản hương binh".

Danh nhân lịch sử Việt Nam cùng quan điểm với sách này nhưng có ghi thêm:
"Theo lệnh của Tôn Thất Thuyết, ông đã cùng các sì phu trong tỉnh chuẩn bị lực lượng để chờ ứng nghia dấy binh. Sĩ phu Quảng Ngãi lập nghĩa hội, tố chức các doàn kiệt và hương binh để chống giạ̣c, ông dược cử làm chánh quản hương binh".

Tóm lại, từ trước ngày kinh thành thất thủ, theo lệnh của Tôn Thất Thuyết, ông cùng các sĩ phu trong tỉnh dã chuẩn bị lực lượng chờ ứng nghīa dấy binh. Cùng với các sĩ phu Quảng Ngãi lập nghỉa hội, tở chức các đoàn kiệt và hương binh, ông dược cử làm chánh quản hương binh.

Nhưng người lãnh dạo cụ̣̂c khởi nghĩa Lê Trung Dình:

Ngoài nhân vật chính của cuộc khởi nghia này, các
sách còn nhắc đến các nhân vật khác cùng ông khởi nghīa, nhưng có số lượng, tên tuổi không trùng với nhau.

Từ diển Nhân vật lịch sử Việt Nam của Nguyễn Q.Thắng - Nguyễn Bá Thế ghi:
"Kinh thành thất thủ, Hàm Nghi di lánh nạn (1885), ông cùng Nguyển Tri Tớn khởi binh kháng chiến".

Non nước xú́ Quảng - tên biên của Phạm Trung Việt thì ghi:
"Ông Lê Trung Bình đã cùng Nguyễn Tư Tan (tức Tũ Tân sinh nåm 1848 tại Phước Thọ, Trung Sơn, Bình Sơn, Phó tướng của ông Đình) chính thức đứng ra lãnh đạo phong trào Cần vương ra mắt quốc dân, tuyên cáo chống Pháp". Và sau đó có ghi thêm các tên "Trần Tu, Nguyễn Viện".

Danh nhên lịch sử Việt Nam ghi:
"... Ngày 26.7.1885, chúng giết dược Nguyễn Tự Tân và chỉ huy khác của nghĩa quân, đồng thời bắt luôn Lê Trung Đình".

Thành ngla Diển tích - Danh nhân Từ diển ghi:
'... Nguyễn Tự Tân và Nguyễn Viện bị giết, Lê Trung Bình cũng bị bắt và bị hành quyết".

Đại Nam thực lưc chánh biên, Đệ ngũ kỳ ${ }^{(1)}$ ghi:
"Bình Sơn tả vệ hương binh chánh quản là Cử nhân Lê Trung Đình, hữu vệ phó quản là bọn tú tài Nguyễn Tự Tân, Vũ Hội và thương biện Nguyễn Văn Hoành cho rằng

[^25]xe vua đã ra, lại nghe có dụ Cần vương, nhân đó muốn dấy binh... hiệp quản là Trần Tu, thành thủ úy là Nguyễn Côn mở cửa nội ứng".

Tóm lại, Lê Trung Đình cùng với Nguyễn Tự Tân, Nguyễn Viện, Vũ Hội, Nguyễn Văn Hoành, Trần Tu và Nguyển Côn là những ngư̛̛i lãnh dạo chính cuộc khởi nghia này.

## Ngày giờ khởi nghīa:

Các sách dều thống nhất với nhau là ngày 1.6 Ất dậu (13.7.1885).

Non nutớc xú Quảng ghi:
"Ngày 1.6 Ất dậu (7.1885) từ chiến khu Tuyền Tung (Bình Sơn) Chánh tướng Lê Trung Đình cùng Phó tương Nguyễn Tự Tân kéo quân về tính ly. Nghĩa quân tập hợp làm lễ tế cờ tại bâi cát trước Văn Thánh".

Danh nhân lịch sü̉ Việt Nam chép:
"Khi phong trào Cần vương bùng nổ, ông đã cùng với Nguyễn Tự Tân lãnh đạo nghĩa quân dánh chiếm tỉnh thành Quảng Ngãi ngày 13.7.1885,..."

Thành ngư Diển tich - Danh nhân Tư diển:
"Vào ngày mùng 1 tháng 6 năm Ất dậu (1885) lúc 12 giờ khuya, truyền họp nghīa quân làm lễ tế cờ tại bãi cát trước dền Văn Thánh ở Phú Nhon".

## Nguyèn nhân thất bại:

Trong Non nước xứ Quảng cho nguyên nhân thất bại là nội bộ khởi nghīa không thống nhất, nghi ky.
"Trong thời gian ngắn ngủi chiếm dược thành Quảng

Ngãi, phó tướng Nguyễn Tự Tân xem thiên văn thấy sát khí nổi từ phía tây-nam, ngờ có nội phản. Sau khi thị sát 4 vệ quân, Tự Tân nghi vệ hữu do Đội Hùng chỉ huy có ý làm phản nên lập tức đem Đội Hùng ra xử tử. Do đó, nghīa binh thuộc vệ hữu bất mãn, thuộc hạ của Đội Hùng trả thù bằng cách ngấm ngầm liên lạc cấu kết với quân sơn phòng, gây mâu thuẫn trong nội bộ quân Cần vương".

Thành ngư Diển tich - Danh nhân Từ diển cho là "quân địch quá dông, yếu thế nên bị chúng tiêu diệt".

Tóm lại, do nội bộ nghīa quân chưa có sự chuẩn bị kỷ cho cuộc khởi nghia, nên còn nghi ky và thiếu sự phối hợp tiếp ứng của nghĩa hội các tỉnh lân cận và lực lượng nhỏ, yếu, không chinh quy mà phải chống với lực lượng tinh nhuệ chính quy sơn phòng do triều dình tổ chức.

# LE TRUNG ĐİNH QUA CÁI NHìN CỦA SỬ GIA TRIỀU NGUYÊN 

TRẦN MINH TȦN - NGUYẺ̉N THU VÀN<br>(Trung tăm Sử học. TP. Hб́ Chi Minh)

Qua nghiên cứu một số tác phẩm có dề cập tới Lê Trung Đình như Tùu diến nhần vật lịch sử Việt Nam của Nguyễn Q. Thắng; Thành ngū điển tích - danh nhân tư điển của Trịnh Vân Thanh; Danh nhôn lịch sử Viẹt Nam của Đinh Xuân Lâm; 80 năm kháng Pháp của Trần Huy Liệu; Non nuớc xứ Quảng của Phạm Trung Viẹt; Viêt sừ Tân biên của Phạm Văn Sơn, v.v... ta thấy tất cả đều cùng một quan điểm khả̉ng định Lê Trung Đình là một sĩ phu yêu nước, chống thực dân Pháp, là người dầu tiên ở Quảng Ngãi khởi nghỉa hưởng ứng hịch Cần vương của vua Hàm Nghi.

Song, chính sử nhà Nguyễn trong Eại Nam thưc lục chính biên dệ ngū kỷ (1883-1885), tập $36^{(1)}$, có ghi: "...Duy có Lê Trung Eình tỉnh Quảng Ng ãi nổi loạn, rồi sau cūng yên...", "...bọn Eình, Tân bèn chia phát phu binh làm 3 đạo, tất cả hơn 3.000 tên, trước ngày 12 tháng này, tiến đến tỉnh thành, Hiệp quản là Trần Tu, Thành thủ uý là Nguyễn Côn, mở cửa nội ứng, bọn ấy sấn vào nội thành, dem hạ viên bố, án ra thành giam trói, thu lấy ấn triện, binh tượng, tiền lương, buông tha tù phạm, trước chém một

[^26]tên suất dội, hai tên dân đạo. Cất nguyên Tuy Lý vương là Miên Trinh làm Phụ chính Quốc vương (ông nguyên dược giáng tước công, an trí ở tỉnh thành này). Miên Trinh không theo, giả có bệnh nằm lỳ không dậy, bọn ấy bèn dặt các chức danh ngụy là thống đốc, tham tán, dề đốc, lãnh binh... Việc làm ngang ngược không kiêng nể ai..."

Vî sao sách sử triều Nguyển lại có cái nhìn lệch lạc như trên về Lê Trung Dình và cuộc khỡi nghia do ông lãnh đạo?

Một là, sự phân liệt của triều đỉnh Huế giủa phái chử chiến và phái chủ hòa, dẫn tới sụ̣ dàu hàng dịch và sự hòa nhạp quan diểm nhìn nhận và dánh giá của thực dan Pháp vá̛i triều đình Huế. Do đó các sử gia lúc bấy giờ chia sẻ quan diểm lịch sử trên. Sử liệu cho thấy 05.6.1862, bản dồ Việt Nam bị cát đứt ba tỉnh miền Đông cho Pháp, ngày 25.6.1867 ta lại mất nốt ba tỉnh miền Tây. Như vậy Nam kỳ đã mất trọn trong tay người Pháp, chỉ còn giữ lại được 200 mẫu ruộng ở hai xã Linh Trung và Tân Mỹ thuộc tỉnh Biên Hòa làm của hươnng hỏa để tế lể họ Đỗ và họ Phạm là họ của bà Từ Dũ thái hậu, mẹ đẻ của vua Tự Đức.

Trung kỳ và Bác kỳ tuy vẫn còn là của nhà Nguyễn nhưng theo hiệp ước 18.3.1874 thì vua nước Nam không dược phép ký thương ước với bất cứ một nước nào không hợp với thương ước Pháp - Việt. Mỗi lần giao thiệp vơi một nước nào, đều phải trình trước dại biểu chính phủ Pháp. Như vậy, trên thực tế, Trung kỳ và Bác kỳ cũng không hoàn toàn độc lập.

Chính vua Tự Đức cũng không chịu nổi cảnh bảo hộ trên, cho nên ngày 25 tháng Chạp năm 1880, vua đã cho người bí mật liên hệ với quân đội nhà Thanh, mượn quân
dội nhà Thanh chống Pháp.
Pháp biết tin dã viết thư khiển trách vua Tự Đức. Thiếu tá Pháp Henry Riveiére đã tấn công chiếm thành Hà Nội. Ngày 14.5.1883, Henry Riveiére bị quân Cờ Den giết chết ở Ô Cầu Giấy. Ngày 19.7.1883, vua Tự Đức băng hà. Chính trong giai đoạn này trở di, nội bộ triều đỉnh Huế bị phân liệt rõ rệt giữa phái chủ chiến và phái chủ hòa, dà xảy ra tình trạng: một năm ba vua bị giết (Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc), bốn tháng phải thay ba vua (Hiệp Hòa, Kiến Phúc, Hàm Nghi).

Ngày 16.8.1883 (ba mươi ba ngày sau khi vua Tự Đức mất), hải quân Pháp trước khi tấn công cửa Thuận An , Pháp đã đưa tối hậu thư dòi chính phủ Nam triều chiè̀u 18.8 phải nộp cho quân Pháp các pháo đài ở Thuận An. Triều đình Huế lúc dó tỏ ra hoảng sợ, phái chủ hòa muốn nộp ngay cửa Thuận An chò Pháp để giữ thế bình yên. Phái chủ chiến do Tôn Thất Thuyết dứng dầu vẩn cương quyết. Tôn Thất Thuyết cùng với con trai là Tôn Thất Đạm đích thân đốc thức binh lính, chỉnh đốn trang bị, và phát thêm súng ống quyết tiếp chiến vơi Pháp.

Năm giờ rưỡi chiều, hạn phúc thư của triều dình Huế đã hết, Pháp nổ đại bác tấn công, cuộc chiến đấu ác liệt đã diễn ra đêm 18, 19 và ngày 20 . Cuối cùng quân triểu dình do Tôn Thất Thuyết chỉ huy bị thất bại, cửa Thuận An bị mất. Hòa ước 25.8.1883 dược ký kết. Nước Việt Nam phải thừa nhận quyền bảo hộ của Pháp, triều dình phải thu quâan đ̛̉ Bắc kỳ về và hạn chế quân tối thiẻ̉u... Pháp kiểm soát thương chánh vạ̀ công chánh.

Sự thất bại ở cửa Thuận An dã làm cho triều đình Huế phân liệt cao dộ. Giữa triều đình, con trai Tuy Lýg
vương là Hồng Sâm giữ chức Sung biện Nội các, đã công kích Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường, gọi hai người là gian thần và buộc cho hai người các tội làm mất nước; dồng thời dâng mật sớ xin vua Hiệp Hòa giết hai quyền thần trên. Vua Hiệp Hòa xem sớ xong phê "Giao Trần Khanh phụng duyệt" (Trần Tiển Thành). Việc bị lộ, Tường cho thảo sớ xin chữ các quan, xin thái hậu bỏ vua Hiệp Hòa, lập người khác. Và Tường sai Ông Ích Khiêm giết vua Hiệp Hòa (bằng thuốc độc). Hồng Phi bi giết, Hồng Sâm tống giam, Trần Tiễn Thành bị giết, Tuy Lý vương bị đày vô Quảng Ngãi. Vua Hiệp Hòa chết, Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết tôn Dưỡng Thiện (con trai Kiên Thái vương, con nuôi Tự Bức), lên làm vua hiệu là Kiến Phúc.

Hiệp ước 15.8 là một liều thuốc đắng, Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tường không thể nuốt dược với danh nghīa triều đình. Tường đã mật lệnh cho các dảng Văn thân, khuyên dân đúc khí giới, dốc thúc các quan địa phương chiêu mộ hương binh, khai thác các dường núi, sửa sang các nơi như Vạn Xuân, Cam Lộ, Tân Sở... dể chuẩn bị cho chiến tranh, trù bọn "thù chung".

Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết trước sau vẫn không thừa nhận hiệp ước, nhưng bị lãnh sự quán Pháp luôn luôn thúc ép, kế hoãn binh chỉ là cách tạm thời. Vậy muốn làm cho người Pháp không thúc nữa chỉ còn một cách là làm cho người có trách nhiệm phải thừa nhận hiệp ước chết và tuyên bố hiệp ước không còn hiệu lực. Ngày 31.7.1884, Nam triều báo cho Rheinart biết rằng vua Kiến Phúc bị trọng bệnh băng hà (thực ra không bị bệnh). Ngày 1.8.1884, Nam triều lập Ưng Lịch lên ngôi, lấy hiệu là vua

Hàm Nghi (lúc này mới 14 tuổi).
... Ngày 5.7.1885, kinh thành Huế thất thủ, vua Hàm Nghi xuất bôn ra dụ Cần vượng kêu gọi các sĩ phu và nhân dân đứng lên 'cứu nước. Lúc bấy giờ trong suốt dải miền Trung các sī phu nhiệt liệt hưởng ững, đứng ra lập các nghia hội chống Pháp. Nghia quân Lê Trung Bình là một trong những phong trào khởi nghĩa này. Tất nhiên, dối với thực dân Pháp và triều dinh tay sai Đồng Khánh sau này thì nghìa quân Lê Trung Bình là phiến loạn. Nhưng đối với người nghe hịch Cần vương của vua Hàm Nghi dứng lên xuất binh chống Pháp thì là một nghĩa cử cao dẹp, một nhà yêu nước thiết tha và là một, người con trung hiếu của nhân dân.

Hai là, lý tưởng, tính chất của cuộc khởi nghia Lê Trung Dinh quy dịnh cuộc khởi nghĩa của ông là yêu nước hay phiến loạn.

Lê Trung Đình là một con người khoa bảng, một cử nhân của triều dình Huế. Bạn bè, chiến hữu của ông như Nguyễn Tự Tân, Nguyễn Viện, Vû Hội, Nguyễn Văn Hoành, Trần Tu và Nguyễn Côn, đều là những tú tài, thương biện, nghīa là những trí thức đương thời ở dịa phương. Thế nhưng lá cờ khởi nghīa của các ông dược phất lên vào lúc 12 giờ khuya ngày 1.6 nảm Ất dậu (tức là ngày 13.7.1885), 6 ngày sau khi kinh thành Huế thất thủ, đã dược sự hưởng ứng nhiệt liệt của nhân dân, là những nông dàn kiên cường của đất Quảng Ngãi. Cuộc khởi nghĩa dã quy tụ dược trên ba ngàn nghìa quân và trong vòng một đêm đã chiếm được thành Quảng Ngãi.

Cuộc khởi nghĩa còn chính nghia ở chỗ Lê Trung Binh
dã tôn hoàng thân Tuy Lý vương Miên Trinh lên làm phụ Quốc vương trong lúc vua Hàm Nghi dang trên dường bôn tẩu. Hành dộng này cho thấy nghỉa quân Lê Trung Đình không phản nghịch triều đình mà vẫn giữ dạo quân thần, vẩn trung với Tổ quốc - triều đình khi mà triều đình còn dứng về phía nhân dân.

Nghīa quân Lê Trung Đình thể hiện thái độ chống Pháp ở chỗ kiên quyết đập tan chính quyền tay sai của Pháp ở địa phương, giết bỏ những người theo Pháp như một tên suất đội, hai tên phản động theo dạo Thiên chúa. Lê Trung Đình còn dựng lên ở Quảng Ngãi một chính quyền của nghīa quân, những người dại diện cho nhân dân để quản lý tỉnh thành.

Khi bị quân sơn phòng của tên tay sai Nguyễn Thên đàn áp và dìm cuộc khởi nghīa trong bể máu, Lê Trung Đình không nghe những lời dụ hàng về với triều đình tay sai của thực dân Pháp để dược chết một cách oanh liệt và thủy chung với đất nước. Như vậy, với lý tưởng vì dân vì nước chống quân xâm lược và tay sai, với lòng mong muốn dựng lên ở Quảng Ngãi một chính quyền địa phương dộc lập, tự do, với tính cách một thanh niên xả thân vì nước, Lê Trung Bình thực sự là nhà yêu nước, là người con kiệt xuất của đất Quảng Ngãi và cūng thực sự là "phiến loạn" dối với quân xâm lược Pháp và tay sai của chúng.

Ba là, chính sừ nhà Nguyēn do nhừng sử gia cung đình của nhà Nguyē̃n viết lên uới một tư tương phong kiến rộp khuôn và cứng nhá̛c. Đối với họ, vua là "Thiên tử", là người đại diện cho "Trời", cho Tổ quốc, cho dân tộc. Do đó nhân dân phải tuyệt đối trung thành với vua mà họ cho là
trung thành với Tổ quốc, với dân tộc, dẩu rằng vị vua đó là một tên hôn quân, một tên bán nước hay một tên tay sai.

Nhưng với một quan điểm nhìn nhận khác, quan diểm nhìn nhận của dân tộc, của nhần dân thì cuộc khởi nghĩa của Lê Trung Đình là cuộc khởi ñghía của những ngưởi yêu nước dûng cảm, cuộc khởi nghìa của nhhững người sĩ phu và nông dân ở một vùng bất khuất dám dứng lên chống lại cả một hẹ̀ thống triều dình tay sai, dám đứng lên vì dạj nghia, và Tổ quốc, khi kinh thành Huế bị quân xâm lược xâm chiếm. Lê Trung Bình và những hương binh của ông tuy mới tập hợp vội vã, chưa được huấn luyện trang bị, nhưng họ là đại diện cho ý chí của nhân dân, của dân tộc là bảo vệ đá́t nước và làm trong sáng đất nước bằng việc loại trừ những bè lũ tay sai.

# THÁ Độ Của Triều Đình huê Đố với Cuợc Khởi NGHİA lê trung bình và PHONG TRÀO CẦN VƯỠNG Ở QUẢNG NGÃ 

CHÉ LINH
(Ban Tuyên giáo Mnh ìy Quârig Ngāi)

Sau sự kiền kinh thành Huế thất thư (5.7.1885) vua Hàm Nghi xuất bôn ra Tân Sở, hạ chiếu Cần vương, chống Pháp, triểu đình Huế chính thức phân liệt hai phái. Phái chủ chiến do Hàm Nghi - Tôn Thất Thuyết đứng đầu. Phái chủ hòa (thực chất là đầu hàng giạ̣c) do Dồng Khánh, ông vua bù nhìn, do Pháp dựng lên, đại diện. Cuộc khới nghīa Lê Trung Eình và phong trào Cần vương ở Quảng Ngãi sinh ra trong bối cảnh lịch sử đó.

Bàn về cuộc khởi nghīa Lê Trung Đình (1885) và phong trào Cần vương ở Quảng Ngãi (1885-1896) đã có nhiều tài liệu sách, báo để cập, nhất là các tác phẩm Khuôn mạt Quảng Ngãi của Phạm Trung Việt, Tim hiểu phong trào yêu nước chóng Pháp của nhan dan Quảng Nghĩa 1885-1945 của Bùi Bịnh, Lịch sử Việt Nam tập II phần "phong trào Cần vương" của Viện Sử học - 1985. Thông qua Hội thảo này, chúng tôi chỉ để cập đến thái độ của triều đình Huế đới với cuộc khởi nghỉa Lê Trung Dinh và phong trào Cần vương ở Quảng Ngãi.

## 1. Án binh bất đọng:

Sau khỉ Hàm Nghi xuất bôn, hạ chiếu Cền vương, theo
lệnh của De Courcy, vua Đồng Khánh ra dạo dụ "án binh bất động", nghiêm cấm các tướng sì khòng một ai hưởng ứng chiếu Cần vương. Ai không tuân theo (kể cả sĩ phu) thì ghép vào tội "khi quân". Cộng thêm hòa ước Harmand (1883), Patenôtre (1884), triều đình Huế ra lệnh bãi binh, vì vậy khi Lê Trung Đình dựng cờ khởi nghīa (13.7.1885) có yêu cầu quyền Bố chánh Quảng Ngãi là Lê Duy Thụy và quyền Án sát Nguyễn Văn Dụ cùng tham gia hợp binh chống Pháp. Nhưng Lê Duy Thụy và Nguyển Văn Dụ từ chối, lấy cớ "hương bith chỉ có nhiẹ̀m vụ phòng thủ, chứ không có nhiệm vụ đánh Pháp như quân tỉnh ${ }^{(1)}$ (thực chất là án binh bất động theo lệnh của triều đình Huế). Trước tình thế đó, Lê Trung Bình - Nguyển Tự Tân quyết định dem quân đánh chiếm tính thành, đồng thời vận động Nguyễn Côn (Thành thủ úy), Trần Tu (Hiệp quản) hương ứng cuộc khởi nghĩa, kết quả bắt giam Lê Duy Thụy, Nguyễn Vân Dụ, tịch thu ấn triện, trừng trị bọn giáo dân... phát động phong trào Cẩn vương trong toàn tỉnh, mở đầu cho phong trào chống Pháp dấu tiên ở Quảng Ngãi.

Việc quyển Bố chánh Quảng Ngãi Lê Duy Thụy và quyền Án sát Nguyẻ̉n Văn Dụ từ chối đánh Pháp (theo lệnh triều đình) chứng tỏ triều dình Huế đã tiếp tay cho giặc.

## 2. Theo lệnh Pháp, dàn áp cụ̣̂c khởi nghia:

Lo sợ trứćc sụ lớn mạnh của phong trào Cẩn vương nói chung cūng nhự cuộc khởi nghỉa Lê Trung Binh và phong trào Cấn vương ở Quáng Ngãi nói riêng, thực dân

[^27]Pháp và triều đình Huế đã thẳng tay dàn áp.
Tại Quảng Ngãi, sau khi thất thủ thành Quảng Ngãi, triều dình Huế chỉ thị cho Nguyền Thân (nguyên là một thành viên của nghĩa hội Cần vương dã phản bội) lúc đó giữ chức Tiểu phủ sứ Sơn phòng Nghiaa - Bịnh, phải dập tát cuộc khởi nghĩa Lê Trung Đình và Nguyển Tự Tân.

Sau khi lừa giết ông Nguyễn Tạo (nguyên Tri phủ Đoan Hùng - dược Tôn Thất Thuyết bổ nhiệm vào làm Tiểu phủ sứ Sơn phòng Nghìa - Bịnh, thay Huỳnh Quang), Nguyễn Thân đã tập trung lực lự̛̣ng đối phó.

Qua môi giới của tên cha cố Đạ̣ng Đức Tuấn ở nhà thờ Tam Quan (Bình Định) và mật lệnh của triều đình Huế, Tuần vū Bình Bịnh Lê Bá Thận dã cung cấp cho Nguyễn Thân 500 súng nạp hậu (do Pháp chuyển vào) để dánh bại nghĩa quân.

Chính nhờ sự hỗ trọ̣ của Pháp và triều đình Huế cung cấp vũ khí (súng dạn, xét về thời điểm dó cũng là một ưu thế quân sự so với giáo mác) nên Nguyễn Thân mới có cơ hội dẹp được cuộc khởi nghĩa.
3. Ra lệnh bãi binh, không tởng dộng viên quân đội:

Như trên đã đề cập, sau hòa ước Harmand (1883), theo yêu cầu của Pháp, triều đình Huế đã ra lệnh bãi binh ${ }^{(1)}$. Bên cạnh dó, triều đình Huế lại cho phép những ai có của, có thể bỏ của ra để khỏi đi lính (Dương Kinh Quốc - Chính quyền thuộc địa ơ Việt Nam trước Cách mạng tháng

[^28]8.1945 - trang 60). Đúng là hậu quả tai hại ! Đang lúc Tổ quốc lâm nguy "Quốc gia hữu sự, sĩ phu hữu trách", triều đình Huế lại có thái độ bán nước như vậy ! Cuộc khởi nghĩa Lê Trung Eình nói riêng, phong trào Cần vương nói chung bị thất bại cũng vì trách nhiệm nhà Nguyễn không chịu chống Pháp, vì quyền lợi của một dòng họ mà bán rẻ Tổ quốc. Bây cũng là một vết nhơ trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam.

## 4. Mua chuộc dến áp dụng luật Gia Long (xử

 trảm):Bắt được Lê Trung Bình, theo lệnh của triều dình Huế, Nguyền Thân dâ tìm cách dụ dổ, mua chuộc Lê Trung Đình, nhằm lôi kéo các tầng lớp sỉ phu (bới bản thân Lê Trung Eình đổ cử nhân khoa Nhâm ngọ 1882 tại trường thi Bình Định - thân phụ ông là Lê Trung Lượng cûng là nhà khoa bảng). Triều đình Huế rất lo sọ̣ trước ảnh hưởng của tầng lớp sĩ phu, linh hồn của các cuộc khởi nghĩa chống Pháp (Trần Văn Giàu - Hệ tư tưởng phong kiến Việt Nam). Nếu lôi kéo được Lê Trung Đình cũng như một số sĩ phu yêu nước khác, thì mới hạn chế được phong trào Càn vương chống Pháp đang dấy lên mạnh mẽ. Nhưng dáng thương thay, triều đình Huế và Nguyễn Thân không thể làm dược điều đó, bởi khí tiết cao cả của Lê Trung Bình và các tầng lớp sĩ phu yêu nước.

Việc sử dụng luật Gia Long (ra dời nắm 1815) để xử trảm Lê Trung Bình và một số sĩ phu Quảng Ngãi sau này (như Nguyễn Duy Cung, Nguyễn Bá Loan, Thái Thú...) càng chứng tỏ thái dộ hèn hạ của triều dinh Huế lúc bấy giơ.
5. Thường "công" cho những kẻ phản bội, dàn áp cuộc khởi nghĩa:

Theo Dại Nam thự lục - chính biên - Bệ lục kỷ II (1886-1888) tập XXXVIII của Quốc sử quán triều Nguyễn ${ }^{(1)}$, thì sau khi đàn áp cuộc khởi nghỉa Lê Trung Bình và các cuộc khởi nghĩa khác, Nguyễn Thân được triều đình Huế (cụ thể là ông vua bù nhìn Đồng Khánh 1885-1889) thưởng:
"Cho khâm sai dại thần ở tả trực là Nguyễn Thán, thưởng gia hàm Thượng thư, vẫn sung Sơn phòng tiểu phủ ở Quảng Ngāi - Bình Bịnh, giải binh về Sơn phòng Quảng Ngãi nhận chức. Gia thưởng cho một cái kim khánh hạng lơn 4 chữ "Lao năng khả thưởng" (Khó nhọc tài năng đáng khen) để ghi công lao. Lại đặc cách cho một bức ảnh của nhà vua thân di đánh giặc. (Trên đóng ấn: Đại Nam thiên chi chi bảo, mặt sau viết bài luận "Húng lọi trừ hại" của vua làm, nhan dề sắc rằng: Phàm phí quân công, không được dụ thường).

Lời dụ rằng: "Đó là tám lòng yêu tài của Trâm, đạ̛c cách gia ơn, ngườ nên nhớ lời răn bảo của trãm, thể theo lòng trầm, sớm khuya kinh cấn, để tiếng khen lau dài..." và sai thông lục cho các quan tỉnh đều biế ${ }^{(2)}$.

Xử trảm những người yêu nước, thưởng công cho kẻ phản bội, hàng Pháp, rõ ràng triều đình Huế thực sự cam tâm làm tay sai cho giạ̣c, chống lại nhân dân, dể mưu cầu cuộc sống "vinh thân phì gia".

[^29]
## 6. Hạn chế vai trò sī phu - lấy tư tường "trung

 quân" nho giáo chi phối":Dân tộc Việt Nam có truyè̀n thống hiếu học và "tôn sư trọng dạo", nhất là đối với tầng lớp sĩ phu (khoa báng). Thực dân Pháp và triều đình Huế cố gáng tìm mọi cách lôi kéo các sì phu yêu nước, "linh hồn của phong trào Cần vương", mới có thể dập tắt được sự phản kháng của quần chúng đối với ách thống trị của chúng, mặt khác đề cao chủ nghìa "trung quân" (đã lổi thời) để hạn chế vai trò sī phu.

Nhưng sau Hòa ước Harmand (1883) và Hòa ước Patenôtre (1884), nhất là sau sự kiện kinh thành Huế (7.1885) thất thủ, Hàm Nghi xuất bôn ra Tân Sở, hạ chiếu Cần vương, thì tư tưởng "trung quân" bị đảo lộn giữa hai vị vua đối lập. Trong dân gian thời đó có câu ca dao:

Hàm Nghi chinh thutc vua trung
Còn nhu Dồng Khánh là ông vua xà̀ng.
Tư tưởng "trung quân" đã minh bạch. Trung vua đồng nghia với yêu nước. Vai trò Đồng Khánh bị nhân dân phị nhổ, nói chi đến tà̀ng lớp sĩ phu ! Chính vì vậy trong nội bộ triều dình Huế bị phân liệt trước và sau phong trào Cần vương.

Có một số quan lại không chịu làm việc cho Pháp, như Tổng đốc Nguyễn Khuyến, sung Quân thứ Sơn Tây Nguyễn Bức Thuận, Thị độc Thành Ngọc Uẩn; hay tử tiết như Bố chánh Hái Dương Nguyē̄n Vũ Túc, hoặc mộ quân khởi nghìa, như Tán lý quân thứ Sơn Tây Nguyễn Thiện Thuật, Bề đốc Nam Bịnh Tạ Hiện, Tiểu phủ sứ Cao Bằng - Thái Nguyên Lương Tuấn Tú, Án sát Thái Binh Phạm Vū Mẫn,

Tri phủ Kiến Xương Hoàng Văn Hòe, Bố chánh Sơn Tây Nguyễn Văn Giáp, Tuần vũ Hưng Hóa Nguyễn Quang Bích, Tán lý quân thứ Băc Ninh Nguyễn Cao, Tuần vũ Lạng Sơn Lā Xuân Uy, Tham biện các vụ Đỗ Huy Liệu.

Khi phong trào Cần vương cũng như cuộc khởi nghĩa Lê Trung Dình nổ ra mạnh mẽ, thì ở Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bình Bịnh có cuộc khởi nghĩa của Mai Xuên Thưởng, Nguyễn Duy Cung, Bùi Biền, Nguyễn Đức Nhuận, Phạm Tuân. Ở Quảng Ngãi, Quảng Nam có Nguyền Bá Loan, Trần Văn Dự, Nguyễn Duy Hiệu; Nguyễn Hàm. Ở Quáng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên có Nguyển Phạm Tuân, Lê Trực, Nguyễn Tự Như, Trương Đình Hội, Đặng Hữu Phố, Hoàng Văn Phúc. Ở Hà Tînh, Nghệ An, Thanh Hóa có Lê Ninh, Nguyễn Xuân Ôn, Lê Doān Nhạ, Phạm Cát Thu, Nguyền Bôn Tiết, Nguyễn Phương, Phan Bình Phùng, Cao Thăng, Phạm Bằng, Trần Xuân Soạn, Binh Công Tráng, Tống Duy Tân. Ở Hải Dương thì có Nguyển Thiện Thuật. Ở Tây Bác có Nguyễn Quang Bích v.v... Trong dó có những cuộc khởi nghīa tiêu biểu, rộng lơn cho phong trào Cần vương là: cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy của Nguyễn Thiện Thuật (1885-1892), cuộc khởi nghìa Ba Bình của Đinh Công Tráng (1886-1887), cuộc khởi nghīa Tây Bác của Nguyễn Quang Bích (1886-1892) và cuộc khởi nghĩa Hương Khê của Phan Đình Phùng (1885-1886) ${ }^{(1)}$.

Điểm qua hàng loạt cuộc khởi nghīa như vậy để chúng ta thấy ảnh hưởng vai trò của các sĩ phu rất lợn (kể cả Lê Trung Đình) dối với phong trào quần chúng, cũng như sự thất bại của Pháp và triều đình Huế trong việc lôi kéo các

[^30]sĩ phu yêu nước. Cái chết của các vị khoa bảng như Lê Trung Đình, Nguyễn Duy Cung, Nguyễn Tự Tân, Lê Bình Cẩn (sau này) dã chứng minh diều đó. Chính Giám mục Puyginiê (Puginier) dã từng nhận xét: "Rõ ràng là vì bọn sĩ phu có quyền hành to lớn... nên chúng ta cẩn phải loại trừ bọn chúng nó đi. Chừng nào bọn sĩ phu còn tồn tại, chừng đó chúng ta còn lo" ${ }^{\text {"1 }}$. Họ rất có uy tin trong nhân dân. Nếu không ra làm quan, họ trở về làng xóm làm "thầy đồ", "thầy lý-số", "thầy lang" cứu nhân độ thế. ở đâu họ cũng được mọi người kính nể, tin theo; và dều được gọi là "thầy" với tất cả ý nghĩa cao dẹp của từ dó. Bởi vậy, chúng ta không lấy gì làm ngạc nhiên khi thấy tên gián diệp dội lốt thấy tu Puyginhiê gợi ý cho bọn cầm quyền thực dân là phải loại trừ những người "có học"! Ngay trước đó, Hòa ước Patenôtre (1884) có quy dịnh: công sứ Pháp (đứng đầu cấp tỉnh) có quyền buộc Nam triều phải cách chức những viên quan lại Việt Nam nào tỏ thái dộ chống đối Pháp ${ }^{(2)}$.

Phécnăng Becna - đại úy, sĩ quan quân đội viển chinh Pháp lúc bấy giờ, cūng dưa ra một nhận xét về vai trò của lớp "kẻ sī" ở Việt Nam, dồng thời cūng đề ra cho giới cầm quyền thực dân một thái độ đối vơi lợp kẻ sī đó như sau:
"- Kẻ nào nắm dược những phần tử có học, sẽ nấm dược vương quốc, bởi vậy phải sử dụng họ chứ không phải chống lại họ" ${ }^{\text {(3) }}$.

Bởi vậy, đi dôi với chính sách đàn áp, sau này thực dân Pháp và triều dình Huế đã cho thành lập Trường Hậu Bổ (École d'Appréntis Mandarins) tại Hà Nội (1903), sau đổi là trường Sī hoạn (École des Mandarins) 1912 và một trường Hậu bổ tại kinh đô Huế (1914) để dào tạo đội ngũ

[^31]Tri phủ, Tri huyện, Huấn dạo, Giáo thụ... làm tay sai cho chúng; thành lập trương tiểu học Pháp - Việt, loại bỏ chữ Hán (1903-1918) ${ }^{(1)}$, tiến tới thành lập trường Trung học Pháp-Việt (1917) dào tạo quan lại theo "ngạ̣ch Tây", "phục vụ Tây". Chính sách nô dịch chính là ở chồ đó.

Thiết nghī, việc nhắc lại chế dộ thi cử và đào tạo quan lại (sì phu) của chính quyền thực dân và triều đình Huế chính là qua bài học cay đắng của phong trào Cẩn vương (trong dó có các lânh tụ khởi nghìa, sì phu Quảng Ngãi, như Cử nhân Lê Trung Bình, Nguyễn Duy Cung...) mà Pháp và triều đình Huế vấp phải. Thông qua đó để thấy rõ vai trò to lớn của các sī phu đối với vận mệnh dân tộc và thái độ của Pháp - triều đình Huế trong phong trào Cần vương nơi chung, cũng như cuộc khởi nghīa Lê Trung Bình và phong trà̀ Cần vương ở Quảng Ngãi nơi riêng.

Tóm lại, việc phân tích thải độ của triều đình Huế đối vá̛i cuộc khả̛i nghỉa Lê Trung Đình và phong trào Cần vương ở Quảng Ngãi cūng như dối với cả nước dể chúng ta thấy rõ "mất nước không phải là tất yếu" mà chính là thái độ bán nước, vô trách nhiệm của triểu đình Nguyễn - một triều dại bạc nhược, không tin vào sức mạnh quần chúng, sức mạnh của dân tộc, dung túng những kẻ cơ hội, phản bội, đầu hàng Pháp "Tây chưa tái đã dâng đất cho giặc...." ${ }^{(2)}$. Đây là những bài học lị̣ch sử khi chúng ta nghiên cứu về cuộc khởi nghĩa Lê Trung Dình và phong trào Cần vương đ̛̉ Quảng Ngãi, cũng như phong trào Cần vương trong cả nước.

[^32]
# về Cuộc khởi nghĩa lê trung Đình ở QUẢNG NGÃI 

LÉ VAN SÁCH (TP Hué)<br>NGUYỂN QUANG TRUNG TIỂN (Khoa Sù DHTH Hué)

Công cuộc xây dựng và củng cố hệ thống sơn phòng ở miền Trung, chuẩn bị lực lượng đánh Pháp từ cuối nǎm 1883 trở đi của Tôn Thất Thuyết và phái chủ chiến ở kinh thành Huế dã được quan lại, sĩ phu và dân chúng trên cả hai miền Nam - Bắc hưởng ứng tích cực.

Theo chủ trương chống Pháp của phái chủ chiến, nhân sĩ Quảng Ngải dã dứng ra thành lập "Văn hội" (thường được gọi là hội "Văn thân"), lôi kéo nhiều quan lại, các nhà khoa bảng và những người có chút phện "Nho gia" tham dụ tổ chức trường hợp như Nguyễn Thân lúc ấy dang làm quyền Tiểu phủ sứ vùng sơn cước Nghĩa - Định cūng co chân trong hội, nên về sau người ta thường xem viẹ̣c theo Pháp, dàn áp phong trào khởi nghīa của Nguyển Thân là hành động phản bội chứ không phải là một Việt gian bình thường).

Khí thế chuẩn bị đánh Pháp của các nhà Nho còn lan tỏa trong khắp dân chúng với việc thành lập các tở chức "hương binh" ở nhiều địa phương. Thành phần vō sinh và những ngừ̛i am hiểu võ nghệ cūng được vận động tham gia vào đội quân "đoàn kiệt". Chính nhờ co sự chuẩn bị
trước cả về tinh thẩn lẫn lực lượng tại chỗ, nên khi vừa xảy ra sự biến tại kinh đô Huế, những người yêu nước Quảng $\mathrm{Ngãi}$ đã nhanh chóng xúc tiến cuộc dấu tranh vũ trang trực diện với kẻ thù.

Một trong những lânh tụ lớn của phong trào Cần vương Quảng Ngãi lúc bấy giờ là ông Lê Trung Đình. Ông sinh vào năm Quý hợi (1863)", quê ả làng Phú Nhơn (nay thuộc xã Tịnh Ấn, huyện Sơn Tịnh), đỗ cử nhân năm Giáp thân (1884), lúc mới được 21 tuởi ${ }^{(1)}$, thường dược gọi là Cử Binh.

Sinh ra trong một gia đinh theo nghiệp Khổng Mạnh, thân sinh của ông là cụ Lê Trung Lượng cũng đỗ cử nhân, nên ông đã dược hun đúc ý chí góp sức với đời từ thuở nhỏ. Tuy nhiên, ông trưởng thành nhằm lúc vận nước dã đến hồi den tối, khi thành dạt chuyện công danh lại dúng vào thời điểm chủ quyền của quốc gia đã lọt vào tay giặc, vì thế ông không chịu ra làm quan, chấp nhận cuộc sống ẩn dật tại quê nhà vừa làm ruộng vừa dạy học, và tham gia xây dựng lực lượng hương binh dịa phương dể chờ cơ hội. Chính trong thời gian này, lòng tự tôn dân tộc, ý chí giết giạ̣c cứu nước càng nung nấu mãnh liệt trong tâm can ông. Và như một tráng sĩ trước giờ ra trận tuốt gươm thiêng thốt lời thề rửa hận nước, ông đã tuôn những vần thơ ẩn chứa khí phách oai hùng của một nhà Nho trước dại nạn của quốc gia:

[^33]"Tổ quốc Đại Việt hề!
Giòng giồng Lạc Hồng hề!
Trải bốn ngàn năm vản hiến
Há quên lời thề diệt xâm lăng..."(1)
Cuộc tấn công quân Pháp rạng ngày 5.7.1885 của phái chủ chiến ở kinh đô Huế thất bại đã đưa đẩy vua Hàm Nghi bước vào cuộc tranh đấu đầy gian khổ, nhưng dó cũng là thời điểm khởi đầu của một phong trào rộng lớn ủng hộ ông vua kháng chiến.

Nhận được tin cấp báo từ Huế, Lê Trung Đình lập tức hợp cùng Tú tài Nguyển Tự Tân (người làng Phước Thọ, nay thuộc xã Bình Phước, huyện Bình Sơn) tệp hợp lục lượng hương binh phất cờ khởi nghìa. Uy danh và nhiệt huyết giết giạ̣c của Cử Bình dã dược nhiều sī dân Bình Sơn (bao gồm cả Sơn Tịnh ngày nay) mến mộ, vì vậy các toán hương binh lẻ tẻ từ khắp nơi kéo về tụ nghīa, như toán quân làng Trung Sơn của Tú Tích, toán quân làng Nam Yên của Tú Đàm Thanh, toán quân làng Châu Tử của Bang Cảnh, toán quân làng Bình An của "cậu Bảy" Nguyễn Đạt... Nhiều thủ līnh khác như Vũ Hội, Nguyễn Viện, Thương biện Nguyễn Hoành... cūng tìm đến để tham gia.

Nghìa quân dã tôn Lê Trung Bình làm Chánh Quản cơ, Nguyển Tự Tân làm Phó Quản cơ dể chỉ huy lực lượng hương binh Bình Sơn tiến hành khởi nghĩa. Lê Trung Binh cũng liên lạc với Nguyễn Bá Loan (con trai Tổng dốc Nguyễn Bá Nghi) ở làng Lạc Phố, huyện Mộ Đức đang gây dựng lực lượng phía nam Quảng Ngãi để phối hợp hoạt dộng.

[^34]Về phía quan lại cấp tỉnh đương chức lúc ấy, viên Tuần phủ Nam - Ngãi là Nguyễn Ngoạn thì ở khá xa (tại Hội An, trên dất phủ Điện Bàn cũ của Quảng Nam) ${ }^{(1)}$, tại Quảng Ngãi chỉ có quyền Bố Chánh sứ Lê Duy Thụy và quyền Án Sát sứ Nguyễn Văn Dụ đóng quên ở ly sử phủ Tư Nghĩa (tức tỉnh thành Quảng Ngãi) ${ }^{(2)}$. Lê Duy Thụy, Nguyễn Văn Dụ khi biết tin vua Hàm Nghi dã rời bỏ kinh thành liền sức cho các địa phương thuộc Quảng Ngãi kiểm diếm hương binh, chia nguời canh giữ các nơi để nghe ngóng tình hình chứ không bày tỏ thái dộ.

Lê Trung Bình và các thủ līnh dưới quyền ông đã dề nghị các quan hàng tỉnh cung cấp lương thực, khí giới cho lực lượng hương binh và bàn việc chống Pháp. Nhưng Lê Duy Thụy, Nguyển Văn Dụ biết được vị đệ nhị phụ chính dại thần Nguyễn Văn Tường dã quay về với Pháp và đang nỗ lực đưa vua Hàm Nghi trớ lại Huế, liền tìm cách thoái thác, không chịu thỏa mān yêu cầu của Lê Trung Dình. Thụy và Dụ lấy cớ rằng lực lượng hương binh chí canh giữ nơi làng xớm, không thể dem bì với lính triểu đình ở tỉnh, nên không dám tự tiện cung cấp đồ quân dụng, mà phải dợi mời các quan viên đang luu trú ở Quảng Ngãi để bàn bạc lại.

Thấy rõ nếu không tiêu diệt những phần tử có tư tưởng dầu hàng Pháp thì sẽ bỏ lơ thời cơ và rất khó phát triển thành một cuộc khởi nghīa rộng kháp, Lê Trung Bình ngầm cho người ước hẹn trước với quân sơn phòng do Nguyển Thên chỉ huy, tổ chức vận động 3 cơ binh của triểu

[^35]đình gồm 750 lính đóng trong thành ủng hộ quân khởi nghīa, và chuĉ̉n bị việc công thành.

Vào ngày 02 tháng 6 nåm Ất dậu (13.7.1885), trong khi Tôn Thất Thuyết lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi xuống dụ Cần vương ở thành Tân Sở (Quảng Trị), thì quân khởi nghĩa Quảng Ngãi dưới sự chỉ huy của Lê Trung Bình không hẹn mà cùng lúc mở cuộc tấn công vào phủ ly Tư Nghìa. Lực lượng nghỉa quân ước khoảng 3.000 người từ Bỉnh Sơn chia làm 3 hướng kéo vào vây thành.

Mặc dầu không có sự phối hợp của đội quân sơn phòng của Nguyễn Thân, lực lự̛̣ng phía nam của Nguyển Bá Loan cūng chưa hình thành, song khi các viên Hiệp quản Trần Tu , Thủ úy Nguyễn Côn và nhiều binh triều mở cửa thành theo quân khởi nghĩa, quyền Bố chánh sứ Lê Duy Thụy và quyền Án sát sứ Nguyễn Văn Dụ liền bị thất thế, nghỉa quân Lê Trung Bình xông vào chiếm tỉnh thành, bắt sống tướng giạ̣c.

Sau khi chiếm xong thành, Lè Trung Bình cho tịch thu các ấn triện của những quan lại chống đối, trưng dụng binh khí, lương thực và tiền nong để cấp cho nghīa quân, dồng thời mở cửa lao thả tự do cho các tù phạm của triểu dình. Nghĩa quân cūng xử chêm tại chỡ 3 ké chống cự quyết liệt (trong đó gồm một suất đội và hai giáo đồ Thiên chúa giáo) để làm gương răn đe những ai manh tám theo Pháp.

Chiếm dược phủ ly Tư Nghĩa, đập tan bộ máy cai trị cấp tính ở đây, nghĩa quân Lê Trung Bình xem như dã làm chủ được phần lớn Quảng Ngãi. Nghīa quân định đưa Tuy Lý vương Miên Trinh (vốn bị Tôn Thất Thuyết và triều dình Huế giáng xuống tước công, dưa vào an trí trong tỉnh
thành Quảng Ngãi) lên làm phụ chính quốc vương, nhưng Miên Trinh không dám nghe theo, giả vờ mắc bệnh nằm yên trên giường không dậy. Nghìa quân bèn thiết lập một mô hình chính quyền kháng chiến cấp tỉnh, với việc đặt ra những chức vụ mới như thống đốc, tham tán, đề đốc, lành binh... dể tiến hành công việc của mình ${ }^{(1)}$.

Cuộc khởi nghīa của Lê Trung Đình và các dồng sự của ông bước đầu đā thành công khá trọn vẹn. Tuy nhiên, thái độ do dự lúc ban đầu và sau đó là hành động ra mặt chống đối quyết liệt của Nguyễn Thân là một tổn thất lớn cho phong trào chống Pháp ở Quảng Ngãi cũng như khu vực Nam - Ngãi - Dịnh, khiến phong trào không thể gặt hái được những thành quả lớn hơn.

Khi Lê Trung Đình chiếm thành Quảng Ngāi, người Pháp chưa hiện diện tại đó, và trong thời điểm ấy quân Pháp thực sự không đủ lực lượng để đàn áp các cuộc khởi nghīa ở xa trung tâm Huế. Thế nhưng từ một người trong hội Văn thân Quảng Ngãi, Nguyễn Thân vì dộng cơ cá nhân ích kỷ đã vội vàng trở mặt tự nguyện làm tay sai cho giạ̣c, trở thành tên đầu têu cho thực dân Pháp trong việc dàn áp những người đồng bào yêu chuộng độc lập tự do. Nguyễn Thên báo cho viên Tổng đốc Bình Định - Phú Yên là Lê Thận chuẩn bị lực lự̛̣ng đối phó với phong trào khởi nghīa, và sau đó điều Đinh Hội dem 900 biền binh kéo về Quảng Ngâi dối phó với Lê Trung Đình.

Ngày 5 tháng 6 nảm Ất dậu, tức 16.7.1885 ${ }^{(2)}$, Nguyễn Thân chỉ huy dánh thành Quảng Ngãi với một dội quân

[^36]chinh quy thiện chiến, dày dạn kinh nghiệm trận mạc, có trang bị đầy đủ (chừng 2000 quân) ${ }^{(1) ; ~ v o ̛ ́ i ~ s u ̛ ̣ ~ t a ́ o ~ t o ̛ ̣ n ~ c u ̉ a ~}$ một tên chỉ huy quên hết tình dân nghia nước, cam tâm làm tay sai của ngoại bang. Nghĩa quân của Lê Trung Bình bị giáng một đòn quá sức bất ngờ về mặt tâm lý và không đử thực lực để đối phó. Phô Quản cơ Nguyễn Tự Tân cùng sáu vị thủ līnh như Trần Tu, Nguyễn Viện... cùng nhiều nghĩa quân tử trận, bản thân Lê Trung Đình và 14 vị thủ lînh khác bị Nguyền Thân bắt sống ${ }^{(2)}$, lực lự̛̣ng khởi nghĩa hoàn toàn $\tan$ rã.

Việc tiêu diệt lực lượng nghīa quân Lê Trung Bình là món quà đầu dâng lên "mẩu quốc đại Pháp", Nguyển Thân đã không bỏ qua cơ hội để lấy lòng những kẻ Tây dương và tôn vinh công trạng của mình, bằng cách giam Lê Trung Dình vào ngục rồi dụ dổ. Nhưng con người đầy khí tiết anh hùng như Lề Trung Đình thì không dễ gì chấp nhận đầu hàng.

Bực tức vì không gì có thể lay chuyển nổi tấm lòng yêu nước của Lê Trung Dình, Nguyền Thân đã xử chém ông vào ngày 23.7.1885 ${ }^{(3)}$.

Khởi nghĩa của Lê Trung Đình ở Quảng Ngãi là hành dộng sớm nhất, thiết thực nhất dể ủng hộ lập trường chống Pháp của phái chủ chiến sau ngày thắt thủ kinh dô

[^37]Huế. Lê Trung Đinh có chuấn bị lực lượng từ trước, lại được sì phu và dân chúng trong tỉnh hưởng ứng tích cực, biết tranh thủ thời cơ mở cuộc tấn công khi bộ máy quan lại cấp tính đang còn do dự, chưa dứt khoát thái độ đối phó, nên dã thành công khá nhanh chóng. Tuy nhiên cuộc khởi nghĩa vần có một số hạn chế, như dự tính đưa Tuy Lý vương Miên Trinh vào hàng phụ chính của một triều dình kháng Pháp là biểu hiện sự non kém về chính trị. Sức mạnh của phong trào vì thế phần nào giảm sút. Thêm vào đó, khı thế lực theo Pháp phản công, nghỉa quân của Lê Trung Einn chiến dáu một cách lẻ loi, dơn độc vì các nơi khác trong tỉnh chưa kịp nồi dậy phối hợp, phong trào ở Bình Định và Quảng Nam cûng chưa có để hổ trợ, nên cuối cùng không tránh knỏi thất bại.

Lé Trung Đinh giâ từ cōi thế lúc mới được 22 tuổi đời. Thời gian cống hiến cưa ông cho sự nghiệp chống Pháp của nhân dàn Quáng Ngāi nói riêng, cả nước nơi chung hết sức ngắn ngưi, tựa như chớp mắt so với chuỗi ngày dài cả thế kỷ. Song cuộc đời, tiệ́t tháo, lòng yêu nước và đóng góp của ông vẫn vô cùng to lớn dối với cả dân tộc. Lê Trung Bình mãi mãi là nhà lânh tụ ái quốc lớn ở Quảng Ngãi, là một trong nhừng lãnh tụ có tầm cở đầu tiên hưởng ứng công cuộc chống Pháp dưới ngọn cờ của vị vua kháng chiến Hàm Nghi.

# LÊ TRUNG Đình-NHÀ Ál QUớc Trè TUỔ CỦA PHONG TRÀO CÀ̀N VƯƠNG CUỐi THẾ KỶ XIX 

NGUYẼ ${ }^{\frac{\pi}{N}} \mathrm{DȦC} \mathrm{XUÂN}$ (Nhà nghiên cửu triếu Nguyẽ̃n)

Khoa thi Hương năm Giáp thân $1884^{(1)}$ (ân khoa) tại trường Bình Định, có 4 người Quảng Ngãi trong số 18 người được lấy đổ. Trong 4 người ấy có 3 người thuộc huyện Mộ Eức là Phạm Văn Chất (dậu thủ khoa), Phạm Văn Nga (thứ 7) xã Thi Phổ, Võ Dương (thứ 5) xã An Thổ và 1 người xã Phú Nhơn huyện Bình Sơn là Lê Trung Bình (thứ 17 ).

TRUOỜNG BİNH DỊNH KHOA GIÁP THÂN 1884
Lấy đậu 18 người, có 4 người Quảng Ngãi

| Phạm Văn Chất | Thi Phổ | Mộ Đức | Hành tẩu |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Võ Dương | An Thô' | Mộ Đức | ? |
| Pham Văn Nga | Thi Phổ | Mộ Đức | $?$ |
| Lê Trung Đình | Phú Nhơn | Binh Sơn ${ }^{\text {- }}$ | Bị xử tử |

Lê Trung Bình là con thứ sáu của Cử nhân Lê Trung

[^38]Lượng ${ }^{\prime 11}$ (Án sát thời Tự Bức), anh ruột Cử nhân Lê Trung Kinh và là chú của Cử nhân Lê Trung Khoản (Tri phủ Tam Ky ${ }^{\prime 21}$.
BỐN ÔNG CỬ NHÂN GIA BÌNH HỌ LÊ PHÚ NHƠN -
TAM HỘI - BİNH SƠN*

| Lê Trung Lurung | Lê Trung binh | Lê Trung Kinh | Lé Trung Khoàn |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Xã Phú Nhon | Xã Phú Nhơn | Xā Phú Nhơn | T(h)am Họi |
| TB.5(1852) | KP1(1884) | T.lh.6(1894) | T.th. 12(1900) |
| Án sát bị giai | Nghīa hội Chánh quản huong binh | Chua kịp làm quan | Tri phủ Tam Kỳ |

## MỘT LÃNH TỤ CẦN VƯƠNG TRẺ TUỔI

Từ lúc thiếu thời Lê Trung Bình đã tỏ ra rất thông minh, cương trực, có tài văn chương, thụ giáo với quan Án sát Nguyễṇ Duy Cung. Ông dỗ Cử nhân khoa Giáp thân $1884^{(3)}$. Sau khi kinh thành thất thủ (24.5.1885), Cử nhân Lê Trung Bình xươnng lập một đội nghia quân kháng Pháp để giành lại chủ quyền cho đất nước. Lời đề xướng của ông dược các bậc danh sĩ ở tỉnh Quảng Nam - Quảng Ngãi -

[^39]Bình Dịnh hưởng ứng nhiệt liệt. ở Quảng Nam có ông Hường Hiệu, Bùi Biền, ở Quảng Ngãi có Nguyễn Tự Tân, Nguyễn Viện, ở Bình Bịnh có Mai Xuân Thưởng, Nguyển Duy Cung (thầy học của Lê Trung Đình).

Ngày 1 tháng 6 năm Ất dậu (1885), vào lúc nửa dêm, Lê Trung Bình truyền họp nghīa quân Quảng Ngãi, làm lễ tế cờ lại bài cát trước đền Văn Thánh xã Phú Nhơn. Lễ xong nghìa quân chia làm ba dạo vượt sông Trà Khúc tiến dánh tỉnh thành Quảng Ngãi. Trước khí thế dũng mãnh của nghīa quân, thành Quảng Ngāi bị hạ ngay trong đêm.

Nghia quân dưới sự chỉ huy của Lê Trung Đình hạ lệnh chiêu an trăm họ, tịch thu ấn triện, binh khí, lương tiền và thả tù chính trị, cắt đặt các chức vụ mới như tham tán, dề đốc, lãnh binh, hỏi tội hai tên tay sai Nguyễn Văn Dụ và Lê Duy Thụy, bố trí việc phòng giữ, chuẩn bị mời Tuy Lý vương dang bị đày ở Quảng Ngãi làm Phụ quốc vương để làm sáng tỏ vấn đề cứu nước. Bọn chống đối bị bắt chém để làm gương như mấy tên suất dội và hai tên giáo dân.

Nghe tin nghìa quân hạ thành Quảng Ngãi, ngày mồng 5 tháng 6 năm ấy, thực dân Pháp xua quân vào hãm thành, nghĩa quân chống trä rất dũng mãnh. Nghīa quân Quảng Nam bôn tập vào cứu viện Quáng Ngãi bị quân Pháp chạạn đánh tại Chãu Ổ, Cầu Cháy. Nghìa quân Quảng Nam lại thắng. Thực dân Pháp thấy nguy cơ liền sai phái một lực lượng dông gấp bội vào tăng viện, nên cuối cùng lực lự̛̣ng của nghīa quân thất bại. Ngày 26.7.1885, thành

[^40]Quảng Ngãi mất, Nguyển Tự Tân, Nguyền Viện cùng 6 chỉ huy khác tử trận. Lê Trung Bình bị bắt. Ở trong tù ông đã làm bài tho:

> Kim nhật lung trung điểu
> Minh triêu trở thượng ngu
> Thử thên hà tüc tich
> Xà tắc ái ki khu
> Bản dịch:
> Nay là chint trong lồng
> Mai đà cá trên thớt
> Thân nà̀ tiếc gì đâu
> Gian nan tinh đốt nước.

(Bản dịch của Nguyễn $Q$. Thắng)
Thực dân Pháp cho người dụ dồ, nhưng Lê Trung Đinh nhất quyết không chịu hàng nên ông đâ bị hành quyết lúc mới 22 tuổi. Lê Trung Bình là một lãnh tụ Cần vương trẻ tuổi nhất thời bấy giờ.

## ẢNH HƯỞNG CỦA GIA ĐİNH VÀ QUÊ HƯƠNG

Để góp phần tìm hiểu về tinh thần yêu nước của nhà ái quốc tré tuổi Lê Trung Bình, xin nêu vài nét về cụ thân sinh của ông là Án sát Lê Trung Lượng dưới thời Tự Dức và tinh thần yêu nước của tuổi trẻ quê hương Quảng Ngãi cuối thế kỷ XIX.

Lê Trung Lượng thi đậu cử nhân trường Bình Định nảm Nhâm tý (1852) cùng khoa với người đồng hương

[^41]Phan Văn Biển (An Thổ - Mộ Đức). Ông được bổ nhiệm làm Án sát sứ tại Bình Thuận.

Vỉ tính tình ngay thả̉ng, không ăn cánh với thự Tuần vũ Trần Biển và Bố chánh sứ Nguyền Vǎn Phương nên tháng 10 năm Tự Đức thứ 27 (1874), Trung Lượng bị hai ông Biển, Phương mật tâu vu cho ông phạm vào mấy tội: trong lüc hội giảng huấn điều (Lê Trung Lượng) lắc đầu không phuc và trờ nói chuyện à trong cung, máng nhục dại thân.

Bọc tờ mật tấu, vua Tự Đức thăy có nhiều diều thêu dệt thêm cho Lê Trung Lượng. Nhưng vì kỷ cương phép nước vua Tự Dức phải sắc cho giải chức Trung Lượng và giao cho Bộ lại xét nghí.

Bị giải chức một cách oan ức, Trung Lượng không những không nhận tội mà ngược lại ông còn tố cáo các ông Điển, Phương đà hành xử trái lệ như: tự ý làm đàn ở Nhà Hội nghi, cho người lên đồng múa hát và giua lính hạ ban đến 5, 6 ngày. Trung Lượng cho rằng hai ông Điển, Phương vì hiềm khích chê gièm ông chứ ông không có tội gì cá. Ông đề nghị nhà vua sai phái người dến hỏi nhân chứng, xét rõ sự thật trước khi luận tội.

Vua Tự Đức sai Biện lý bộ Lại Đoàn Văn Hội hội đồng vơi Giám sát Ngự sử Phạm Đăng Giảng đến tra xét. Ấn dâng lên dề nghị Lượng tội giảo giam hậu, Biển, Phương phải phạt 100 trượng, dồ 3 năm. Vua xem án bảo rằng:

- Án áy hhông phái đụo làm tôi và phương pháp làm quan, cẩu thả̉ hết kho xong việc, chưa hợp.

Nhà vua lại giao cho Nội các và viện Co mật xét lại tâu lên. Lê Trung Lượng thấy việc không dược xem xét
một cách công minh, ông lăng nhục những người thi hành công vụ. Cuối cùng ông phải tội trảm giam hậu, hai ông Điển, Phương vì giảo quyệt; nham hiểm, hām hại nguời phải 100 trựng, lıu 3.000 dạ̀m, nhüng người có liên quan hoạ̀ cách chức hoạc giáng chức. Còn các phái viên đi điều tra vụ này vi định án lao thảo so suất đều bị cách chức và lưu lại làm việc ${ }^{(1)}$. Nhưng sau dó không hiểu vì lý do gì Trung Lượng không bị tội mà lại được chuyển dổi làm Bang biện ở sơn phòng Thanh Hóa.

Mùa hè năm 1880, Trung Lượng dang làm Bang biện thì cùng 85 người khác ớ sơn phòng Thanh Hóa (trong dó có Sơn phòng sứ Tôn Thất Trắc) chết vi khí núi độc. Dược tin này vua Tự Đức hết sức khó hiểu, lấy làm tiếc nhưng không còn biện pháp gì làm để rõ được sự thật ${ }^{(2)}$.

Tính cách cương trực và cuộc đời ngang dọc của Lê Trung Lượng dã ảnh hưởng lớn dến con ông là Lê Trung Bình và các lứa tuổi thanh niên con cháu ông.

Trước khi quân Pháp chiếm cửa Thuận An của kinh đô Huế, ông Tôn Thất Thuyết dã chọn 1.000 thanh niên Quảng Ngãi đưa vè̀ kinh lập đội Phấn nghĩa do đích thân ông chỉ huy và số còn lại giao cho hai tướng giữ hai đồn Hòa Duân và Hiệp Châu (cửa Thuận An) sai phái. Trong trận Pháp dánh chiếm cửa Thuận An năm 1883, quân lính gốc Quảng Ngãi đã chiến dấu rất dũng mãnh. Tiếc thay, những người này giỏi cung tên, giôi bắn súng nhưng ít người biết bơi nên đã thất thế. Khi bị lính Pháp tấn công vào đồn họ đành phải tử thủ cho dến người cuối cùng.

[^42]Ngày nay ở Thuận An (Huế) vần còn đền Âm hồn thờ phụng những người chiến sì đả hy sinh trong trận Thuận An năm 1883 mà đa phần là người Quảng Ngãi cùng thế hệ với Lê Trung Đình.

Lê Trung Binh là hình ảnh tiêu biểu cho truyền thống yêu nước của người Quảng Ngāi. Nói cách khác, chính truyền thống yêu nước của Quảng Ngãi đã sản sinh ra Lê Trung Bình, sản sinh ra những người đã dược Tôn Thất Thuyết chọn vào đội Phấn nghìa, vào việc giữ Thuận An nảm 1883. Và chắc chắn không có gi sai khi nói rằng truyền thống dó sán sanh ra Đội du kích Ba Tơ lừng danh thời tiền Cách mạng tháng 8.1945.

# VỀ TÍNH Tî́n PHONG CỦA CUộC KHỞI nghĩa lê trung diñ 

PTS. EINH VAN LIÊN<br>(Trung tám Sù học - Viện KHXH tại TP.HCM)

Cuộc khởi nghia Lê Trung Đình dã để lại một ấn tượng sâu đậm và một ý nghīa lịch sử quan trọng trong lòng nhân dân Quảng Ngãi và nhân dân cả nước. Tìm hiểu về tính tiên phong của cuộc khởi nghìa Lê Trung Bình là để thấy rò giá trị lịch sử đích thực của cuộc khới nghĩa, cưa bản thân Cử nhân Lê Trung Đình đối với đất nước, đối với nhân dân, đồng thời qua đó thấy được cái oanh liệt, kiên trung cúa vùng đất và con người Quảng Ngãi - một quê hương nghèo của dảj dất miền Trung nước ta.

Trước hết, cuộc khởi nghīa cúa Lê Trung Dinh là cuộc khởi nghia nổ ra sớm nhất trong các phong trào Văn thân, Cần vương trên dải đất miền Trung khi kinh thành Huế thất thủ và vua Hàm Nghi xuất bôn. Kinh thành Huế thất thủ vào ngày 05.7.1885. Lúc bấy giờ lực lượng Pháp do tướng De Courcy chỉ huy dồn trú ở Huế rất hùng hậu: ở Mang Cá có hai dại dội bộ binh Phi châu, bọn thám kích, một trung đội thủy quân lục chiến và pháo dội; ở tòa khàm sứ có hai dại đội thủy quân lục chiến; các pháo hạm Javeline và Brionval cùng với một tiểu thủy dinh bo neo ở phía bắc Mang Cá. Tổng số quân Pháp lúc này ở Huế là 31 sĩ quan, 1387 binh sĩ và 17 dại bác. Trong khi đó lực lượng hương binh của Lê Trung Eình chỉ mới tập hợp gồm 3.000
nông dân vừa mới rời bỏ ruộng vườn. Họ là những hương binh không có khí giới, lương hướng. Vậy mà chỉ 6 ngày sau, Lê Trung Bình đà phất cờ khới nghỉa và trong một dêm dã tiến chiếm thành Quảng Ngãi, cách kinh thành Huế không xa.

Chúng ta biết là lúc bấy giờ, hưởng ứng lời kêu gọi của Tôn Thắt Thuyết và hịch Cần vương của vua Hàm Nghi, nhiều cuộc khởi nghīa dã nổ rả trong khắp cả nước. Ớ Bình Định tháng 9.1885, Mai Xuân Thưởng cùng Đào Doãn Địch phát dộng cuộc khởi nghĩa; ở Quảng Nam. Nguyễn Duy Hiệu cùng Trần Văn Dư, Phan Bá Phiến, Nguyễn Hào... hưởng ứng hịch Cần vương tập hợp nghia quân chống Pháp v.v... Trong các cuộc khởi nghìa, cuộc khởi nghīa của Lê Trung Bình nổ ra sớm nhất. Nó là tiếng chuông đầu tiên đánh thức lòng yêu nước của nhân dân cả nước, là ý chí dũng cảm trước một lực lượng ngoại xâm hùng hậu, dược trang bị khí tài, ky thuật tối tân.

Có thể nói, cuộc khởi nghīa của Lê Trung Binh là cuộc khởi nghiaa kết họp giưa sĩ phu trí thức và nguời nông dân. Lê Trung Bình là một cử nhân, Nguyễn Tự Tân, Vū Hội... là những tú tài, Nguyễn Văn Hoành là thương biện, nhưng họ từ bỏ quan phẩm triều dình, sách vở, thi cử để làm chánh quản hương binh, phó quản hữu vệ cùng với những người nông dân lập nên các nghīa hội để chống quân xâm lược và tay sai. Lịch sử của chúng ta cho thấy, bao giờ dất nước lâm nguy thì mọi người dân doàn kết một lòng. Trong các phong trào Văn thân, Cần vương, sự doàn kết giữa sĩ phu và người nông dân là một truyền thống tốt dẹp của dân tộc ta, nổi rõ ở cuộc khởi nghīa Lê Trung Đình.

Một diểm tiên phong nưa là lần đầu tiên một đội nghīc quân chiếm līnh tỉnh thành Quảng Ngãi. Điều này không dơn giản vì nếu không hợp lòng dân và nếu không có Hiệp quản Trần Tu, Thành thủ úy Nguyễn Côn vì nghīa mở cửa nội ứng thì diều này khó thành hiện thực. Việc chiếm giữ tỉnh thành Quáng Ngãi là một đặc điểm nổi bật của cuộc khởi nghĩa Lê Trung Bình. Bên cạnh đó, nghĩa quân còn mò̀i hoàng thân Tuy Lý vương Miên Trinh lên làm Phu Quốc vương, trong lúc uua Hàm Nghi xuất bôn, là một việc làm chinh nghĩa mang tính cân nhắc của Lê Trung Dinh. Diều này có nghīa là nghīa quân chỉ có một lòng vì vua cứu quốc chống xâm lược chứ không có ý gì khác.

Dạ̃c biệt hơn nūa là nghĩa quân Lê Trung Đinh đō phế bỏ bộ máy chinh quyền ở địa phương và lập nên nột chính quyè̀n "dộc lập, tụ do" do nghĩa quân đảm trách. Đó là những chức vụ thống đốc, tham tán, đề đốc, lãnh binh... dể quản lý và lānh dạo tỉnh Quảng Ngãi. Bây thực sự là một việc làm táo bạo trong giai đoạn lịch sử lúc bấy giờ. Việc thành lập chính quyền nhân dân tự phong và xóa bỏ chính quyền tay sai theo Pháp chỉ sáu ngày sau khi Pháp chiếm kinh thành Huế là một việc làm rất mới của nghīa quân Lê Trung Bình.

Song, đây cũng là cuộc khởi nghía có thòi gian hoạt dộng ngắn nhất, chỉ trong vòng 5 ngày từ ngày 01.6 năm Ất dậu (13.7.1885) đến ngày 05.6 năm Ất dậu. Giạ̣c Pháp sai tên bán nước Nguyễn Thân dem 900 quân sơn phòng thiện chiến đến công hãm thành Quảng Ngãi. Tuy nghĩa quân chống trả quyết liệt, nhưng tổ chức còn đơn sơ, vũ khí trang bị không có gì nên lực lượng nghĩa quân yếu thế
dần và tan rã. Thời gian khởi nghìa của nghìa quân Lê Trung Đình tuy rất ngắn, chỉ vẻn vẹn có 5 ngày, nhưng ý chí và những sự việc nghìa quân Lê Trung Đinh dã làm đã lưu lại dài lâu trong lịch sử, và không bao giờ quên trong tâm trí và trái tím của nhân dân Quảng Ngāi và nhân dân cả nước ta.

Cuối cùng là về con nguời và tînh cách của người lãnh đạo nghĩa binh Lê Trung Dinh. Ông là con của một gia đình trí thức khoa bảng, bản thân ông là một con người thông minh xuất chúng, có tài văn chương thơ phú và dỗ cử nhân. Nhưng với tính cương trực, ông không ra làm quan. Khi kinh thành Huế thất thủ và vua Hàm Nghi di lánh nạn, ông cùng bạn bè, chiến hữu lập nên nghĩa hội và làm chánh quản hương binh. Sau năm ngày thành Quảng Ngãi thất thủ, nghỉa quân tan rā, giạ̣c dụ hàng nhựng ông bất khuất và bị chúng giết ngày 18.7.1885. Lúc bấy giờ Lê Trung Đình mới 22 tuổi*. C6 thể nói ông là một nhà lãnh đạo khởi nghĩa trẻ nhất lúc bấy giờ, có tấm lòng tâm huyết nhất và dám đem cả thân minh hy sinh cho nghỉa cả, mặc dù còn rất trẻ và mặc cho những lờı dụ dỗ về bả vinh hoa phú quý của bọn tay sai.

Cuộc dời Lê Trung Đình thật là ngán ngủi, nhưng người con ưu tú của nhân dân Quảng Ngãi này luôn sống mãi với sử sách, luôn tỏa sáng trong cuộc đấu tranh yêu nước của nhân dân ta vì một Tổ quốc độc lập tự do.

Tóm lại, cuộc dời của Cử nhân Lè Trung Đình tuy ngăn, cuộc khởi nghīa của ông chỉ diển ra trong sáu ngày,

[^43]nhưng những việc làm, tính tiên phong của cuộc khởi nghìa Lê Trung Bình đã để lại những dấu ấn không phai mờ trong lịch sử. Đó là cuộc khởi nghīa Cần vương sớm nhất kể từ lúc vua Hàm Nghi xuất bôn, do một người trẻ tuổi nhất lãnh đạo, lập nên một chính quyền nhân dân ở dịa phương sớm nhất, với lực lượng là những nông dân và sĩ phu yêu nước nổi dậy. Và đây cũng là cuộc khởi nghìa ngắn nhất nhưng để lại dấu ấn sâu sắc nhất và nhiều ý nghia nhất trong lòng nhân dân Quảng Ngãi, miền Trung và cả nước.

# LÊ TRUNG ĐÌNH - LÃNH TỤ TIÊN PHONG CỦA PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG CHỐNG PHÁP Ở KHU VỰC TRUNG - NAM TRUNG BỌ. 

NGUYỄN TH! HUYÊN MAI
(Bào tàng tilnh Bỉnh Binh)

Ngày 1.9.1858, liêrı quân Pháp - Tây Ban Nha nổ súng tấn công Đà Nẵg, mở dầu quá trình xâm lược nước ta. Đứng trước kẻ thù mới - tư bản phương Tây - nhà Nguyễn mà đứng đầu là vua Tự Đức đối phó một cách lúng túng. Quan dại thần Nguyển Tri Phương cùng quân triều dinh chống cự với Pháp từ Gia Định . Chí Hòa thất bại phải điều ra mặt trận Hà Nội. Thành Hà Nội hai lần thất thủ, Hoàng Diệu, Nguyê̄n Tri Phương hy sinh. Triều dình nhà Nguyễn ký hòa ước với nhiều diều khoản nguy hại cho dất nước, ảnh hưởng đến tinh thần kháng chiến của nhân dân.

Ở khu vực từ Quảng Nam dến Bình Thuận, tuy thực dân Pháp chưa đưa quân đến, chiến sự chưa nổ ra, nhưng nhân dân lúc nào cũng sẵn sàng ủng hộ lực lượng quân đội kháng chiến của triều dình chống Pháp. Khi quân Pháp tiến dánh thành Gia Eịnh, lính ở Quảng Ngãi, Bình Bịnh mỗi tỉnh một vệ đưa vào Nam chiến đấu. Sau khi Gia Định thất thủ, Nguyển Tri Phương lập chiến tuyến Chí Hòa, ở các tỉnh duyên hải miền Trung mỗi tỉnh tăng thêm 500 người ${ }^{(1)}$. Ở các địa phương chia các vệ đóng giữ các cửa

[^44]biển, sẵn sàng chiến đấu chống quân Pháp, ở hương thôn thì lập các hội dân binh, luyện tập sẳn sàng chiến đấu v.v...

Tinh thần kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta vẫn nà̀m trong khuôn khổ phong kiến, không thể vượt ra khỏi yêu cầu của nhà nước phong kiến dặt ra. Và chỉ khi nào người lãnh dạo cuộc kháng chiến kêu gọi nhân dân cầm vũ khí thì tinh thần chiến dấu vùng lên mạnh mē. Đạ̣c biệt là từ khi Tôn Thất Thuyết dược điều về Huế, được vua Tự Bức bổ nhiệm làm Thượng thư bộ Binh, việc chuẩn bị lực lượng cho cuộc kháng chiến trở nên tích cực. Tôn Thất Thuyết bắt dầu cho xây dựng căn cứ kháng chiến, tích trữ lương thực, luyện tập lực lượng, cả quân đội chính quy của triều đình đến dân binh, dân dõng.

Tôn Thất Thuyết chọn vùng núi Thanh Hóa và Nghệ Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị làm cơ sở ở bắc Huế và Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định làm căn cứ nam Huế. Nhân dân vùng căn cứ tiếp tục luyện tập, tích trữ lương thảo chuẩn bị kháng chiến.

Dặc biệt, sau khi vua Tự Dức từ trần (7.1883) Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tường trở thành những phụ chính đại thần, việc chuẩn bị chống Pháp càng trở nên tích cực hơn.

Tôn Thất Thuyết trước sau vẫn là người theo phái chủ chiến. Một khi được nắm binh quyền trong tay, ông loại trừ những người thuộc phái chủ hòa, tảng cường quân lính, súng dạn tại kinh đô, xây dựng vùng căn cứ kháng chiến ngày một kiên cố và tích trữ lương thực ngày càng nhiều, tích cực tổ chức lực lự̛̣ng kháng chiến ở hương thôn của các tỉnh còn nằm trong sự chi phối của triều dình, lập ra
các nghìa hội, dân binh và phong chức tước cho các quan lânh dạo lụ̣c lượng này.

Nghìa hội Quảng Ngãi được ra đời trên cơ sở ấy, chia ra làm văn hội và võ hội. Trong nghĩa hội tập hợp hầu hết các quan lại, các nhà khoa bảng, các cử nhân, võ sinh, võ sư có tiếng... được tố chức làm hai đội quân đoàn kiệt và hương binh lại gồm những trai tráng khỏe mạnh, dũng cảm, mưu lược, v.v... Nguời đứng đầu hương binh lúc dó là Cử nhân Lê Trung Đình.

Trong lúc dó thì tại kinh dô có biến. Đêm mồng 4 rạng mồng 5.7.1885, Tôn Thất Thuyết và lực lượng kháng chiến triều đình tấn công vào tòa Khâm sứ, đồn Mang Cá, khu nhượng địa quân Pháp dang đóng quân. Cuộc tấn công tại kinh đô Huế không kết quả. Quân Pháp phản công và đàn áp dẩm máu.

Tôn Thất Thuyết phải đưo vua Hàm Nghi cùng đoàn tùy tùng của hoàng gia rời bỏ kinh đô lên vùng căn cứ tổ chức cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Tối ngày 5.7.1885, vua Hàm Nghi cùng doàn tùy tùng nghỉ tại nhà một bá hộ ở làng Văn Xá. Tại nơi dây, hịch Cấn vương được gởi đi cả nước ${ }^{(1)}$. Nếu như đây là hịch Cần vưong đấu tiên được vua Hàm Nghi ban bố khắp nước kêu gọi dân chúng cầm vũ khí giúp vua chống lại thực dân Pháp, cứu nước, thì lực lượng kháng chiến Quảng Ngãi đứng đầu là Lê Trung Đình là lực lự̛̣ng ứng nghĩa Cần vương dẩu tiên của các tỉnh phía nam kinh thành Huế (Quảng Nam, Quảng Ngāi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình

[^45]Thuạ́n). Theo tàj ljéu Annam - Tonkin (1885-1896) của Giáo su Charles Founiau thi: "Ở Quảng Ngãi phong trào Cần vương phát dộng dầu tiên, tám ngày sau khi kinh thành Huế bị thất thủ, 13 tháng 7 . Hưởng ứng lời kêu gọi của nhà vua dưa ra ngày 7 , các nho sī trong tỉnh dã tập hợp và dánh chiếm thành với sự ủng hộ của nhân dân và giam giừ các quan lại không theo phong trào".

Sau khi nhận dược hịch Cần vương, Lê Trung Bình, Nguyền Tự Tân, Và Hội... lãnh dạo "một hội yêu nước thành lập trướs đó mọ̣t thời gian đã dưa ra nhừng diều kiện hành động tức tốc", với hơn 3000 người, tổ chức lể tế cờ, dục lời keu goi cúa nhà vua tại một bãi cát trên dòng sông Trà (trước đọñ Văn Thánh - Quảng Ngâ:), có các ông Thủ úy thànla Nguyé- Còn và Hiệp trấn Trần Tu làm nội ưng.

Ngày 6.7.238c, L.ê Dung Đinn, Nguyễn Tư حân, Vu Hội dã lãnh đạo ngtia quần Quảng Ngãi đánh chiếm tỉnh thành, tổ chức cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và quân tay sai. Sau khi chiếm dược tỉnh thành Quảng $\mathrm{Ngãi}$, Lê Trung Đình cho người vào báo với Án sát Nguyển Duy Cung ở tỉnh thành Bình Định nhằm phối hợp chiến đấu.

Sau khi quân Cần vương Quảng Ngāi chiếm giữ thành, quan sơn phòng Nghīa - Bịnh là Nguyển Thân nhận súng dạn của Pháp từ Quy Nhơn, kéo quân sơn phòng về bao vây tỉnh thành Quảng Ngãi. Bược tin Nguyễn Thân phản bội, Nguyễn Duy Cung cử lực lượng về Quảng Ngãi tiếp ứng. Nhưng chưa đến nơi, "ngày 26.7.1885 thành dã bị Nguyễn Thân tái chiếm" ${ }^{(1)}$ và "Mười một nho sĩ lãnh dạo

[^46]phong trào không chạy thoát dược, phải bị hành hình, lực lượng yêu nước bị đuổi khỏi thành "'ll'. Trong số những người bị hành hình có Lê Trung Đình - lành tụ xuất sác của phong trào Cần vương ở tỉnh Quảng Ngãi.

Lê Trung Đình hy sinh vì nước, thì phong trào kháng chiến của nhân dân Bình Bịnh do Tú tài Bào Doãn Bịch cùng Án sát Nguyển Duy Cung chiếm thành, chống Pháp vào ngày 21.7.1885. Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận cūng hưởng ứng tiếp theo.

Như vậy, từ khi Pháp nổ súng xâm lược nước ta (1.9.1858) đến trước vụ biến ở kinh đô Huế (5.7.1885), các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận chưa xáy ra chiến sự, nhưng nhân dân ta lúc nào cũng sẵn sàng cầm vû khí chống thực dân Pháp, đạc biệt là từ khi lực lượng kháng chiến dứng dầu là Tôn Thất Thuyết tổ chức ả̛ các tỉnh, dưới sụ̣ lãnh dạo của các nho sỉ ở dịa phương, nhân dân đã tích cực và khẩn trương hơn bao giờ hết.

Sau khi kinh đô xảy ra vụ biến, nhà vua truyền hịch Cẩn vương, hàng chục ngàn người trong tỉnh đã cầm vũ khí chống xâm lược, giúp vua cứu nước. Lực lượng kháng chiến Quảng Ngãi đã mở đầu cho phong trào Cần vương chống Pháp ở các tỉnh trung và nam Trung bộ.

Lê Trung Bình là lānh tụ tiêu biểu, lãnh tụ tiên phong của phong trào Cần vương ở Quảng Ng āi, đồng thời ông cūng chính là một lãnh tụ tiên phong, mở dầu cho phong trào chống Pháp của nhân dân các tỉnh trung và nam Trung bộ ở nửa sau thế kỷ XIX.

[^47]
# MỘT CHẬNG ĐườNG LỊCH SỬ HAI NHÂN VậT - HAI THÁI ĐỘ: LÊ TRUNG ĐİNH - NGUYỄN THÂN 

QUȦCH THU NGUYỆT<br>(NXB Trè - TP. HCM)

Trong giai doạn lịch sử từ cuối thế kỷ XIX dến đầu thế kỷ XX, ở Quảng Ngải xuất hiện hai con người, hai nhân vật nối tiếng mà cho đến nay sử sách còn nhắc đến với hai thái độ trái ngược nhau. Một là nhà yêu nước, nhà trí thức, người thanh niên dũng cảm: Cử nhân Lê Trung Bình. Hai là tên bán nước, giết hại nhân dân và những người yêu nước, mưu đồ lợi riêng: Nguyễn Thân. Mỗi người đi vào lịch sử bằng một con đường riêng, dể lại trong lòng nhân dân Quảng Ngãi những tình cảm và sự trăn trở riêng. Người thì ghi một vết son trên trang sử lẫy lừng của đất Quảng Ngãi, người thì để tiếng "nhơ" muôn đời. Tìm hiểu cuộc đời và hoạt dộng của hai con người này là tìm hiểu hai mặt trắng den của một giai doạn lịch sử oanh liệt của đất Quảng Ngãi.

Cuộc đời của Lê Trung Bình thật ngắn ngủi, ông chỉ sống vỏn vẹn có 22 năm nhưng dã để lại dấu ấn không phai mờ trong suốt chiều dài lịch sử. Ông sinh nǎm 1863 ở quê làng Phú Nhuận ${ }^{*}$ phủ Bình Sơn (xã Phú Nhơn, huyện Sơn Tịnh) Quảng Ngãi, trong một gia dình khoa bảng danh

[^48]giá. Ông là con thứ sáu của Lê Trung Lượng, một danh thà̀n dưới triều vua Tự Dức. Từ thử̉ bé ông đã tỏ ra thông minh, có tài ứng khẩu văn chương và thụ giáo với quan Án sát Nguyễn Duy Cung. Nǎm Nhâm ngọ 1882 ông dổ Cử nhân nhưng không ra làm quan".

Ngày 5.7.1885, kinh thành Huế thất thủ, vua Hàm Nghi và triều đình di lánh nạn, Lê Trung Bình đề xướng thành lập một đội nghīa quân kháng Pháp. Lời đề xướng cưa ông dược các nhân sĩ trong vùng nhiệt liệt hưởng ưng. Ông cùng các chiến hữu chuẩn bị lực lượng kháng Pháp. Si phu Quảng Ngãi lập nghìa hội, bao gồm các tổ chức doàn kiệt, hương binh, ông dược cử làm chánh quản hương binh. Vào ngày 1.6 năm Ất dậu tức ngày 13.7.1885, lúc 12 giờ khuya, ông cùng Tú tài Nguyễn Tự Tân, Vũ Hội và Thương biện Nguyễn Văn Hoàng làm lễ tế cờ khởi binh kháng chiến. Nghīa binh dược phân làm ba dạo vượt sông Trà Khúc, tiến đánh thành Quảng Ngài. Nghīa quân chiếm dược thành ngay trong đêm, bắt quyền Bố chánh Lê Duy Thụy, quyền Án sát Nguyễn Văn Dụ giam giữ, tịch thu ấn triện, binh khí, tiền lương và thả tù phạm. Nghĩa quân Lê Trung Bình cương quyết dối với những tên phản dộng chống lại nghìa quân, dồng thời ra lệnh chiêu an bá tánh, bố trí việc phòng giữ kinh thành. Đạ̣c biệt nghīa quân Lê Trung Bình còn cắt dặt các chức vụ mới do người của nghiaa quân nắm giữ như: thống dốc, tham tán, đề đốc, lãnh binh; đồng thời mời hoàng thân Tuy Lý vương Miên Trinh dang bị giáng tước công và an trí ở trong tỉnh thành này lên làm Phụ chính Quốc vương, để làm rõ chính dạo

[^49]và lo việc mưu cầu cứu quốc. Phong trào khởi nghỉa của nghĩa quân Lê Trung Eình lan tỏa khắp nơi trong tỉnh Quảng $N g a ̄ i$ một cách mạnh mẽ thì đến ngày 5.6 năm Ất dậu, nghia là 5 ngày sau, thực dân Pháp sai quyền Tiểu phủ sứ sơn phòng Nghìa - Bịnh là Nguyễn Thân dem 900 quân sơn phòng dến vấy hãm thành Quảng Ngãi. Tuy nghīa quân chống trả rất quyết liệt, nhưng quân sơn phòng được quân Pháp chi viện nhiều, lực lượng nghìa quân yếu thế dần nên bị chúng tiêu diệt.

Thành Quảng Ngãi bị phá, những chỉ huy nghỉa quân như: Nguyền Tự Tân, Nguyền Viện, Vũ Hội, Nguyền Văn Hoàng, Trần Tu và Nguyễn Côn bị giết, nghĩa quân tan rã. Nguyễn Thân đ̛àn áp bắt được Lê Trung Đình, dụ hàng nhưng không được nên đem chém ông vào ngày 18.7.1885. Lê Trung Đình chỉ sống có 22 tuổi và làm chủ thành Quảng $\mathrm{Ngãa}$ vỏn vẹn có 5 ngày, nhựng tinh thần yêu nước của ông, ý chí bất khuất trung liệt của ông đả sáng ngời trong lòng nhân dân Quảng Ngãi, đã tỏa sáng khắp các vùng núi non, sông biển của dải đất miền Trung.

Câu tho để lại của ông, tuy ngắn ngủi, nhưng hàm chứa cái nhân cách lớn, cái tiết liệt trung trinh của một nhà trí thức, một nhân sĩ, một người con ưu tú của đất Quảng Ngãi:

> Thử thân hà túc tich
> Xã tắc ái kỳ khu
> (Thân nà̀y tiếc gì dâu
> Gian nan tinh đất nước).

Trong khi đó người giết hại ông, tên tay sai dác lực của thực dân Pháp trong việc dánh dẹp các phong trào Cần vương, Văn thân ở đất Quảng Ngãi và trên khắp miền

Trung nước ta là Nguyền Thân, lại là một nồi "nhức nhối" của đát Quảng Ngãi.

Khi kinh thành Huế thất thủ, vua Hàm Nghi xuất bôn và xuống chiếu kêu gọi nhân dân chống Pháp, được sĩ phu và dân chúng khắp nơi hưởng ứng, thì Nguyễn Thân theo lệnh cúa Đồng Khánh và Pháp đem quân sơn phòng đánh dẹp các cuộc khởi nghīa ở Quảng Ngài và Bình Định. Trong nhừng năm 1886, 1887, Nguyền Thán dem quân phối hợp với tên bán nước Trần Bá Lộc từ Nam kỳ kéo ra dánh, tiêu diệt phong trào khởi nghìa của Mai Xuân Thưởng.

Tiếp tục hành trình tội ác, Nguyền Thân dược Đồng Khánh phong làm khâm sai để cùng Pháp đàn áp cuộc khởi nghìa Nguyển Duy Hiệu ở Quảng Nam. Với bản tính cực kỳ dã man, Nguyền Thân đả thẳng tay chém giết dân chúng trong vùng, đốt nhà cướp của, tiếng than oán ngút trời. Bau lòng trước cảnh tàn phá của quê hương, để tránh cho nhân dân khỏi bị giết chóc, Nguyển Duy Hiệu dã phải ra nộp mình. Với những "thành tích to lớn " đó, Nguyễn Thân dược nhà nước Pháp tặng thưởng huân chương Bắc dấu bội tinh đệ ngũ rồi dệ tứ dảng. Toàn quyền Pháp De Vanessan đề nghị Đồng Khánh cử Thân làm Tổng dốc Bình Bịnh.

Nǎm 1895, Nguyển Thân dem 2500 lính khố xanh ra Hà Tĩnh dàn áp cuộc khởi nghīa do Phan Đình Phùng lãnh đạo. Cùng với thủ đoạn khủng bố dã man dân chúng, chém giết những ai đã giúp đỡ hoặc tình nghi giúp dờ nghĩa quân, Nguyễn Thân đã "chiến thắng" rực rỡ và dược thực dân Pháp tặng thưởng Bắc đấu bội tịnh đệ tam đẳng và
dược đưa về triều dình Huế làm phụ chính dại thần cho vua Thành Thái. Nguyển Thân từ một Tiểu phủ sứ sơn phòng ở vùng núi rừng Quảng Ngãi, bằng những "công trạng" tội ác đã leo đến nấc thang cao nhất trong hệ thống quan lại với chức Cần chánh điện Đại học sĩ năm 1901, được sang Pháp 1902 và được phong tước Diên Lộc Quận công trước khi về nghỉ hưu (1903) tại dinh thự của minh ở làng Thu Xà, tỉnh Quảng Ngãi. Cuối đời lương tâm cắn rứt, Nguyễn Thân điên loạn và chết năm 1914, ở tuổi 61. Bây là kết cục phải đến của một cuộc đời bán nước cầu vinh và mang nhiều nợ máu với nhân dân.

Nhắc đến Nguyển Thân dế thấy dược cái trong sáng và vì đại của Lê Trung Đình và nhắc nhở với nhau về một bài học đau lòng của lịch sử, của một đời người.

# VÀ̀ SUY NGHĨ VỀ LÊ TRUNG ĐİNH VỚI PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG CHỐNG PHÁP 

HÔNG NHȦN<br>(Nguyên Giám đốc Sỏ VHTT Quáng Ngāi)

Trong một số sách báo ở miền Nam thời Mỹ-ngụy, chúng ta gạ̣p một số tác giả cho rằng các cuộc "nổi loạn" của nông dân đã phá hoại sản xuất, đã làm tiêu hao nhân tài vật lực của quốc gia, tạo điều kiện cho thực dân Pháp xâm lược nước ta. Theo họ, không có "khởi nghia nông dân" mà chỉ có "những đám loạn quân" tàn ác, phá phách, cướp bóc... làm cho lực lượng quốc gia suy yếu. Theo họ: "Giữa lúc nạn ngoại xâm de dọa thì nội loạn nổi lên gần khấp nước làm cho vua Tự Dức phải ký hòa ước nhận những điều khoản của Pháp dưa ra dể rảnh tay dẹp loạn" ${ }^{\prime \prime 1}$.

Nhưng lịch sử là lịch sử, không thể bóp méo hoạ̣c vo tròn được.

Từ ngày giúp Nguyễn Ánh chống lại phong trào Tây Sơn, thực dân Pháp đã có dà tâm xâm chiếm Việt Nam. Ngày 27.6.1858, hạm dội Pháp đánh phá Đà Năng, mở đầu cuộc xâm lược nưởc ta bầng vũ lực. Lợi dụng sự ươn hèn và bất lực của triều Nguyển, với chiến thuật vừa tấn công quân sự uy hiếp từ bên ngoài, vừa dùng tay sai phá

[^50]rối bên trong, thực dân Pháp đā thực hiện kế hoạch "tằm ăn dâu", "khuân từng gói nhỏ" mà cụ Đặng Thái Mai gọi là "Système de conquette par petits paquets"" ${ }^{11}$.

Trước họa mất nước, nhân dân cả nước dứng lên chống thực dân Pháp xâm lược. Tiêu biểu là chiến công của nhân dân các tỉnh miền Trung tại mặt trận Bà Năng từ tháng 10.1859 dến tháng 3.1860 dưới sự chỉ huy của Nguyển Tri Phương; chiến công của Gia Định, Dịnh Tường, Gò Công, Biên Hòa từ 1861 dến 1864 dưới sự chỉ huy của Bình Tây dại nguyên soái Trương Công Định. Và nối tiếp là hàng loạt cuộc vùng lên của nhân dân cả nước chiến đấu chống Pháp xàm lược.

Nhưng triều đình Huế, vì quyền lợi ích kỷ của mình đã trơi tay cùm chân phong trào kháng Pháp của nhân dân. Sau hai bản hòa ước của triều đình Huế, đến năm 1883, về cơ bản nước ta trở thành thuộc địa của đế quốc Pháp.

Trước thảm trạng "Phan, Lâm mãi quốc - Triều đinh khi dân", các tầng lớp sĩ phu yêu nước do Tôn Thất Thuyết, cầm đầu phe chủ̉ chiến, đã tổ chức, sắp xếp lực lượng dể kháng chiến chống thực dân Pháp. Công việc dang được chuẩn bị thì ngày 23.5 năm Ất dậu (5.7.1885), Pháp dánh chiếm kinh dô Huế. Tôn Thất thuyết dưa vua Hàm Nghi ra khỏi kinh đô, ban chiếu Cần vương ngày 13.7.1885 kêu gọi văn thān, sĩ phu và nhân dân cả nước đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp.

Phong trào Cần vương phát triển mạnh: ở Bắc bộ và Trung bộ do Phan Bình Phùng, Phan Bành, Binh Công

[^51]Tráng, Cầm Bá Thước... chỉ huy; ở Quảng Nam do Nguyền Duy Hiệu; ở Quảng Ngãi do Lê Trung Bình, Nguyễn Tự Tân; ở Bình Bịnh do Mai Xuân Thưởng, Bùi Biền... chỉ huy v.v...

Phong trào Cần vương ở Quảng Ngài có mấy diểm đáng chú ý:

1. Có chuẩn bị tốt và khi có thời cơ là khởi nghīa ngay. Kinh thành Huế thất thủ ngày 5.7.1885, sau đó 2 ngày, Quảng Ngãi mới biết tin. Nhưng nhờ dã chuẩn bị căn cứ, nghia quản, nội ứng từ trước, nên khi biết tin này, Lê Trung Dình, Nguyền Tự Tân đã tổ chức khởi nghìa. Vì vậy ngày 13.7.1885, vua Hàm Nghi hạ chiếu Cần vương tại Quảng Bình thì chính trong ngày dó hai ông dã thành công trong việc xuất binh dánh chiếm tilnh thành Quảng Ngãi.

Những sự kiện trong lịch sử sau này như cuộc khởi nghia Ba Tơ ngày 11.3.1945, cuộc khởi nghia Trà Bồng và miền tây Quảng Ngãi 28.8.1959 cũng là từ chuẩn bị tốt, nổ ra và giành thẳng lợi sớm nhất ở miền Nam.

Những sự kiện lịch sử lặp đi lạ̣p lại gần như có tính quy luật này, nói rõ khả năng nhận biết, nắm bắt thời cơ kịp thời, cũng như truyền thống cách mạng bất khuất, kiên cường của người dân xứ Quảng.

Bây là một phong trào yêu nước chống Pháp, giữ vững nền độc lập của dất nước, hợp lòng dân. Chính bản chất này quy dịnh tính nhân dãn của phong trào, thu hút dông dảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia. Chỉ riêng việc đánh chiếm tỉnh thành ngày 13.7.1885 đã có 3000 nghīa quân bên ngoài cộng với hàng ngàn binh lính và
đồng bào nội ứng bên trong. Thua keo này bày keo khác, người này ngã xuống, người khác tiếp tục chỉ huy. Sau Lê Trung Bình, Nguyễn Tự Tân, Nguyễn Bá Loan, dến Thái Thú, Tràn $\mathrm{Du}^{(1)}$, phong trào Cần vương ở Quảng Ngãi kéo dài đến 11 nảm (1885-1896) ${ }^{(2)}$. Các thủ līnh nghía quân Cần vương như Lê Trung Eình, Nguyền Tự Tân, Nguyền Bá Loan, Nguyễn Duy Cung... dù làm quan, hoặc con nhà quan lại, dù là trí thức được dào luyện từ cửa Khổng sân Trình, hoạc cầm quân ở sơn phòng, dù lúc đầu còn mang danh nghia và dựa vào phái chủ chiến trong triều đình... họ vẩn không dại diện cho thế lực phong kiến mà họ hoàn toàn đứng về phía nhân dân dể chống bọn cướp nước và bán nước.

Ngoài các cuộc khởi nghĩa do các văn thân sì phu yêu nước trực tiếp lành dạo, còn có các cuộc khởi nghìa nông dân do chính những người nông dân lành dạo. Tiêu biểu như phong trào nông dân Yên Thế do Hoàng Hoa Thám đứng dầu, cuộc khởi nghĩa của nhân dân Cố Lûy (Quảng Ngãi) do Thái Thú chỉ huy.

Việc gì hợp lòng dân thì dược dân hưởng ứng, nghe và làm theo. Ai đã vì dân mà hy sinh, chiến đấu thì sẽ trở nên thần tượng muôn thưỏ trong lòng dân. Lê Trung Đình, Nguyễn Tự Tân, Nguyền Duy Cung, Nguyễn Bá Loan, Thái Thú, Trần Du... dù dã hy sinh tròn thế kỷ, nhưng sự nghiệp, tên tuổi các ông vẫn sống mãi trong lòng dân núi

[^52]Ấn sông Trà.
2. Phong trào "Cần vương" Quảng Ngãi cùng nhữ cả nước bị thất bại do những nguyên nhân khách quan lẩn những nguyên nhân chủ quan.

Nguyên nhân khách quan lớn nhất là sự đầu hàng, cam tâm làm tay sai cho Pháp của triều đình Huế. Tự Đức ký hòa ước đẩu hàng Pháp. Sau khi vua Hàm Nghi chạy khỏi kinh thành, Bồng Khánh đã huy dộng toàn bộ cận thần, một lư Việt gian, tiếp tay cho Pháp, đàn áp khốc liệt các phong trào yêu nước của nhân dân.

Chính thực dân Pháp thú nhận rằng, việc dàn áp thành công các cuộc khởi nghìa của Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Cao ở Bắc bộ; của Phan Bình Phùng, Tống Duy Tân, Lê Trung Đình ở Trung bộ là công lao của các dội "thân binh" của triều đình Đồng Khánh do bọn Hoàng Cao Khải, Lê Hoan, Nguyền Thân... chỉ huy ${ }^{(1)}$. Ở Quảng Ngài, chính Nguyển Thân phản thầy, phản bạn, phản dân, giết thầy học Nguyễn Tạo, giết Lê Trung Đình, Nguyển Tự Tân, Nguyễn Bá Loan... đàn áp phong trào Cần vương mà lúc dầu Nguyễn Thân có tham gia.

Trong năm 1942, trong bài diễn ca: "Lịch sử Việt Nam", Hồ Chủ tịch đã viết:

Ngàn năm gám vóc giang san
Bị uua nhà Nguyễn đem hàng cho Tay.
Tội kia càng đắp càng dáy
Sư tinh càng nghī càng cay đáng lòng ${ }^{(2)}$

[^53]Và đồng chí Lê Duẩn cūng đã từng nhận định: "Nhân dân ta mất nước vào tay thực dân Pháp là do bọn phong kiến nhà Nguyễn ươn hèn, đã vì quyền lợi ích kỷ của chúng mà đẩu hàng Pháp. Trước lịch sử, triều đình nhà Nguyễn là kẻ phản bội dân tộc" ${ }^{\prime \prime \prime}$.

Về mặt chú quan, phong trào Cần vương thiếu hả̉n một quyết sách đúng đắn, sáng suốt. Ngay như Tôn Thất Thuyết, từ dầu đā tính đến việc cầu viện nhà Thanh ở Trung Hoa dể chống Pháp. Sau này cūng có người dịnh nhờ Nhật giúp ta đánh duối thực dân Pháp, đã bị Nguyễn Ái Quốc phê phán: "Đuổi hổ cửa trước, rước beo cửa sau". Cộng vào dó, trong chừng mực nhất định, nhiều sì phu yêu nước lúc dầu còn mang tư tưởng "trung quân" chống Pháp để bảo vệ sơn hà xâ tắc, đồng thời để bảo vẹ̀ ý thức hệ phong kiến, bảo vệ ngôi vua, tất nhiên phải là ông vua dộc lập. Ngay Lê Trung Eình, sau khi đánh chiếm dược tỉnh thành Quảng Ngài dả có ý định tôn Tuy Lý vương (một người trong hoàng tộc bị an trí tại Quảng Ngãi) làm minh chừ ${ }^{(2)}$.

Qua văn thơ yêu nước của các sī phu tiêu biểu cho phong trào như Phan Đình Phùng, Nguyễn Xuân Ôn, Nguyễn Quang Bích, Nguyễn Duy Cung, Lê Trung Dình... chúng ta thấy họ vẫn còn mang nặng tư tưởng "trung quân ${ }^{\text {"(3) }}$.

Như vậy, phong trào Cần vương nội dung cốt lōi là yêu

[^54]nước chống Pháp, nhưng lại chưa thoát khỏi ý thức hệ phong kiến mà vẫn thuộc phạm trù phong kiến. Đây là mặt hạn chế của lịch sứ quy định.

Có nhận thức cả hai mặt nội dung và hình thức ấy của phong trào Cần vương mới hiểu dược vì sao chế độ phong kiến Việt Nam đà lụn bại, thối nát từ lâu, triều đỉnh Huế đã dầu hàng thực dân Pháp, song khẩu hiệu Cần vương vẫn còn có tác dụng tập hợp quẩn chúng. Biều đó giái thích vì sao phong trào Cần vương dã dấy lên rất sôi nổi, mạnh mè, rộng khắp nhưng cuối cùng đả bị thất bại.

Tờm lại, phong trào Cần vương ở Quảng Ngài vào cuối thế ky̆ XIX do các sì phu Lê Trung Bình, Nguyển Tự Tân, Nguyền Bá Loan và nhừng người khác lânh dạo cũng như phong trào Cần vương cả nước, thực chất là phong trào yêu nước chống thực dân Pháp xâm lược. Phong trào đã bùng lên trước khị có chiếu Cần vương. Chiếu Cần vương cưa Hàm Nghi chỉ cớ tác dụng thúc đẩy thêm phong trào mà thôi. Vua Hàm Nghi bị bắt năm 1888, không hề làm cho phong trào chấm dứt. Vì vậy, Cần vương chỉ là hình thức, danh nghĩa, còn nội dung thực chất của nó là yêu nước, chống xâm lược. Lực lượng chính của phong trào không chỉ có văn thân, sĩ phu mà còn có đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhất là nông dân, tham gia. Quá trình chuyển biến của phong trào Cấn vương cūng là quá trình mờ nhạt dần ý thức trung quân. Càng về sau, các sĩ phu yêu nước nho học và các nhà trí thức yêu nước tân học đả đi tìm kế sách cứu nước mới khi tình thế thay dổi. Các phong trào Duy tân, khất thế cự sưu, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh, Việt Nam Quang phục đến Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội và các phong trào cách mạng do Dảng Cộng sản lãnh dạo ở Quảng Ngãi sau này đã chứng minh điều dó.

# MẤY NHẬN XÉT VỀ CUỘC KHỞI NGHĨA LE TRUNG ĐİNH 

PTS. PHAM QUANG TRUNG (Viện Sủ̉ hoc)<br>BÚl TH!̣ THU HȦ<br>(Ban Tuyén giáo Tinh ùy An Giang)

Trong lịch sử phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân ta nửa cuối thế kỷ XIX dưới danh nghìa Cần vương, cuộc khởi nghia của nhân dân Quảng Ngài do Lê Trung Đình và một số văan thân sĩ phu lãnh dạo chỉ diễn ra một quāng thời gian không dài, nhưng lại có một vị trí và ý nghìa cực kỳ to lớn. Trong khuôn khổ của cuộc hội thảo ngày hôm nay, chúng tôi xin dược trình bày vàj nét về vai trò của cuộc khởi nghìa tiêu biểu này.

1. Tấm bản đồ "các cuộc đấu tranh chống chủ nghia thự dên Pháp (1858-1918)" nằm trong hệ thống atlas quốc gia cho chúng ta thấy Quảng Ngãi là một trong những nơi có nhiều phong trào yêu nước chống Pháp phong phú, liên tục và rầm rộ nhất. Chúng ta hiểu và giải thích như thế nào về hiện tượng này?

Nằm án ngữ giữa dải miền Trung nước ta, Quảng Ngài là một trong những tỉnh có dịa hình vừa da dạng vừa phức tạp, có đủ cả ba vùng kinh tể: đồng bằng ven biến, trung du và rừng núi. Vị trí chiến lược của Quảng Ngãi thật quan yếu, nó không chỉ án ngữ con đường Bắc - Nam mà còn là cánh cửa mở ra để đi lên bắc Tây nguyên..., và quan trọng
hơn, ngay từ rất sớm, Quảnge Ngài vốn nổi tiếng là nơi có nhiều bậc hiền tài, trung nghìa, tuấn kiệt. Sách Dại Nam Nhất thống chi chép về Quảng Ngãi như sau: "Đât bạc, dân chăm, tính tần tiện, khồng xa hoa, người quân tử thích việc nghĩa, giū khi tiềt... Dịa thế tuy hẹp mà khi mạch tốt, nên đời nào cūng có nhiều nguời làm dến quan to chilc trọng, bước đường hanh thán, trọn duọc danh vong ${ }^{\prime \prime \prime \prime}$.

Gạt sang một bên nhừng yếu tố phong thủy dị doan, quả là các sử gia nhà Nguyễn dả không lầm khi nhấn mạnh đến tính cách của người Quảng Ngài: thích việc nghīa, giử khí tiết, trọn danh vọng. Là người con cúa quê hương, Lê Trung Eình đà sớm mang trong mình và phát huy dược nhừng đức tính như vậy. Trong danh mục những nhà khoa bảng nổi tiếng của Việt Nam, theo cách sá́p xếp của một nhà sử học, xã hội học người Pháp, Lê Trung Bình là người đỗ đạt cao trong số những người thành đạt, và sớm nổi tiếng thuộc thế hệ $1862^{\prime 2}$ '. Vào năm Giáp thin (1884) Lê Trung Bình thi dổ Cứ nhân, ông có thể ra làm quan để dược vinh thân phì gia, nhưng trong thực tế ông đã ở lại quê hương cùng các bạn bè, đồng chi chuẩn bị lực lượng chống giặc Pháp xâm lược. Ông trở thành tá vệ chánh quán hương binh, cùng các ông Tú tài Nguyễn Tự Tân, Tú tài Vũ Hội (Hữu vệ phó quản hương binh) và Nguyển Văn Hoành (Thương biện) phụ trách toàn bộ lực lượng hương binh ở dịa phương.

Từ sau khi thực dân Pháp xâm lược, dánh chiếm Nam

[^55]ky rồi kéo quân gây hấn ở miển Băc và di đến thôn tính, áp đật sự thống trị của chúng lên toàn thể bờ cõi nước ta, trong nội bộ chinh quyyền nhà Nguyền dã nảy sinh nhừng mâu thuẩn gay gắt. Bên cạnh bộ phận - đáng tiếc là bộ phận này lại là số dông - chú trương cầu hòa đi dến đầu hàng quân xâm lược Pháp, có những người chủ trương dựa vào dân quyết dánh giặc, khôi phục lại nền dộc lập dân tộc. Chính là dưới ánh hưởng và sức ép cúa phe chú chiến mả lực lượng hương binh tại các địa phương dược tổ chức. Theo sách Dai Nam Thưc lục chinh biên, từ cuối nhừng nảm bảy mươi của thế kỷ mười chín, để chuấn bị bố phòng, chống giạ̣c, tại địa bàn mỗi tỉnh đều có cho tổ chức ra các dạo quân hương binh '"'. Tuy nhiên, không phải ở dâu những dội binh này cūng có vai trò và ảnh hưởng như nhau. Chinh nhờ uy tín lớn lao và dức độ cúa Lê Trung Bình, lực lượng hương binh tại Bình Sơn do ông dứng dầu với quân số trên 3000 người tình nguyện, dược tổ chức và huấn luyện cẩn thận, sớm trở thành lực lượng chủ dạo của nhân dân Quảng Ngãi và khu vực trong việc chống giạ̣c cứu nước. Có lẽ trong bất kỳ thởi đại lịch sử nào, ở bất kỳ một phong trào nào, vai trò của người lãnh dạo, chỉ huy và tổ chức cũng có một ý nghìa quan trọng, góp phần quyết dịnh nội dung, tính chất hoạt dộng của phong trào đó.
2. Nếu chỉ tính về mặt thời gian có thể khả̉ng dịnh mà không sợ sai lầm rằng cuộc nổi dậy đánh Pháp do Lê Trung Đình lãnh đạo ở Quảng Ngãi là một trong những cuộc khới nghīa - trong phạm trù (dưới danh nghīa) Cấn vương - sớm nhất trong phạm vi cả nước.

[^56]Như chúng ta dều biết, sau sự biến kinh thành Huế. vua Hàm Nghi xuất bôn và hạ chiều Cấn vương, cả một phong trào yêu nước choóng Pháp dưới danh nghia Cấn vương dà bùng lên mạnh mè trong cá nước ta. Cho dến nay, các nhà sử học trong và ngoài nước ta đều nhấn mạnh những trung tâm quan trọng nhất cúa phong trào này là ở các tỉnh Nghệ Tīnh, Thanh Hóa. Hưng Yên... Dường như chúng ta quên rà̀ng chính Quảng Ngài với phong trào nổi dậy quyết liệt của Lê Trung Bình là nơi mở đầu cho phong trào rộng lớn đó. Trong thực tế chỉ sau sụ̣ biến kinh thành Huế ( đêm 5.7.1885) có 8 ngày, và đúng vào lúc chiếu Cần vương ban ra ngày 13.7.1885, trước sự phán bội hèn nhát của bọn Lê Duy Thụy (quyền Bố chánh sứ) và Nguyễn Văn Dụ (quyền Ản sát sứ), cuộc nối dậy của Lê Trung Đình dà bùng lên mạnh mẻ

Cuộc vùng dậy của nhân dân Quảng Ngài đả bị binh dội của Nguyến Thân và Binh Hội đàn áp và thất bại, Lê Trung Đình đã bị chúng dem ra hành quyết (18.7.1885). Cuộc nổi dậy của nhân dân Quảng Ngãi dưới sự lãnh dạo của Lê Trung Đình đã làm nức lòng nhân dân miền Trung, nhân dân cả nước. Một cao trào đánh Pháp, cứu nước dã bùng lên, mở ra một cục diện mới, hoàn toàn bất ngờ, bất lợi đối với bọn xâm lược cướp nước và bọn tay sai...
3. Phải chăng những yếu tố về nhân văn cūng như vị trí địa lý chiến lược quan trọng của Quảng Ngãi như chúng tôi đã gợi ra ở luận điểm đầu đủ giải thích cho hiện tượng tiên phong, mở đầu của phong trào Lê Trung Đình? Nhiều dịp trao đổi với một số nhà nghiên cứu trong giới sử học, chúng tôi được biết có một số người cho rằng phong trào
('àn vương đã có sự chuẩn bị từ trước; có cả một danh mục các nhà khoa bảng, do các chí sì lập ra, sẻ tham gia phong trào; có ý kiến khẳng định chiếu Cần vương của vua Hàm Nghi dược truyền miệng xuống các tỉnh phía nam kinh thành Huế ngay từ trước khi công bố chính thức vào ngày 13.7.1885... Chính trên cơ sở các thông tin này, người ta đưa ra giá thuyết để lý giải việc xuất hiện sớm cũng như sự thất bại sớm của phong trào Lê Trung Đình. Bởi vì theo lôgích của nhừng ý kiến như trên, các lãnh tụ Cần vương phái là các nhà khoa bảng có danh vọng. Lê Trung Đình chỉ là một cử nhân chánh quản hương binh nên phong trào do ông lãnh đạo khó có thể tồn tại lâu dài, v.v... Có lẻ cách đặt vấn đề và lý giải như trên, theo chúng tôi là chưa thể thuyết phục.

Chúng ta đều biết, việc chuẩn bị kháng chiến - với nhừng qui mô và mức dộ khác nhau, tùy theo từng thời kỳ - đã được triều đình Huế cho triển khai từ lâu. Đạ̣c biệt, từ sau khi Pháp cho quân ra Bắc kỳ lần đầu, với việc lập ra hệ thống các sơn phòng ở nhiều địa bàn trong cả nước làm cân cứ và sau đó cho dặt lực lự̛̣ng hương binh tại các tỉnh... thì công cuộc chuẩn bị ấy đã dược triển khai manh mè. Rõ ràng, không phải chỉ riêng Quảng Ngài dược chuẩn bị trước cho cuộc vùng lên này. Nếu cho rằng quả thật chiếu Cần vương được truyền bằng miệng xuống các tỉnh phía nam kinh thành Huế thì có lẽ Quảng Nam chứ không phải Quảng Ngãi là nơi nhận được trước tiên. Còn như cho rà̀ng vì Lê Trung Đình danh chưa trọng nên sớm thất bại thì có lè hoàn toàn thiếu căn cứ khoa học. Chúng ta đều
biết, trong phong trào Cần vương cuối thế kỷ 19 , nhừng phong trào lớn, tiêu biểu và kéo dài thực tế đểu do những vị có danh vọng cao lành dạo. Tuy nhiên, chỉ cần liếc qua bản danh mục các lănh tụ Cần vương trong cuốn Phong trào Văn thân khởi nghiaa ${ }^{\text {( }}$, cūng như trong một só́ công trình nghiên cứu ở trong và ngoài nước gần dây ${ }^{(21)}$, chúng cūng đủ thấy các lânh tụ Cần vương nhiều người còn thua kém Lê Trung Bình về danh vị, nhưng lại cũng it có ai bị giặc đàn áp nhanh chóng như phong trào của Lê Trung Binh ở Quảng Ngài...

Vậy là để di đến nhừng nhận xét xác đáng về phong trào Lê Trung Đình chúng ta cần phải có các tiếp cận nguồn tư liệu và cách dặt vấn để khác. Có lè ngoài nhừng nhân tố về nhân văn và địa lý Quảng Ngãi, những gì liên quan đến tư chất của Lê Trung Đình và các lãnh tụ xung quanh ông cần dược đặc biệt xem xét. Mặt khác, theo chúng tôi nghĩ, quan trọng hơn cả là phải chú ý đến lôgích lịch sử của truyền thống yêu nước kiên cường bất khuất của nhản dân Quảng Ngài. Biểm nổi bật trong cái lôgích lịch sử ấy là phong trào yêu nước, chống giặc ngoại xâm ở Quảng Ngãi, trong những thời kỳ lịch sử khác nhau, với những hoàn cảnh lịch sử khác nhau nhựng dã diển ra liên

[^57]tục, bền bỉ. Không có một truyền thống ấy không thể có một Quảng Ngãi anh hùng với những Lê Trung Eình, Nguyễn Tự Tân, Trần Kỳ Phong, Võ Quán, Vô Tòng, Trần Toại, Nguyễn Nghiêm, Nguyền Chánh, v.v...

Dù chúng ta có nhận xét và dánh giá như thế nào chang nữa thì phong trào do Lê Trung Đình lãnh đạo vẫn là cuộc nổi dậy ứng nghìa sớm nhất, mở màn cho cả phong trào Cần vương rộng lớn và oanh liệt trong cả nước ta. Cái chết hiên ngang, bất khuất của Lè Trung Dinh đã khiến ông trở thành một trong những người anh hùng bất tử, một tấm gương sáng chói về sự hy sinh cho dộc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, về khí phách hiên ngang, bất khuất trước kẻ thù hung bạo.

# CHí Sĩ LÊ TRUNG ĐÌNH VỚI PHONG TRÀO CÀ̀N VƯƠNG 

THÁI NHÂN HÖA
(Họi Khoa học lịch sừ TP.Hठ́ Chi Minh)

Nghiên cứu phong trào Cần vương, khẳng dịnh lòng yêu nước của Tôn Thất Thuyết thảo chiếu Cần vương kêu gọi toàn dân dánh duổi quân xâm lược, lịch sử nước nhà ghi nhận vai trò nhân vật Lê Trung Eình - một trong những tấm gương yêu nước của phong trào Cần vương cuối thé ky XIX.

Lê Trung Đình sinh năm Nhâm tuất 1863 trong một gia đình nhà nho và con thứ 6 của Lê Trung Lượng ở làng Phú Nhân, thuộc huyện Bình Sơn (tức bao gồm cả huyện Sơn Tịnh ngày nay) tỉnh Quáng Ngãi. Với truyền thống vé vang của quê hương: "thích nhân nghĩa, trọn công danh, giữ khí tiết"(1), Lê Trung Đình sớm ý thức nghia vụ làm trai trong cảnh nước nhà dang cơn nguy biến.

Năm Giáp thìn 1884, Lê Trung Đình đỗ Cử nhân, thói thường là ra làm quan dể hưởng "công danh phú quý", nhưng chàng trai Bình Sơn đã cùng bạn bè nơi quê nhà tổ chức lực lượng chống thực dân Pháp xâm lược vừn dạat nền thống trị của chúng trên cả ba kỳ nǎm 1884 (theo Hiệp ước Patenôtre).

Một năm trước đó, nước nhà có những biến động quan

[^58]trọng, để lại trong lòng Lê Jrung Đình nhừng ấn tượng khôn nguôi. Hiệp ước Quý mùi 1883 triều dình nhà Nguyễn thỏa hiệp với Pháp. bất chấp lọ̣i ích dân tộc, liên kết với Khâm sứ De Champeaux dể loại trừ quan văn Nguyển Văn Tường và quan vò Tôn Thất Thuyết, phụ chinh tại triều đình, đàn áp nhừng người có tinh thần yêu nước. Sự phân hóa giữa chú hòa và chủ chiến tại triều ngày càng sâu sắc. Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết và quan viên trong triều, ngoài nội có tinh thần yêu nước đểu căm phẩn. Phe chú hòa và phe chú chiến hình thành rồ rệt, đối lập nhau và sát phạt nhau không thương tiếc. Phe chu chiến dương quyền là Nguyền Văn Tường và Tôn Thất Thuyết dang nắm lực lượng yêu nước, quyết tâm chống Pháp dà truất phế ngôi vua Dục Đức, Hiệp Hòa, đưa Kiến Phúc lên thay được 8 tháng thì mất (13.7.1884). Hai ông dà dưa em Nguyè̀n Kiến Phúc là Nguyền Phúc U'ng Lịch, tức Hàm Nghi lên chấp chinh. Thực trạng triều đình dang nghiêng ngửa, đúng như nhận xét của Ông Îch Khièm (1831-1884), một quan vó đương thời:

Nhät giang luăng quốc nan phàn thuyết
Tül nguyạ̀t tam vương triệu bất tường
Tạm dịch:
Một con sông hai nưóc biết nói sao
Bön tháng ba ula diềm chẳng lànhi"
(Một con sông: sông Hương; hai ntớc: ý nói một bên thuộc lriều đình, một bèn thuộc Pháp).

Trên cương vị phụ chính triều dình, Thượng thư bộ Binh Tôn Thất Thuyết đ̛à kịp thời soạn thảo kế hoạch

[^59]chuẩn bị chống Pháp lâu dài, kể cả chế tạo súng máy. Thành Tân Sở (Quảng Trị) là kinh đô dự bị, khi có sự biến sẽ là nơi chỉ huy lực lượng chống Pháp. Các sơn phòng dược tu sửa và bổ sung lực lượng, nhất là sơn phòng Trà My (Quảng Nam) dược chọn là trung tâm chỉ huy ở Tả kỳ. Tháng 2.1884, Tôn Thất Thuyết còn gởi một đạo luật dến các tỉnh dường triệu dụng các tiến sĩ, phó bảng và ấn quan tại chức, dộng viên tinh thần sẵn sàng chống Pháp.

Giữa lúc Hàm Nghi dang trị vì xứ sở trong tình thế thù trong giặc ngoài, nhân tảm dao dộng thì đêm 5.7.1885, kinh thành Huế thất thủ. Vua Hàm Nghi phải xuất bôn, chạy ra Tân Sở và hạ chiếu Cần vương ngày 13.7.1885, kêu gọi văn thân, sĩ phu đứng lên chống Pháp. Từ đó phong trào Cần vương nố ra và ngày càng lan rộng dến các tỉnh trong Nam, ngoài Bác.

Tại Quáng Ngãi, mặc dù có sự phàn bội hèn nhát của Lê Duy Thụy (quyền Bố chánh) và Nguvển Văn Dụ (quỵ̂̀n Án sát), cuộc nổi dậy cúa Lé 'Trung Finh vẫn nố ra ngạ! 13.7.1885, đúng vào ngày chiéu Cẳn vương vừa ban ra. Cuộc nổi dậy dūng mãnh của Lè Trung Eình chỉ huy chống Pháp dà giành thấng lựi nhanh chóng. Từ dó lực lượng Nghìa hội cua Trán Vān Dự, của Nguyễn Duy Hiệu ở Quảng Nam, lực lượng của Mai Xuân Thưởng và kể cả Tăng Bạt Hố ơ Binh Eịnh, Lê Thành Phương ở Phú Yên, Trịnh Phongr ở Khánh Hòa, Bùi Giảng ở Bình Thuận v.v... dều hưởng ứng phong trào Cần vương. như hợp đồng với
 tại các linh miền nam Trung bộ Tại Hà Tình, Phan Đình Phùng :1847-1895 vî ơng vị Tán lý Quân vụ, thống līnh các dạo nghia bii. :. tia clựng cờ khởi nghia, hưởng ứng
chiếu Cần vương chống Pháp (10.1885) và phát triển lực lượng nghiaa quân, phiên thành 15 quân thứ, hợp đồng khắp vùng rừng núi Hà Tinh, Nghệ An, Quảng Bình, Thanh Hóa.

Theo Dại Nam Thưc lucc Chinh biên thì Cử nhân Lê Trung Binh là tả vệ hương binh chánh quản huyện Bình Sơn cùng hữu vệ phó quản là Tú tài Nguyển Tự Tân, Vũ Hội và Thương biện Nguyễn Văn Hoành khi nghe chiếu Cần vương đã lập tức dấy binh đánh chiếm tỉnh thành. Có nội ứng mở cửa thành, lực lượng hương binh tiến vào thành trừng trị bọn theo giặc, buông tha người đầu hàng, thu lấy ấn triện... và dạt các chức danh thống đốc, tham tán, đề đốc, lãnh binh, để quản lý chính quyền và tỉnh dường sở tại ${ }^{\prime \prime \prime}$.

Thắng lợi của lực lượng hương binh do Lê Trung Eình chí huy tại Quảng Ngãi làm nức lòng nhân dân trong tỉnh và ảnh hưởng sâu rộng đến phong trào chống Pháp ở miển trung Trung bộ và cả nước. Thắng lọ̣i to lớn đó có nhiều ý nghīa thực tiển sâu sác:

- Cuộc nối dậy của nhân dân Quảng Ngãi dã được Lee Trung Đình chuẩn bị khá sớm, nổ ra như một cuộc khởi nghìa mà lực lượng chủ yếu là sĩ phu và hương binh yêu nước, đã giành thắng lọ̣i nhanh chóng. Chính quyền cũ dược đập tan và chính quyền mới dược thiết lập, nói lên sức mạnh quật khởi cúa nhân dân Quảng Ngãi, vốn nung nấu từ lâu tại quê nhà.
- Cuộc khởi nghĩa của Lê Trung Bình bùng lên mạnh mẽ chống Pháp trên quê hương Quảng Ngãi ngay từ khi có chiếu Cần vương (13.7.1885), đã mở đầu và thúc đẩy phong

[^60]trào Cần vương phát triển rộng mạnh trong cả nước. Chúng ta có cơ sở dể khả̉ng dịnh cuộc khởi nghìa của chí sì Lê Trung Đình mang đầy dủ tính chất tiên phong của nó trong toàn bộ phong trào Cần vương vào cuối thế kỷ XIX.

- Cuộc khởi nghīa ngày 13.7.1885 của Lê Trung Eình phản ánh ý chí kiên cường, bất khuất, đã kế thừa và phát huy truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc và của nhân dân Quảng Ngãi nói riêng. Cuộc khởi nghīa của Lê Trung Dinh không duy trì dược lâu, nếu không nôi là ngắn ngủi. Chưa quá 5 ngày thử thách ác liệt với kẻ thù cướp nước và tay sai bán nước hung ác, cuộc khởi nghĩa đã giành thắng lợi trong một tương quan lực lượng rất chênh lệch giừa ta và dịch. Lúc bấy giờ, nền thống trị của thực dân Pháp vừa xác lập và triều đình nhà Nguyễn đã di vào con dường dầu hàng thỏa hiệp, cam tâm chịu mất nước, thậm chí cấu kết với Pháp dàn áp dân ta. Trước khi bị giặc giết, Lê Trung Đình đã y y thữc điều dó trong bài thơ tứ tuyệt của mình:

Nay là chim trong lồng
Mai là cá trên thớt
Thân này tiếc gì đau
Gian nan tinh dát nước ${ }^{(1)}$
Chí sī Lê Trung Bình anh dũng hy sinh giữa tuổi thanh xuân, chưa quá 22 tuối ( 1863 -1885) đã nêu cao tấm gương kiên trung bất khuất ngời sáng. Thế hệ trẻ Quảng Ngãi tự hào vì nhà yêu nước trẻ tuổi Lê Trung Đình là nét son chói lọi trong lịch sử cận dại của dân tộc, làm rạng rỡ truyền thống quê hương và đất nước anh hùng.

TP.HCM, thaing 2.1996

[^61]
# KHỞI NGHİA LÊ TRUNG ĐÌNH VÀ PHONG Trào CẦn VƯƠNG KHÁNG PHÁP Ở CÁC TİNH TRUNG BỘ VIẸT NAM VÀO NỬA CUỐI CỦA NĂM 1885 L!̣CH SỬ 

ANH THU<br>(Hơi Sử học thành phó Hó Chi Minh)

Hơn một thế kỷ dã trôi qua kể từ ngày Lê Trung Bình, vị thủ lỉnh trẻ tuổi, đầy khí phách của nghīa quân Quảng Ngài, anh dùng hy sinh trước họng súng của quân thù cướp nước và bè lư tay sai, nhưng tấm gương nghĩa liệt của ông và dấu ấn của cuộc khởi nghia (chiếm dược tỉnh thành) do ông trực tiếp chi huy vần là một trong những điểm son chói ngời chính nghìa turong phong trào Cần vương, kháng Pháp của các sĩ phu và nhân dân Quảng Ngãi, sĩ phu và nhân dân các tỉnh Trung bộ và cả nước, trong giai doạn bi tráng của lịch sử dân tộc.

Biết rõ mục dích của quân Pháp hồi bấy giờ là tìm mọi duyên cớ dể đánh chiếm kinh thành và thay vua mới thân Pháp, nên vào lúc $0^{\text {h }} 40$ phút dêm mồng 4 rạng ngày 5.7.1885, Tôn Thất Thuyết và con trai của mình là Tôn Thấl Đảm, cùng Trần Xuân Soạn chỉ huy Phấn nghia quân của triểu đinh mở một cuộc tấn công quyết liệt vào đồn Mang Cá, khu nhương dịa, khu lãnh sự của thực dân Pháp tại Huế, giết chết 4 sī quan và 60 binh lính của Pháp. $4^{\text {h }}$
sáng cùng ngày, thực dân Pháp tấn công kinh thành Huế. Kinh thành thất thủ... Tôn Thất Thuyết bi mật dưa vua Hàm Nghi và Tam cung rút khỏi kinh thành và sau dó phát dộng phong trào Cần vương chống Pháp. Trưa ngày 5.7.1885, doàn vua Hàm Nghi dến xà Văn Xá, Tôn Thất Thuyết ra thông báo cho sì phu và nhân dân cả nước biết vụa Hàm Nghi xuất bôn và kêu gọi mọi người "Cần vương", kháng Pháp.

Rất có thể trong thời gian trước dó, tiếp thu mật lệnh chuẩn bị kháng Pháp của Tôn Thất Thuyét - vị phụ chính đại thần, thuộc phái chủ chiến trong triều dình Huế - Lê Trung Đình, vị cử nhân trẻ tuối, dầy tài năng và nghìa khí của đất Quảng Ngãi, đã đề xưởng việc thành lập một đội nghia quân trên mảnh dất quê hương. Nghia cử vì dân, vì nước đó của ông dà dược đông dảo các danh sì và nhân dān ở Quảng Ngãi nhiệt thành hưởng ứng. Nhờ vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, Cử nhân Lê Trung Dình đã thành lập Nghīa hội kháng Pháp". Nghīa hội của ông bao gồm các tổ chức nghĩa quân lấy các tên gọi khác nhau như đoàn kiệt, hương binh. Và chính ông dã đượe nghĩa quân đề cử lên làm chánh quản hương binh (Tổng chỉ huy nghĩa quân kháng Pháp ở Quảng Ngãi hồi bấy giờ). Tuyền Tung, thuộc Bình Sơn, Quảng Ngãi được ông chọn làm căn cứ của nghīa quân.

Fể đảm bảo được các yếu tố bí mật, bất ngờ của trận

[^62]tấn công quyết định vào tỉnh thành Quảng Ngãi, dúng vào lúc 12 giờ đêm, ngày 13.7.1885, Lề Trung Đình cùng Tú tài Nguyễn Tự Tân dã làm lễ tế cờ trên bải cát trước đền Văn Thánh, tại Phú Nhơn và khởi binh kháng Pháp. Tiếp đến, ông và các đồng chí của mình chia 3.000 nghīa quân thành 3 mùi, tiến công quyết liệt vào tỉnh thành Quảng Ngãi. Hai cơ sở trong nội thành của nghīa quân là Hiệp quản Trẩn Tu và Thành thủ úy Nguyễn Côn đã sẵn sàng chờ thời cơ, mở toang cổng thành dể hưởng ửng cuộc khới nghia.

Với sự phối hợp nhịp nhàng giữa tấn công và các cơ sở nội ứng bên trong thành, nên chỉ sau 4 giờ đồng hồ, nghīa quân Lê Trung Bình đā chiếm được toàn bộ tỉnh thành Quảng Ngãi. Quyền Bố chánh Lê Duy Thụy và quyền Án sát Nguyển Văn Dụ bị nghīa quân bắt giam. Nghīa quân thá tù phạm, tịch thu ấn triện, thu hồi vũ khí và trừng trị những tên Việt gian làm tay sai cho giặc Pháp. Tiếp dó, Lê Trung Đình thành lập bộ máy chính quyền mới của nghia quân với những chức danh nhự: thống đốc, tham tán, dề đốc, lãnh binh và mời Tuy Lý vương Miên Trinh lên làm Phụ chính Quốc vương, hầu làm rõ mục đ̛ích chính nghìa của mình là "Cần vương", kháng Pháp...

Lý tưởng Cần vương, kháng Pháp, cứu nước của Lê Trung Đình không chỉ muốn dừng ở chổ khởi nghia cướp chính quyền tại riêng một tỉnh thành Quảng $\mathrm{Ngãi}$, mà ông còn muốn tập hợp một lực lượng nghìa quân to lớn hơn, rồi tiến ra giải phóng kinh thành Huế, giúp vua Hàm Nghi, từng bước khôi phục lại chủ quyền trên toàn cõi Việt Nam,
mà trên thực tế hồi bấy giờ dà mất vào tay giặc Pháp. Nhưng tiếc thay, trong một cuộc chiến đấu không cân sức với ke thù, Lê Trung Đình và các dồng chí của ông bị sa vào tay giặc và dã anh dũng hy sinh trước lười gướm và mùi súng của quân thù.

Tiếp sau cuộc khởi nghīa của Lê Trung Đình, tại Bình Einh có Mai Xuân Thưởng, Nguyễn Loan, Đặng Để, Nguyền Duy Cung, Tãng Bạt Hổ và Bùi Điền nổi lên khởi nghia Nghīa quân đánh chiếm đồn Lão Thuộc", thu dược nhiều súng dạn và quân trang quân dụng. Tại Phú Yên, nghìa quân dưới sự lânh dạo của các thân hào, nhân sĩ ở địa phương, đã nổi dậy chiếm giữ tỉnh thành, bắt giam Bố chính Phạm Như Xương. Bọn quan tỉnh thân Pháp như Án sát Hoàng Cân, Lành binh Nguyển Văn Hanh dều bó thành chạy trốn thoát thân. Tiếp đó, nghìa quân tỉnh Phú Yên tiến ra dánh chiếm huyện thành Tuy Hòa, tỉnh Bình Eịnh. Tri huyện Tuy Hòa là Binh Duy Tân chạy trốn sang tỉnh Khánh Hòa. Tại Quảng Nam, Trần Văn Dụ̣ - viên quan sơn phòng sứ địa phương dã dem quân nổi lên khởi nghīa chiếm được tỉnh thành Quảng Nam. Bọn quan lại địa phương như: tuần vũ, bố chánh, án sát, đều bỏ thành tháo chạy thục mạng... Khi thực dân Pháp diều quân đến đàn áp cuộc khởi nghìa, thì nghìa quân Quảng Nam đā phân lán về các phủ huyện xung quanh dể tiếp tục cuộc kháng chiến.

Cung vào khoảng thời gian này, các cuộc khởi nghia

[^63]Cần vương, kháng Pháp do các sĩ phu lãnh đạo liên tục nổ ra ở các tỉnh bắc Trung bộ nước ta. Ở Nghệ An có Nguyền Mậu, Nguyễn Xuân Ôn, Lê Doàn Nhạ, Binh Nhật Tân, Trẩn Quang Diệm, Lê Trọng Vinh, Nguyền Ngọi, Phạm Bá Niêm. Ở Hà Tĩnh có Lê Ninh, Nguyễn Thoại, Ngô Quảng, Huỳnh Bá Xuyên, Nguyền Trạch, Nguyễn Chanh, Vũ Pháp, Nguyễn Thuận. Ở Quảng Bình có Nguyễn Phạm Tuân. Ở Quảng Trị có Trương Bình Hội, Trần Quang Chuyên, Hoàng Hoản, Nguyễn Tư Như v.v... Đó là các cuộc khởi nghīa đồng thời hoặc tiếp sau cuộc khởi nghīa của Cử nhân Lê Trung Binh ở Quảng Ngãi vào nửa cuối của năm 1885 lịch sử.

## MộT SỐ HìnH ẢNH VỀ HộI THẢQ



Toàn cảnh cuộc hội thảo khoa học vể Lê Trung Đình và phong trào Cần vưong ở Quảng Ngāi tổ chức tai thị xa Quảng Ngai trong hai ngày 15 và 16.7.1996


Đổng chi Vō Đúc Huy - Bi thu Tỉnh ủy - thay mặt lânh đạo tỉnh gặp mặt thân mật các nhà khoa hoc trong nước vể dự hội thảo.


NSUT. Ta Hiển Minh thay mặt Ban Tổ chức hội thảo, trình bày báo cáo đề dẫn.


GS. Phan Ngọc Liên, thay mặt Ban điều hành hội thảo, phát biểu ý kiến truóc khi các nhà nghiên cưu trình bày tham luận.

PTS. Đinh Văn Liên (Giám đốc Trung tâm Nghiên cưu Lịch sư TP. HCM) cùng tham gia Ban diểu hành Hội thảo.


Đại biêu nghiên cúu tài liệu trưóc khi trình bày tham luận.


PTS. Trả̉n Hữu Eính thay mặt Ban Tổ chức trình bày bảng tổng kết hôi thảo.


NSUT. Ta Hiển Minh thay mặt Ban Tồ chúc tăng quà Cụ Lê Trung Nguoon - chau nội Cử nhân Lê Trung Dinh

## MỘT SỐ DI Tích VỀ LÊ TRUNG ĐìnH \& PHONG TRÀO CẦN VUOONG Ở QUẢNG NGÃI



Sắc do vua ban cho Lê Trung Lương - thân sinh Lê Trung Đỉnh. Cu Lương là một nhà khoa bảng, một viên quan nổi tiếng thanh liêm, chinh trưc.


Gian thờ Nguyễn Duy̌ Cung (tai xã Nghīa Döng, Thị xã Quảng Ngải), mồt nguooi thầy của Lê Trung Đinh, cưng là một chi sỉ Cần vưong, tử tiết ở thành Binh Định, tác giả bài "Binh Thành cáo thi" nổi tiếng.


Nü Tuyền Tung - xã Binh An, huyẹ̀n Bình Son - noi dưoc chon làm căn cứ cua nghìa quân Cẩn vưong do Lê Trung Đinh, Nguyễn Tự Tân lânh dạo từ truóc 1885.


Công thành Tho An trong vüng nui Tuyển Tung - căn cứ cuia nghia quân Cẩn vưong Quang Ngai truóc 1885.


Bải cát sòng Trà Khúc - noi Lè Trung Đînh và các thủ linh Cẩn verong làm lề xuất quân đánh thành Quảng Ngãi.


Phẩn mộ Lè Trung Đình phia tây núi Thiên Ấn - xä Tịnh Ấn, huyện Son Tịnh, tỉnh Quảng Ngai.


Chân dung Phó bảng Nguyền Bá Nghi thân phụ Nguyễn Bá Loan - người tùng cầm quân triểu đình chống Pháp trong thờ gian đầu giặc Pháp xâm lược nước ta.


Ngai thờ và bài vị Nguyền Bả Loan (tại xā Đức Nhuận, huyện Mộ Đức) thủ lïnh phong trào Cẩn vương Quảng Ngāi 1885-1894, một nhà lānh đao phong trào Duy tân và Cự suu khất thuế (1904-1908) ở Quảng Ngài.


Chân dung Nguyền Tấn Kỳ - một trong nhưng thủ lĩnh cuaa phong trào Cần vưong Binh Son - Quảng Ngäi. Anh vē sau khi đi tu, hiện còn ỏ chùa Phưóc Son, thôn Châu Tử, xā Binh Nguyên, huyện Binh Son.


Cău Cháy - xả Binh Hiêpp, huyền Binh Son - noi tưng xay ra cuộc huyết chiến giūa quân Cẩn vương và quân triểu đình bư nhin do tên Việt gian Nguyễn Thân chi huy - sau 1885.


Núi Bàn Cờ (giữa ành) tưong truyền là noi Lê Trung Eình tế cáo tròi đất trươ khi xuất binh (1885). Cận cảnh là Bäi Trận, là noi giao chiến quyết liệt của quân Cần vưong Nam - Ngải vói quân Nguyền Thân sau 1885.


Địa điểm Sỏ̉ Thương chánh Pháp (nay thuộc xã Nghĩa An, Tư Nghĩa) noi nghīa quân Cần vưong của Thái Thú đả đánh chiếm và giết tên Chủ sư Pháp Reynard 1894.


Bến sông Thu Xà (nay thuộc xả Nghĩa Hòa, Tư Nghĩa) noi thực dân Pháp hành quyết Thái Thú 1894.


Trần từ đưòng ở làng An Hòa, nay thuôc xā Đức Tân, huyện Mộ Đức, noi thờ phưng Binh Tây dại tương quản Trẩn Du.

# GÓP PHẦN TÌM HIỂU <br> PHONG TRÀO VĂN THÂN QUẢNG NGÃI VÀ CUỘC KHỞI NGHİA LÊ TRUNG ĐİNH 

Nhà giáo uu tú NGUYẼ̉N DINH THẢNG (Dại học tồng họp Hué)

Muốn tìm hiểu phong trào Cần vương chống Pháp ở Quáng Ngài, chúng ta cần liên hệ quá trình chống Pháp cứu nước trong phạm vi rộng đế thấy rô sự phát triển của phong trào và mối quan hệ mật thiết giữa các sì phu.

Trước khi đi vào tìm hiếu phong lrào Cần vương cúa thời kỳ này, chúng ta hãy điểm lại quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của nhân dân Quáng $\mathrm{Ngãi}$ dể làm rõ hơn nhừng truyền thống quý báu của ông cha ta. Tùy theo từng thời kỳ mà trách nhiẹ̀m của các sĩ phu được thể hiện một cách khác nhau, nhựng đều thống nhất về một quan diếm "trung quân ái quốc" cúa dạo Nho. Lúc nước nhà độc lập tự chư thì họ đứng về phía triều đình làm nhiệm vụ "kinh bang tế thế", mớ rộng côi bờ và chống lại những âm mưu thoán đoạt của bọn tặc tử gian thần, như trường hợp cha con Bùi Tá Hán đối với triều Lè, Nguyễn Tảng Long, Trương Đăng Bồ dối với Nguyền Huệ. Khi một triều dại đā thực sự mụe ruổng, không còn tác dụng đối với dân với nước như triều l?ây Sơn ở thời Nguyễn Quang Toản, thi họ lại gốp phần vào việc lật dố nó và hy vọng một triều dại mới tích cực hơn như trường hợp Lè Vản Duyệt,

Trương Đăng Qué... Khi dất nước bị xàm lăng thì họ dứng về phía triều dình chống giặc cứu nước như trường hợp cha con Trương Định và các phong trào Cần vương sau này. Khi triều đỉnh đã đầu hàng giặc thì họ lại đứng về phía nháll dán chống cá thực dán và phong kiến như trường hợp Nguyễn Duy Cung' ${ }^{\prime \prime}$, Nguyển Tự Tàn, Lê Trung Đình, Nguyển Bá Loan v.v... Tư tưởng trung quân của các nhà nho chân chính bao giờ cùng sáng tó, rò ràng. Họ phân biệ giữa minh chú và hôn quân. Họ dứng về phía Hàm Nghi chống lại ông "vua xằng" Đồng Khánh. Nếu có phút giây lōi lầm thi họ quyết tâm sửa chừa dể đi theo con đường sáng, mà Lè Khiết là một trong những nhân vật diến hình cua tư tương Nho gia. Không vì một thiên kiến nào mà chúng ta cố tình hiếu sai về nhừng danh nhân tiêu biểu cho từng thời kỳ lịch sử.

Nói đến phong trào yêu nước chống Pháp của các sī phu Quáng Ngài và cuộc khởi nghia năm 1885 cúa Lê 'Trung Bình, Nguyễn Tự Tân là nói đến cả một quá trình trước và sau nó. Nếu chúng ta chỉ dóng khung trong phạm vi những năm 1883-1885 thì, chúng tôi tưởng không có gì để nói, vì những điều đáng nói, sách vở đã nói cả rồi, mặc dù nói chưa hết, thậm chí có chổ nói sai.

Chúng ta đều biết, lấy cớ triều đình nhà Nguyễn cấm dạo Thiên chúa, trục xuất các giáo sĩ, nên năm 1841, sau

[^64]khi Minh Mạng qua đời, Pháp đưa tàu chiến vào Đà Nẵng bán hơn 60 phát đại bác rổi bô đi. Từ đó về sau Pháp và $Y$ pha nho đà 4 lẩn bắn phá cảng Đà Nả̉ng, bắn chìm tàu chiến cúa ta và đển năm 1858 thì chúng đở bộ lên bán đáo Sơn Trà. Cuộc kháng chiến anh dūng chống thực dân Pháp của dân tộc ta bắt đầu từ đơ.

Cūng cần phải "mở ngoặc" dể nói thêm rà̀ng, việc triều đỉnh ra lệnh trục xuất các giáo sĩ đạo Thiên chúa lúc bấy giờ theo chúng tôi là một chú trương đúng. Chúng ta hãy bình tīnh mà nhận xét một cách công bằng để thäy rō cái đúng của họ và không bao giờ dồng nhất giữa nhừng người thật sự tín ngưỡng với nhừng lên gián điệp đội lốt thầy tu. Trong cuộc "tiến thoái lường nan" của quân dội Pháp, vì ốm dau, chết chớc do thiên thời và thủy thổ bất hợp, tên tướng giặc De Laclause dã thốt lên rằng:"Nếu xem lại các điều mật báo của các cha cố về Đà Năng thì rô là các cha cố ấy dà đánh lừa chúng ta. Họ là những tên nói láo. đồ hèn mạt!". Cũng trong một báo cáo gởi về Pháp, tên chỉ huy Rigau lại viết: "Chính phủ bị đánh lừa về bản chất của cuộc đi lấy nước An Nam. Người ta (tức cha cố) trình bày rà̀ng, việc viển chinh này chỉ là một việc dể dàng thôi, nho nhö thôi. Thực ra nó không dể, cũng không nhỏ. Nguời ta lại báo cáo rằng quân đội không có gì. Sự thật thì quân dội chính quy rất dông, còn dân quân thì gồm tất cả những ai không ốm dau và không tàn tật". Chỉ cần bấy nhiêu dẫn chứng ấy thôi cũng đú để cho chúng ta thấy rõ tội ác của chúng. Ngoài nhiệm vụ làm gián điệp ra, bọn chúng còn gây mất doàn kết, chia rẽ lương giáo giừa đồng bào ta, gây ra cái cảnh "huynh đệ tương tàn".

Sau nãm 1885, chúng mở một đợt tuyên truyền, rằng ta đánh "đạo" để dụ dồ đồng bào Công giáo Trung Sơn, Trung Tiñ bó xứ ra đi. Chúng đưa tàu chiến vào cửa Thể Cần đón giáo dân, cả già trê gás trai, đưa ra Trà Kiệu (Quáng Nam). Trước tình cảnh ấy, ta đứng ra giái thích để giữ đồng bào lại, lập tức bị bọn chúng bắn giết. Những người hy sinh trong trận này có ông Tú Dàm Thanh ${ }^{(1)}$, một trong nhừng nhà lãnh dạo của phong trào. Những người cuồng Lin nghe theo bọn chúng phải chịu cái cảnh đói khổ, sau gần hai năm mới lần về xứ.

Hưởng ứng phong trào chṓng Pháp dến cùng mà người cầm đầu phe chú chiến là Trương Đăng Quế (ông dā làm Thượng thư bộ Binh từ thời Minh Mạng, là người có ý kiến đề nghị triều đình trục xuất các giáo sĩ, là Cố mệnh Lương thần cà hai triều Thiệu Trị và Tự Đức, là người có uy tín nhất đối với sĩ phu trong cả nước) ngay từ buối đầu các sĩ phu, bao gồm cả quan lại tại chức, hưu trí, các nhà khoa bảng, các vị túc nho, kể cả hệ thống tổng lý hương thân ở các lèng xã đều đứng về phía triều đình cương quyết chống giặc. Họ hô hào dân chúng những ai "không ốm đau tàn tật" đếu gia nhập các đội nghĩa binh để phối hợp cùng quân chính quy của triều đình chống giạ̣c, cứu nước. Nếu giạ̣c Pháp lúc bấy giơ có binh hùng, tướng mạnh gấp trăm lần của ta thì nhân dân ta có tịh thần anh dũng chiến đấu ngoan cường gấp ngàn lần của địch. Tinh thần chiến đấu ấy được De Laclause ghi lạı trong một bức thư gởi về Pháp như sau: "Chúng ta đốt sạch sành sanh làm thiệt hại

[^65]cho họ vô kế. Ấy thế mà họ không sợ, họ cũng không chịu điều đinh... Nếu chiến tranh mà tiếp tục theo kiểu này thì nó sê kéo dài hàng trăm năm".

Theo chúng tôi hiểu. phong trào Văn thân Quảng Ngải nếu không dược tổ chức sớm hơn thì cūng hình thành từ nhừng năm báy mươi cúa thế kỷ XIX, lúc mà cả Nam kỳ dã rơi vào tay giặc, lúc mà bọn Pháp có ý dổ lự̛̣ định các tính miền Trung, chuấn bị lấy kinh thành Huế, lúc mà nhà yêu nước Nguyền Thông' '' từ Bình Thuận về Huế nhận chức Bố chánh Quảng Ngài, lúc mà Nguyễn Duy Cung và Nguyền Tự Tàn cùng đồ cứ nhân và tú tài từ trường thi Binh Bịnh trớ về.

Trong những năm làm Bố chánh, Nguyễn Thông có nhiều công lớn đối với nhân dân Quảng Ngãi. Điều đó dược ghi trong quyển số con của ông về những bài ký, bài thư khuyến nông và chấn hưng thủy lợi. Ông giao du vơi các nhà khoa bảng, xương họa với Tùng Đường Đổ Đăng Dệ, với ông Cử Phạm Thục và các ông Tú tài Trần Bá, Einh Văn Kim người Trà Bình Trại, dạac biệt là lòng kính trọng của ông đối với ông già Bình Trang, thân sinh nhà yêu nước Nguyền Tự Tân. Các sĩ phu Quảng Ngãi hiểu rõ tấm lòng vàng của ông qua bài "Lãnh binh Trương Định truyện". Nó là chất keo găn với phong trào Văn thân Quảng Ngāi.

Có người nói về Nguyễn Tự Tân rằng: "Đất nược suy vong, ông chán ngán với dường danh lọi, không thèm ra làm quan mà ở nhà dạy học, làm ruộng..." Điều đó có thể dúng với nhừng nhà nho khác, còn đối với ông, có khi chỉ

[^66]đúng một nứa. Hình như đã có sự phân công, trước và sau khi đậu tú tài, Nguyễn Tự Tân không làm nghề dạy học. Òng dón thầy vè̀ nhà dạy chn con minh, con ông thì di giao du khắp nơi. Ông kết bạn với Phan Văn Bình, Phan Bá Phiến ${ }^{\prime \prime \prime}$, gạap Nguyển Tạu dang giữ chức Sơn phòng sứ Quáng Nam. Ông mở trại lập diền trang ở Tuyền Tung và lién hệ với sơn phòng Quảng Ngài. Từ một trại sản xuất nông nghiệp dự trừ quân lương, tiến dần thành cơ sở sản xuấl vù khi. Óng cho người ra Quảng Nam học nghề luyện sắt khai quặng. Hiện nay ở địa hạt xà Bình Khương (Bình Sơn) còn có một vùng tục danh là Lò Thổi. Đó là trại khai quặng luyện sǎ́t của nghīa binh.

Nguyền Duy Cung sau khi dồ cử nhân về lại mở trường dạy học. Trong quá trình rèn cạ̉p môn sinh, ông phát hiện dược tài năng mẫn duệ của Lê Trung Đình từ thời anh ta còn để chőm. Thời gian ông ra làm Thương biẹn Nghia- Định sơn phòng cūng là lúc ông tạo điều kiện cho Lê Trung Eình gần gũi Nguyễn Tự Tân và tiếp xúc với các yếu nhân trong Nghìa hội. "Vì lợi ích trăm nãm trồng người", Nguyễn Duy Cung và Nguyễn Tự Tân muốn cho Lê Trung Đình trở thành người lãnh dạo phong trào phải xuất thân bằng con đường khoa cử.

Có tài liệu ghi rằng: "Nǎm 17 tuổi Lê Trung Bình ra

[^67]dự thi khoa Kỷ mão (1879) bị hỏng. Nám 20 tuối dồ cử nhân và đi thi hội(?). Lần thứ hai ra ứng thí, ông quyết giành thủ khoa, cả sĩ tử ai cūng nhường tài và từ lâu chánh chủ khảo dã từng nghe tiếng thông minh xuất sác cuáa ông Đình, nhưng dén lúc treo báng thi ong Đinh chi dậu cử nhân thứ nhi(?), vi ông đã viết thoát ra khói khuôn khổ văn phạm(!)...

Xin cho phép tôi dược miển tranh luận ở diểm này. Tôi chi nêu lèn sự thực. Có lè ở đây người ta nhầm Lê Trung Đình với Lê Tựu Khiết chăng ? Khoa Nhàm ngọ (1882) Lê Tựu Khiết đổ cử nhân, Lê Trung Đình bị hỏng. Lúc bấy giờ thời cuộc dà chuyển biến theo chiều hướng xấu. Sau khi Tự Bức chết, nội bộ hoàng tộc cắn xé lẩn nhau. Ba viên phụ chính dại thần thì mỗi người mồi phách. Cái cảnh triều dinh hồn loạn "bốn tháng ba vua" khiến cho ông chán ngán. Nếu không có sự động viên của gia đình, của thẩy học, của bạn bè, nhất là nhừng người trong Nghìa hội thì có lẽ ông bỏ thi từ dó. Nhưng trách nhiệm đối với phong trào, dể đáp lại lòng tin yêu của người chiến hữu "vong niên" Nguyền Tự Tân, buộc ông phái ra thi lần nữa. Học giỏi là một việc còn chiếm bảng khôi nguyên là một việc khác. Theo "Hương khoa lục" triều Nguyền thì trong số 5 ông cứ nhân quê ở Quảng Ngãi đổ khoa Giáp thân (1884) ở trường Bình Bịnh, thì Phạm Văn Chất đậu thủ khoa, Lê Trung Đình đự̛̣c xếp thứ 5 sau 3 ông cứ khác. Trong danh sách thi hội khoa này không có tên Lê Trung Đinh. Người ta thường quan niẹm học giôi, dỗ dạt và ra làm quan phái gắn liển với nhau như một bộ ba khép kin. Rổi họ cũng nói: "Lê Trung Đình học giôi rhưng không ra làm quan". Chíng tôi nghī rằng việc ra
làm quan hay không cuáa các nhà khoa bảng là một việc bình thường, nhưng trong trường hợp đặc biệt nào đó, cũng có người vấn giữ "dộc thiện kỳ thân", còn phần lớn thì dều "kiêm thiện thiên hạ". Các nhà nho chân chính không khước từ việc ra làm quan. nhưng làm quan cho ai, làm quan để làm gì, làm quan trong thời buổi nào, mới là điều đáng nói. Hầu hết các nhà lành đạo phong trào Cẩn vương đều xuấl thân từ khoa hoạn như Nguyễn Duy Hiệu, Trần Dư, Nguyễn Duy Cung, Nguyền Tạo... cho dến cả Phan Binh Phùng, Tôn Thất Thuyết nừa. Lê Trung Bình là trường hợp ngoại lệ.

Dựa vào số quan lại và nhân sĩ có tinh thần yêu nước chống ngoại xâm, Tôn Thất Thuyết đà phế truất những ông vua bạc nhược sợ Tây (Dục Bức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc) và dưa Hàm Nghi lên ngôi. Ngày 5.7.1885 (23 tháng 5 âm lịch), Tôn Thất Thuyết đưa quân đội nhà vua tấn công Toà khâm và các nơi dóng quân khác của Pháp trên thành phố Huế nhưng bị thất bại, nên ông phải đưa Hàm Nghi ra sơn phòng Quảng Trị. Về việc này sách Lịch sử Việt Nam tập II viết: "Ngày 13.7.1885 (1 tháng 6 Ất dậu) từ sơn phòng Quảng Trị, Hàm Nghi xuống chiếu Cần vương, hô hào nhân dân ra sức phò vua giúp nước..." Còn Bùi Bịnh trong Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Quảng Ngāi lại viết: "Ngày 1.6 Ất dậu (13.7.1885), các ông Lê Trung Đình, Nguyễn Tự Tân, Võ Hội(!?) dã kéo lực lượng về tỉnh thành..." Chúng tôi nghì rằng, phương tiện thông tin thời ấy chủ yếu là ngựa trạm, mà Hàm Nghi lại ở sơn phòng Quảng Trị thì làm sao báo tin nhanh như thế được! Có lè khi chuẩn bị khởi sự ở kinh thành Huế, Tôn Thất Thuyết đả khởi tháo chiếu Cần vương bí mật gởi đi các nơi
rồi và lấy ngày 1.6 Ất dậu là ngày đồng khởi, nếu tình hình ở Huế gạ̣p khó khăn không thuận lọ̣i.

Ông Năm Cưu ${ }^{\prime 11}$, người theo hầu mang trắp cho ông Nguyển Tự Tân từ đầu đến cuối, kể lại rà̀ng, khi Nguyển Thân từ sơn phòng kéo quân cơ về thi mọi việc trong thành đả yên ổn cả rồi. Nguyển Thân cho quân đóng ở khu vực dình Chánh Lộ. Nghe nói Nguyển Thân kéo quân về, Lê Trung Pình và Nguyễn Tự Tân vội vàng ra chào đón để cùng $y$ chuẩn bị thành lạ̀p chính quyền. Nhưng khi ra đến nơ thì cá hai đều bị bắt. Hôm ấy dúng vào ngày 5 tháng 6, Ất dậu (17.7.1885). Y giết Nguyền Tự Tân ngay hòm dó và truyền đem đầu ông bêu ba ngày ở cứa Bắc. Sau khi bị chém, thi hài của ông dự̛̣c đưa về quê trước. Ba hôm sau, bà Huệ, vợ ba của ông mới dược phép mang đầu ông về . Đó là sự thực. Nếu chúng ta nói ông tứ trận như sách vở đã ghi thì vô tình chúng ta dà "mở trói" cho Nguyển Thân. Nguyền Thân đã thừa hiểu rằng Nguyền Duy Cung, Nguyễn Tự Tân mới là dối thủ dáng gờm của mình nên phải trừ hậu họa. Giết Nguyển Tự Tân là để uy hiếp tinh thẩn của Lê Trung Bình, Nguyễn Bá Loan và các yếu nhân khác. Y đâu có ngờ, rằng chính y đã đổ thêm dầu vào lửa.

Việc Nguyễn Thân cho Lê Tựu Khiết vào nhà giam dụ dỗ Lê Trung Đình là có thật. Nối nghiệp nghề quan võ nhờ tiếng tảm của cha, ít dược học hành lại mang đầu óc dịa vị, đâ tự khai trừ mình khỏi hàng ngũ các sĩ phu để trở thành một tên phán bội, Nguyển Thân còn đánh giá sai khí tiết của các nhà nho, lòng trung thành tuyệt đối của các chí sĩ.

[^68]Trong khi bị giam cà̀m, Lè Trung Binh vần ung dung tự tại và luôn nghi đến "vận nước gập ğhềnh". Lê Tựu Khiết không cả̉m dược nước mắt khi dọc bốn câu thơ tuyệt mệnh cúa ông:

Kim nhật lung trung diĕ́u, Minh trièu trờ thrợng ngt.
Thü thân hà tüc tich, Xā tác ai kỳ khut
(LTD)
Hôm nay chim trong lồng, Ngày mai cá trên thớt.
Thân này đâu có tiếc,
Thưong vận nước gập ghềnh!
( $N B T$ )
Bốn câu thơ trên dã làm cho òng An Ba "sáng mắt sáng lòng", quyếl tâm "cải tà quy chinh" ngay từ thời đó.

Trong Việt Nam vong quốc sur. Phan Bội Châu viếl: "Nguyễn Duy Hiệu, Phan Ba Phiến quê ở Quáng Nam, huyết chiến vá̛i quân đội Pháp trong ba năm, người Pháp chưa tìm được cách gì dánh bại. Gạ̣p lúc Nguyển Thân, vốn là người Nghīa hội, sau phản bội đầu hàng Pháp rồi trở thành tên đầu sỏ phường nô lệ... Chồ nào Hiệu và Phiến đóng quân, Thân cūng ra sức theo tìm... Hiệu, Phiến liệu chừng chắc thua, rồi tất cả dảng nhân trong ba tỉnh (Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Bịnh) ắt bị Pháp bắn giết hết. Hiệu bàn vơi Phiến rà̀ng: "Nghìa hội trong ba tỉnh chỉ ông và tôi thật cầm đấu. Việc đã không thành thì chỉ có chết mà thôi. Nhưng chúng ta cùng chết một lúc là vô ích.

Vậy ông nên chết trước, còn tôi sẽ đem thân cho Pháp bắt. Khi người Pháp hỏi, tôi sè hết sức giải thoát cho dảng. Một minh tôi chết thì không đủ tiếc. Còn đảng ta ngày sau có kẻ làm thành chí ta, tức là $1: 1$ sống rậy". Phiến khẳng khái bằng lòng, bèn mang dai mû quay về phía bắc lạy năm lạy rồi ngoảnh lại phía Hiệu kính cẩn lạy và nói: "Ông hây gắng sức, tôi xin đi..."

Qua dó, chúng ta thấy, ngay từ khi phong trào mới được gây dựng, Nghìa hội ba tinh đà có mối liên hệ mật thiết. Bùi Biền ${ }^{\prime 11}$ hoạt động trong phong trào Nghīa hội Bình Định; Tôn Tường ${ }^{\prime 2 \prime}$ và Nguyền Tấn Kỳ ${ }^{(3)}$ thường xuyên liên hệ với sơn phòng Quảng Nam, với Trần Dư và sau này là Nguyễn Duy Hiệu và Phan Bá Phiến. Nghia hội Nam - Ngài những lần gạ̣p nhau ở An Thiện"' đều có mạ̀ Nguyền Thân. Sau khi Lê Trung Bình, Nguyền Tự Tãn tứ

[^69]tiết, Nguyễn Duy Hiệu dà phái Tôn Tường, Trần Hoàn và Nguyễn Tấn Kỳ dem quân vào hỏi tội Nguyễn Thân. Hai bên đánh nhau ở Liên Trì, huyện lỵ Bình Sơn lúc báy giờ, Trần Hoàn và Tôn Tường hy sinh. Nguyển Tấn Kỳ phải tạm thời lèn chùa Hang lánh nạn.

Phát huy truyền thống yêu nước chống ngoại xâm của dân tộc ta, phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Quáng Ngài trái qua 60 nåm, kể từ cuộc khởi nghīa của Lê Trung Đinh, Nguyền Tự Tân đến cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một chuồi thời gian liên tục. Tre già măng mọc, lớp trước ngả lớp sau kế tiếp đứng lên. Sự thất bại của lớp trước là nhừng bài học quý báu cho những lớp sau. Trong phạm vi của một bản báo cáo khoa học xin cho phép tôi dừng lại ở dây. Phần còn lại xin trình bày vào dịp khác.

Thing 12 năm 1995.

# CUỘC KHỞI NGHĨA CẦN VƯƠNG DO LÊ TRUNG ĐİNH LÃNH ĐẠO TRONG PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CUỐI THẾ KỶ XIX 

TRÄ́N VAN THĀN<br>(Nguyén Hię́u phơ DHSP Qui Nhon)

Phong trào Cần vương là phong trào dấu tranh võ trang chống Pháp cứu nước rộng lớn bao gồm hầu hết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Binh Thuạ̉n (phần đất gọi là Trung ky , về danh nghìa còn thuộc triều đình Huế sau năm 1882). Nhưng dã gọi là Cần vương thi chỉ có thể tính từ ngày vua Hàm Nghi xuấl bôn ban chiếu Cần vương (5.7.1885), các cuộc khới nghĩa võ trang lớn nhỏ nổ ra hưởng ứng chiếu Cần vương với mục dich dánh lại quân xâm lược Pháp và tay sai ngụy triều để bảo vệ ngôi báu cho triều Nguyền theo tư tưởng "trung quân ái quốc" của Nho giáo cho đến khi phong trào ấy hoàn toàn tan râ, sau dự định khởi nghĩa vào rầm tháng tư năm Canh tý (1900) nhưng thất bại ngay từ đầu. Cuộc đấu tranh cứu nước của nhân dân ta vẫn tiếp tục, nhưng không phải theo tư tưởng "trung quân ái quốc" theo ngọn cờ Cần vương như cũ. Phong Lrào Cần vương với hình thức dấu tranh võ trang kéo dài 15 nām ấy có tr ể xem là bước nối tiếp tất yếu ở mức độ quyết liệl và cũrıg là bộ phận đấu tranh võ trang nằm trong phong trào cứu nước chung được gọi là Nghīa hội cưu quốc (tèn gọi có thể khác nhau tùy từng dịa phương
và từng thời kỳ) được hình thành từ sau khi thực dân Pháp đánh chiếm ba tỉnh miền đông Nam bộ 1861 và phát triển rộng khắp, mạnh mè, có tổ chức, có sức mạnh, tạo coo sở cho cuộc đấu tranh vũ trang ở các tỉnh Trung kỳ nói chung và các tỉnh miền nam Trung kỳ nói iiêng từ năm 1885 về sau. Vì thế, nói đến phong trào Cần vương mà không nói dến Nghīa hội là chưa nói đến nguồn gốc sức mạnh của phong trào và cũng không thấy hết toàn cảnh của phong trào (giới hạn từ Quáng Nam đến Bình Thuận) và vai trò của Quâng Ngài trong phong trào đấu tranh cứu nước kéo dài trong 4 thập ký từ 1861 đến 1900 đầy dau thương nhưng cūng dấy hào hùng trong lịch sử dân tộc.

## I. NGHİA HộI CỨU QUỐC (1861-1900):

Thực dân Pháp dánh chiếm ba tỉnh miền đông rồi ba tinh miển tây Nam kỳ. Triều đinh Huế thắt bại liên tiếp, buộc phải ký nhường ba tỉnh miền đông, rồi ba tính miền tây Nam kỳ cho thực dân Pháp. Các cuộc khởi nghĩa của nhân dân Nam bộ, nổi tiếng nhất là cuộc khới nghỉa do các ông Trương Eịnh ở Gò Công, Nguyền Trung Trực ở Tân An... đã nổ ra. "Quốc gia hữu sự, sì phu hữu trách", các sì phu trong cả nước đều lên tiếng, tiêu biểu là các nhân sì trí thức Nghẹ̉ Tînh tự tổ chức nghìa quân kéo vào chi viện cho nhản dán phía nam kháng chiến. "Nghīa hội cứu quốc" xuất hiện đầu tiên ở Nam kỳ, sau đó lan ra toàn quốc, có tinh có. có tỉnh không và mạnh yếu ở từng tỉnh khác nhau
Nhưng Nghỉa hội dược hình thành từ dây, không phải mài đến khi vua Hàm Nghi lên ngôi, phe chủ chiến đã tổ chức ra "Nghia hội". Phong trào lúc đầu là tự phát từ chính lòng yêu nước cúa nhân dàn do các sĩ phu lãnh dạo, chứ
không phái do "phe chu chiến" trong triều dình Huế chú trương như Bừi Định dà viết ${ }^{\text {( }}$. Nghia hội có những tên gọi khác nhau tùy từng nơi và từng thời kỳ nhưng có thể chia ra làm 3 thời kỳ:

## 1. Thời kỳ bột phát (1861-1883):

Đáy là thời kỳ phong trào hình thành một cách tự phát nhăm kịp ứng phó với mọi diền biến của tình hình, chú yếu tập trung ở các tỉnh Nam kỳ. Đó là hội của các thân hào nho sì ở từng dịa phương dứng ra tổ chức. Các dộı nghĩa quân vừa sắp xếp đội ngù, bố trí chỉ huy, vừa tụ̣ lo lương thựe, vũ khí đế lúc đầu cùng phối họ̣p với quân uriều đình chống Pháp, khi triều đình đã ký thơa uớc dầu hàng, thì tự tổ chức chiến đáúu, ngăn chặn không cho địch dến địa phương mình, tiêu diệl lực lượng địch để giừ lấy xóm làng và hầu hết dược gọi là Nghia hội Bình Tây. Nghìa hội Bình Tây dà theo chân các sỉ phu Nam kỳ ra dến Bình, Ninh Thuạan của Trung kỳ - nơi được xem là miền tỵ địa của các nhân sī Nam kỳ không cam lòng sống trên mảnh đất đã bị giạ̣c chiềm.

Do tác động từ phong trào chi viện của các nhân sĩ Nghệ Tīnh và Nghìa hội Bình Tây của các nhân sĩ Nam kỳ, một số tỉnh miền nam Trung kỳ lần lượt thành lập Nghia hội, có nơi gọi là Báo nghia Kiến nghiệp hội, hoặc Bảo nghia hội với hoạt động chú yếu là biểu lộ ý chí thống nhất, hương về triều đình Huế, quyết tâm chống Pháp xâm lược qua các sớ tấu đề đạt các kế sách và vận động quyên

[^70]góp tiền bạc, lương thực, khí giới giúp quân triều dình. Thái độ của triều dinh Huế là không ngăn cản nhưng cūng không khuyến khích. vì bán thân triều đinh việc đấu tranh giữa "chiến và hòa" vần chưa ra lè.

## 2. Thời kỳ hưng thịnh (1883-1888):

Thực dân Pháp đánh Bắc kỳ 1877 rồi 1882, các tổng đốc Nguyễn Tri Phương rồi Hoàng Diệu đểu tử tiết với thành, càng tạo nên không khí vừa hoảng loạn vừa phẫn uất của các sī phu. Nhưng nhất là khi Tự Đức qua đời ( $188 \mathrm{~B}_{\mathrm{j}}$ ), triều đình càng rối ren cực độ, thì cái cảnh "tử nguyệt tam vương" má̛i cho các sĩ phu thấy rō là triều đình Huế không còn là chổ dựa cho sự nghiệp cứu nước dược nữa. Thực dân Pháp lại tiếp tục uy hiếp, chính sách chinh phục "khuân từng gói nhỏ" (système de conquette par patits paquets) càng bộc lộ rô. Trung kỳ - mảnh dất còn lại về danh nghia - đang bị đe dọa. Thế là không còn mong gi "chuộc lại" miền đà mất mà nguy cơ cả dất nước rơi vào tay giạ̣c đã quá rô. Sĩ phu ở mổi tỉnh cảm thấy không thể chần chừ được nừa, tự đứng ra tập hợp nhau, nơi chưa thành lập thì thành lập, nơi dà thành lập thì cưng cố, chuyển tên Hội và dịnh ra kế hoạch hoạt dộng một cách khẩn trương và đều khắp, khác hẳn trước kia. Riêng các tỉnh miền nam Trung kỳ, tỉnh nào cûng tổ chức Hội và hầu hết lấy tên là Bình Tây Bảo quốc đoàn. Hội vừa là tổ chức hỗ trợ cho chính quyền phong kiến và quân đội triều dình dóng ở dịa phương, cùng quan hệ bàn bạc, cùng tuân thú mẹ̀nh lệnh cưa triều đình, vừa là một tố chức độc lập như một chính quyền thứ hai, chi phối mọi hoạt dộng trong dịa phương, tập trung vào việc huy động mọi nhân tài vật lực vào cuộc kháng chiến cứu nước. Hội cử ra ban
lãnh dạo toàn tỉnh và chia làm 2 ban:
Văn ban lo việc quyên góp, vận dộng, giấy tờ sổ sách, quan hệ trong nội bộ hội, quan hệ với chính quyền, quân đội của triều đình trong tỉnh và quan hệ với các hội các tỉnh xung quanh.

Vô ban chia làm 2 lực lượng:

- Hương binh: được tổ chức theo từng thôn xã. Mỗi thôn xã có một đội chuyên lo việc canh phòng, giữ gìn trật tự trị an, xử tri bọn Việt gian làm ma tà, gián diệp cho địch và chiến đấu bảo vệ xóm làng.
- Boàn kiệt: gấn như quân đội tập trung, bao gồm những người khỏe mạnh, có võ nghệ, sống tập trung, phiên chế theo đội ngũ và thường do các vị cử nhân võ chỉ huy, gọi là chánh, phó quản binh. Đoàn kiệt chỉ chuyên tập luyện, xây dựng phòng tuyến và sẵn sàng đánh dịch bất cứ đâu và có căn cứ riêng dể dể bề tiến thoái.

Tuy chưa đi đến thống nhất lực lượng toàn miền, nhưng giữa các Nghìa hội thường liên lạc chặt chẽ với nhau trong việc trao đổi kinh nghiệm về tổ chức, về xây dựng căn cứ địa và hỗ trợ, thanh viện nhau khi cần thiết. Mạnh nhất là Nghīa hội Ninh, Bình Thuận, mảnh dất có nhiều nhân sī Nam kỳ lánh nạn, có phong trào từ nhiều năm trước, có cả nông trại sản xuất lương thực ở xứ Bồng Châu, có cả hội "Nam - Trung nghĩa sĩ", tập trung những người tài giỏi, có tâm huyết trong vùng và do Trịnh Phong làm Hội trưởng. Quảng Ngāi do Lê Trung Bình, Binnh Bịnh do Dào Doãn Eịch làm Hội trưởng cūng là Nghīa hội mạnh. Khi thực dân Pháp đánh chiếm Thuận An và buộc triều dình Huế ký hiệp ước Patơnốt (1884) dầu hàng,
phong trao liội lên mạnlı, các hoạt dộng càng khấn trương hơn nhlững còn lúng túng. chờ thái độ của triều đình. Bến khi vua IIàm Nghi xuất bôn 23.5 Ất dậu và có chiếu kêu grọ Cà̀n vương thì hội Quảng Ngài là hội có sẵn sàng lương thực, kéo cờ phấn nghîa Cần vương sau đó 7 ngày và sớm nhát trong mièn. Nghia hội chướn thành Binh Tây Cứu
 ngày 1.6 Át dạ́u (5.7.1885) trước khi chiém thành Quáng Narai. va lân lự̛̣ cać tính khác cùng kliởi nghia Cần vương va chuyrín tén hội.

Nhưng như chúng ta đà bićt. thực dân Pháp xão quyệt día I'ng Kịy 14 wổi (anh ruọ̀ U'ng Lịch, 12 tuổi tức vua Hàm Nglıl lẹ̀n ngói. dạt niên hiẹ́u Bồng Khánh tại Trung kỳ. wáy nèn cái cảnh ngược dời như mộl câu vè thời đó đà viét:

## Trà̀ Nam gọ̆p buöi ca cà̀u <br> Ö giưa Đông Khành, hrii đ̛̣u Hàm Nghi...

"Ở giữa" là Đống Khánh và triều dinh do thực dân Pháp đặt ra và chỉ đạo đánh dẹp "hai dầu" theo kế hoạch của chúng. Còn "hai đẩu" tức phía bắc, phía nam Trung kỳ dà có thời kỳ dài ngắn khác nhau dều do lực lượng Cần vi̛ơng tước vũ khí của chinh quyền, quân đội thuộc triều dinh Huế và hội làm chủ. Một cuộc dấu tranh tư ưởng dữ dội diễn ra trong hàng ngũ sĩ phu. Lý tưởng "trung quân ái quôc" dược dặt trong hoàn cảnh ấy rất khó xử. Trung với vua uhựng vua nào? Vua nào cũng là döng dõi nhà Nguyễn, họ lại là anh em ruột nừa kia : Tắc ț̣ ti̛ chử "trune quân" lam mờ nốl hai chừ "áa quóc". A ột số không it trong hàng une si phu tio lunge tung di dén tạm dững hoạ dons, chö

và phong trào Cần vương. Nhưng chỗ dáng sợ hơn là bằng việc duy trì triểu đình Huế với một ông vua bù nhìn như thế tự nhiên dặt các cuộc khởi nghia Cần vương cứu nước vào vị trí của quân phiến loạn và tạo co hội cho bọn bán nước mượn cớ báo vệ ngôi báu cưa triều Nguyền, tiến hành tàn sát phong trào yêu nước cưa nhân dàn, thực hiện đúng âm mưu dùng "nguời Việt tiéu diệt người Việt" của chúng. Tuy thế, trong số lớn sì phu cac tỉnh - trong dó có sì phu Quaing Ngaii lựng chiêm nghiệm qua hy sinh cüa bà con, họ hàng trong cuạ̃c lihooi nghia Trưong Định ơ Nam bộ trước kia - tur lương "ál quóc" đà tháng hăn và khỏng ngẩn ngại "đánh ca triè̉u đinh lẩn Táy". Nghīa hội cang di vào hoạt dọng sòi nối. khẩn trương, thiét thực nhất.

Thực dàn Pháp thấy rô là triểu đình Huế không phải là đối thü dáng lo ngại, mà là phong trào yêu nước do các văn thân lãnh đạo. Do đó, từ trước thực dân Pháp dựa vào diều ước dầu hàng của hiệp ước Patơnôl buộc triều đình Huế phải giäi giáp quân đội, giao nộp vũ khí, ra lệnh cho quan lại các cấp phải luàn thủ triểu đình thực hiện mọi mệnh lệnh của Pháp. Tuy triều đình Huế cchủ yếu là Tôn Thấ Thuyết tìm mọi cách trì hoàn việc thi hành hiệp định, còn ngầm ra chỉ thị cho chính quyền và quân đội các tỉnh và quân sơn phòng phối hợp với Nghia hội tố chức lực lượng và chờ mệnh lệnh, nhưng quan lại chần chừ chưa biết ngả về dâu, việc phối hợp với Nghỉa hội cũng gượng ép, trể tràng và dần dần cả chính quyền phong kiến dịa phương lẫn lực lự̛̣ng quân đội đểu bị vô hiệu hóa. Về phần Nghia hội cūng cảm thấy chưa biết hành dộng ra sao thi khi dược tin vua Hàm Nghi xuất bôn hạ chiếu Cần vương, Nghia hội dựa vào hịch Cần vương - nhất là dựa vào tinh
thần yêu nước không dội trời chung với quân xâm lược của nhân dân ta. Nghĩa hội phất cao cờ Cần vương, kéo đến buộc chinh quyền và quân dội ở các tỉnh thành trao chính quyền cùng chiến đấu dưới ngọn cờ Cần vương chung, nơi nào không nghe Nghia hội phải bằng lực lượng vũ trang của mình chủ động giành lấy chính quyền, thành trì để làm cơ sở chuẩn bị cho chiến đấu lâu dài. Sau cuộc khởi nghia Cần vương ở Quảng Ngãi do Lê Trung Đình lãnh dạo, là cuộc khởi nghīa ở Bình Bịnh do Mai Xuân Thưởng chỉ huy, ở Quảng Nam lúc đẩu do Trần Văn Dự (nguyên là Chánh sứ phủ Sơn phòng), sau do Nguyễn Duy Hiệu chỉ huy. Tiếp theo nữa, ả Phú Yên do Tú tài Lê Thành Phương và Bùi Giảng chỉ huy, ở Khánh Hòa do Trịnh Phong chỉ huy lần lượt nổi lên.

Tiếp sau cuộc khởi nghĩa Cần vương ở Quảng Ngāi là cuộc khởi nghīa ở Bình Dịnh do Mai Xuân Thưởng lãnh đạo cũng đánh chiếm được thành. Tên Tổng dốc Lê Bá Thân phải bỏ chạy. Quân Pháp do Dumas chỉ huy tiến lên chiếrn lại thành, Nguyễn Duy Cung sa vào tay giạ̣c. Quân Cần vương phải lui về Phú Phong (Tây Sơn) và phía đông huyện Tuy Phước, đắp lũy Trường Úc để cầm cự với giặc. Về sau, Nguyễn Thân đưa quân vào và được Pháp hổ trọ̣ tiến đánh, phong trào Cần vương Bình Định mới bị tiêu diệt.

Ở Phú Yên có khó khăn hơn, nghīa quân không chiếm được thành, phải dựa vào rừng núi để chiến đấu lâu dài cho đến năm 1900, Võ Trứ chuẩn bị khởi nghīa (cuộc khởi nghìa Cần vương cuối cùng ở miền nam Trung bộ) nhưng thất bại.

Ở Ninh, Bình Thuận lực lượng Nghĩa hội được hình
thành và vững mạnh từ ngày các văn thân Nam bộ ra tỵ nạn, dưới sự chỉ huy của Nguyển Hừu Cầu tiến vào chiếm linh thành trì tương đối thuạan lọ̣i. Tên Vò Doãn Tuấn Tuần vù Ninh, Bình Thuận - bị đuổi chạy tơi bời đến mức phải than rà̀ng "Bây giờ tôi không còn gì ráo, ấn tín đều không...". Nhà sử học Pháp Fournier sau này nhận định: "Trên đại thể tại Ninh, Bình Thuận cũng như Khánh Hòa, lực lượng Cần vương năm chính quyền trong suốt mùa xuân nåm 1886".

Ở Khánh Hòa, nghīa quân chiếm lĩnh thành trì, quan lại bỏ chạy, một dại dội lê dương do Dại úy Chasche kéo dến dóng ở Hòn Khói từ ngày 25.11.1885 tìm cách giành lại thành trì nhưng không dược, đến tháng 5.1886 phải rút di như có tài liệu đā ghi "bị cô lập, mất tác dụng nên rút" ${ }^{\text {" }}$. . Báo cáo của tên công sứ Phatin gửi cho khâm sứ Trung kỳ thời bấy giờ cũng nhận định: "Dân trong này đã từng dược hưởng no ấm công bằng thời Tây Sơn ... Vài năm gần đây ta can thiệp trực tiếp vào nội tình của họ, nên họ thù ghét ta và sẵn sàng chống lại ta mãnh liệt như vậy"(2).

Ở Quảng Ngãi, cuộc khởi nghìa do Lê Trung Eình lãnh dạo bị thất bại nhưng Nghīa hội đã phát động cho phong trào các phủ huyện nối lên làm chủ từng vùng và hỗ trợ aắc lực cho cánh quân Nguyễn Bá Loan hoạt dộng mạnh ở phía bắc sông Trà. Năm 1888, cuộc khởi nghīa Cần vương lần thứ hai do Nguyễn Bá Loan lânh đạo đánh một trận quyết liệt, giết dược Lê Thuyên (tên tướng kéo quân từ Huế vào) buộc Nguyễn Thân đốt cấu mà chạy (nay

[^71]còn gọi là cầu Cháy). Nhưng lực lượng nghìa binh cūng bị hao tổn nặng, Nghīa hội cũng kiệt sức và tan rã.

## 3. Thời kỳ suy yếu và tan rã 1888-1900:

Tự 1888 về sau đội quân do tên Nguyễn Thân cầm đầu đánh phá ác liệt cả vùng Nam, Nghìa, Bình, Phú, tên Việt gian Trần Bá Lộc kéo quân từ Nam kỳ ra và được quân Pháp hỗ trọ̣ ở phía sau đánh phá vùng Khánh, Ninh, Bình Thuận. Nghīa quân bị tổn hại nghiêm trọng. Sống thiếu thốn dựa vào rừng núi, Nghìa hội cũng chỉ còn hoạt dộng dược ở các làng xā héo lánh. Một số văn thân cố tìm cách bắc liên lạc với phong trào Văn thân do Phan Bình Phùng lãnh dạo ở Hương Khê và bí mật chắp nối lại tổ chức, quyên góp tiền nong, khí giới , chuẩn bị lực lượng, tổ chức được cuộc khởi nghìa do ông Thái Thú lãnh dạo năm 1894 và cuộc vận dộng tiến tới khởi nghia của ông Trần Du (1895-1896) ở Quáng Ngãi, và cuộc khởi nghia cuối cùng của ông Võ Trứ lãnh đạo ở Phú Yên'l' năm 1900. Nhưng các cuộc khởi nghìa này cũng bị thất bại. Nghīa hội kiệt sức dần vạ̀ tan rā. Các sĩ phu miền nam Trung bộ bị tàn sát dã man, số còn lại nuốt hận nhìn ngọn cờ Cần vương mất hiệu lực và đau lòng nhìn thực dân Pháp thống trị đất nước.

## II. NGHİA HộI QUẢNG NGÃI VÀ CUỘC KHỞI NGHİA CẦN VƯƠNG DO LÊ TRUNG BİNH LÃNH ĐẠO:

## 1. Nghĩa hội Quảng Ngāi:

Nghìa hội Quảng Ngãi được hình thành từ rất sớm do 2 tác dộng:

[^72]a. Tiếng súng xâm lược đầu tièn của hạm đội Pháp ra Tây Ban Nha bắn vào Đà Nẳng kích dộng lòng tự tôn dân tộc của các sĩ phu.
b. Cuộc chiến đấu cứu nước của người anh hùng Trương Bịnh ở Nam bộ (1861-1864) có sự tham gia đông đảo cúa những dân nghèo Nam - Nghìa. Các sī phu Quảng Ngài đā họp nhau quyên góp tiền của, cử người tài giỏi vào hỗ trọ̣ cho cuộc chiến đấu, nhựng cuối cùng thất bại. Các sĩ phu phái cùng chia xẻ những hy sinh mất mát nhiều anh em dòng họ từ một mảnh đất phương Nam xa xôi của Tổ quốc. Những sự kiện đau lòng đó thức tỉnh các văn thân sĩ phu. Các vị đã tập hợp nhau lập thành Nghia hội một cách công khai ${ }^{\text {1/ }}$ như là một lực lượng hồ trợ cho chính quyền, quân đội của triều đình. Nghìa hội Quảng Ngãi cùng lúc mạnh, lúc yếu nhưng vẫn giữ đều đặn trong khoảng 10 nă $\mathrm{m}^{(2)}$. Đến năm 1883, Tự Đức mất, phe chủ chiến trong triều dình (do Tôn Thất Thuyết, Thượng thư Bộ binh cầm đầu) sắp xếp lại nhân sự như bố trí ông Phan Đình Phùng làm Tham biện Sơn phòng Nghệ An, ông Trần Văn Dự làm Sơn phòng Quảng Nam, ông Nguyễn Tạo làm Tiểu phủ sứ Sơn phòng Nghīa - Bịnh với ý dồ nắm lực lượng sơn phòng và dựa vào miền núi để chiến đấu lâu dài, đổng thời khích lệ Nghìa hội tảng cường hoạt dộng. Từ đó Nghìa hội Quảng Ngài bên các hoạt động công khai như cũ còn thêm mấy hoạt dộng bí mật:

- Lập các đội Hương binh các thôn xã.

[^73]- Lập Boàn kiệt (còn gọi là Nghīa dūng).
- Xây dựng chiến khu Tuyền Tung (Binh Sơn) và cử ông Lè Trung Đình, một con người cương trực, giàu lòng yêu nước, vừa đậu cử nhân khoa Nhâm ngọ (1882) làm Chánh quản binh và các ông Nguyễn Tự Tân và Vũ Hội làm Phó quản binh.

Từ đó Nghỉa hội có nhiều hoạt động phong phú, thiết. thực, hơn hả̉n trước kia. Các hoạt động trên cūng chỉ thấy xuất hiện đầu tiên ở Quảng Ngãi, một thời gian sau chiến khu Linh Đồng ở Bình Định mới được xây dựng. Trước khi có hiệp ước Patơnốt, mối quan hệ giữa Nghīa hội với chính quyền, quan lại có thể nói là gắn bó, gần gūi. Thậm chí Nghia hội còn tranh thủ dược lực lượng sơn phòng do Nguyền Thân chỉ huy đứng về phía mình. Nhưng tữ sau hiệp ước Patanốt, bọn quan lại cố tránh việc giao tiếp với Nghīa hội. Nghĩa hội đề dạt một số công việc, họ chỉ trả lời chờ lệnh triều dình. Quan hệ lạnh nhạt càng bộc lộ rō khi ngọn cờ Cần vương dã dựng lên, Lê Trung Đình cử người vào thành thương lượng việc cấp lương thực, vū khí cho nghỉa binh đều bị từ chối, buộc nghĩa quân phải chiếm thành trì. Nguyễn Thân phản bội đưa lực lượng sơn phòng đến đánh bật nghīa quân ra khỏi thành, nhưng vỡi sự hố trọ̣ của Nghỉa hội, các văn thân nối lên làm chủ các phủ huyện. Nghĩa hội vẫn tích cực hoạt dộng xây dựng lại lực lự̛̣ng cho cuộc khởi nghia do Nguyền Bá Loan lānh dạo. Nhưng sau cuộc khởi nghìa này thất bại, với chính sách giết sạch, đốt sạch, đến đâu là truy lùng từng văn thân nho sī, bắt bỏ tù và tịch biên gia sản do Nguyễn Thân thực hiện, lực lượng Nghĩa hịị bị hao mòn nặng, tê liệt ở nhiều nơi, chỉ còn hoạt dộng được ở vùng nông thôn hẻo lánh -
tuy vậy vẩn tạo được nguồn nhân tài vật lực cho hai cuộc khởi nghìa của Thái Thú và Trần Du trong những năm cuối thế kỷ 19. Và sau đó Nghia hội hoàn toàn kiệt sức và $\tan \mathrm{ra}$.

## 2. Cuộc khời nghīa Cần vương do Lê Trung Dình

 lãnh dạo (1885):Ngày khởi nghīa, nguyên nhân và diễn biến cuộc khởi nghìa, phần lớn giống như Phạm Trung Việt đâ viết trong Khuôn mặt Quảng Ngãi (Sdd) và Bùi Định viết trong Tim hiểu các phong trào yêul nước chống Pháp của nhần dân tīh Quäng Ngāi 1885-1945 (Sdd).

Riêng về nhận định, ông Bùi Dịnh viết "... cuọ̀c khởi nghīa... do ông Lê Trung Binnh lânh đạo vừa bùng lên dược sáu ngày đã bị tan vở. Cuộc khởi nghiaa ấy bị thất bại...."' ${ }^{(1)}$. Quả là nghiaa quân chiếm thành được 6 ngày thì bị quân sơn phòng do Nguyền Thân chỉ huy dánh bật ra khỏi thành, Nguyễn Tự Tân phó chỉ huy và 6 thủ lĩnh khác bị chết tại trận, Lê Trung Đình bị bắt và 6 hôm sau, 11.6 Ất dậu (23.7.1885) thì bị chém nhưng xem cuộc khởi nghĩa đến đó là thất bại thì chưa dúng, vì:
a. Nói về lực lượng vũ trang thì cuộc khởi nghĩa đã thiệt hại nặng nề. Cả chánh, phó tướng đều lần lượt hy sinh, lực lượng chủ yếu bị tan rã. Nhưng còn cánh quân do Nguyễn Bá Loan chỉ huy trên dường tiến vào thành cứu nghīa quân nhưng không kip, phải dừng lại phía bắc sông Vệ và còn đang tiếp tục chiến đấu.

[^74]b. Cuộc khởi nghĩa còn có cả lực lượng Nghīa hội làm hậu thuẫn. Bị đánh bại ở tỉnh thành nhưng các văn thân liền nổi lên làm chủ ở khắp các phủ huyện như: Trẩn Hoàn, Võ Thị Đệ ở Binh Sơn, Tôn Tường, Mai Cảnh ở Sơn Tịnh, Lê Lân, Nguyển Quý ở bà bá́c sông Vệ, Nguyền Quang Tín, Nguyễn Hàn Long, Lê Thị Kim Thanh... ớ vùng Thiết Sơn (Mộ Đức ngày nay), Cử nhân Vò Dăng Tham, Bùi Chấn ở vùng Dức Phổ hiện nay, khiến cho lực lượng của Pháp và Nguyền Thàn đánh dẹp dến dầu 1886 vần chưa ổn định dược.

Vậy có nên xem cuộc khởi nghỉa Cần vương ấy chỉ có 6 ngày là thất bại hay không?
III.VAI TRÒ CỦA NGHİA HỘI QUẢNG NGÃI, VAI TRÒ CUỘC KHỞI NGHİA CẦN VƯƠNG DO LÊ TRUNG ĐİNH LÃ̃NH ĐẠO VÀ VAI TRÒ LÊ TRUNG ĐİNH TRONG PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN QUẢNG NGȦI:

## 1. Vai trò của Nghīa hội Quảng Ngāi:

Cũng cùng có mục tiêu, nhiệm vụ như Nghìa hội các tỉnh khác trong vùng, nhưng Nghìa hội Quảng Ngãi có nhửng diểm đáng chú ý: hình thành rất sớm, ngày càng sâu rộng, huy dộng dược trí tuệ, nhân tài vật lực của mọi tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp đánh quân cướp nước và bè lũ bán nước, làm tên tuổi tỉnh Quảng Ngãi rực sáng lên trong mấy chục năm cuối thế kỷ XIX. Chưa đủ cứ liệu để xác dịnh Nghīa hội Quảng Ngãi đã xuất hiện dầu tiên và có vai trò chl đạo đối với các tỉnh xung quanh như một vài tài liệu đã viết. Nhưng ra đời sớm, với hoạt động mạnh mè sâu rộng của mình, Nghìa hội Quảng Ngãi chăc chắn dã có sức cố vũ rất lớn đến phong trào yêu nước các tỉnh xung
quanh, nhất là từ Bình Định trở vào ${ }^{\text {(1] }}$. Riêng về phần mình, Nghìa hội đã tháo gỡ được chồ "kẹt" trong tư tương "trung quân ái quốc" do thực dân Pháp tạo ra. Ái quốc là tiêu chuấn hàng dầu, vua nào yêu nược thì theo, vua nào theo giặc thì dánh. Việc phân định rò ràng ranh giới dó khiến cho Nghìa hội thuộc vào loại vừng vàng nhất. tố chức khởi nghỉa sớm nhất, chịu đựng được sụ đàn áp. mua chuộc của kẻ thù, kièn trì tổ chức dược 4 cuộc khởi nghia lớn nhơ, tuy thất bại nhưng củng làm cho bọn cưởp nước và bán nước nhiều lúc phải chạy thất diên bát dảo, nhiếu tên như Lê Thuyên, Regnard phaii đền mạng.

## 2. Vai trò của cuộc khởi nghĩa Cần vương do Lê Trung Dình lānh dạo:

Trong lúc triều đình đã ký hiệp ước đầu hàng Patơnốt và cả triều dình đại bộ phận đã đứng về phía đầu hàng, việc Hàm Nghi xuất bôn hạ chiếu Cần vương nhự một biểu hiện vớt vát cuối cùng của lực lượng phong kiến thì tiếng dáp hưởng ứng Cần vương ngay sau dó của Quảng Ngãi và cả một cuộc khởi nghia vō trang chiếm thành, giành quyền làm chú, thể hiện cả ý chí và quyết tâm đánh giặc cứu nước của sĩ phu Quảng Ngãi - về mặt đó, cuộc khởi nghĩa giương cao ngọn cờ yêu nước dầu tiên này có sức cổ vũ rất mạnh và tạo hiệu ứng dây chuyền cho các cuộc khởi nghĩa các tỉnh khác nổ ra.

## 3. Vai trò của Lê Trung Dình:

Lê Trung Đình là người có công lớn trong việc tổ chức

[^75]lực lượng vũ trang, xây dựng cǎn cứ Tuyền Tung và tổ chức hoạt dộng vừa công khai, vừa bí mật của Nghia hội, là người cầm quân dảm lược, chỉ đạo có quy củ và hưởng ứng nhanh chóng hịch Cần vương và là một sĩ phu hết lòng lo cho nạn nước, không tiếc rẻ thân mình, thể hiện trong bài thơ cuối cùng ${ }^{(1)}$ của ông. Lê Trung Đình tiêu biểu cho phần ưu tú nhất của trí tuẹ sáng suốt, tài giổi, của tình cảm yêu nước sâu sắc và ý chí hy sinh sắt đá của sĩ phu Việt Nam trong lịch sử và là ngọn đuốc sáng chói làm hổ thẹn bao nhiêu người cūng từ cưa Khổng sân Trình mà ra trong thời ky suy vong, tàn lụi cho chế dộ phong kiến Việt Nam. Đối với nhân dân Quảng Ngãi, Lê Trung Đình mãi mãi là ngôi sao yêu nước sáng chói cho mọi người trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ trước đây cũng như công cuộc đổi mới theo định hướng cách mạng xã hội chủ nghīa hiện nay.

[^76]
# CUỢC KHỞI NGHİA LÊ TRUNG ĐÌNH TRONG PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG CHÓ́NG THỰC DÂN PHÁP CUỐI THẾ KỶ XIX 

GS PHAN NGOC LIĖN<br>(Dại hocc Qứe gia Hà Nọi)<br>TRUONG CÓNG HUẎNH KY<br>(Cao đăng Su pham Quàng Ngãi)

Sau khi kinh thành Huế thất thủ (5.7.1885), Tôn Thất Thuyết phò vua Hàm Nghi rút lên miền núi tỉnh Quảng Trị. Ngày 13.7.1885, từ sơn phòng Quảng Trị, Hàm Nghi hạ chiếu Cần vương kêu gọi nhân dân ra sức phò vua cứu nước. Phong trào Cần vương chống Pháp lan rộng ở Trung kỳ, Bắc kỳ và cả Nam kỳ và tồn tại trong khoảng một thập kỷ cuối thế kỷ XIX.

Phong trào Cần vương nhanh chóng dược hưởng ứng ở Quảng Ngãi và cuộc khởi nghìa Lê Trung Dình được xem là "cuộc chiến đấu dầu tiên, 8 ngày sau khi kinh thành thất thủ, vào ngày $13.7^{\text {"(1) }}$. Thế mà đến nay cuộc khởi nghīa Lê Trung Eình chỉ được nhắc dến một cách rất sơ lược trong các sách giáo khoa (phổ thông và đại học), trong chuyên khảo Phong trào Văn thên khởi nghia, trong Lịch sử Việt Nam tập II và một vài luận văn của các nhà sử học

[^77]nước ngoài, như Charles Fourniau... Biều này một phần do nguồn tài liệu quá it; tài liệu thành văn sớm nhất chỉ được ghi lại trong Dại Nam thực lục của sử quán triều Nguyền ${ }^{(1)}$, trong Quáng Ngāi tinh chil ${ }^{(2)}$, trong một số báo cáo cúa quan binh Pháp lúc bấy giờ ${ }^{(3)}$, và nhiều tài liệu dân gian lưu truyén và dược một số nhà yêu nước ghi lại ${ }^{i 4}$. Nhửng nǎm gần đây, việc nghiên cứu về phong trào đấu tranh yêu nước ở Quảng Ngãi dược chú trọng dầy mạnh, trong dó có phong trào Cần vương. Vì vậy, cuộc khởi nghia Lể Trung Bình cūng dần dần dự̛̣c khôi phục trong nhiều lài liệu của giới sứ học ở Trung ương và dịa phương ${ }^{\text {(3). }}$.

Kết quả nghiên cứu chỉ là bước đầu, cần phải tiếp tục sưu lầm lài liệu. biên soạn công phu hơn để dặt cuộc khởi nghīa sớm nhất trong phong trào Cần vương ở miền nam 'Trung bộ đúng vị trí, vai trò phải có, cũng như tên tuổi của

[^78]
## Lê Trung Bình ${ }^{\text {(1) }}$.

Quaing $\mathrm{Ngãi}$ vốn có truyền thống lao động vic du:u tranh yêu nước. Nhiểu cuộc khởi nghia chống chế độ phong kiến đã nổ ra mạnh mè trên dát Quảng Ngài, như cuộc đấu tranh của các dân tộc ở miền núi vào thế kỷ XVIII. Quảng Ngãi là một trong nhừng cân cứ quàn trọng, vừng mạnh cưa Tây Sơn. đà $\sin \sinh$ nhiều dò dö́c, trọng thần cuia thời Quang Trung. Vơi truyển thống áy, khi thực clàn Pháp xâm lược nưởc lá, nhân dân Quáng Ngài cùng dồng bào cá nược dửng dạ̀y đấu tranh. Khi Pháp buộc phái bỏ ké hoạch đánh chiốm nhanh, chuyèn vào tân công Gia Bịnh, 500 linh ở Quáng Ngài theo lệnh triều đinh đã vào Thuạ̀n - Khánh chuẩn bị tiếp ứng cho lực lượng chống Pháp ở Gia Định. Biên Hò̀a. Giữa tháng 2 năm 1859, thành Gia Gịnh thắt thư, Hộ dốc Vù Duy Ninh (người làng Eại An, huyện Chương Nghīa - nay thuộc huyện Nghìa Hành tính Quảng Ngāi) là một trong những tướng līnh của triều dình hy sinh vì nước. Sau khi Vũ Duy Ninh tuẫn tiết. Bố chính Phan Tĩnh dược cử dem mộl vệ binh vào Gia Eịnh dánh giặc. Năm 1861 một cơ lính hương dòng ờ Quảng Ngài dược diều dộng tham gia lính hương dòng của tả trực kỳ sẵn sàng dự việc sai phaii vào Nam dánh giạ̣c. Tiếp đó, Trương Định, người gốc xã Tư Cung (nay thuộc xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh) đ̛̣à anh dūng hy sinh ngày 20.8.1864 ở rừrıg 'Tân Phước (Gò Cong, nay thuộc Tiền Giang). Trong bài "Biếu Trương Định" Nguyè̀n Đình Chiểu ca ngợi:

[^79]Linh hồn nay đã thác theo thần,
Sáu tỉnh còn roi (noi) dấu tướng quân.
Sớ mật lãnh binh lò mát́t giăc,
Bà̀ng son ưng nghīa thắm lòng dân.
Từ sau khi 3 tỉnh miền đông rồi cả lục tỉnh Nam kỳ rơi vào tay thực dân Pháp, Quảng Ngài là một trong những dịa phương dược triều đình chú ý việc bố phòng và tiếp viện cho Nam. Đề phòng quân Pháp trở lại đánh chiếm miền Trung, triều đình ra lệnh phòng bị cẩn mật dọc bờ biển và tổ chức thao luyện quân sĩ ở Quảng Ngãi. Tháng 3 năm 1868, quân dân Quảng Ngãi theo lệnh triều đình đá́p lũy dọc bâi cát sông Trà Khúc thuộc các xã Chánh Mông, Ba La, Vạn Tượng, Hố Khiếu (nay là Hổ Tiếu) ở ngoài tỉnh thành. Đồng thời nhân dân cũng dặt ngựa gổ chặn ngang sông Trà Khúc ở các vùng Xuân Quang, Phú Phân làm chướng ngại đường vận chuyển trên sông. Mạat khác, còn đá́p 3 sở luyy đất ở các ngã ba đầu bến đò Xuân Quang để ngăn giữ dường bộ. Dể đáp ứng yêu cầu cung cấp vû khí, dạn dược cho việc chống ngoại xâm, triểu đình Huế chú ý việc chế tạo trong nước, bên cạnh việc mua sắm vũ khí nước ngoài ${ }^{\prime 4}$. Vì vậy các nhà sản xuất đà nghiên cứu sử dụng nguyên liệu trong nước thay cho nguyên liệu phải mua ở nước ngoài. Năm 1878, triều dình bắt đầu cấp đá lửa, khai thác ở Quảng Nam, Quảng Ngãi thay cho đá lửa vần phải "mua của nước Tây... nay người Tây chế súng có hạt lửa, nên không sản xuất, khó tìm mua. Thợ đá Quảng Nam, Quảng Ngãi dã khai thác đá địa phương, đẽo thành phiến thí nghiệm, đá dùng

[^80]tốt, nên cho khai thác sung cho vua dùng và cấp cho quân linh "' "

Việc chuẩn bị lực lượng vũ trang được chú ý tiến hành từ lúc thực dân Pháp bắt dầu xâm lược nước ta. Lúc đẩu, quan quân Quảng Ngải theo lệnh triều đình Huế tảng cường và chấn chỉnh lực lượng quân sự địa phương. Những người già yếu bị thải hồi khỏi quân ngũ và thu nạp những thanh niên, trai tráng khỏe mạnh, kể cá những người theo đạo Gia tô. Các trạm, sở, phú, huyện được cung cấp vù khí, lương thực. Các đồn, bảo, tỉnh thành được tẳng thêm lực lượng. có kế hoạch luyện tập. Tuy nhiên, sự phân hóa giữa phe chủ chiến và chu hòa ở triểu dình Huế cũng ảnh hưởng không nhơ đến tình hình chuẩn bị chiến đấu ở Quảng Ngài. Phe chủ hòa đà từ bó việc chống cự yếu ớl ban đầu để dần di tới chổ thỏa hiệp, dầu hàng. Trái lại phe chú chiến cầm đầu là Tôn Thất Thuyết vẩn kiên quyết đấu tranh chống Pháp. Chủ trương quyết chiến để bảo vệ Tố quếc được nhân dân Quảng Ngãi hoan nghênh. Họ làm hậu thuẩn, cơ sở cho các sĩ phu, văn thân, quan lại có tinh thần yëu nước trong tỉnh và các tỉnh bạn chuẩn bị tố chức lực lự̛̣ng chống Pháp.

Từ sau khi vua Tự Đức mất, Tôn Thất Thuyết cầm binh quyến đã tiến hành củng cố quân đội, thành lập thêm haí tố chức vù trang gọi là Phấn nghīa và Doàn kiệt. Triều đinh Huế lúc bấy giờ - chủ yếu là phe chủ chiến - đã xây dựng, củng cố các sơn phòng suốt một vùng núi chạy từ Ninh Bình đến Bình Thuận. Sơn phòng có thể xem như những cản cứ chuấn bị cho công cuộc chiến dấu chống

[^81]Pháp khi kinh thành và các tinh thành thất thủ. Các Sơn phòng sứ được chọn trong hàng ngũ những quan lại chủ chiến.

Hệ thống sơn phòng tổ chức khá chặt chẽ, vững chắc, dặc biệt là sơn phòng Quảng Trị, nơi co thành Tân Sở mà vua Hàm Nghi đã tạm trú một thời gian khi mới xuất bôn. Lúc bấy giờ Quảng Ngãi thuộc sơn phòng Nghīa Bịnh (tức Bỉnh Định và Quảng Ngãi) và tháng tư. mùa hạ năm Giáp thán (1884) "Cai phòng tham biện là Nguyễn Thân thăng thự Hổng lô tụ thiếu khanh, quyền sung Tiểu phủ sứ"( ${ }^{(1)}$.

Để xây dựng lực lự̛̣ng chống Pháp, phái chủ chiến ở triều đình Huế một mặt kêu gọi các quan lại, sĩ phu, thân hào lích cực tham gia cứu nước, mặt khác ra sức tố chức hương binh.

Đầu nảm Giáp thân (1884), nhân danh vua Kiến Phúc ( 14 tuổi), Tôn Thất Thuyết gởi đến các địa phương một dạo dụ "Triệu dụng các tiến sĩ, phó báng và các ấn quan tại quán". Dụ có doạn viết: "...Người quân tử ra làm quan, cốt dể làm nghīa vụ. Nghìa vụ nên làm, người quân tử không cầu thả, cầu lấy yên thân. Còn bọn tầm thường hèn yếu thì không đáng kể... Xuống lệnh cho trong kinh ngoài tỉnh ai hễ là tiến sĩ, phó bảng xuất thân, không kể là dã hay chưa làm quan, cùng cứ nhàn, tú tài làm quan đã đến ấn quan..." ${ }^{\prime 2}$.

Về tố chức hương binh, được khấn trương xây dựng ở hầu hết các tỉnh nam Trung kỳ, bên cạnh các lực lượng võ

[^82]hội, đoàn kiẹ̀t ${ }^{\text {li }}$.
Như vậy, việc chuẩn bị đánh Pháp của phe chủ chiến trong triều đình Huế không chi giới hạn ở lực lượng tại kinh thành do Tòn Thất Thuyết trực tiḗp nắm giữ mà còn được thực hiện ớ nhiều địa phương. Dẩn ra một số dẩn chứng. Ngoài việc cúng cố sơn phòng Nghia - Bịnh và cử Nguyền Thân làm Tiểu phủ sứ, triều dinh còn tu sửa sơn phòng Quáng Nam (xà Dương Hòa, phủ Thảng Bình) theo yéu cầu của " Юốc tiểu sứ là Trần Văn Dự xin tăng thêm việc hoàn tụ dể cho thế lực tá kỳ dược mạnh lèn, nèn sai tu lý dể chưa muối gạo cho nhiều"2". Triều đình cūng "... phái mang vàng bạc dển Quáng Nam 90 gánh, mồi gánh 2 hòm, cūng có khi 1 hòm, mồi hòm 100 thói":31 để hình thành nên thế trận liên hoàn giữa các sơn phòng tả trực kỳ.

Lệnh của triều đình và linh thần của phái chú chiến ở kinh thành đã tác dộng dến nhân dân Quáng Ngãi như thế nào?

Vốn có truyền thống yêu nước, nhân dân Quảng Ngãi nhanh chóng hưởng ứng chủ trương Cần vương cứu nước. Dù là một căn cứ, trung tâm của cuộc khởi nghia Tây Sơn, của triều dại Quang Trung, nhưng trong bối cảnh lịch sử

[^83]lúc bấy giờ, cùng như nhân dân cả nước, nhân dân Quảng Ngài chưa thoál khỏi ý thức hệ "trung quân ái quốc" cho nên hăng hái dứng dưới ngọn cờ "phò vua cứu nước". Song đó phái là ông vua chủ trương chống Pháp, hoặc được dùng làm "danh nghìa" của phái chủ chiến.

Còn thái độ sĩ phu yêu nước của Quảng Ngãi đối với vận mệnh đất nước lúc này ra sao?

Quảng Ngãi là đất hiếu học và giáo dục khá phát triển (thời kỳ phong kiến, Pháp thuộc tuy là tỉnh nhỏ song vẫn có chức Dốc học thay vì Kiếm học). Số người đỗ đại khoa khá dông ${ }^{(1)}$. Trừ một số làm quan to trong triều (Trương Đăng Quế, Nguyễn Bá Nghi, Bỗ Đăng Bệ...) còn phần lớn sĩ phu nghèo, sống gần gũi với nhân dân, không chịu ra làm quan mà ở nhà bốc thuốc, làm thầy địa lý, dạ học... Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, trước việc triều đỉnh nhượng bộ, rồi đầu hàng, các sĩ phu yêu nước Quảng Ngài cùng với cả nước lập tức dứng về phía nhân dân chống giặc, cứu nước. Một số người vốn là con em các đại thần không chịu đi theo chủ hòa và đứng lên dấu tranh như Nguyễn Bá Loan con của Nguyền Bá Nghi.

Với tinh thần yêu nước như vậy, các si phu Quảng Ngãi - đang làm quan, chưa chịu làm quan hay dã về hưu đà hưởng ứng lời hiệu triệu và chủ trương của phái chủ

[^84]chiến, tổ chức Nghia hội, hoặc tham gia quân Boàn kiệt ${ }^{\text {(1) }}$. Nguyễn Lân, Nguyễn Quý giữ chức Chánh, Phó quản quân Đoàn kiệt, còn Lê Trung Dình, Nguyễn Tự Tân làm Chánh, Phó quản hương binh ${ }^{\prime 2}$. Lực lượng Doàn kiệt và Hương binh xây dựng cản cứ ở núi Tuyền Tung (thuộc xà Bình An, huyện Bình Sơn, tương truyền là nơi quân Tây Sơn đã lập căn cứ) để chế tạo vũ khí, tích lũy lương thực và luyện tập quân sì. Công việc này do Nguyền Tự Tân chỉ dạo thực hiện.

Nghia hội Quảng Ngài luôn giữ mối quan hệ với kinh thành (phái chủ chiến) và lực lượng yêu nước các tỉnh bạn, chủ yếu là "tương thông" với Quảng Nam và Bình Định ${ }^{(3)}$. Vào thoảng tháng 4 năm Ất dậu (1885), Tôn Thất Thuyết diều Tham biện Sơn phòng Nghìa - Bịnh Nguyễn Duy Cung vào làm Án sát tỉnh Bình Định để chuẩn bị công cuộc chống Pháp. Cũng trong khoảng cuối tháng này, Đào Tấn cùng Tǎng Doãn Vãn theo lệnh của Tôn Thất Thuyết đi kinh lý các tỉnh tả trực kỳ, nhằm kiểm tra củng cố các Nghìa hội, qua Trịnh Xáng - một văn thân sĩ phu trong Nghìa hội Quảng Ngãi - liên lạc với Võ hội Qưảng Ngãi. Trong thư gởi cho Lê Trung Đình, Trịnh Xáng viết: "Ký Lê tân khoa tường. Bào công hừu thỉnh, ư dương tiết nhật, hội tại võ hội Nguyễn. Hàm Nghi nguyên niên, ngũ nguyệt, sơ

[^85]nhị nhật. Trịnh lão bút"'l'. Tăng cường lực lượng lành dạo Nghia hội và lực lượng chủ chiến ở Quảng Ngãi, tháng 5 Ất dậu (trước khi kinh thành thất thủ), Tôn Thất Thuyết lại cử Nguyển Tạo, người Quảng Ngãi dang làm Tri phủ Boan Hùng thuộc tỉnh Sơn Tây lúc bấy giờ, về giữ chức Tiểu phü sứ sơn phòng Nghìa - Bịnh thay cho Nguyễn Thân.

Như vậy, trước ngày kinh thành thất thủ và phát lệnh Cẩn vương, lực lượng chống Pháp dưới ngọn cờ phò vua cứu nước đả tổ chức có hệ thống, khá chặt chê ở các tỉnh nam Trung kỳ, trong dó có Quảng Ngài và chờ dịp bùng nổ.

Ngày 13.5 Ất dậu (5.7.1885) cuộc phản công của phe chủ chiến do Tôn Thất Thuyết tổ chức ở kinh thành Huế bị thắt bại. Vua Hàm Nghi xuất bôn lên miền núi tỉnh Quảng Trị. Ngày 13.7.1885, từ sơn phòng Quảng Trị, Hàm Nghi hạ chiếu Cần vương chống Pháp ${ }^{(21}$.

Vào khoảng trước ngày 12.7.1885, tin kinh thành thất thú, Hàm Nghi xuất bôn và dụ Cần vương truyền vào Quảng Ngãi do Nguyễn Tạo về kinh nhận lệnh vì sự biến nên "tản về" quê và binh linh Quảng Ngãi cūng như ở các

[^86]tỉnh＂sau khi thua trận dều tức tìm đường tàn về quê quán＂＇l loan tin．Bồng thời Tôn Thất Thuyết cùng cử một viên quan vào vùng Nam－Ngài，Bình－Phú thông báo tin tức và truyền lệnh khởi nghīa．Sự kiện này dược ghi lại trong 2 tác phẩm bằng thơ：Ḍ̣̂u tuất niên gian phong höa ký sự và Bại loạn năm Ât dậu，có nói tới Tú Địch（？）là người mang mật lệnh của Tôn Thất Thuyết vào cáç tỉnh nam Trung kỳ để vạch kế hoạch hành dộng chống P⿳亠口冋⿱㇒⿴囗⿱一一⿻儿口一 áp．

Về việc Tú Bịch mang mật lệnh：
Tú Dịch về là Thuyét sai vô，
Khi đò thất thủ̉ kinh đô，
Mıợn danh hồi quán thăm dò phia trong．
Trải qua Nam Ngãi một vòng，
Truyền miệng dụ mới giưc lòng văn thânn＇（2）
Còn việc thực hiện kế hoạch hành động thì：
．．．Dụ Hàm Nghi mới tống dạt các noi， Muu Tôn Thất Thuyết dā vē bày dúu lối． Hiến muu lự̛̣ thừa co gặp hội．
Dưng quyển nghi trước mối lo toan．
Hễ ai là có dạ sát gang，
Thi phải dùng mưu nước lửa．
Dầu sĩ thứ làm diều chi nưa，
Thi phương quan giả lạng mà thôi
Văn thân đậng tờ mạt dáy rồi，
Dân sụ cứ theo mucu dó hết＂＇ỉ＇

[^87]Bược tin kinh thành thất thú và nhạ̀n được đụ Cả̉n vương, nhân dân Quảng Ngãi liền dứng lên clấu tranh. hàng trăm sĩ tử Quảng Ngâi đà dậu kỳ thứ nhất ở trường thi Binh Định, nghe tin "kinh thành có biến kéo nhau vể què" tụ nghìa chống Pháp ${ }^{\text {" }}$. Ngày 12.7.1885, Binh Sơn tai vệ hương binh chánh quản là Cử nhân Lê Trung Bình, hữu vệ Phó quản là Tú tà i Nguyền Tự Tân, Thương biện Nguyễn Vãn Hoành cìng nhiều người trong Võ hội dưa doàn kiệt và hương binh về tỉnh thành Quảng Ngài đề nghị quan tinh cấp khi giới, lương thực để hưởng ứng dụ ('ẩn vương. Song "quyền Bố chánh sứ tỉnh ấy là Lê Duy Thụy, quyển Án sát sứ là Nguyền Văn Dụ nghe trong kinh thành có việc, sức cho thuộc hạt kiểm điểm hương binh, dóng từng thôn chia nhau canh giữ dể yên địa diện. Bình Sơn tà vệ Hương binh Chánh quản là Lê Trung Đình, Hữu vệ phó quán là bọn Tú tài Nguyền Tự Tân, Vũ hội và Thương biện Nguyền Văn Hoành cho rằng xe vua dà ra, lại nghe có dụ Cần vương, muốn nhân dơ dấy quân, tức thì tới tỉnh xin cấp khí giới, lương xướng. Tỉnh thần cho rằng linh hương binh chỉ canh giữ nơi làng xóm, không vi với linh tỉnh dược, không dám tự tiện cấp, dợi chạy giấy mời những quan viên tại quán, bàn nghĩ sẽ làm" ${ }^{\prime \prime 2}$.

Trước tình hình đó, Lê Trung Bình, Nguyễn Tự Tân quyết định phối hợp với một số quan binh "chia phát binh phu làm 3 dạo tã́t cả hơn 3000 tên. Trước ngày mồng 2 tháng này (tức tháng 6 Ất dậu - TG chú) tiến đến tỉnh thành. Hiệp quản Trần Tu, Thành thủ úy Nguyễn Côn mở

[^88]${ }^{2}$ : Dai Nam thuc luc. 1993. Sdd, tr 238.
cưa nội ứng, bọn ấy sấn vào tinh thành. đem hai viên Bố, Án ra thành giam trói, thu lấy ấn triện, binh trượng, tiền lương, buòng tha tù phạm, trước chém 1 tên xuất dọ̀i, 2 tên dân dạo, cất nguyèn Tuy Lý vương là Miên Trinh (nguyên được giáng tước Công, an trí ở trong tỉnh thành này) làm Phụ chính quốc vương".

Sự kiẹ̀n được ghi chép trong Dại Nam thực luce về co bán trùng hợp với tài liệu dân gian, dặt ra nhiếu vắn để cần suy nghì, lý giái vì sao Lê Trung Eình, Nguyền Tự Tân chú động chiếm tỉnh thành trước khi quân Pháp dánh chiếm. Rò ràng nguy cơ mất nước đã bày ra trước mặt, quan quân triều đình bá́t lực, phần lơn đã hoặc sẵn sàng hàng Tây. Nhiệm vụ chống ngoại xâm phải đạ̣t lên hàng đầu và lúc báy giờ không còn có con đường nào khác là "cần vương". Song sự sáng suốt và dũng cảm của nhân dân và sì phu văn thân yêu nước Quáng Ngài, tiêu biểu là Lê Trung Đinh và Nguyễn Tự Tân, dã nhìn thấy sự yếu hèn của vua quan, tuy "Tây chưa tới nhưng triều dình dã theo Tây dâng cả nước ta cho giặc rồi". Vì vậy, muốn cứu nước, chuẩn bị lực lượng chống Pháp thì phái loại trù̀ bọn quan lại đầu hàng, xây dựng cơ sở cho việc đánh quân xâm lược. Do đó, Nguyễn Tự Tân khắng định: "Nếu ta không giành lấy mảnh đất này làm chỗ đứng chung để chống lại chúng thì còn dợi chừng nào nữa"'l'.

Thế là dêm 13.7.1885 (ngày 1 tháng sáu Ất dậu, dúng ngày phát hịch Cần vương), sau khi làm lể tế cờ trước đền Văn Thánh llàng Phú Nhơn, nay thuộc xã Tịnh Ấn huyện

[^89]Sơn Tịnh), những người lãnh đạo cuộc khởi nghīa dã chia phát binh phu, xuất lãnh 3000 nghĩa binh (gồm lực lự̛̣ng doàn kiệt, hương binh, văn thân, sĩ phu yêu nước), chia làm 3 dạo đánh chiếm tỉnh thành ${ }^{(1)}$. Những nhà lãnh dạo khới nghia tôn xưng các danh chức, như thống đốc, tham tán, dề đốc, lãnh binh và phát dộng phong trào Cần vương trong cả tỉnh. Bược nhân dân hưởng ứng, ủng hộ, nghīa binh làm chủ tỉnh thành được 4 ngày.

Lúc bấy giờ quân Pháp chưa đánh chiếm các tỉnh nam Trung kỳ, song chúng sử dụng một số giáo sĩ dụ dỗ, lôi kéo một số quan lại phản quốc làm tay sai để đánh phá phong trào Cần vương chống Pháp. Nguyễn Thân vốn là quyền Tiểu phủ sứ Nghĩa - Bịnh, "trước cùng dự tên vào Nghīa hội, sau phản Nghīa hội theo Pháp" dàn áp phong trào yêu nược ${ }^{\prime 2}$ '. Nguyễn Thân một mặt lừa giết Nguyễn Tạo - vốn là thả̀y học của hẳn - dể phá việc củng cố sơn phòng, và qua vièn cố đạo Bặng Đức Tuấn cho người vào Quy Nhơn nhận súng dạn và kế hoạch của quân Pháp đàn áp cuộc khởi nghia.

Ngày 17.7.1885 (tức ngày 5 tháng 6 Ất dậu), Nguyền Thân cùng Đề đốc sơn phòng Einh Văn Hội dem hơn 900 biền binh đánh chiếm lại tỉnh thành Quảng Ngãi*. Bị tấn công bất ngờ và tương quan lực lượng lại chênh lệch, sự phòng thủ của nghīa binh trong thành bị phá vỡ. Một số

[^90]thú lînh nghiaa quân' ${ }^{\prime \prime}$, trong đó có Nguyền Tự Tân đã hy sinh trong chiến đấu. Lê Trung Binh sa vào tay giặc.

Nguyễn Thân ra sức dụ hàng, song Lê Trung Đình một mực giừ khí tiết khẳng khái chịu hy sinh. Ngày 13.7.1885 (ngày 11 tháng 6 năm Ất dậu) Lê Trung Bình bị xứ chém ở phía bắc tính thành. Trước lúc hy sinh, òng cảm tác bài "Lâm hình thời lác".

Cuộc khới nghīa Lê Trung Đình thất bại song ý nghỉa lịch sử của nó rất to lớn và tinh thần của nó còn sống mải với nhân dân Quảng Ngāi và nhân dân cả nước.

Bây là cuộc khởi nghia sớm nhất trong phong trào Cần vương ở các tỉnh nam Trung kỳ ${ }^{\text {'2) }}$ nố ra khi chiếu Cần vương vừa phát ra chưa kịp đến các địa phương trong nước. Song vốn có truyền thống yêu nước, đã chuẩn bị lực lự̛̣ng chiến đấu, cho nên khi tình hình có những chuyển biến lớn, nhân dân Quảng $\mathrm{Ngãi}$ đã chủ động, kịp thời nối dậy dấu tranh (chúng ta thấy tình hình tương tự cũng xảy ra dối với cuộc khởi nghīa Ba Tơ ngày 11.3.1945, khi Nhật dảo chính Pháp, tuy chưa nhận được chỉ thị của TW song Tỉnh ủy đã kẹp thời phát động dấu tranh dánh chiếm dồn Ba Tơ. Tỉnh hình này cūng dược tái diễn dối với Cách mạng Tháng Tám ở tỉnh nhà, khi chưa nhạ̣n dược lệnh khởi nghỉa, song nắm vững thời cơ và đường lối của Đảng, nhân dân Quảng Ngãi dưới sự lãnh dạo của tỉnh Bảng bộ dà vùng lên khởi nghīa sớm nhất trong cả nước).

[^91]Tuy các nhà lānh dạo cuộc khởi nghĩa Lê Trung Đình chưa thực hiện dược ý dịnh và kế hoạch liên kết với cuộc đấu tranh yêu nước của nhân dân các tỉnh bạn, trước hết là Quáng Nam và Bình Dịnh, song các ông cūng dặt cơ sở cho sự phối hợp đấu tranh diển ra ngay sau đô, dạ̣c biệt từ sau khi Đảng ra đời lânh dạo cách mạng giải phóng dân tộc. Vì vậy, có thể nói rằng khởi nghia Lê Trung Đình có ành hưởng không nhỏ trong khu vực, như nhận dịnh của Charles Fourniau: "Tất cả các yếu tố của tấn bi kịch trên nhanh chóng gây ra cảnh dố máu loang khắp Trung kỳ, nơ đà sẵn sàng hướng ứng với Quảng Ngài ngay vào những ngày cuối tháng báy "'1". Vì vậy cuộc khởi nghīa Lê Trung Đình phải dược dánh giá dúng hơn vai trò và vị trí cúa nó trong phong trào Cần vương, cũng như trong phong trào yêu nước, çłống Pháp của nhản dân Việt Nam.

Cuối cùng, cuộc khới nghìa Lê Trung Đình dà sống mãi trong tinh thần yèu nước bất lrhuất của nhân dân Quáng Ngài. Tên cưa nhà chí sì tuy mới đặt cho tỉnh Quáng Ngãi sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công, song trên thực tế suốt trong 110 năm qua, kể từ ngày Lê Trung Dinh hy sinh, tinh thần yêu nước bất khuất của ông thể hiện trong mọi hành dộng yêu nước của nhân dân Quảng Ngải để làm nên Cách mạng tháng Tám, bảo vệ, giữ vững vùng tự do trong kháng chiến chống Pháp, anh dũng hy sinh trong dấu tranh chống Mỹ cứu nước, giải phóng toàn tỉnh, góp phần to lớn trong sự nghiệp thống nhất Tố quốc.

Tinh thần Lê Trung Đình dang sống trong công cuộc xây dựng dất nước giàu mạnh, văn minh, tiến bộ ngày nay.

[^92]
# CUỘC KHỞi NGHĨA LE TRUNG ĐİNH: NHỮNG NGUYÊN NHÂN ĐƯA ĐẾN THẤT BẠI 

BỐ HỮU NGHIĖM<br>(Trung lâm Nghiến cứu Lich sừ - TP HCM)

Chỉ mới ở tuổi đôi mươi, người thanh niên Lê Trung Bình đã lóe sáng như một vì sao trên bầu trời để rồi lại vụt tắt rất nhanh chóng đến vội vàng. Nhưng Lê Trung Bình đã đi vào truyền thống yêu nước thương nòi của người dân Quảng Ngãi. Nếu người Nam bộ dã xây dựng nên hào khí Đồng Nai, thì người dân Trung bộ, trong dó có Lê Trung Đình, đã cùng góp phần tạo ra một dòng hào khí Trà Khúc - nếu có thể nói - ở ngay giừa quê hương Quảng Ngãi. Khởi nghìa Lê Trung Bình chí diền ra vỏn vẹn trong 6 ngày, từ 12 giờ khuya ngày 13.7 đến ngày 18.7.1885 (tứe từ ngày 1 dến ngày 6 tháng 6 năm Ất dậu).

Cùng với các công trình nghiên cứu đề cập nhiều līnh vực khác nhau của cuộc khởi nghìa Lê Trung Đình, bài phát biểu này tập trung vào một vấn đề nhỏ. Bó là những nguyên nhân nào đã đưa khởi nghỉa Lê Trung Đình đến thất bại.

Lần theo diễn tiến của cuộc khởi nghīa và đạ̣t mình trong bối cánh lịch sử xã hội dương thời, người ta có thể phân loại các nguyên nhân gián tiếp, trực tiếp, xa, gần; chú quan, khách quan, nội tại, ngoại tại, và ván vân. Nhưng ở dây chúng tôi đề nghị một phương thức phân tích cụ thể hơn: các nguyên nhân bắt nguồn từ chinh cuộc khởi
nghỉa và các nguyên nhân từ cục diện lịch sử xã hội dương thời.

## I. NHỮNG NGUYÊN NHÂN BẮT NGUỒN TỪ CHÍNH CUỘC KHỞI NGHİA:

## 1. Thực lực kháng chiến:

Cuộc khởi nghìa Lê Trung Binh qui tụ được một số lượng nghia quân khá đông, lên tới 3000 người, nếu tư liệu phán ảnh đúng thực tế lịch sử. Nhưng trong hàng ngũ nghia quàn, phần đông lại là dân thường và một số đáng kế các hương binh. Bó là nhừng thành phần dân quân có dư thừa nghīa khí, lòng quả cảm và nhiệt tình nhưng lại chưa hề được tôi luyện hay dào tạo trong chiến đấu. Ngay chính người thanh niên Lê Trung Đinh - dù là một cử nhân - lại chí dược mang danh là chánh quản hương binh trong hàng ngũ lực lượng nghìa quân phương chi trong tổ chức quân dội chính qui. Ta không có tư liệu về vũ khí trang bị của lực lượng này như thế nào, nhưng chắc hẳn là thô so, không dồng bộ.

Một lực lượng như thư phải đối phó với một lực lự̛̣ng cuia phe thin Pháp ban đầu là 900 người, chác có vũ khí dầy dú hơn, lại có kinh nghiẹ̀m quân sự và ít nhiều dược dào tậo, lại am tường dia hình hơn. Lực lự̛̣ng dàn áp nghia quân này dã dược tăng cường rất nhanh ngay sau khi cuộc khởi nghìa nổ ra vào khuya ngày 13.7.1885 dể lợi dụng dược yêu tố đêm tối vào luần trăng còn ở sát đường chân trời (lừ ngạ̀ 1 thaing 6 âm lịch). Hơn nừa lực lượng phe thàn Pháp lại do mệt viên quan vò nổi tiếng dương thời. Tiču u phú sứ Nguyè̀n Thân. chi huy. Đội quân Nguyễn Thîn lại gồm nhiếu binh linh có kinh nghiệm sơn phòng đöi phó với críc nhóm dân tộc ít người ở vùng núi phia tây

Trong khả̛i nghia Lê Trung Đình, yếu tố quân sự trong so sánh lực lượng giữa hai bên đối địch chắc chắn có một vai trò dạ̣c biệt - nếu không muốn nói là quyết định - trong sự thất bại mau chóng cúa nghia binh.

## 2. Trong diễn tiến cuộc khởi nghĩa:

Lực lượng khởi nghīa chưa được chuả̉n bị và tổ chức chu đáo. Thắng lợi ban đầu mau chóng, nhưng quân khởi nghìa không bảo vệ dược thành quả này và triển khai nhanh để củng cố và mở rộng trước phản ứng áp đảo của lực lượng thân Pháp. Chính tình trạng bị động này dã đưa đến chổ kết thúc cuộc khởi nghĩa với việc lãnh tụ khởi nghìa Lê Trung Binh bị Nguyền Thân bắt và xử chém theo kiểu "tiền trảm hậu tấu".

## II. NHỮNG NGUYÊN NHÂN BÁT NGUỒN TỪ CỤC DIỆN LỊCH SỬ XÃ HỘI:

## 1. Hậu thuẫn của các tầng lớp trong xã hội:

Dù Lê Trung Bình đã tập hợp dược lực lượng khởi nghia klhá đông đảo, cuộc khới nghỉa đã chưa được sụ̣ hạu thuẫn rọng rāi clia các tầng lớp xā hội để tạo thành mộl mặt trận dởn kél. Trong bầu không khí của phong traio Văn thân chủ trương "bình Tây sát tả", việc hai tín đồ bị nghi là tay sai cho Pháp và bị giết là chuyện dề hiếu. Nhưng hình vi nay vứa thế hiện một thực trạng thiéu doàn két giửa những đồng bào Công giáo và không Còng giáo, vừ tạo ra mộl tình thế đấy sự chia rè và nghi ky đi sa hơn. Đây chính là mộl khía cạnh của những nguỵ̂̀n xa nằm trong bối cảnh chung của cục diện dương thơi i.

## 2. Minh chủ tượng trưng cho phong trào khởi

## nghīa:

Cuộc khởi nghỉa Lê Trung Bình dã diễn ra chỉ trước một ngày hịch Cần vương của vua Hàm Nghi dược ban hành và phổ biến. Vả chăng theo sử liệu, Tuy Lý vương Miên Trinh đã cáo ốm và từ khước vai trò làm Phụ Quốc vương cho phong trào khởi nghīa Lê Trung Bình. Hai sự kiện này mang nhiều ý nghĩa nằm ở bên dưới cuộc khởi nghīa Lê Trung Đinh.

Phải chăng có sự mâu thuẫn giữa phe ủng hộ Hàm Nghi và phe chống lại Hàm Nghi, và chính Lê Trung Eình ở trong phe thứ hai? Nếu ta thấy từ sau khi đậu cử nhân, Lê Trung Đình đã không chịu làm quan trong hệ thống triều đình (?). Lê Trung Đình dã ủng hộ Miên Trinh thực tình hay chỉ dùng ông như một bình phong (?). Và phải chăng Miên Trinh đã thấy ý dồ này, dồng thời tránh sự mâu thuẩn lớn có thể xáy ra trong hoàng tộc họ Nguyễn, nên đã khước từ dóng một vai trò do quân khởi nghīa đề nghị (?). Việc khởi nghīa dúng một ngày trước khi hịch Cẩn vương của Hàm Nghi được ban ra có khiến cho người ta nghì rằng phe chống Hàm Nghi muốn mang ngọn cờ đầu trong kháng chiến chống Pháp không ? Hay đó là một dấu chỉ phủ nhận phong trào Cần vương do Hàm Nghi làm minh chủ?

Những câu hỏi trên dây phải được trả lời dựa trên những tư liệu chính xác mà có thể cho đến nay hay mãi về sau, ngưò̀i ta khó có thể có dược. Nhưng trong bối cảnh khởi nghia Lê Trung Đình ở cuối thế kỷ XIX, chọn lựa một minh chú cho một phong trào chính trị vẫn còn là một tiêu chuẩn hàng đầu để qui tụ các tầng lớp xā hội làm hậu
thuẩn. Và khởi nghìa Lê Trung Dình đã không có được yếu tố này: khởi nghìa trước khi hịch Cần vương của Hàm Nghi dược ban hành, và Miên Trinh (Tuy Lý vương) không chịu làm hình tượng dại biểu - dù là Phụ Quốc vương - cho chính nghīa của khởi nghĩa Lê Trung Dình.

Tất cả những yếu tố trên đây tạo thành nguyên nhân thất bại xa gần cho khởi nghīa Lê Trung Bình, song không làm cho khởi nghìa Lê Trung Bình mất đi tính tiêu biểu trong tấm lòng yêu nước thương dân của một nghīa khí dầy tính thanh niên và anh hùng. Lê Trung Bình vẫn là biểu tượng cho thế hệ anh hùng của nhân dân Quảng Ngãi, nhất là những thanh nam, thanh nữ dang hừng hực nhựa sống lao vào cuộc xây dựng vinh quang cho đất nước hôm nay. Và người người hôm nay vẫn sẽ dốt lên nén hương lòng để ghi nhớ nghīa khi hào hùng của một người con thân thương của quê hương Quảng Ngăi từng cháy bùng lên ở khởi nghīa Ba Tơ để phát tỏa đi xa mãi mãi.

# MẤY SUY NGHĩ VỀ CUỘC KHỞI NGHĨA LÊ TRUNG ĐİNH VÀ PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG Ở QUẢNG NGÃI: THÀNH CÔNG và thất bại 

TRUONG QUANG VÃN (Truöng PTTH San Mȳ. huyện Son Tinh)

Theo điều ước nǎm 1862, triều dình Huế cắt giao cho thực dân Pháp ba tỉnh miền đông Nam kỳ: Biên Hòa, Gia Bịnh và Bịnh Tường. Không khuất phục, Trương Eịnh, người con của Quảng Ngãi đā đứng lên lãnh đạo nhân dân ba tỉnh phất cờ Bình Tây đánh quân xâm lược vô cùng oanh liệt. Tiếp đến là kinh thành Huế thất thủ dêm 22 rạng ngày 23.5 Ất dậu (4.7.1885). Chính tại quê hương Quáng Ngãi, Cử nhân Lê Trung Eình và Tú tài Nguyễn Tự Tân dã hưởng ứng hịch Cần vương của vua Hàm Nghi lânh đạo quân nghīa dũng làm cuộc khởi nghīa chiếm thành Quảng Ngãi để sã̃n sàng đánh Pháp. So với phong trào Cần vương trong nước, thì cuộc khởi nghĩa ở Quảng Ngãi nổ ra sớm nhất, dạt đến đỉnh cao nhất (chiếm dược tỉnh thành) và cūng nhanh chóng thất bại. Sự thành công hay thất bại của một cuộc khởi nghĩa tùy thuộc vào bối cảnh lịch sử, những yếu tố chủ quan, khách quan v.v... Chúng tôi thử trình bày một vài nhận định về một số khía cạnh của vấn đề trên.

## I. TÌNH HÌNH Ở HUẾ SAU DIỂU ƯỚC PATENOTRE:

Sau diều ước Patenotre ngày 13 tháng 5 năm Giáp thân (6.6.1884), điều ước cuối cùng giữa nhà Nguyễn và

Pháp, triều dình Huế roci vào cuộc khủng hoảng trầm trọng.

## Nhất giang luỡng quö́c nan phân thuyết <br> Tû nguyệt tam vương triệu bết tường

Tiếp theo bốn tháng, ba vua, ông Ung Lịch con nuôi vua Tự Đức lên rigôi (mới 13 tuổi) hiệu là Hàm Nghi - lúc này trong triếu đình chỉa làm hai phe rõ rệt: phe chủ chiến do Nguyễn Văn Tưòng, Tôn Thất Thuyết và một số võ quan, phe chủ hòa do T'rần Tiễn Thành (phụ chánh dại thần) và một số hoàng thân chủ trương. Phe chủ chiến thắng thế, Trần Tiễn Thành bị quân phấn nghia giết chết, số thân vương người bị giết chết, người bị lưu đày. Điều ước Patenotre gồm 19 khoản và theo tinh thần cúa diều ước này thì triểu đình Huế còn giữ quyển cai trị xứ Trung kỳ từ Thanh Hóa đến Bìrh Thuận. Nhưng thực dân Pháp cứ lấn mãi nên hai ông Tường và Thuyết tiên liệu giữa ta và Pháp sē không tránh khỏi cuộc đụng độ lớn. Hai quan phụ chánh cho mộ quân loàn kiệt và Phấn nghĩa ở kinh đô, lập đồn Tân Sở (Quản!; Trị) dự trữ lương thực, khí giới. Tại các tỉnh thì củng cố các Sơn phòng từ Bắc đến Nam, lập Hương binh tại các địa phương để giữ an ninh và tùy tình thế có thể nảng lên thành quân chủ lực. Không khí giữa ta và Pháp lúc này rát căng thẳng.

Thế rồi việc gì đến phải đến. Sau biến cố đêm 22 rạng ngày 23 tháng 5 Ất dậu (4-7-1885), kinh thành Huế thất thủ (theo sách Tây, quân Pháp chết 18 tên, 80 bị thương, quân ta chết vài ngàn). Vua Hàm Nghi cùng doàn tùy tùng chạy ra thành Quảng Trị. sáng ngày 9.7.1885, xa giá lên đường đi Tân Sở, chiều đến nơi. Ngày 14 tháng 7 năm 1885 vua Hàm Nghi truyềı hịch Cần vương kêu gọi sĩ phu,
nhân dân chống Pháp. Ngày hôm sau (15.7), nhà vua rời Tân Sở ngược Mai Līnh qua Lào, vượt đèo Qui Hợp dến Hà Tīnh rồi về Ấu Sơn (dặt dại bản doanh).

Lúc này triều đình Huế rối beng, thực dân Pháp dặt ông Thọ Xuân vương Miên Bịnh nhiếp chánh, quyền bộ Binh giao cho viên Khâm sử Trung kỳ là De Champeaux. Nguyễn Văn Tường ra đầu thú dược Pháp giao phải ổn định tình hình trong vòng 2 tháng.

Hưởng ưng hịch Cần vương, các sĩ phu, văn thân (phần lớn là nhừng quan lại cũ, những bậc khoa giáp) dã lãnh đạo nhân dân chống Pháp và bọn quan lại tay sai suốt các tỉnh Băc kỳ và Trung kỳ.

## II. QUÂN CẦN VƯƠNG QUẢNG NGÃI CHIẾM THÀNH CHỚP NHOÁNG - DIỄN BIẾN CUỘC KHỞI NGHİA:

Cử nhân Lê Trung Bình chức tả vệ chánh quản, Tú tà i Nguyễn Tự Tân hữu vệ phó quản lực lượng hương binh (quân dịa phương) huyện Bình Sơn (gồm cả Sơn Tịnh ngày nay) dưới thời vua Hiệp Hòa, Kiến Phúc. Tổ chức này dược Cử Đình và Tú Tân phát triển thành Nghĩa hội có dến hàng vạn, số nghīa binh trên 3.000 người, được tập luyện và vũ trang đầy dủ. Nghe tin kinh thành Huế thất thủ, vua Hàm Nghi chạy ra thành Tân Sở có chiếu Cần vương, Chánh tướng Lê Trung Đình và Phó tướng Nguyển Tự Tân dến tỉnh thành Quảng Ngâi gặp Bố chánh sứ là Lê Duy Thụy, quyền Án sát sứ là Nguyễn Văn Dụ xin cấp khí giới, lương thực để dấy quân chống Pháp. Các tỉnh thần cho rà̀ng hương binh chỉ để canh giữ làng xóm, không sánh với lính tinh được, không dám tự chuyển. Để chớp lấy thời co, ngày 2.7 Ất dậu (khoảng trung tuần tháng 8 năm 1885
theo Dại Nam thực lục chinh biên, dệ ngũ kỉ - NXB KHXH, 1976), quân Cần vương Quảng Ngãi do Lê Trung Bình và Nguyễn Tự Tân chỉ huy chia làm 3 dạo quân hơn 3.000 nghia quân áp vào tỉnh thành. Hiệp quản Trần Tu, Thành thủ úy Nguyển Cốn mở cửa thành dón quân khởi nghìa, nhân dân trong thành hò reo hưởng ứng. Thế là quân khởi nghia dã làm chủ tình hình. Việc làm dầu tiên là bắt giam hai viên Bố, Án, thả tù phạm, cliém một tên suất đội và mấy tên phản động, thu ấn triện, khí giới, lương thực, củng cố lực lượng, bố phòng nhừng nơi hiểm yếu. Để làm rō chính nghìa Cần vương, Cử Bình mời Tuy Lý vương Miên Trinh (bị giáng xuống tước công dang trị án trí tại Quảng Ngãi vì có ý thỏa hiệp với Pháp) làm Phụ chánh quốc vương nhưng Miên Trinh giả có bệnh không theo. Đánh chiếm tỉnh thành Quảng Ngãi chớp nhoáng để làm cơ bản là hành động kịp thời, dúng dán, sáng suốt của quân Cần vương, làm cho văn thân và nhân dân Quảng $\mathrm{Ngãi}$ vô cùng hào hứng.

## III. TİNH HÌNH BỊ PHẢN CÔNG VÀ NHANH CHÓNG THẤT THỦ:

Lúc vua Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết còn ở kinh, lực lượng quân sự ở miền Bắc, nhất là ở Trung kỳ (quân ở tỉnh, quân ở kinh đô, ở các sơn phòng gồm biền binh, quân phấn nghīa, hương binh...) dều hành động thống nhất dưới lệnh vua. Nhưng sau biến cố ngày 23.5 Ất dậu thì tất cả quyền quân sự của triều đình Huế được đặt dưới sự chỉ huy của viên khâm sứ Trung kỳ De Champeaux.

Bể mua chuộc đám quan lại võ biền chỉ ham lọ̣i trước mắt, "bán chúa cầu vinh", trước dó mấy ngày viên khâm sứ Pháp dã thăng quan cho dề dốc sơn phòng Nghĩa - Bịnh là

Binh Hội lèn làm Đô thống (nhất phẩm võ) và quyền Tiểu phủ sứ sơn phòng Quảng Ngãi là Nguyễn Thân (Mộ Bức Quảng Ngãi) hàm Binh bộ thị lang (tam phẩm). Phục vụ cho chủ mới được nhiều ân sũng bổng lộc, bọn người "lòng lang dạ thú" này phản bội lại lý tưởng "trung quân ái quốc" của nho giáo, quay lại tiêu diệt quân Cần vương. Cūng cần nhắc lại ba tên "chó sãn" đả phản kích diên cuổng phong trào Cần vương và yêu nước: ở Nam kỳ có Trần Bá Lộc, Trung kỳ có Nguyễn Thân và Băc kỳ có Hoàng Cao Khải. Binh Hội và Nguyễn Thân dem 900 quân từ sơn phòng tấn công bất thình lình tỉnh thành. Quân Cần vương chiến dấu vô cùng dũng cảm nhưng thế cô nên tỉnh thành bị thất thủ vào ngày 5 tháng 7 Ất dậu (quân khởi nghia chiếm thành được ba ngày). Phó tướng Nguyễn Tự Tân bị tử trận, chánh tướng Lê Trung Bình bị bắt. Quân Cần vương của Bình Bịnh, Quảng Nam có tiếp ứng nhưng không kịp thời cũng bị thất bại. Lê Trung Đình bị chém sau 10 ngày bị bắt (theo gia phả của dòng họ Lê. Tịnh Ấn, ngày giỗ là ngày 6.6 Âm lịch).

## NGUYÊN NHÂN CUỘC KHỞI NGHİA CHÓNG THẤT BAI:

## - Sai lầm về chiến thuật, chiến lược:

Về chiến thuật, chiến lược xưa cũng như nay: lực lượng ít, không có tiếp viện mà đóng quân trong thành là điều tối ky. Thành Quảng Ngãi nhỏ, thiếu vũ khi, thiếu lương thực, chiếm thành chỉ dược mấy ngày, lòng quân chưa ổn dịnh thì đó là mục tiêu để địch bao vây và tiêu diệt. Hơn nữa, chánh, phó tướng tuy có lòng can dảm, sãn sàng hy sinh vì đại nghīa nhưng chỉ là những nho sī cầm gươm và quân Nghīa hội chỉ là "dân ấp dân lân" chưa có kinh
nghiệm chiến trường nên khó bề giáp chiến với những tay sừng sò như Einh Hội, Nguyễn Thân.

Cuộc khởi nghīa Cần vương ở Bắc kỳ và bắc Trung kỳ nổ ra chậm hơn nhựng kéo dài nhiều năm và đã gây cho chính quân viễn chinh những thiệt hại lớn lao là nhờ các lãnh tụ Cần vương đã lập được những chiến khu hiểm trở và biết dùng chiến thuật du kich lấy it đánh nhiều.

- Hàng ngũ nho sĩ bị phân hóa và chiêu bài Cần vương tỏ ra ít hấp dẫn:

Mạ̣c dầu nhà Nguyễn độc tôn nho giáo nhưng nhất là vào cuối triều Nguyễn, cái học của nho gia đã suy dồi, một bộ phận nho sĩ chuyên về dường cử nghiệp chỉ cầu mong danh lợi, một số quan lại dương chức thì tính toán lợi hại "gió bên nào nghiêng bên ấy" dể bảo toàn quyền lợi, dịa vị giai cấp, còn vua sống hay chết, nước nhà còn hay mất cūng chẳng buồn quan tâm. Ngay cả những khoa giáp hưu trí tại dịa phương dã một thời giáp chiến với Pháp, bây giò quay lưng với quân Cần vương. Các đạo xuất xử của kẻ sī quân tử "Thượng trí quân, hẹ trạch dân" hay "kiến nghīa bất vi vô dōng dā"... đối với họ cūng chẳng còn linh nghiệm mấy. Lời kêu gọi tha thiết như chiếu Cần vương của vị vua yêu nước như vua Hàm N ghi cūng không làm họ bức kúc mảy may.

Còn một số sī phu có lòng "Uư quốc ái dân" dám hy sinh vì đại nghìa, xướng nghĩa Cần vương chống ngoạj xâm cūng chưa có khả năng vận dộng nhân dân làm cuộc trường kỳ kháng chiến và người nông dân cũng chưa dược hứa hẹn mấy để thay dổi tương lai mờ mịt của họ.

- Bộ chỉ huy quân Cần vương bị dộng, ít hiệu lực: Sau khi ban "hịch Cần vương", vua Hàm Nghi và doàn
tùy tùng luôn luôn tránh né vì sự truy duổi của thực dân Pháp và tay sai. Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Phạm Tuân phò vua ở mạn huyện Tuyên Hóa còn quân của đề đốc Lê Trực và Tôn Thất Eạm đánh giữ ở mé ngoài. Trong hoàn cảnh đó, nhà vua ít bắc liên lạc với bên ngoài và không có kê sách thống nhất hành động cho quân Cần vương các tỉnh. Vì thể tuy phong trào Cần vương nổi lên kháp các tỉnh Bác và Trung kỳ nhưng rời rạc, lé tẻ, kẻ trước người sau nên không tạo dược sức mạnh tổng hợp.

Do những hạn chế về hoàn cảnh lịch sử, về đường lối chiến lược, sách lược, về hệ tư tưởng... nên các cuộc khởi nghĩa Cần vương ở Quảng Ngãi cũng như trên phạm vi toàn quốc khó bề dối địch lâu dài với tên thực dân "cáo già" như thực dân Pháp. Tầng lớp sĩ phu lại có phần bị "nhiễu" khi người Pháp đưa Đồng Khánh lên ngôi (6.8.1885), vị vua đầu tiên ngoan ngoãn theo dường lối "bảo hộ".

## IV. Ý NGHĨA LICH SỬ:

Tuy cuộc khởi nghìa của Cử nhân Lê Trung Đình và phong trào Cẩn vương Quảng Ngãi (1885) nhanh chóng thất bại nhưng đó là một điểm son sáng chói trong trang sử truyền thống chống ngoại xâm và yêu nước của nhân dân tỉnh nhà.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang đó, nhiều phong trào yêu nước của nhân dân tỉnh nhà như phong trào khất thuế do Nguyễn Bá Loan và Lê Khiết lãnh dạo (1908), cuộc khởi nghìa Duy Tân của Cử nhân Nguyễn Thụy (1916), phong trào 1930-1931 và cuối cùng dạt dến đỉnh cao nhất, kỳ vī nhất là cuộc khởi nghīa Ba Tơ (11.3.1945) cùng với nhân dân cả nước làm cuộc cách mạng thành công, đưa nước nhà đến một kỷ nguyên mới.

Tịnh Khè, ngày 8 thàng 3 näm 1996

# NHÂN ĐỌC TIỂU SỬ LÊ TRUNG ĐÌNH NGHĨ TỚI MẤY CÂU THƠ̛ NỔI TTẾNG CỦA VĂN THIÊN TƯỜNG 

PTS. NGUYỄN MINH TƯƠNG<br>(Viẹn Sù hoc)

Trong bộ Bài ngoại liệt truyện (truyện những người chống ngoại xâm) của Tiến sī Phan Trọng Mưu phẩn chép về Tıểu truyện Lê Trung Đình vỏn vẹn chỉ có chừng hơn 100 chữ. Bản dịch dưới đây là của giáo sư Lê Thước, vị Thủ khoa trường Nghệ An, khoa thi cuối cùng trong lịch sử khoa cử Nho học ở Việt Nam (1918): "Truyện Lê Trung Đình - ông người xã Phú Nhân, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngải. Cha là Lê Trung Lượng, đậu Cử nhân khoa Nhâm tý triều Tự Eức (1852), làm Án sát. Lê Trung Bình đậu Cử nhân khoa Giáp thân, triều Kiến Phúc (1884). Năm Ất dậu, Hàm Nghi nguyên niên (1885) nhân Tuy Ly̆ vương là Miên Trinh đang bị an trí ở Quảng Ngãi, ông cùng Nguyễn Thân hẹn với nhau khởi binh, vào thành rước vương, dặt làm Phụ chính. Nguyển Thán giả vờ hưởng ứng, nhưng mật báo với Pháp đặt phục binh đánh úp. Ông không ngờ bị lừa, dến khi vào thành, phục binh bốn mặt nổi dậy, ông bị giết hại tại trận". Mạ̣c dù quá ngắn, nhưng đây là những dòng chữ đầu tiên ghi lại những chi tiết quan trọng nhất về bậc tiên liệt Lê Trung Eình.

Đọc tiểu truyện của ông, lại biết ông chết rất trẻ, tôi chợt nhớ tới câu thơ của một bậc hào kiệt khác của Trung Quốc, cũng ở trong hoàn cảnh như ông: Văn Thiên Tường.

Bó là hai câu:
Nhân sinh tự cổ thùy vô tử
Lutu thủ đán tâm chiếu hãn thanh
(Nguời đời từ xua đến nay, ai mà chẳng phải chết?
Cốt làm sao luu dự̛ tấm lòng son chép sử xanh)
Mới biết các bậc anh hùng hào kiệt như ông, chết rồi không phải là mất. Văn Thiên Tường dã nghì như vậy, chắc chắn Lê Trung Đình cûng nghĩ như vậy.

Song cái điều đáng lạ ở Lê Trung Đình là ông khởi binh ứng nghio làm việc đại sự khi còn quá trẻ. Mạ̣c dù, người xưa từng nói: "Nhân sinh thức tự da ưu hoạn" (ở dời bậc ké sĩ thường nhiều nỗi ưu tự, lo lắng) nhưng tâm sự ấy thường xảy ra với người đã vào tuổi "bất hoặc" (40), hoặc "tri thiên mệnh" (50) trở lên, còn ông bấy giờ mới ngoài 20? Điều băn khoăn này, buộc tôi phải trở về với mảnh đất $\sinh$ ra và nuôi dưỡng con người ông. Khi đọc dược nhửng nhận dịnh dưới dây trong mục Phong tục tỉnh Quả̉ng Ngãi của các tác giả bộ Dại Nam nhát thống chí, tôi biết rằng cách nghĩ, cách hành dộng của Lê Trung Binh có dược như vậy là bởi bắt nguồn từ truyền thống của mánh đất quê hương ông. Các tác giả bộ sách trên viết: "Quảng Ngãi - địa thế tuy hẹp mà khí mạch thì rất hậu cho nên đời nào cũng sản sinh hạng danh thần, nhiều người trường thọ, nhiều sĩ phu dĩnh ngộ, tuấn tú; ấy cûng là do tú khí non sông chung đúc... Hạng người thuần túy hiếu học, nổi tiếng khoa danh thì ở Bình Sơn nhiều hơn, thứ dến Chương Nghīa, thứ nữa là ở Mộ Dức ${ }^{n(1)}$.

[^93]Ngoài cái "khí mạch" của quê hương, Lê Trung Đình còn dược nuôi dương trong một gia đình có truyền thống Nho học. Trước kia, những người xuất thân từ một gia dình Nho học thường coi trọng việc tự bồi dưỡng mình bằng các phẩm chất, mà người xưa cho đó là dặc trưng bản chất của kẻ trượng phu, ấy là Nhân, Trí và Dūng. Tùy trong từng hoàn cảnh cụ thể, người ta đề cao, nhấn mạnh một trong ba đức tính nói trên. Khi quốc gia lâm nguy, vận mệnh đất nước ở vào tình thế "trứng để đầu đẳng", thường thường kẻ sĩ chân chính đặt chữ Dùng lên trên hết: "Kiến nghia bất vi vô dũng dã" (gặp việc nghỉa mà không dám hành dộng thì là người không dũng cảm). Có thể hiểu chữ Dũng lúc này là đồng nghỉa với chử Nhân. Vì sự sống còn của dân tộc, vì sự tồn vong của đất nước, kẻ sỉ tuấn kiệt nhận lãnh trách nhiệm "Sát thân thành nhân" (hy sinh thân mình để hoàn thành dức Nhân, tức lý tưởng của mình và của cả dân tộc). Lúc ấy, cái chết của họ sẽ là sự thách thức đối với kẻ xâm lăng, câu trả lời danh thép trước lũ cường quyền, bạo ngược. Bên trong "cái chết" ở mỗi cá nhân ấy dã nhen nhóm "sụ sống" của cả dân tộc.

Cái chết của Lê Trung Bình và các bậc văn thân lănh dạo phong trào Cần vương chống Pháp cuối thế kỷ XIX có những nét tương tự như cái chết của Văn Thiên Tường (1236-1282) đời Tống của Trung Quốc. Ông tên là Tống Thụy, hiệu Văn Sơn, dỗ tiến sĩ, làm quan dến Hữu Thừa tướng, kiêm Khu mật sứ. Khi quân Nguyên đánh xuống phía Nam, ông dược vua Tống phái đi xin hòa, bị quân Nguyên giữ lại. Sau ông trốn về Ốn Châu, lập Doan Tông, tiến hành kháng chiến chống quân Nguyên. Năm 1278, ông thua trận bị bắt, quân Nguyên đưa ông về Yên Kinh
giam cầm 3 năm, dùng mọi cách dụ hàng, ông kiên quyết cự tuyệt, cuối cùng bị chúng giết.

Ở dây, tôi không định so sánh Lê Trung Đình với Văn Thiên Tường, bởi vị thế của các ông đối với triều đỉnh của mình khác nhau. Hai ông dều cầm quân chống giặc xâm lược, cùng bị thất bại, rồi cùng bị cầm tù. Hơn 600 năm trước, suy nghī về hành động quang minh chính dại của mình, Văn Thiên Tường coi dó như vầng chính khí tồn tại vīnh viển như mặt trời, mặt trăng. Văn Thiên Tường dã viết nên một thiên tráng ca bất hủ Chinh khi ca dể gởi gám tâm sự của minh, trong dó có những câu:
"... Thị khi sủ bàng bạc
Lám lật vạn cố tồn
Dtoong kỳ quán nhật nguyệt
Sinh từ an tüc luân..."
(Vàng chinh khi ấy tràn ngập dến dâu
Thi muôn thuở vẩn còn lẩm liệt
Khi đã vự̛̣ qua cả mặt trời, inặt trăng
Thi sự sống chết không còn đáng kể nưa)
Cūng trong dòng suy tưởng ấy, Lê Trung Dình vào những giây phút ruối của cuộc đời, chờ ngày ra pháp trường đả để lại cho đương thời và hậu thế bài ngũ ngôn tứ tuyệt như sau:

Kim nhật lung trung điểu
Minh triêu trở thượng ngu
Thử thân hà túc tích
Xà tắc ai kì khu
(Ngày hôm nay ta vào cảnh chim trong lồng

Ngày mai ta sè giống nhu con cá nà̀m trên thớt Mạc dầu vạy, tấm thân này chẳng hề đáng tiếc !
Chí lo cho quốc gia đang găp buổi gian nan).
Lê Trung Đình cẩm quân ửng nghīa không dược bao lâu thì bị bắt, rồi bị giặc giết. Trong sách Dại Nam thực lục chinh biên, các tác giả mặc dù đứng trên lập trường bênh vực Đồng Khánh, nhưng cũng không thể bỏ qua nhừng việc làm vì nghìa cúa ông: "Binh Sơn Tả vệ Hương binh chánh quản là Cử nhân Lê Trung Đình, Hữu vệ phó quán là bọn Tú tài Nguyền Tự Tân, Vũ Hội và Thương biện Nguyền Văn Hoành cho rằng xe vua (tức Hàm Nghi NMT) dã ra, lại nghe có dụ Cần vương, muốn nhân đó dấy quản, tức thì tới tỉnh xin cấp khí giới lương xướng. Tỉnh thần cho rằng lính hương binh chỉ canh giữ noi làng xóm, không vi với lính tỉnh dược, không dám tụ tiện cấp, dợi chạy giấy mời những viên tại quán bàn nghì sẽ làm. Bọn Dình. Tân ben chia phát binh phu làm 3 dạo, tất cả hơn 3000 tên. Trước ngày mùng 2 tháng này, tiến đến tỉnh thành, Hiệp quản là Trần Tu, Thành thủ úy là Nguyễn Côn mở cửa nội ứng, bọn ấy sấn vào tỉnh thành, dem hai viên Bố, Ân ra thành giam trói, thu lấy ấn triện, binh trượng, tiền lương, buông tha tù phạm..."(1)

Người xưa từng nói thật chí lý rằng: "Chớ dem thành bại luận anh hùng". Lê Trung Bình hay người dồng hương của ông là Lãnh binh Trương Bịnh trước dây hoặc lãnh tụ Phan Bình Phùng sau này đều biết việc làm của các ông rất có thể bị thất bại. Và khi thất bại, các ông đểu không tránh khỏi cái chết. Song các ông đều có đủ khí phéch, đú bản līnh thản nhiên đi đến cái chết, khi biết răng không

[^94]còn cách nào khác nữa. Cūng xuất thân nhà Nho như các ông, những hạng bán nước cầu vinh nhự Nguyễn Thân, Hoàng Cao Khải... thì lại "khôn khéo" tìm thấy trong sách thánh hiền những câu chữ có thể biện hộ cho hành vi hèn hạ vô sì của chúng như "Minh triết bảo thân" ! (Sáng suốt giữ gìn thân mình). Phải chăng các ông Lê Trung Bình, Mai Xuân Thưởng, Phan Bình Phùng... không nhớ những câu thánh hiền dạy dó; cho nên không bảo dược thân mình? Đâu phải thế. Chỉ vì các ông khi đứng trước việc tồn vong của xã tắc, đã quên đi sự an nguy của bản thân mình, mà Lê Trung Đinh thay mặt cả một lớp người khi đó bày tỏ trong mấy vần thơ "Thử thân hà túc tích - Xã tác ai kì khu" vừa dẫn trên đây.

Giở lại những dòng tiểu sử ngắn gọn về Lê Trung Binh hay trở về với những trang sử oanh liệt chống xâm lượ Pháp cuối thế kỷ XIX, chúng ta không khỏi cảm kích trước những hành vi dầy khí khái anh hùng của các anh hùng, nghīa sĩ ngày đó. Lê Trung Bình và các bậc tiên liệt dương thời, mặc dù đều thất bại trước lực lượng quân sự mạnh của thực dân Pháp, song nói như Văn Thiên Tường, họ đã để lại cho hậu thế cái vô cùng quý giá, ấy là "Tấm lòng son" của họ, biểu tượng cho tinh thần quật cường, lòng tự trọng của dân tộc Việt Nam. Có thể nói, để mất "tấm lòng son" ấy, đánh mất lòng tự trọng ấy, ở từng con người hay cả dân tộc đều là hành vi tự đánh mất mình. Và sự đánh mất đó, mới là cái mất mát lớn nhất.

Trong bầu trời phong trào Cần vương rộng khắp từ Trung kỳ ra tới Bắc kỳ, không it những ngôi sao sáng. Với nhà yêu nước, bậc hào kiệt Lê Trung Bình, chúng ta có thể ví ông như ngôi sao băng, chỉ sáng rực trong phút chốc nhưng dế lại nơi lòng người một ấn tượng mạnh mē, khó quên.

# GÓP PHẦN TİM HLỂ TẦM VÓC LụCH SỬ CỦA CuỘC KHởi NGHİA LÊ TRUNG ĐİNH 

PTS. NGUYẼN TUẮN TRIÉ́T (Viẹn KHXH tại TP. HCM)

Cuộc khởi nghĩa Lê Trung Bình được lịch sử ghi nhận và dược nhân dân truyền tụng, ngợi ca như là một sự kiện dộc đáo trong trang sử chống Pháp xâm lược của đồng bào các dân tộc Quảng Ngài nói riêng và của nhân dân cả nước nói chung. Nhưng cho dến nay, chưa có tài liệu thành văn nào miêu tả một cách tỉ mỉ để dựng lại một cách toàn diện sự thật lịch sử của cuộc khởi nghĩa này. Thậm chi, sủ sách phong kiến còn cố ý phản ánh không chính xác để bóp méo, xuyên tạc và hạ thấp giá trị của cuộc khởi nghia Lê Trung Eình. Sách "Đại Nam Thực lục chính biên" dã xem cuộc khởi nghĩa này là cuộc nổi loạn, làm những việc ngang ngược, không kiêng nể ai, v.v... Trong khi đó, tài liệu dân gian và các nguồn tư liệu khác có liên quan đến cuộc khởi nghìa Lê Trung Dình vẫn còn tiềm ẩn một cách phong phú và da dạng mà chưa được khai thác dầy dủ và gạn lọc đúng mức. Chính vì vậy, sự kiện lịch sử cuộc khởi nghia Lê Trung Bình cần phải dược tiếp tục tìm hiểu bằng cách tiếp cận từ nhiều phía và khai thác tư liệu từ nhiểu nguồn để những tình tiết phong phú và độc đáo của cuộc khởi nghĩa này dược khắc họa chính xác và sinh động. Bài viết này gớp phần tìm hiểu tầm vóc lịch sử của cuộc khởi nghia Lê Trung Đình - người lãnh tụ nghĩa quân trẻ tuổi,
người con ưu tú của Quảng Ngãi ngoan cường.

1. Cuộc khởi nghĩa Lê Trung Dình diễn ra trong giai doạn bi hùng của lịch sử dân tộc:

Cuộc khởi nghìa Lê Trung Eình nổ ra vào trung tuần tháng 7 năm 1885. Khi ấy triều đình nhà Nguyền đâ thực sự đầu hàng thực dân Pháp. Quân Pháp đang ở thế mạnh mà các lực lượng yêu nước chống Pháp chưa tập hợp thành một lực lự̛̣ng thống nhất và chưa tìm dược dường đi, phương pháp hành động đúng đắn. Tuy lúc đó, cuộc khủng hoảng của chủ nghiia tư bản thế giới dang diển ra gay gắt (nhất là ở nước Mỹ), nhưng riêng nhà nước tư bản Pháp vần tiếp tục tăng trưởng kinh tế và thành công trong phát triển quan hệ ngoại giao (nổi bật là sự cải thiện và mở rộng quan hệ với nước Nga ), tạo thêm thế mạnh và ráo riết tiến hành những cuộc vũ trang xâm lược thuộc địa ở châu Á, châu Phi. Bằng cả áp lực quân sự và thủ doạn chinh trị, thực dân Pháp không chỉ buộc triều đình Huế dầu hàng (với hòa ước 1883 , triều đình Huế phải chấp nhận nền bảo hộ của thực dân Pháp trên toàn cõi Việt Nam), mà buộc triều dình Mãn Thanh (Trung Quốc) phải ký hòa ước Thiên Tân (vơi hòa ước này, triều đình Mãn Thanh không chỉ thừa nhận quyền bảo hộ của thực dân Pháp trên lãnh thổ Việt Nam, mà còn phải thực thi việc mở cửa biên giới Trung - Việt, xây dựng tuyến dường sắt liên quốc gia, cho người Pháp được tự do buôn bán trên địa bàn miền nam Trung Quốc, v.v...).

Ở Việt Nam lúc đó, mặc dù thế giặc mạnh, thế nước yếu, mà ngọn lửa yêu nước chống Pháp vẫn liên tục bùng cháy trên khắp mọi miền và thực dân Pháp ráo riết tìm mọi cách hòng dập tắt những ngọn lửa yêu nước ấy. Bồng
thời với việc đàn áp đầm máu các cuộc khởi nghìa của đồng bào các dân tộc ợ nhiều địa phương trên lành thố Việt Nam. thực dân Pháp còn ráo riết tiến hành chiến tranh xâm lược Cam-pu-chia và Lào.
2. Cuộc khởi nghĩa Lê Trung Dinh là tiếp tục một thử nghiệm mới trong sự nghiệp dánh duổi thực dân Pháp xâm lược:

Trong khi nội bộ triều Huế mâu thuẫn và xâu xé nhau một cách quyết liệt thi thực dân Pháp tổ chức tấn công một cách ngạo mạn vào kinh thành Huế. Ngày 5 tháng 7 nām 1885, kinh thành Huế thất thú vua Hàm Nghi xuất bôn và ra chiếu Cẩn vương, kêu gọi sì phu và nhân dãn đứng lèn đánh đuổi thực dân Pháp xâm lự̛̣c. Chiếu Cần vương cúa vua Hàm Nghi là tiếng nói yếu ớt và lúng túng của phe chủ chiến trong bối cảnh đó, song cūng dem lại sụ̣ khich lệ với các sĩ phu yêu nước dương thời. Nhiểù người tích cực hưởng ứng chiếu Cần vương.

Phong trảo Cần vương sớm dược gầy dựng trên rùng dất Nam - Ngāi - Bình (Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định), khởi phát.tại địa bàn Bình Sơn, Quáng Ngãi. Ở đây, lòng yêu nước nồng nàn, sự căm thù giặc sâu sắc và truyền thống thượng võ dã un đúc khí phách chàng Cử nhân tré tuổi Lê Trung Đình dề xuất ngay sáng kiến thành lập dội nghĩa quân kháng Pháp. Sáng kiến này của Lê Trung Đình liền dược các danh sì vùng Nam - Ngài Bình nhiệt liệt hưởng ứng. Lê Trung Bình nhanh chóng tập hợp các lực lượng yêu nước ở Quáng Ngãi, lập ra Nghia hội (bao gồm các tổ chức đoàn kiệt. hương binh) và Lê

[^95]Trung Đình dược suy tôn làm chánh quản hương binh. Nghia hội đã quy tụ dược các lực lượng yêu nước chống Pháp ở địa phương trong dó nòng cốt là nhừng trí thức phong kiến và nông dân. Lành đạo cuộc khởi nghīa là những trí thức phong kiến đương thời (điển hình là Cử nhân Lê Trung Bình, Tú tài Nguyền Tự Tân, Tú tài Vù Hội...). Lực lượng trực tiếp tham gia khởi nghĩa là hương binh, khoáng 3.000 người, tuyệt dại da số là nông dân. Nhừng người nông dân yêu nước trên miền quê Bình SơnQuảng Ngải đã ứng nghīa một cách kịp thời và dông dảo (mặc dù họ không có vũ khí và chưa chuẩn bị về lương thụce và thực phẩm cho cuộc khởi nghĩa) là cơ sở quan trọng để Lê Trung Đình quyết định tấn công chiếm līnh thành Quảng Ngãi nhằm tạo tiền đề cho những bước phát triển cao của phong trào. Uy tín, mưu lược và tài tổ chức cúa Lè Trung Đình không chỉ thể hiện ở sự nhạy bén phát dộng phong trào, nhanh chóng tập họ̣p và phát triển lực lự̛̣ng, táo bạo chọn mục tiêu để tấn công v.v... mà còn thể hiện ở sự móc nối nội ứng, chỉ dạo chiến thuật trong cuộc tiến công. Hoạt động nội ứng của Hiệp quản Trần Tu và Thành thú úy Nguyền Côn đã có ý nghĩa quan trọng trong việc tấn công chiếm lỉnh thành Quảng Ngãi một cách nhanh gọn của nghĩa quân Lê Trung Bình (chỉ trong đêm mùng một tháng sáu năm Ất dậu (tức 13.7.1885). Ngay sau khi chiếm dược thành Quảng Ngãi, Lê Trung Bình tiến hành tổ chức bộ máy chính quyền địa phương mới (lập các chức vụ thống dồc, tham tán, đề đốc, lânh binh v.v...) do lự lượng nghìa quân đảm trách để quản lý và lãnh dạo tỉnh Quảng Ngãi dương thời, kịp thời và khẩn trương xóa bó chính quyền tay sai thực dân Pháp ở địa phương. Đó là một thử nghiệm rất mới mé, dộc dáo và táo bạo. Năm ngày sau đó, quân thù chiếm lại thành Quáng Ngãi và người thú linh tré tuổi của phong trào - Cử nhân Lê Trung

Bình - không hề khuất phục trước sự tra tấn và cám dồ của quân xâm lược dà anh dùng hy sinh ngày 18 tháng 7 năm 1885.
3. Giá trị lịch sữ cūa cuộc khởi nghīa và khí phách của Lê Trung Dình là vốn quý trong di sản văn hóa - lịch sử của Sơn Tịnh - Quảng Ngãi nói riêng và của đất nước nói chung:

Như trên đã nói, Lê Trung Đình dược un dúc trên miển quê Binh Sơn - Sơn Tịnh cúa Quảng Ngãi ngoan cường. Miền quê này đã dâng hiến cho đất nước nhiều nhân tài như Trương Băng Bồ ( Bô đốc thời Tây Sơn), Trương Đăng Qué (Thái sư danh tiếng triều Nguyển), Trương Công Dịnh (Binh Tây Dại Nguyên soái), v.v... Sự un dúc ấy khiến cho Lê Trung Binh phát triển tri thông minh sáng tạo và nghị lực lớn, quả cảm giương cao ngọn cờ khởi nghỉa vũ trang chống Pháp đầu tiên của Quảng Ngãi và cūng là cuộc khởi nghìa Cần vương đầu tiên kể từ khi vua Hàm Nghi xuất bôn, ban chiếu Cần vương.

Cuộc khởi nghìa Lê Trung Bình dược tổ chức nhanh, diển ra gọn, tồn tại ngấn ngày, nhưng dã thực hiện dược những kinh nghiệm quý báu và tiển đề mới cho tiến trình phát triển lịch sử ở dịa phương và cả nước.

# LÊ TRUNG ĐİNH - MỘT NGÔI SAO RẠNG NGỜI NGHÎA KHÍ TỪ ĐẤT CẨM THÀNH 

NGUYỄN HỐNG SINH<br>(Họi Bào vế và Phál huy văn hóa<br>Truyến thồng dản tộc - TP Nha Trang

I. LĖ TRUNG ĐÌNH VỚI HUYẾT THỐNG VÀ TRUYỀN THỐNG CỦA TIỀN NHÂN:
Lê Trung Bình vốn hậu duệ của Lê Ý Đà, quê ở Diển Châu, tỉnh Nghẹ̀ An, năm Tân mão (1471) tùng chinh cùng vua Lê Thánh Tông vào thu được vùng dất này về với quốc gia Đại Việt và được ở lại trấn nhậm.

Hậu Duệ của Lê Ỷ Đà vẫn luôn cư trú bờ bắc sông Trà, từ thành cổ Châu Sa (xã Tịnh Châu, huyện Sơn Tịnh) đến nam chân núi Thiên Ấn (cảnh dẹp hàng dầu của tỉnh Quảng Ngãi) nay thuộc xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh.

Đến thời Tây Sơn, Lê Văn Sách tham gia Hưng Quoúc hội làm Phòng phủ sứ (Tri huyện) Bình Sơn; Lê Văn Kế (con) làm Đô dốc. Sau nhà Tây Sơn mất, Lê Văn Kế cùng Học bộ Thương tho Huỳnh Văn Thuận, Tiến sì Dặng Si Nguyên lập "Bảo Nghīa kiến nghiệp hội" đế bảo vệ nghia khi Tây Sơn, đổi vùng, làm nghề mới, chống sự tảo phạt của nhà Nguyền- lên Tây Sơn trường dạo, mở trường đào tạo hiền tài đế gài vào bộ máy cai trị của nhà Nguyễn nhằm hạn chể sự tàn bạo cưa nó, cùng canh tân lại đất nước và tãng cường thực lực phòng chống giạ̣c "Dương Di"
de dọa' ${ }^{\text {l }}$.
Đến đời Lê Trung Lượng, dậu cử nhân rồi dược "Bảo Quốc doàn" (Bảo Nghìa hội chuyển sang) cùng chú cháu Trịnh Hữu Thể, Trịnh Phong và cử nhân Nguyển Quang Thành ra tham chiến chống giạ̣c Tây dương ở Đà Năng từ 1858-1860. Sau khi quét sạch giạ̣c, ông bị bệnh, rồi trở về quê nhà mở trường dạy họ ${ }^{(2)}$.

Dòng họ Lê trải qua 414 nǎm (1471-1885), kể từ khi Lê Yُ Đà dến Lê Trung Lượng đã dốc tâm lực và máu xương ra tô thắm cho non sông tướ dẹp này.

## II. LÊ TRUNG BİNH - TÍNH KHÍ VÀ HÀNH ĐỘNG:

Khi thiếu thời, Lê Trung Bình đã sống trong một gia đình có ăn, có học, có chí khí hơn người. Nhưng ông có tính khí khác người là hay tinh nghịch, mà cái tinh nghịch ấy lại nhằm vào kẻ "xấu làm tốt, dốt nói chữ, dữ lên mặt".

Có lần đi xem hát bộ, lén lấy ông Tố chúa đoàn hăt về rủ các bạn trẻ lại cùng hát. Đình đóng vai Từ Hải, vừa vuốt râu vừa vung gậy lên, xướng: "Dọc ngang một côi sơn hà" rồi vụt xuống trúng ngay anh bạn đóng vai tương triếu đình ngã lăn ra. Bình cúi xuống dâ bạn dậy, vừa ngâm "Ưi chu ơi! mang danh là tướng quan quân, mới phang một gậy, đã té lăn nằm dài..."

Bất đồ, bị mấy tên hào lý rình xem trộm, cho là nhạo báng bề trên, Đình quát: "Ta đây là tướng triều đình, cầm quân xuất trận dẹp loàn nước non. Còn bây, chỉ là mấy thằng ngu, khom lưng quỳ gối làm tù kẻ xâm lăng. Quân

[^96]bây, hãy phạt mổi đứa 50 trượng, rồi bắt theo mà gồng gánh quân lương mau!"

Lai trong khoa thi Hương lần đầu, Bình làm bài ngụ ý châm biếm bọn quan trường nên bị đánh trượt, thấy Thủ khoa Trinh tỏ vẻ dắc chí, Đình đánh cho mấy dái quạt, liền bị quan giám khảo bắt nằm xuống phật cho mấy roi. Dình cười khẩy, ngâm:

> Đáu thü khoa, hai ba dái quạt
> Dit Trung Dinh năm bảy là̀n roi ${ }^{(1)}$

Mài đến khoa thi năm Nhâm ngọ (1882) Lê Trung Đình mới thi dậu cử nhân, thì cũng là lúc hai dầu Nam Bắc nước ta dà lọt vào tay giặc Pháp.

Đứng trước cái họa suy vong của Tổ quốc, Lê Trung Đình đà từng tham gia Bình Tây Cứu quốc hội (Cứu quốc đoàn chuyển lên) cùng với các bạn trẻ tỏa đi liên hệ những tính lân cận học hỏi kinh nghiệm. Rồi quay về tăng cường Nghia hội, tổ chức huấn luyện hương binh (như dân quân ớ làng), doàn kiệt (giỏi võ, dùng cảm, xung phong, tình nguyện vào coi như chủ lực quân) bí mật tập luyện riêng, đểu khắp từ ven biển trung châu tới miền núi trong toàn tỉnh, có cả tù trưởng dân tộc ở Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Trà Bồng tham gia.

Đầu mùa hè nǎm Ất hợi (1885), Lê Trung Bình cùng các vị cử nhân trong Nghīa hội tỉnh Quảng Ngãi vào dự "Đại hội quần hùng" tại "Tụ Hiền trang" nằm phía nam chân núi Ma Thiên dộng của dân tộ̀c Thủy xá (vốn là căn cứ "Tây sơn hữu đạo" của Hưng Quốc hội trước kia) tây tỉnh Phú Yên ngày nay.

[^97]Sau khi nghe Nguyễn Bá Loan về tường trình tình hinh diền biến ở Huế, Đại hội bàn định:

## Nguyễn triều mãi quốc nhi nhục vong giā Hà tất bái phục Càn cuơng dì tái lập hồi ${ }^{\text {"1 }}$

Nghia là: "Triều đình Niguyền đà bán nước, mà dẩn dến chổ mất nước mọ̀t cách nhục nhà. Lè nào ta phái lạy phục làm Cần vương để lập lại nó ư". Dù có, cūng chỉ lấy danh nghīa Cần vương, đề khuyến dụ kẻ nào còn luyến tiếc đến nó. Cüng như trong kế sách của Tây Sơn là: "Đá phá cuờng quyển tham bạo - Bảo trì quốc thái dân an" mà hịch khởi sự của mình, còn có câu: "Bởi Quốc phó dem lòng bội thượng, nên Tây Sơn dấy nghỉa Cần vương", đó sao?...'2'

Cho nên phải lấy lá cờ cúa thời Tây Sơn làm "Nghia kỳ" với mục đích:

> Tiểu tặc trù̀ gian binh quốc loạn
> Hting binh tưu nghīa phuyc giang san

Làm chính thống cùng đi tới, như thời Tây Sơn cách dây hơn 100 năm (1773-1885), quyết không còn con đường nào khác... ${ }^{(3)}$

Bại hội đã bầu Bộ Tổng chỉ huy do Mai Xuân Thưởng làm Bình Tây Dại nguyên soái, Nguyển Bá Sự làm Phó

[^98]nguyên soái, Vò Thiệp làm Tham tá quân vụ, hai vị Cự nhân Bùi Dăng, Bùi Biền làm Thống tướng hai miền NamBăc. Võ Trứ (em Võ Thiệp) làm Thông sự sứ (liên lạc, ngoại giao), Nguyễn Thị Vân Dương (chị Bá Sự, vợ Vò Thiệpl làm Tham biện quân lương, v.v...

Sau khi bàn định xong, Nguyễn Bá Loan lập tức trở ra Huế nám chắc tình hình, rồi trở về cấp báo ngay để khởi binh giành chính quyền từ tay nhà Nguyễn, khiến chúng không trở tay kịp, mà trực tiếp đương đầu với xâm lược Pháp.

Và theo quy dịnh của dại hội, Lê Trung Đình cùng các nghỉa sỉ rút về triệu tập Nghīa hội bàn dịnh kế hoạch hành động và bầu Bộ Chỉ huy từ tỉnh xuống huyện, tổng, xà.

Nghia hội bầu Bộ Chỉ huy tỉnh do Lê Trung Đình làm Bình Tây Chánh tướng, Cữ nhân Nguyễn Quang Thành làm phó, Nguyễn Tự Tân làm Tham tán quân vụ (quân sư hay tham mưu tác chiến), Lè Thị Kim Thanh làm Tham biện quân lương, Nguyễn Duy Kỉnh là Dân biện sự (chính quyền tự quản cúa dân sau khi giành chính quyền) Cử nhân Bùi Chấn làm Tổng trấn khu nam, Cử nhân Trần Hoàn và Tôn Tường làm Tổng trấn khu Bắc, Cử nhân Lê Lân (anh ruột của Kim Thanh) và Cử nhân Nguyễn Quý làm Tổng trấn các huyện miền núi, Cử nhân Nguyễn Quang Tín trấn thủ miền dông từ cảng Sa Cẩn đến Cổ Lũy - Thu Xà, Cử nhân Võ Hội làm đề dốc Giám quận, v.v.. Và, các tù trường các dộng Cao Muôn ( Ba Tơ), Thạch Bính (Minh Long), Di Lăng (Sơn Hà), Cà Bam (Trà Bồng) đều hăng hái tham gia tổ chức lixyện tập ky binh, xạ kích, cùng kéo dến mai phuc đế đánh chičn Thập dạo Bình Man vé

115 sở bảo thuộc phủ sơn phòng, nằm dọc theo "Tịnh Man trường lũy" ... mà lỵ sở chỉ huy của nó nằm ở nam hòn núi Lớn cách huyện lỵ Mộ Dức cù lên Ba Tơ 10 km , gọi là phú sơn phòng Nghia - Dịnh.

Ở Huế, đến ngày 16.6 Quý mùi thì vua Tự Đức mất, ba đứa con nuôi của Tự Đức dược kế vị là Dục Đức, Hiệp Hòa và Kiến Phúc liển bị phế hay giết chết, bởi chúng đã bị tên gián diệp ở nhà thờ Kim Luông là Linh mục Thơ và lèn Công sứ Champeaux ở Huế ra mua chuộc, lái cả cái hoàng tộc và triều đình dâu hàng làm tay sai cho giặc.

Vin vào cớ đó, và triều đình Huế như vậy, ngày 18.4 Ất dậu (1885) tên thống tướng giặc là De Coucry dến Huế, dể buộc Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Vån Tường dưa vua Hàm Nghi ( 12 tuối, mới lên ngôi đầu nåm Ất dậu) sang Tòa Công sứ, hòng bắt trọn gói cả 3 người "chú chiến" này. Trước đó Tôn Thất Thuyết dã cho trị tội tên phụ chánh đại thần Trần Tiến Thành, bắt bọn theo giặc, như Tùng Thiện vương Mièn Thẩm, Tuy Lý vương Miên Trinh, Hoàng hóa công Miên Dậu, Miên Tăng, Hồng Sâm, Hồng Chức, Hồng Tham, v.v... dày đi xa.

Tôn Thất Thuyết liền tố chức phản cóng, nhưng thất bại nhanh chóng. Ngày 22.4 Ất dậu, Thuyết đưa Hàm Nghi ra Tân Sở đở Làng Vé, thuộc huyện Hương Hòa, tinh Quảng Trị) do Trương Quang Bản (con của Trương Đăng Quế) làm Tuẩn vũ tỉnh này, bí mật xây dựng cơ sở từ trước.

Ngày 23.4, giặc Pháp chiếm thành Huế, dưa Thọ Xuân

[^99]vương Miên Dịnh làm Nhiếp chánh. Nguyền Hữu Độ, Phan Đỉnh Bình (cả Nguyễn Văn Tường, gọi là phe "chủ chiến" cưng trở về hàng giạ̣c), cùng coi Viện Cơ mật, còn tên Khàm sứ De Champeaux làm Binh bộ Thượng thư.

Còn Hàm Nghi ra Tân Sở trở nên cô dơn, chẳng có một ai tin cậy và có đú tài nảng giúp rập, chỉ có anh em Tôn Thất Đạm và Tôn Thất Thiệp (con Tôn Thất Thuyết) với tên Trương Quang Ngọc (người dân tộc Mường), suất dộı Nguyền Đình Bình ( 2 tên này, sau giết anh em Thiệp và bắt Hàm Nghi nộp cho Pháp), còn Tôn Thất Thuyết và Trần Xuân Soạn với cái gọi là đi cẩu ngoại viện, rồi ở luôn bên Tàu cho tới chél.

Cho nên vua Hàm Nghi cùng với cái triều đình dâ ngoại chẳng có chút uy quyền gì, chỉ là hư vị mà thôi. (Sang dầu năm 1886 giặc Pháp đã đưa Ưng Xụy (anh Hàm Nghi lên làm vua Đồng Khánh dã hết lòng làm khuyển mã cho giặc Pháp), thì còn gì mà gọi là "Cần vương" cho dược !

Qua đó, Lê Trung Đình liền cử Trần Du, Nguyển Quang Thiện, Trương Triết đi liên lạc với phong trào Văn thân chống xâm lược Pháp ở Bắc, đồng thời cử người vào xin Bộ Tổng Chỉ huy lấy ngày mồng một, tháng 6 , năm Ất dậu, làm ngày tổng khởi sự trong toàn miền.

Bược Bộ Tổng chỉ huy chấp thuận, Lê Trung Đình liền ra lệnh cho các cánh quân đúng nhật kỳ, nhất là tấn công bao vây hoặc đánh chiếm các nha môn, dồn trại, kho tàng, chiền thuyền, thương diếm, cá thập đạo Bình Man với 115 sở bảo dọc Tịnh Man trường lùy. Rièng tỉnh thành do ông Nguyền Tự Tân và đế đớc Vò Họ̀i trực tiếp dánh chiếm, bới có Hiẹ̀p trấn Trần Tu và Thư úy (Thư thành) Nguyễn Côn, là hai người nắm binh quyền toàn tỉnh và thành

Quang Ngài, dã hưởng ưng theo nghia quân làm nội ứng.
Lê Trung Bình cho ngươi vào thương lượng trước. nhưng có mặt tên bán nước Tuy Lý́ vương Miên Trinh (chú vua Tự Dức) bị Tôn Thất Thuyết dày vào giam löng tại đây, cố tình khuyến dụ hai tên Bố chảnh Lè Duy Thụy và án sát Nguyễn Văn Dụ chống lại, nên ông ra lệnh cho nghia quân tiến thả́ng vào cổng thành đò mở sẵn, ba tên pỉản tặc bị bắt hạ ngục. rồi niêm phong các kho tàng, tịch thu ấn tín và khí giới. tiếp dễn ban bố mệnh lệnh cho quan quân nhà Nguyền ở tấl cả các nơi phải nộp vù khí đầu hàng, kể cả phú sơn phòng Nghìa - Định. Chánh quyền mới dược thành lập dặt dưới quyền điều hành cua Ban Dân biện bên canh bộ chí huy nghìa quân các cấp.

Ớ các tỉnh phia nam, nhu Bình Bịnh, luy có Lrục trạ̣c dôi chút, ngày mồng 2 tháng 6 , chính quyền cùng thuộc về nghìa quân, còn ở hai tỉnh Phú Yên và Khánh Thuận tên Bố chánh Hà Như Xương và Tôn Thất Hoan giao chánh quyền cho nghĩa quân vào ngày 3 và 4 tháng 6 năm Ất dậu một cách êm thấm...

Cho nèn Lê Trung Đình là người kế thừa sự nghiệp của dòng dòi Tây Sơn, ở trong mộl hệ thống tổ chức gắn bó chặt chẽ với phong trào chung toàn miền, mà lập nên chiến thắng huy hoàng trong ngày dầu dấy nghỉa ở tỉnh Quáng Ngãi, chứ không phái làm theo hịch Cần vương hay làm theo lịnh của ai cá. Vì sơ ý bị Nguyễn Thân ám hại mà thôi.

Bởi sau khi Nguyễn Tấn chểt, Nguyền Thân nám quyền, hắn ỷ vào các đồn, sở bảo dày đạ̣c và kiên cố này, toan chống lại Nghia hội. Nhưng sau thấy thế lực của nghìa hội quá hùng hậu nên xin gia nhập. Rồi bị tên gián
điệp đội lốt cố đạo Thiên chúa là linh mục Đặng Đức 'Tuấn. làm Thừa sai cho viên Giám mục Pháp là Camebect ơ Quy Nhơn, lẻn đến dụ dỗ, mua chuộc, dầu hàng giặc Pháp, dược chúng cấp cho rất nhiều súng dạn (theo Bùi Bịnh nói đến 500 khầu súng trường. Át không có nhiều quá như vậy dược) quay về giả nghìa quân dến hợp tác với Lê Trung Bình. Sau khi nhập thành, hắn bất thần bắt gọn bộ chỉ huy và tàn sát nghìa quân, chỉ có Nguyễn Bá Loan phi qua thành tẩu thoát dược mà thôi. Tuy vậy số thiệt hại khòng dàng kể, vì Lề Trung Đình đã cho chuyển vũ khí, tiền bạc, lương thực dến các căn cứ ở miền núi cất giữ và các tưởng sì vẫn đóng giữ các nha môn, đồn trại, các nơi trọng yếu.

Cùng thời, tên Tổng đốc Bình - Phú Lê Thận cũng chậy theo giặc Pháp ở Quy Nhơn, chúng còn lừa bắt được Nguyển Duy Cung (dã dược nghìa hội bầu làm Tham tán quân vụ của Bộ Chỉ huy nghìa quân tỉnh Bình Định, do Đào Doãn Bịch, làm Bình Tây dại tướng) cũng dụ ông hàng giạ̣c Pháp. Nguyễn Duy Cung kiên quyết chống lại với bức huyết thư gởi Bộ Tổng chỉ huy và nhiều bài thơ trong tù khác, chứ không phải như tập "Nguyển Duy Hiệu và nghīa hội Quáng Nam" trang 29 ghi rằng: "Thân báo với Tổng dốc Bình - Phú Lê Thận và bàn với án sát Bình Định Nguyền Duy Cung, rồi phái Đinh Hội dem 900 quân sơn phọ̀ng tiến đánh thành Quảng Ngãi";

Sau khi nghe Nguyển Bá Loan báo cáo, Bộ Tổng chỉ huy tức tốc giao cho Võ Thiệp dẫn đầu một bộ phận tướng sỉ mưu trí đột nhập vào diệt giặc Pháp và ngụy quân ở Quy Nhơn bắt Lê Thận và giải thoát cho Nguyển Duy Cung trở về với nhiệm vụ của mình, dồng thời cử Thống
tướng Bùi Biền cùng Phó tướng Dỗ Diệt dóng ở núi Tai Mèo, hòng bao vây dánh lấy tiểu phủ sơn phòng NghiaBịnh ở nam hòn núi Lớn.

Rất tiếc là Đổ Điệt bị Nguyễn Thân dùng nghi binh đánh phá suốt đêm, làm cho quân Đỗ Điệt bắn hết đạn, mệt môi, đói khát. Rồi Thân cho một cánh quân lén ra núi đánh thớc lới sở chỉ huy, cả mặt trước đồng tấn công vào, bắn chết Đổ Biệt và sát hại sạch nghìa quân Bình Bịnh. Thân bèn lấy ấn tín, cờ xí, quân trang, giả làm nghīa quân, khiêng cä tù xa nhốt Nguyển Thàn "giả" dột nhạ̣p vào doanh trại của Thống tướng Bùi Điển mà giết sạch cà quân lẫn tướng.

Nguyển Bá Loan về dến đèo Mỹ Trang (xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ) gặp Tổng trấn Bùi Chấn và Phó tướng Nguyễn Quang Thành cho biết sự thể như vậy bàn định mưu kế, cho người mời thêm một số tướng līnh dang trấn thú các nơi đến để cùng thảo luận. Bàn xong, nhân lúc Nguyễn Thân dang ở tỉnh thành, các ông bàn đang dêm đánh chiếm lại phủ sứ sơn phòng, rổi làm lề truy diệu Lê Trung Đình cùng với các tướng sĩ đã bị Nguyễn Thân sát hại. Đồng thời bầu bộ chỉ huy mới do Nguyển Bá Loan làm Đại tướng, Nguyển Quang Thành vẩn giữ nguyên chức Phó tướng, Lè Lân làm Tham tán quân vụ, Nguyển Công Mậu làm Dân biện sự vụ, thêm hai nữ tướng là Võ Thị Đệ (con Võ Hội) và Trịnh Tuyết Anh (con Trịnh Hữu Thế) làm Đề đốc Biện lương.

Tiếp đến, chia tướng sĩ đi đánh lấy lại một vài nơi bị Nguyển Thân chiếm, rổi kéo ra dựa vào căn cứ cúa nghia quân T'ây Sơn thuở trược là An Biềm, Cà Ty, Tuyền 'Tung (xã Bình Minh, huyện Bình Sơn) làm nơi dóng Tổng hành
dinh. Bưa thẩn công, đại pháo do Tổng chỉ huy cấp hơn 10 khẩu lên đặt các cao điểm trong toàn tỉnh, ra cáo thị cho thường dân ở trong thành phải rời xa nơi khác, rồi bao vây thành này và nã đại pháo vào, nhốt con chó săn Nguyễn Thân trong thành mà hứng đạn.

Nguyễn Bá Loan còn kéo quân ra giúp Nguyễn Thành dánh chiếm huyện ly Tân Định (Tam Kỳ). Từ đó phía nam (gồm 4 huyện: Tam Kỳ, Núi Thành, Tiên Phước, Trà My) qua tỉnh Bình Bịnh (trừ Quy Nhơn) tới Bình Thuận vần nằm trong tay nghĩa quân.

Trước tình hình ấy, sau khi giặc Pháp dưa tên Ưng Xụy lên ngôi Hoàng dế, niên hiệu Fồng Khánh, vào dầu mùa xuân nǎm 1886, chúng liền cho tên tướng Lê Thuyên vào chi viện cho Nguyển Thân. Hai con chó săn này phá bờ xe nước, tiến quân san'g bắc sông Trà hòng tiêu diệt nghīa quân, đều bị phục binh của Nguyễn Bá Loan giết sạch dám tiền quân, có cả tên Lê Thuyên, còn đám hậu quân do Nguyễn Thân cầm đầu, vội đốt chiếc cầu gỗ bắt qua con sông nhỏ ở làng Dương Nội, quốc lộ 1A (thuộc xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh) mà chạy thục mạng. Rồi dang dêm tìm cách trốn vào Quy Nhơn thọ tội với chủ Tây.

Biết thấu tâm trí của tên khuyển mã này, viên tướng giặc Pháp Prud'homme, Tư lệnh các binh doàn Pháp ở Trung kỳ và tên gián diệp đội lốt Giám mục Camebect ở nam Trung bộ dóng tại Quy Nhơn viết thơ cho Thân ra gặp Touchard, Chỉ huy quân Pháp ở Bà Nẵng, cấp súng dạn để cùng với Phan Liêm được tên vua bán nước Đồng Khánh cho làm Khâm sai vào dốc thúc bọn tay chân họp quân xâm lược dánh dẹp nghìa quân tỉnh Quảng Nam suốt
một năm liền ( $10.1886-10.1887$ ) mà trận quyết định là đánh chiếm cán cứ Trung Lộc cúa lành tụ nghìa quân Nguyền Duy Hiệu và Phan Bá Phiến vào tháng 7.1887.

Nhờ lấy được ấn tín và trang phục nghĩa quân ở đày mà Nguyền Thân đà giá dạng nghia quân Quảng Nam vào hợp tác với Nghia hội Quảng Ngãi rồi ập vào giết chết hai tướng Trần Hoàn và Tôn Tường đóng ở tiền đồn Châu Ố thị trấn Bình Sơn). Rồi tiếp tục như vậy, Nguyển Thàn dà dánh $\tan$ một số đồn trại nghỉa quân dóng dọc theo dường quốc lộ. Trong lúc tướng Nguyền Bá Loan dang bị trọng bệnh ở động Cà Đam.

Tuy vậy Nghĩa hội Quảng Nghỉa vẩn cùng với các tù trưởng, như Đinh Boàn, Dinh Dầu ở Ba Tơ, Dinh Tăm, Đinh Mẩn ở Minh Long, Binh Tín, Boóc Hét ở Sơn Hà, Binh Non ở Trà Bồng... phân tán các hoạt động, giữ vừng miền tây Quảng Ngãi cho đến cuộc tái phục của Thái Thú vào năm 1892.

Thái Thú, tên chính là Nguyễn Quang Tín dã từng hoạt dộng dưới cà̀ của Lê Trung Bình và Nguyễn Bá Loan, từ nửa hè năm Ất dậu. Qua bao năm mai danh ẩn tích trong các hiệu buôn của người Hoa kiều ở trấn Thu Xà mà vận dộng tổ chức lại Nghia hội, nghiaa quân tôn ông làm Bình Tây đại tướng, Cử nhân Nguyễn Vịnh làm phó tướng, Cứ nhân Tôn Đính làm tham tán quân vụ.

Rồi vào một dêm mùa dông, tháng chạp nåm Giáp ngọ (1894) Thái Thú phi thân vào đồn Pháp ở Cổ Lūy, chặt đầu tên đồn trưởng Reynard để làm lể tế cờ tiốn lên đánh chiếm tỉnh thành và tất cả các nơi còn lại. Chẳng ngờ bị bại lộ, cả ba ông đều hy sinh cho dại nghìa.

Tiếp đến Trần Du, Thọ Nam, Thập Hồ được Lê Trung Bình cử di từ mùa hè nảm Ất dậu, sau khi liên hệ với phong trào Văn thân ớ phía bắc và được Hàm Nghi phong làm chánh phó nguyên soái, tham tán quân vụ, trở về hoạt động với phương hướng: thống nhất lực lượng, trên dưới đồng lòng, nội ngoại hiệp công nhất tề nối dậy trong cả nước, dại thành công. Nhưng lại bị bại lộ, cá ba ông đểu hy sinh vào mùa xuân năm Bính thân 1896.

Bấu tranh mãi bằng quân sự bất thành, nghīa hội Bình Tây tỉnh Quảng Ngãi bèn chuyển sang bà̀ng hình thức dòi dân $\sinh$, dân chú với mục tiêu "khai dân trí, hậu dân sinh" do Phan Chu Trinh khới xướng, nhân khoa thi hương năm Ất tỵ (1905), Duy Tân hội dược thành lập, do Cử nhân Lê Đình Cẩn làm hội chủ.

Từ cuộc vận động Duy tân cải cách, hớt tóc ngắn, dấy lên "phong trào dồng bào" toàn dân vùng lên đánh tan bộ máy cai trị của ké thù từ xã, tổng lên đến huyện, phủ. Bao vây tính thành Quáng Nghia "Nội bất xuất, ngoại bất nhập" hơn 20 ngày liền (24.3-17.4.1908 (do hai bạn thân của Lee Trung Đình là Nguyễn Bá Loan, Lê Khiết lānh đạo, còn Lê Đình Cẩn đã bị địch bắt tù đày cho đến chết).

Từ đó, phong trào yêu nước ở Quảng Ngāi do Lê Trung Đình phát động từ đầu, vẫn diễn ra liên tục với những hình thức khác nhau làm tiền đề cho Tỉnh Đảng bộ Cộng sản Quáng Nghīa ra đời lành dạo vào những năm 1930 1931, tới Cách mạng tháng Tám thành công, đúng 60 năm.

> Ât dạu truớc dân ta mát nước Ât dâu sau giành dưọc dộc lập, tư do

Nhừng người cộng sán cunge quân dản Kinh . 'Thượng đất Cẩm Thành vần không quèn công dức cúa người anh hùng phất cao ngọn cờ dại nghīa chóng xâm lược Phaip dầu tiên mà tôn vinh ông làm tính LÊ TRUNG ĐİNil.

Qua cuộc khởi nghia chống đế quốc Phương Tây, mà lúc ấy quen gọi là "Dương Di" cúa Lê Trung Đình vào ngày dầu tháng 6, năm Ǻt dậu (1885) ớ tỉnh Quàng Nghia, gắn bó với lịch sứ đối với đất nước và con người, cùng như vùng Tây Sơn quật khởi và cả Nam bộ cho ta thấy mấy dặc diểm nổi bật như sau:

1. Trảj qua 474 năm, kể từ khi vua Lê Thánh Tóng vào thu phục vùng này về với quốc gia Bại Việt vào nảm 1471, rồi giao cho ông tố của Lê Trung Đình là Lê Y Yì cùng với các đồng sự để canh tân lại đất nước, mải về sialu vẫn lấy tám chữ "hòa hợp dân tộc và tình nghĩa dồng bào" làm dộng lực.
2. Trong sự nghiệp dựng và giữ nước, nhất là từ caích mạng Tây Sơn cho đến sau này, tất cả đồng bào KinhThượng cố kết, minh tâm với nhau trong hệ thống, tổ chức theo một kế sách và lãnh dạo chung, cho nên từ ngày chống giặc Pháp ở Nam bộ mới có việc nghīa hội bầu cử ra Bộ Tổng chỉ huy chung, do Trương Công Bịnh làm nguyên soái vào năm 1862-1864, dến Trịnh Hữu Nghị 1864 1883, Mai Xuân Thưởng 1885-1887, Nguyễn Bá Sự 1887 1892, Trần Du 1894-1896, Võ Trứ 1896-1900, v.v... cho tới khi Đảng Cộng sản ra đời lânh đạo từ 1926-1945 cho mâi về sau.
3. Trong các "hưng binh, bình quốc loạn" ấy dểu lấy "Canh tân sự nghiệp dại hạnh thông, thực thi công bằng xã hội "làm chính sách, và hòa hợp dân tộc mà phit hự

Tiếp dến Trần Du, Thọ Nam, Thập Hồ dược Lê Trung Bình cử di từ mùa hè nảm Ất dậu, sau khi liên hệ với phong trào Văn thân ớ phía bắc và dược Hàm Nghi phong làm chánh phó nguyèn soái, tham tán quân vụ, trở về hoạt động với phương hướng: thống nhất lực lượng. trên dưới đổng lòng, nội ngoại hiệp công nhất tề nổi dậy trong cả nước, dại thành công. Nhưng lại bị bại lộ, cả ba ông đểu hy sinh vào mùa xuân năm Bính thân 1896.

Đấu tranh mãi bằng quân sự bất thành, nghĩa hội Bình Tây tỉnh Quảng Ngãi bèn chuyển sang bằng hình thức dòi dân $\sinh$, dân chú với mục tièu "khai dân trí, hậu clân sinh" do Phan Chu Trinh khởi xướng, nhân khoa thi hương năm Ǻt tỵ (1905), Duy Tân hội được thành lập, do Cử nhân Lê Bình Cẩn làm hội chủ.

Từ cụ̣̂c vận động Duy tân cải cách, hớt tóc ngắn, dấy lèn "phong trào đồng bào" toàn dân vùng lên đánh tan bộ máy cai trị của ké thù từ xâ, tổng lên đến huyện, phủ. Bao vây tinh thành Quảng Nghỉa "Nội bất xuất, ngoại bất nhập" hơn 20 ngày liền (24.3-17.4.1908 (do hai bạn thân của Lè Trung Đình là Nguyễn Bá Loañ, Lê Khiết lãnh dạo, còn Lê Đình Cẩn đã bị địch bắt tù đày cho đến chết).

Từ dó, phong trào yêu nước ở Quảng Ngāi do Lê Trung Bình phát động từ dầu, vẫn diển ra liên tục với những hinh thức khác nhau làm tiền đề cho Tỉnh Bảng bộ Cộng sán Quáng Nghīa ra đời lãnh dạo vào những năm 1930 1931. tới Cách mạng tháng Tám thành công, đúng 60 năm.

> Át dụu utrước dân ta má̛t nuớc Ât dạu sau giành dượ dộc lập, tụ do

Những người cộng sản cùņ quân dân Kinh - Thượng đất Cẩm Thành vẫn không quên công dức của người anh hùng phất cao ngọn cờ dại nghīa chống xâm lược Phaip dầu tiên mà tôn vinh ông làm tinh LEE TRUNG ĐÌNII.

Qua cuộc khởi nghìa chống đế quốc Phương Tây, mà lúc ấy quen gọi là "Dương Di" cúa Lê Trung Đình vào ngày đầu tháng 6, năm Ấl dậu (1885) ở tỉnh Quàng Nghìa, gắn bó với lịch sử dối với đất nước và con người, cŭng như vùng Tây Sơn quật khởi và cả Nam bộ cho ta thấy mấy dặc điểm nổi bật như sau:

1. Trải qua 474 năm, kể từ khi vua lê Thánh Tông, vào thu phục vùng này về với quốc gia Bại Việl vào nảm 1471, rồi giao cho ông tổ của Lê Trung Dình là Lê Y Đà cùng với các đồng sự để canh tân lại đất nước, mãi về siku vẫn lấy tám chữ "hòa hợp dân lộc và tình nghĩa dồng bào" làm động lực.
2. Trong sự nghiệp dựng và giữ nước, nhất là từ cách mạng Tây Sơn cho dến sau này, tất cả dồng bào KinhThượng cố kết, minh tâm với nhau trong hệ thống, tổ chức theo một kế sách và lãnh dạo chung, cho nên từ ngày chống giặc Pháp ở Nam bộ mới có việc nghĩa hội bầu cử ra Bộ Tổng chỉ huy chung, do Trương Công Eịnh làm nguyên soái vào năm 1862-1864, dến Trịnh Hữu Nghị 18641883, Mai Xuân Thưởng 1885-1887, Nguyễn Bá Sự 1887 1892, Trần Du 1894-1896, Võ Trứ 1896-1900, v.v... cho tới khi Đảng Cộng sản ra đời lãnh đạo từ 1926-1945 cho mãi về sau.
3. Trong các "hưng binh, bình quốc loạn" ấy dều lấy "Canh tân sự nghiệp dại hạnh thông, thực thi công bẳng xà hội "làm chính sách, và hòa hợp dân tộc mà phit huy
động lực nên tất cả đồng bào Kinh - Thự̛̣ng đều ứng trực dưới cờ mà quyết tâm cùng xả thân vì dại nghīa dân tộc, hể "nhất hô thì bách ưng" vậy.
4. Do truyền thống trung kiên, bất khuất của Tổ tiên, mà người trước ngã bắt cầu cho lớp sau tiến bước dưới hình thức khác nhau nên không bao giờ ngưng, tắc hay gián doạn lâu.
5. Đặc biệt, trong ngày đầu chống giạ̣c "Dương Di" mãi về sau, hầu hết mang chất nghia khí và huyết thống của cách mạng Tây Sơn. Một tấm màn son rực rỡ nhất của thế kỷ thứ 18 , dưới thời Quang Trung hiển hách, mà kẻ thù dều phải công nhận. Như tên "Tổng chỉ huy Samont" ở Bình Bịnh cūng như cả các tỉnh nam Trung kỳ phải thừa nhận dã có một phong trào kháng chiến gắn bó với truyền thống Tây Sơn hơn là ủng hộ triều dình Huế, thậm chí không quan tâm đến ông vua bị phế truất là Hàm Nghi, cụ thể khi Mai Xuân Thưởng bị hành hình năm 1887, tuyên bố rằng mình là dòng dōi Tây Sơn và tự hào về dòng dõi của mình (phong trào chống Pháp nhừng nảm 80 thế kỷ XIX của GS. sử học Pháp De Fourniaux trang 4, do GS. Nguyền Phan Quang cấp).

Nha Trang, ngày tháng 12 nãm 1995.

# Lê TRUNG Đình - NGười MANG TÍNH ĐặC TRUNG CỦA Sĩ PHU QUẢNG NGÃI với PHONG trào cần vương trong tỉnh 

PHAM NHO்<br>(Nguyén Trương ban Nghién cúu Lịch sử Dảng tinh Nghīa Binh)

Lê Trung Đình là một sĩ phu yêu nước nổi tiếng của phong trào Cần vương chống Pháp xâm lược ở tỉnh Quảng Ngãi nám 1885. Tên tuối ông dược đặt làm tên của tỉnh Quảng Ngãi (tỉnh Lê Trung Bình). Sau khi Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, ông là niềm tự hào của nhân dân nói chung và của sì phu yêu nước tỉnh Quảng Ngãi nới riêng. Ông hy sinh khi còn rất trẻ, tuổi chưa dầy 30. Đối với ông, ngưỡi đời có nhiều chuyện kể mang tinh dặc trưng của sĩ phu Quảng Ng ãi. Các nhân vật lịch sử được nhân dân kính trọng và yêu mến, thường có nhiều câu chuyện mang màu huyền thoại nhưng rất thực. Bã có nhiều sách viết về cuộc đ̛ời và sự nghiệp của ông nhưng không khỏi có những dị biệt.

Theo Phạm Trung Việt trong Khuôn mạt Quảng Ngãi 1764-1916 xuất bản 1973 , thì ông là con thứ 6 của gia dình có 10 con ( 4 trai, 6 gai) và là con trai thứ 3 của cụ Lê Trung Lượng. Cụ Lượng cūng là người học rộng tài cao, từng làm Tri huyện Nam Dàn, từng được vua Tự Đức khen về dức tính thanh liêm: "thanh như Lượng". Chữ trung (tên lót) của dòng họ Lê này là do "Đức tôn Hoàng đế ân tứ".

Cūng theo Phạm Trung Việt thì ông Lê Trung Bình sinh nảm 1857 và hy sinh vào ngày 12.6 âm lịch năm Ất dậu (1885) '1'.

Nhưng trong Từ diến nhân vật lịch sừ Việt Nam do Nhà xuất bản Khoa học xâ hội xuất bản 1991 thì viết: Lê Trung Đinh sinh năm Nhâm tuất (1863) ${ }^{(2)}$. Nếu sinh năm 1863 thì ông hy sinh còn rất trẻ, ở tuổi 22 . Nếu sinh nảm 1857 thì ông hy sinh lúc vừa 28 tuổi. Nhưng rô ràng là ông tham gia hoạt động chống đế quốc và hy sinh ở lứa tuổi tràn dầy nghị lực, nêu tấm gương sáng ngời cho thanh niên tỉnh nhà. Nhiều người tưởng rằng ông là lớp già nên khi nhắc đến ông thì gọi ông là "cụ".

Có lẽ năm sinh, ngày tháng hy sinh theo Khuôn mặt Quảng $N g a ̄ i$ của Phạm Trung Việt và các sách báo lịch sử ả̛ địa phương viết về ông Lê Trung Bình là có cơ sở hơn.

Về năm ông dậu cử nhân cũng có sự công bố khác nhau. Theo Phạm Trung Việt thì ông dậu cử nhân năm Nhâm ngọ (1882), còn theo Tự điển nhân vật lịch sử (Sdd) thì đó là năm Giáp thìn (1884). Theo tôi năm 1882 là có cơ sở hơn.

Một vài dị biệt trong các dữ kiện viết về ông cũng không làm sao tránh khỏi, bởi lớp bụi thời gian đã phủ lên trên một thế kỷ.

Điều mà nhân dân trong tỉnh tự hào về ông qua các giai thoại dân gian do sử sách để lại là những đạ̣c trưng sau đây:

[^100]${ }^{2}$ : Sách nói trên tr. 379-380

Một là học, phục vụ cho dân, cho nước chứ không phải học dể làm quan.

Từ trước đến nay, tôi thường dược cha anh nói về nhừng kẻ sĩ Quáng Ngãi. Họ thường truyền cho nhau như một nền tảng của dạo đức và ý chí làm kẻ sî. Học để làm việc nghìa "kiến nghỉa bất vi vô dōng dã". Mà việc nghĩa là giúp đời, giúp nước, giúp dân. Khi vua di với dân, với nước thì phò vua, giúp nước. Khi vua đã không còn đi với dân, với nước thì vì nước, vì dân, không cần phò vua nữa.

Lê Trung Dinh, một kẻ sī nho học của tỉnh Quảng Ngài, sinh ra và lớn lên trên mánh dất giàu truyền thống cách mạng, tiếp thu sự giáo dục của cha ông, dã sớm tỏ lòng trọng nghìa ấy. Trong lúc tuổi còn rất trẻ, nổi tiếng có tài học rộng, khẩu khí tho văn, đã không mơ dến việc ra làm quan để "vinh thân phì gia" mà chọn ngay con đường phò vua Hàm Nghi (chứ không ông vua nào khác) để chống xâm lăng, giúp dân, cứu nước. Tinh thần ấy đã biểu hiện khá rõ nét trong ông. Cho nên khi còn rất trẻ ông vẫn là chánh tướng, các ông Nguyễn Tự Tân, Vũ Hội dều nhiều tuổi hơn ông nhựng là phó tướng, và dưới cờ của ông đã tập hợp hầu hết các sĩ phu yêu nước, thanh liêm và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Hai là xem khinh cường quyền, coi thường cái chết, vì nước, vì dân.

Vì sẵn có tinh thần yêu nước, xem trọng nghĩa lớn, thương dân nên cūng nảy sinh ra tinh thần xem khinh cường quyền, coi thường cái chết, nhất là cái chết vì dại nghìa.

Không biết bao nhiêu câu chuyện dân gian được ghi lại
hay chưa ghi lại lưư truyền cho nhân dân trong tỉnh nói về Lê Trung Đình xem khinh cường quyền.

Ví nhứ: có một lần ông cha vợ (vợ chưa cưới) của ông mời ông đến để tiếp một vị quan khách nhăm khoe cậu rể của mình là một ông cử nhân, văn thơ rất nổi tiếng. Ông Bình cūng chả thích gì chuyện ấy nhưng ông vẫn đến. Ngài quan khách dến chơi với ông cha vợ của ông Đình có mang theo diếu bình trà dùng. Trong bữa tiệc, ông cha vọ và quan khách mời ông dự tiệc. Bieít rō ý cha vợ và quan khách, mang trong mình sự khinh thường cường quyền, ông tham gia buổi tiệc. Trong lúc dang ngon miệng, chè chén, ông Bình bèn xả hơi xấu khá kêu. Cha vợ và quan khách ngơ ngác tỏ vẻ bất bình. Ông không sợ mất vợ mà trái lại, nhà vợ lại sợ mát ông, một cử nhân nổi tiếng văn tho. Cha vợ và quan khách định cho ông một hình phạt làm thơ về câu chuyện đã xảy ra để gọi là. Ông liền ưng tác:

> Củ Dinh, củ̉ Binh
> Ruột $\sinh$, ruột $\sin h$
> (...)

Khăng khả̉ng chua chua tựa hồ bánh khô chi vị
Tai hưu nghe nhu ám tử
Mūi hựu nự nhu ấm sinh
Ống vố còn kinh
Huống chi điếu binh.... ${ }^{11}$
Cha vợ và ông quan khách vừa khâm phục tài năng

[^101]ứng tác của Cử Đình, nhưng cung dau diếng, nẫu mặt mà không dám trách móc.

Một câu chuyện khác dược truyền lại cûng khá lý thú:
Năm Nhâm ngũ, Lê Trung Bình cùng một số sĩ tử ở Quảng Ngãi vào Bình Bịnh thi Hương lần thứ hai. Bình tin ả tài mình lần này sẽ giành thủ khoa. Nhưng chẳng may, thủ khoa lại rơi vào ông Chất (người trong tỉnh Quảng Ngãi), vì bài của Đình viết thoát ra khỏi văn phạm Hán học.

Trong cuộc trao đổi giừa Thủ khoa Chất và Lê Trung Bình sau khi trình diện ở dinh Tổng đốc Bình Bịnh ra về ở một quán dành cho các thí sinh, ông Đình đã dùng quạt gõ lên đầu Thủ khoa Chất và nói: "Ông chủ khảo muốn anh đậu cao thì cố kiếm bốn câu hay của anh, và muốn tôi dậu thấp nên cūng chỉ xem bốn câu thoát khỏi văn phạm Hán học của tôi thôi". Ông Chất bực mình, và không hiểu sao quan chủ khảo biết được việc này và có nọc cử Bình đánh roi. Bị đánh xong, Cử Đình đứng dậy ứng khẩu hai câu thơ:

## Dầu Thủ khoa năm ba dấu quạt

Dit Củ Dinh sáu bảy là̀n roi.
Hai câu thơ cũng thật là tài, rất khí phách, cūng tỏ rõ tinh thần xem khinh cường quyền bạo lực.

Còn tinh thần coi thường cái chết thì quá rō rồi.
Trong cuộc khởi nghīa 1885, Nguyễn Tự Tân là phó tướng đã chết ngay tại trận, còn Lê Trung Đình thì bị bắt. Bọn cường quyền thân Pháp muốn mua chuộc, dụ dỗ, thuyết phục ông, nhưng đó chỉ là công toi. Ông khả̉ng khái
nhận cái chết không dầu, trước khi chết còn làm thơ gởi lại:

Nay là chim trong lồng
Mai là cá trên thót
Thân này tiếc gi đâu
Gian nan tinh đứt nước
Cai chết của ông mang hào khí của người sĩ phu Quảng Ngãi mà lớp người cùng thời và sau ông vẩn thế, vẫn hiên ngang trước quân thù như Nguyền Bá Loan "dem thân dổi lấy sơn hà, gượm kề tận cổ thì ta chẳng sờn", Nguyển Duy Cung "thà làm ma mà hồn trung vía nghĩa, còn hơn làm người mà mang mặt ngựa đầu trâu" và Nguyễn Thụy, Lê Ngung, Lê Tựu Khiết, Phan Long Bằng vẩn thế hiên ngang bất khuất.

Lê Trung Bình quả thật đã nêu tấm gương trung nghīa mà những dặc trưng của kẻ sī Quảng Ngãi đã biểu hiện khá rō nét trong cuộc đời và sự nghiệp của ông.

Tháng 2 năm 1996

# MỘT VÙNG VĂN HIẾN " TRẢI Mật VỚI NON SÔNG" 

TRƯONG LUU<br>(Viện Vắn hooa)

Chúng ta biết rằng, Hòa ước năm 1862 với 12 khoản quy định triều dình Huế phải nhượng hẳn ba tỉnh miền dông Nam kỳ và dảo Côn Lôn cho thực dân Pháp, đã gây nên sự phản ứng dư dội trong nhân dân từ Nam đến Bắc. Trong khi Phan Vân Trị ở Gia Định dau dớn: "Tan nhà cảm nổi cơn ly hận; Cắt đất thương thay cuộc giảng hòa", thì kỳ thi hương năm 1864, sĩ tử ở ba trường Thừa Thiên, Nam Định và Hà Nội nhất loạt phản đối triều đình. Sĩ tử la ó, viết truyền đơn kêu gọi xóa bỏ hòa ước đầu hàng nhục nhã. Họ không chịu vào trường thi và đòi hoãn bỏ kỳ thi. Lúc bấy giờ tuy giao thông khó khăn, song "tin lành đồn xa, tin dữ đồn ba ngày đường", Lê Trung Đình, Trần Bá Võ cùng như các lớp môn đồ khắp noi sau đó không ai không biết dến tin này khi đang "dùi mài kinh sử để chờ khoa thi". Nó chính là liều thuốc kích thích tinh thần yêu nước của kẻ sì trong thời loạn. Đến khi triều đình Huế ký Hiệp ước Harmand (1883) thì bấu không khí như tang tóc bao trùm lên đất nước. Bởi từ đây, từ Bình Thuận trở vào gọi là Nam kỳ thuộc địa của Pháp; từ Khánh Hòa tới đèo Ngang là đất An Nam tức Trung kỳ, thuộc chế độ nửa bảo hộ; và từ đèo Ngang trở ra gọi là Băc kỳ, theo chế độ bảo hộ. Một năm sau đó (1884) để "an ủi" triều đình Huế, thực dân Pháp trong hiệp ước Patenôtre mới cắt thêm bốn tỉnh:

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Bình Thuận (bao gồm cả Ninh Thuận hiện nay) nhập vào Trung kỳ̀; và về danh nghìa là cho triều dình cai quản nhưng lại đặt dưới sự bảo hộ của quan cai trị người Pháp.

Sau khi kinh thành Huế thất thủ (1885) dược ít lâu, bộ máy cai trị của Pháp ở Trung kỳ đưa Đồng Khánh lên ngôi vua bù nhìn, thay cho vua Hàm Nghi rời bỏ kinh dô và chạy lên miền sơn cước Quảng Trị tổ chức cển cứ địa chống Pháp. Bồng Khánh (tức Ứng Ky) là anh ruột vua Hàm Nghi (tức Ứng Lịch) và là con nuôi thứ hai của vua Tự Bức. Mọi biến cố của triều đình sau đó, một phần rất quan trọng là từ cái chết của vua Tự Đức. Thực dân Pháp cũng nhân nội bộ triều đình rối ren mà dấn sâu thêm vào mọi dã tâm chiếm nhanh, cướp nhanh các vùng lãnh thổ ở Trung kỳ, Bǎc kỳ.

Sau khi chiếu Cần vương của vua Hàm Nghi ban ra từ sơn phòng Quảng Trị (13.7.1885), trong dân gian liền lan truyền hai câu ca dao:

Hàm Nghi chinh thực vua trung
Còn nhu Đồng Khánh là ông vua xằng
Kinh thành Huế và khắp vùng Ngũ Quảng (Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Đức, Quảng Nam, Quảng Ngãi) là những nơi lan truyền sớm nhất, mạnh nhất câu ca trên, làm cơ sở cho ý thức hưởng ứng chiếu Cần vương:
"... Những mối luân thường quan hệ, trăm quan khanh sī không kể lơnn nhỏ, chắc không nō xa bỏ trẫm, người trí giúp mưu, người dūng giúp sức, người giàu xuất của để giúp quân nhu, cùng nhau doàn kết, chẳng ngại gian hiểm, làm cách nào mà có thể cứu nguy đõ ngã, gỡ chổ khó, giúp khi
bí, thảy đều hết lòng hết sức. May chi trời cung chiều người, chuyển loạn làm trị, chuyển nguy làm an, thu lại dất dai, phục lại bờ cõi, cơ hội này thật phúc cho nước nhà, tức là phúc cho thần dân, đã cùng nhau lo lắng thì dược cùng nhau yên vui, há chẳng tốt lắm ru? ... ${ }^{(1)}$

Là̀i lè thống thiết từ chiếu Cần vương như hồn thiêng Tổ quốc hiện về, kêu gọi toàn dân vì giang sơn xã tấc mà đồng lòng hiệp lực khôi phục bờ cōi của bao đời cha ông đã dổ máu và mồ hôi gây dựng nên. Theo nhà sử học Thái Vũ trong tác phẩm Lịch sử ? Dồng tiền sấp ngửa ${ }^{(2)}$ thì cụ Lê Viết Hòa - thân sinh Lê Hồng Long, người Mộ Đức, sau này là dại biểu Quốc hội khóa I của Quảng Ngãi - là liên lạc viên của cụ Trịnh Xáng, một yếu nhân trong các phong trào yêu nước ở Nam - Ngãi - Bình - Phú từ dầu những năm 80 của thế kỷ trước, là người có quan hệ mật thiết với Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tường, Lê Trung Bình và cả Đào Tấn, khi ông này chưa ra làm quan trở lại dưới triều Đồng Khánh. Khi có chiếu Cần vương của vua Hàm Nghi, qua liên lạc, Lê Trung Bình tổ chức cuộc họp ớ nhà Nguyễn Bá Loan (Mộ Đức). Mọi việc của phong trào Cần vương ở Quảng $\mathrm{Ngãi}$ bắt dầu từ cuộc họp này. Hy vọng bừng lên trong kế hoạch dược phân công: chủ tương, phó tướng, nội công, ngoại ứng, cánh quân phía bắc sông Trà kéo vào, cánh quân nam sông Trà, sông Vệ kéo sang. Rạng sáng ngày 13 tháng 7 năm Ất dậu 1885 là thời gian nố pháo lệnh tấn công thành Quảng Ngãi, cũng đã được quy định cụ thể.

[^102]Lê Trung Đình, Nguyền Tự Tân, Nguyền Bá Loan v.v... bắt tay vào tổ chức, vận động binh lính, bí mật tuyên truyền lệnh khởi nghỉa trong nhân dân, chủ yếu là tả hữu ngạn sông Trà. Và thực tế, nghīa quân đã kiểm soát dược thành và mấy nơi trọng yếu khác. Gần tám trăm binh sĩ đều dồng lòng đứng dưới cờ nghỉa Cần vương. Nhưng không ngờ, quan sơn phòng Nguyển Thân bị tên gián điệp dội lốt cha cố là Dặng Bức Tuấn lôi kéo bằng chút bả vinh hoa, dem lòng phản bạn, phản bội Tố quốc, bắt giết thủ līnh và tàn sát nghìa quân. Bấy giờ trừ Huế, các cửa biển Thuận An (Thừa Thiên), Bà Nẵng và mấy nơi chung quanh khu vực kinh đô, còn Quảng Ngãi cũng như các tỉnh miền Trung chỉ có lẻ tẻ một it lính Tây, nhưng mạng lưới gián diệp của chúng thông qua "giáo doàn hái ngoai" (Missions étrangères) thì bưa vây khắp cả miền Trung. Chúng thực hiện chính sách chinh phục "tà̀m ăn lá dâu" hoặc "khuân từng gói nhỏ" (système de conquête par petit paquets) dể cuối cùng đặt ách thống trị lên toàn cõi Đông Dương.

Người trước ngã, người sau tiếp, lá cờ Cần vương ở Quảng Ngāi vẫn tiếp tục dược giương cao. Sau khi chánh phó tướng Lê Trung Eình, Nguyễn Tự Tân bị hành hình, phong trào Cần vương liên tỉnh rút lên mạn ngược do Nguyển Bá Loan và Cử nhân Tôn Tường (Quảng Ngãi), Hường Hiệu và Trần Hoàng (Quảng Nam) chỉ huy và tồn tại suốt ba năm liền (1886-1888). Võ Thị Đệ (Bình Sơn) từng theo cha chiến đấu dưới lá cờ nghīa Lê Trung Đình, giờ dây trở thành nữ tướng quân lương trên sông Trà Bồng tiếp tế cho nghia quân hai tỉnh.

Như câu nói của người xưa: "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên; Thời cơ vì toại, bại giả dương nhiên". (Mưu sự
tại người, thành sự tại trời. Thời cơ chưa đến, thất bại là lè đương nhiên), thất bại của phong trào Cấn vương không ra ngoài quy luật thời cơ ấy. Nguyền Văn Tường là người chủ chiến, dược vua Tư Dức lúc còn sống phong dến chức Thượng thư bộ Hộ, sung Cơ mật viện Bại thẩn, và dược giao cho trọng trách xây thành Tân Sở (Quáng Trị) làm hậu thuẫn cho triều đình phòng khi biến cố, ấy thế mà sau đó Tường phản bội, dầu hàng giặc, chỉ vì chiếc mể day "Bắc đẩu Bội tinh Đệ nhị" giặc Pháp tặng cho Tường; thi việc Nguyển Thân làm phản vì một chức vụ Thượng thư bộ Binh mà bọn quan cai trị người Pháp hứa sê dành cho y , là việc không có gì đáng ngạc nhiên trong thời buổi tranh tối tranh sáng, giữa cảnh triều dình rối ren, giành giật ngôi thứ, dất nước rợi vào thảm cảnh tiêu diều! Cũng như Tuy Lý vương Miên Trinh khước từ lời mời của Lê Trung Đình giữ chức Phụ quốc vương cho phong trào Cần vương Quảng Ngãi, cũng không phải trường hợp hiếm có. Bởi Miên Trinh (con vua Minh Mạng) là con ngươi nhu nhược, quen sống cảnh lầu son quyền quý, làm thơ để thưởng ngoạn "phong hoa tuyết nguyệt" theo lối sống an nhàn, đã từng trốn dưới tàu chiến Pháp đậu ở cửa biển Thuạ̣n An và nhờ tên Thống sứ Pháp De Champeaux che chở khi biến cố kinh thảnh xảy ra, thì Miên Trinh đâu có thấu hiểu nổi dau của một dân tộc mất nước ! Do con trai ông có âm mưu chống lại phe chư chiến, nên cả gia đình Miên Trinh bị quan dại thần Tôn Thất Thuyết dày đi an trí ở Quảng Ngãi, sau khi vua bù nhìn Đồng Khánh lên ngôi mới dược triẹ̀u về kinh phục chức!

Lich sử bao giờ cũng nghiêm minh, thời gian bao giò cũng là cán cân công lý. Nguyễn Văn Tường làm tay sai
cho giạ̣c, nhưng rồi lại bị Thống soái thực dân De Courcy đày ra Côn Bảo, rồi lại đày sang quần đảo Tahiti với khoản trợ cấp 60.000 tiền Franc hàng năm! Còn Nguyễn Thân thì sống trong sự khinh bỉ của nhân dân và chết trong sự rủa nguyền của nhân dân. Gia đình ông có lập chùa, niệm Phật song vẩn không xóa dược nổi uất hận ngút trời của oan hồn những người dã bị Nguyển Thân tàn sát trong các phong trào yêu nước ở miền Trung.

Ngày nay, khi đọc lại bài "Tho tuyệt mệnh" (Tuyệt mệnh thi) của Lê Trung Đình sáng tác trong ngục thất trước lúc ra pháp trường, chúng ta còn bồi hồi xúc động:

> Ngày nay chim trong lồng
> Sáng mai cá trên thót
> Thân này coó tiếc chi
> Chỉ thương cho xā tác $c^{(1)}$

Vì xã tắc - nhân dân mà ông và Nguyễrı Tự Tân, Thái Thú và hơn hai mươi năm sau (1908) là Nguyễn Bá Loan... chịu rơi dầu dưới máy chém, vì dại nghĩa Cần vương.

Phong trào Cền vương nổ ra là một tất yếu lịch sử: Trải bón ngàn näm văn hiến, Há quên lời thề diệt xâm lăng (Lê Trung Đình). Và sự thất bại của phong trào Cần vương cũng là tất yếu trong hoàn cảnh lúc bấy giờ:

> Mạc nòi giống lao lung tù hãm
> Chốn triều đình gấm trải lạy Lang sa
> Than ôi! một cõi son hà
> Ngàn năm văn hiến hóa ra nguc từ ${ }^{(2)}$

(Lê Đình Cẩn)

[^103]Tuy thất bại, tinh thần cứu nước của phong trào Cần vương vẫn sống mãi trong các phong trào yêu nước ở Quảng Ngãi về sau. Có khác chăng, là chiến sĩ yêu nước sau phong trào Cần vương không theo dường mòn lối cũ của cha anh mà tìm cho mình một hướng di mới, một con dường giải phóng dân tộc phù hợp với hoàn cảnh lịch sử của từng giai doạn. Có người như Trần Du, tuy học giôi nhưng không đi thi, ra tận căn cứ của nghīa quân Phan Đinh Phùng để tìm hiểu kế hoạch chống Pháp. Trước khi bị bắt, vua Hàm Nghi còn cho Trần Du dược yết kiến và phong cho ông chức Nam phương Bình Tây Đại tướng quân, chỉ huy công cuộc chống Pháp xâm lược ở các tỉnh miền Trung. Có người như Võ Quán tham gia Duy Tân hội và xuất dương sang Nhật; sau khi học trường vō bị Hoàng Phố, sung vào dội quân Bắc phạt với nhân dân Trung Hoa. Có người như Vō Tùng xuất dương sang Trung Quốc rồi hoạt động cứu nước tại Xiêm La. Có những người như Nguyễn Bình Quảng, Nguyễn Thụy, Trần Kỳ Phong ra Hà Nội tìm đến trường Đông Kinh nghìa thục để học hỏi kinh nghiệm cứu nước và khai trí cho dân. Nhưng cūng có người như Trần Tố, ra Hà Nội tìm đường Đông du thì Hà thành thất thủ phải quay trở về. Và có nhiều người như Lê Khiết, Lê Đình Cẩn, Lê Ngung, Phan Long Băng, Nguyễn Năng Lự, Trương Quang Cận v.v... chịu ảnh hưởng tư tưởng cấp tiến của Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh. Một số người trong số đó sau này trở thành dảng viên cộng sản, như Nguyễn Công Phương, Trần Toại, Nguyễn Quang Mao v.v...

Mồi danh nhân và nhân vật cách mạng Quảng Ngãi trên đây đều gắn với các phong trào Đông du, Duy tân và

Khất thuế, sau thất bại của phong trào Cần vương. Biều khá dặc biệt là những nhà lãnh dạo cốt cán của các phong trào từ Cần vương về sau, dều là nhừng trí thức Nho học và dần dần ngā sang tân học theo tình thế. Hầu như người nào trong số đó cung để lại cho đời một số tho văn yêu nước. Tinh thần yêu nước máu thịt với văn chương là như thé́. Rõ ràng, đây là một vùng văn hiến "Trải mặt với non sông" mà Lê Trung Đình đã từng gởi găm tâm sự qua một $\dot{y}$ tho.

Sau thất bại của phong trào Cần vương cả nước, có nhà thơ ở miền Trung dà bi quan và đau xót:

Thôi thánh hiền
Thôi tiên phật
Thôi hào kiẹt
Thôi anh hùng
Nghin ndm sụ nghiệp ntớc vè̀ Đông !
thì sau đó phong trào yêu nước tiếp tục dâng cao, tâm hồn chiến sī - thi sì lại lâng lâng:

Ai ơ ! Quảng Ngãi quê ta
Dất đầm nưóc mát, nước pha máu đào
Sông dài biển rộng non cao
Cüng không dựng hết xiết bao nhọc nhè̀n
Dân làm, Tây cuớp, vua àn
Thuyền tràn sĩ khi, buồm căng oán thù
Đông tàn mây ám trăng lu
Xuân sang gió dậy, stơng mù át tan.
(Nguyễn Quang Mao - 1907)
Tháng 7.1996
T.L

# THỬ PHÁC hỌA CHÂN DUNG LÊ TRUNG Đình QUA MộT SỐ GIA THOẠI 

CAOCHU

(Sà VHTT Quảng Ngãi)

Thật dáng liếc. Lê Trung Fình - cùng như nhiè̉u nhân vật lịch sử ở nượe ta - sau khi mất dã không dể lại mọ̀ bức chân dung. Việc đánh chiếm thành Quảng Ngãi và liền sau đó phải chết oan uổng dưới bàn tay tráo trở cúa Nguyễn Thân, kẻ vừa mới qua mệnh danh là đồng môn, đồng hội, lại là đồng hương của ông dã được biên chép khá rò. Nhưng sử học thường không di sâu vào cá tính của từng người. Gương mặt Lê Trung Bình ra sao, cương nghị, đăm chiêu hay tươi vui, dôi mắt ông ánh lên vẻ thông minh hóm hĩnh hay dượm nổi $u$ buồn, vóc người ông thấp lùn hay vạm võ̃ ? Đó là những gì ta chưa thể biết. Nhiều nhân vật khác tuy cũng không để lại chân dung, nhưng dể lại được những tập thơ văn, hậu thế còn có thể phục hiện bức-chân-dung-tâm-hồn của họ. Còn với ông, thơ văn chỉ sót lại (hoặc chỉ kịp có) đôi bài. Song ở đây vẫn còn có điều may. Sau ông chết, người đời vẫn còn lưu truyền nhiều giai thoại về ông. Tất nhiên giai thoại không thể hoàn toàn là sự thật, nhưng giai thoại thường tóm tắt đúng dạ̣c tính của con người. Trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, một số giai thoại về Lê Trung Bình vẫn được sưu tầm và in vào sách, ở cả hai miền Nam - Bắc, như trong

Non ntức xú Quã̛g : NXB Khai trí - Sài Gòn 1971) và Khuôn mạt Quảng $N_{s} \bar{a} i i$ (NXB Nam quang - Sài Gòn 1973) của ông Phạm Truñ Việt, Sao sáng sông Trá (Hội Văn nghệ Nghệ An 1975) của ông Hồng Sinh. Chắc chắn là chưa dủ, cũng chưa lạ̣p thành một hệ thống dể xem xét, dánh giá, nhưng trong bối cảnh hồi báy giờ, dó là một việc dáng trân trọng.

Giai thoại kể, co lần chàng Cử Lê Trung Đinh ghé vào thăm bạn cùng quê là Bổ Duân nhựng không có bạn ở nhà, chỉ gặp người cha là Phó bảng Đỗ Băng Bệ, từng giữ chức Bố chánh Eịnh Tường, về hưu với hàm Thượng thư (Bộ trưởng). Trong câu chuyện, không rō vô tình hay có ý, chàng trai cầm chiế: bình vôi dặt lền bàn, trước mặt ông Đệ. Ông Đệ liền cho dó là một hành động xấc xược, vô lễ, và lên giọng quả̉ trách: "Thầy Cử, thầy khí quá, khí như anh Lượng khi trướe !" Ý ông Đệ muốn nhắc đến tính khí của thân phụ Lê Trung Đình - cụ Lê Trung Lượng. Cụ Lượng dổ Cử nhân nǎm Nhâm tý 1852, làm Án sát Bình Thuận do không ăn "rơ" nên Tuần vù và Bố chánh tỉnh này mật vu rằng, trong lúc hội giảng huấn diều, cụ dã lăc dầu không phục, trò chuyện trong cung, mắng nhục dại thần. Cụ tố cáo lại. Vụ án dằn dai, cuối cùng cụ Lượng không bị tọ̣i mà bị chuyển di làm Bang biện Sơn phòng Thanh Hóa và bị chết một cách mập mờ ở đó. Vua Tự Bức rất tiếc bởi biết cụ là người trung chính. Vua từng có lần nói: "Thanh như Lượng, trung như Nhượng, thiên hạ hà hữu bất trị". Trở lại câu chuyện, sau khi nghe vậy, Lê Trung Đình thưa: "Thưa cụ lớn, cha con xưa có khí, nhưng khi đạo, khí tiết, khi nghìa, chứ khòng khi "tặc vị chí, khí thành nhui tầu". Ý Lê Trung Pình muốn nhắc lại việc giạ̣c
chưa đến nhưng Bố chánh Bệ đả bỏ mất thành Bịnh Tường, sau đó phải về hưu. Ông Bệ rất giận. Thật là một sự ản miếng trả miếng đich dáng. Qua câu chuyện, ta lại có thể thấy giọng lươi đầy vẻ quan phiệt, học phiệt, thói trịch thượng của một lảo hưu quan Thượng thư, cūng như thái độ cứng cỏi, khả̉ng khái của chàng trai trẻ trước sự áp bức tinh thần nặng nề như vậy.

Lè Trung Binh ảnh hưởng tính khả̉ng khái của thân phụ chàng, nhưng không dợi dến khi trở thành òng Cử. Tính cách ấy có mầm móng ngay từ hồi còn nhỏ, cậu bé vốn có tư chất thông minh và nghịch ngợm. Giai thoại kế hồi ở quê, có lần cậu bé đang dêm rủ bạn vượt sông Trà sang phía tá ngạan để xem hát tuồng ở Chánh Lộ (tỉnh lỵ bây giờ), đánh cắp áo mâo râu ria dem về, cả bọn đóng giả tuồng, hát những câu châm chọc quan quân hèn nhát, lại nhân đó mà mắng mó luôn bọn hào lý đến xem: "Ta đây là dân chi phụ mẫu, các chú làng kia sao dám vuốt râu hùm !". Lớn lên, thụ giáo với thầy Nguyễn Duy Cung, có lần chàng trai nghe bạn bè xúi dại, di chòng ghẹo con gái thầy, bị thầy bắt gặp, suýt phạt roi, may mà chàng kịp giớ ngón sở trường ửng khẩu dọc tho khiến thầy hiểu và quý chàng. Đa số các giai thoại đều cho thấy chàng lè người ứng đối sắc sảo, nhạy bén, thích trào lộng. Sĩ tử xứ Nghệ ra vế đối: "Tam nhân đồng tọa, thượng hạ lục đầu". Chàng dáp lại: "Nhị nữ song hành, tung hoành tứ khẩu". Anh bạn Cứ nhân Trần Bá Võ ra câu: "Đình ra sân, Bình dứng, Đình dưng, Đình bị sét Đình còn một cột". Chàng đối lại: 'Vò ỷ mạnh, Võ ra Võ múa, Vò bị mưa Vò ướt hết lông". Anh bạn Thủ̉ khoa Điện ra câu: "Đình hư giữa chọ, ăn mày ngủ". Chàng đối lại: "Biện tế ngoài đồng, chó đói ạ̛n". Có
"lần dau bụng lở xả hơi xấu, chàng ứng khẩu tự trào: "Lê Trung Dình, bụng sình hề, bụng sình..." Những câu chuyện giai thoại như vậy ngoài ý nghìa ca ngợi chàng là người hay chữ, nhanh trí, giỏi ứng đối, còn cho thấy, dù là con nhà quan, chàng thật gần với những chuyện tiếu lâm dân gian - sự tiếp cận cả với cái tục, cái đời thường, nhưng lại là nhừng cái rất tự nhiên, rất người, rất khác với sự dạo mạo thường thấy ở các nho sī.

Kể ra, xưa nay không thiếu gì những ông Nghè, ông (oông (cỡ Tiến sĩ, phó Tiến sỉ bây giờ) phải "ra mây khói" bơi chỉ biết nhai lại những gì sẵn có - nhất là trong thời Nho học, lấy việc học từ chương giáo điều làm chính (Nói như vậy cũng không phải để biện hộ cho những người ít học mà vẫn không chịu học). Chẳng cần phải biện minh gi nhiểu khi chàng nho sî ấy, dù giôi giang dến mức sî tử nơi nơi dều chịu phục, nhưng với tính khí ngang tàng không chịu vào khuôn phép, vừa muốn lấy bằng để lấy uy vận động cứu nước lại vừa chán phèo trước khoa cử, dã có lần thi hỏng, đã có lần hòng chiếm thủ khoa mà vẫn chỉ đỗ hạņ̧, thường. Có diều chuyện thi cử của chàng cũng dã đi vào giai thoại. Chuyện kể rằng di thi mà chàng lại "lơ dểnh" sao đó để viết sai ngữ pháp Hán văn; lại trong lễ xưởng danh các tân khoa, nghe Phạm Chất đỗ thủ khoa, sẵn có chiếc quạt cầm tay, chàng bất thần gõ gõ lên dầu Thú khoa Chất và buộc miẹng: "Thủ khoa gì ông mà Thủ khoa". Chàng bị chủ khảo nọc ra đánh roi, nhưng vừa trở dậy chàng đã ứng khả̉u đọc:

> Đàu thủ khoa năm ba dá́u quạt
> Dit cử Dinh sáu bảy là̀n roi.

Chừ "dầu" đối với chữ "đit" thật chan chát. Chác trong sự thật không hoàn toàn dúng như vậy, nhưng giai thoại này một lần nữa lại tô dậm thêm tài ưng đối và tính cương trực, sự ngang tàng của Lê Trung Đình. Tính cương trực và sự ngang tàng dến mức gần như xem thường cả các tôn ti phép tắc như vậy là nét cá tính mạnh mẽ ở Lê Trung Đình mà trong số nhiều danh sī xưa hình như chï thấy ở Cao Bá Quát hoặc ở Ông Ích Khiêm, một danh sĩ Quảng Nam cùng thời hoạc vài người khác. Bởi hơn đâu hết, Nho giáo thường ép con người vào phép tắc cứng nhắc nên bên cạnh cái hay, nó lại rập khuôn hình thái mọi người, khiến con người it được thể hiện cá tính, thậm chí đánh mất cả chủ kiến của minh.

Cüng cần hiểu rằng, qua hai giai thoại Lê Trung Dình cầm quạt đánh lên đầu Thủ khoa và sụ ứng dáp cứng cỏi trước một nhân vật nặng óc quan phiệt như Đỗ Đăng Bệ, sự ngang tàng ấy cũng không phải là sự ngang tàng của kẻ phá phách, "vô chính phủ". Với triều đình Huế khi đã trở cờ, Lê Trung Đình có thể bị coi là kẻ phán nghịch. Ngược lại, ké đối chọi với chàng là Nguyền Thân (quê Mộ Bức) rất được tin cậy đến mức được phong Cần chánh điện Dại học sĩ, được cả quyền tiền trảm hậu tấu nhờ "công lao" của y không chỉ chặt gãy ngọn cờ Cần vương tiên phong của Quảng Ngãi mà còn đánh dẹp hầu hết các cuộc khởi nghīa Cần vương ở miền Trung cung như chém đầu nhiều thủ linh (chặt đầu cá Lê Khiết là chổ anh em cô cậu với y) làm con chó săn loại hung hăng nhất trong lịch sử. Các bậc thầy của Nho giáo xưa vôn thường dạy môn sinh những diều rất nhân bản nhu "Dân vi quý, quân vi khinh", với địa vị thì trọng khoa (trọng người có tri thức) hơn trọng hoạn
(tức trọng quan chức), làm quan thì dặt trách nhiệm phải như cha mẹ của dân... Song trên thực tế hầu như là ngược lại. Khẩu hiệu "Dân vi quý" hay "phụ mẫu chi dân" đôi khi chi làm chiêu bài cho những kẻ giảo quyệt. Là những người sống trong thời đại ngày nay, chúng ta vẩn hết sức cảm phục những người xưa đỗ dạt nhưng không chịu ra làm quan, hoặc dang làm quan mà rũ áo về ở ẩn vì bất dăc chí. Nhưng cūng phải thừa nhận rằng trong xu thế tàn tạ của dạo Nho cùng thể chế tương ứng với nó, chế dộ phong kiến, nhiều nho sì đã tỏ ra trọng hoạn hơn trọng khoa. Sự hám địa vị, tham tiền, lối sống thực dụng dã khiến nhiều người bắt tay với bọn ngoại xâm, những kẻ đối chọi ngay cả trên līnh vực vǎn hóa với mình. Nguyễn Thân là một sản phẩm tất yếu của bối cảnh ấy. Với bản chất giảo quyệt, Nguyễn Thân cûng gia nhập Nghia hội nhưng lại bắl hơi với bọn thực dân như mạt cưa và mướp đắng. Lại có giai thoại kể rằng, sau khi bắt được Lê Trung Đình, Nguyền Thân có đến hởi ý kiến ông thầy học xưa của cả hai người. Để rửa hờn vì Lê Trung Dình dà chê con gái ông dạo trước (tất nhiên vẫn theo lối chơi chữ của Lê Trung Đình !), ông thầy báo Thân hãy chém Cử Đình. Diều này không hẳn là sự thật. Nếu có thật thì Thân cũng chỉ làm một thủ thuật cho "sạch nước cản" mà thôi. Nguyễn Thân đâu chỉ có chém đầu Lê Trung Đinh và chà dạp lên phong trào Cần vương Quảng Ngãi. Cái bi kịch của Lê Trung Đình, cũng như nhiều sĩ phu khác, là cái ác dang co thắng thế, chúng được cá ăn cả nói cả gói mang về. Việc Nguyễn Thân "yêu nước, thương dân" ra sao ai cũng rō. Còn Lê Trung Đình, từ một chàng trai ngang tàng, tinh nghịch, lại không muốn yêu nước thương dân trên đầu môi chót lươi. Không ai bày biểu, nhưng Nghia hội hình thành,
chàng gia nhập và nuôi chí lớn: "Phong trần mài một lưỡi gượm, nhừng phường giá áo túi cơm sá gì" (Nguyển Du).

Tính cách ngay thả̉ng, khẳng khái, thậm chi ngang tàng, nghịch ngợm, đầy cá tính của Lê Trung Bình ắt được un đúc từ dòng máu và từ khí thiêng của miền đất Ẩn Trà. Khòng phải như nhiểu người cố tình lảy chử " Co " ự câu ngạn ngữ "Quảng Nam hay cài, Quảng Ngài hay co..." trong một trường nghīa cùng chỉ ra những nhược điểm của mồi dịa phương rồi áp đặt, gọi là "Co cượng" và giải thích là "bất khuất". Biện giải như vậy dể làm gì, khi ta biết, bèn cạnh nhừng đức tính, mổi dân tộc, mồi địa phương đều có nhừng nhược diểm cần phải được tìm ra, chứ không phải để khỏa lấp, nếu muốn cả̉u tiến. Mộl ông quan yêu nước thương dân như Nguyển Thông cũng bị người Quảng Ngãi vu oan, rồi lại chính những người Quảng Ngâi đầy tinh vị nghỉa kêu oan cho ông. Sự xuất hiện một cạ̣p đồng môn, đồng hương, nhựng lại rẻ ra hai con dường đối nghịch, hai tính cách khác nhau như bóng tối với ánh sáng là Nguyền Thân và Lê Trung Đình là một điều đáng suy ngẩm: Một bên cực kỳ hèn mạt, bên khác vô cùng kháng khái, một bên vì túi tham sẳn sàng bán đứng Tổ quốc, chà dạp đồng bào, dẫm lên nhân nghīa, bên khác đấy lòng vị tha, vị nghìa, vì Tổ quốc có thể hy sinh cả thân mình. Không hẳn là tài cán, dặc tính gian ngoan của Nguyển Thân khiến y nghì ra được nhiều mưu mô giảo quyệt mà bản thân người khả̉ng khái như Lê Trung Bình và các chí sì khác không thể hình dung nối. Đối sánh với các nho sĩ khác qua giai thoại ta thấy chàng tuổi trẻ Lê Trung Đình sáng lên vẻ đẹp của trí tuệ sấc sảo, của sự trào lộng hóm hĩnh, thể hiện một cá tính mạnh mẽ và khoáng đạt. Bối sánh của Nguyển Thân, kẻ đang ở một thái cực khác, có thể thấy rò đặc tỉnh chuộng việc nghìa, trọng khí tiết của
người Quảng Ngãi ở chàng Bối sánh với triều đình, ta thấy chàng là một con người tự chủ trong suy nghĩ, dứt khoát trong hành động, dù biết rằng hành động ấy nà m cheo leo giữa thành công và thất bại. Suy cho cùng, sụ ngang tàng nghịch ngợm, thói quen chơi chữ, trào lộng như trong giai thoại đã nói về chàng là sự phát tiết ra từ một lình cám tràn đầy, mãnh liệt, vững chắc và đúng đắn và là sự phän ứng trước thói dạo mạo, giả nhân giả nghīa của bọn phong kiến dương thời. Sự gần gǔi với nhân dân, và việc chưa đồ dại khoa khiến chàng rất gần với nhừng người dược gọi là "nhà nho tài tử" - ngoài tính cách của thủ lănh tiên phong của cuộc khởi nghĩa. Vì thương mến lài dức của chàng, người dời còn lưu truyền các giai thoại về diềm bất tường trong lễ tế cờ xuất quân ở chiến khu Tuyền Tung, nghi lể "chém tướng" ở thôn Châu Tử v.v... như dể biện hộ cho sự thất bại của chàng cūng như nhiều chí sì khác và cûng để nói rằng, dù biết trước con đường có thể đưa vào chỗ chết chàng cùng cam lòng, chứ không chịu an phận thủ thường "dất nước dau thương giương mắt ngó" như nhiều vị quyền cao đức trọng đương thời. Chàng mất sớm, nhưng bia miệng vẫn còn ghi rò rành cá tính của chàng, không thôi ca ngợi chàng, cùng như không thôi nguyền rủa kẻ bạc ác, hiểm độc và giảo quyệt Nguyễn Thân. Giai thoại không phải là lịch sử, nhưng kỳ thực nó giúp cho các nhân vật lịch sử như có da có thịt, như đang sống giữa lòng dân. Chỉ riêng sự tồn tại của giai thoại đã là một vinh hạnh cho nhân vật và nói với chúng ta thật nhiều điều.

Tôi không phải người chuyên khoa lịch sử nên không dám máy mó đến chuyện nghiên cứu lịch sử, chỉ xin qua một số giai thoại, thử phác họa chân dung của một nhân vật không thể quên của lịch sử, hòng giúp ích chút gì cho hội thảo chăng.

# MỢT NHÂN VẬT CỦ̉A PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG CÀ̀N DỰ̛̛C GHI RÕ NÉT HƠN TRONG CÁC SÁCH LỊCH SỬ 

PHAM HÓNG VIỆT<br>(Dại hoc Su phàm Hué)

## 1. Một sự thiếu vắng cần dược bổ sung:

Phong trào Cẩn vương khởi đầu từ tháng 7.1885 tuy không giành được tháng lợi, nhưng là một phong trào rá́t đáng dược trân trọng. Vì đây là "tiếng nói", là "hành dộng" đầu tiên của dân tộc Việt Nam kiên quyết bảo vệ chú quyền dân tộc sau khi triều Nguyền ký hiệp ước Harmand (28.8.1883) và Hiệp ước Pateno̊tre (6.6.1884), nhửng hiệp ước "dầu hàng hoàn toàn, thừa nhận Pháp dạ̣t quyền thống trị trên toàn bộ dất nước Việt Nam".

Lê Trung Bînh và phong trào yêu nước ở Quảng Ngãi nảm 1885 đả in dấu sâu đậm trong phong trào Cần vương. Thế nhưng điểu đáng tiếc là các sách sử khi nôi đến phong Lrào Cần vương, ngoài việc nêu tên Lê Trung Đình, Nguyền Tự Tân, đà không thể nêu thêm dự̛̣c một điều gì cụ thể. Bó là trường hợp các sách "Lịch sử Việt Nam" (NXB Giáo dục, Hà Nội 1974), "Lịch sử Việt Nam" tập II dày 365 trang khố lớn của Uy ban KHXH Việt Nam, NXB KHXH, Hà Nội, 1985). Còn sách "Việt Nam Pháp thuộc sử" của Phan Khoang, xuất bán năm 1971, dày 450 trang, khổ lớn, khi đề cập dến phong trào Cần vương ở Quáng

Ngãi, chỉ nhác dến Nguyễn Loan " "con quan tổng đốc Nguyễn Bá Nghi" - mà không hề nhắc đến Lê Trung Đình, Nguyễn Tự Tân. Sách "Việt Nam thời Pháp thuộc" của Nguyền Thế Anh, xuất bản nǎm 1974, dày 250 trang khổ lởn. khi bàn đến các chiến sì Cần vương, không có một lời về phong trào ở Quảng Ngãi. Sư trống vắng này rō ràng là không phù hợp với thực tế lịch sử khách quan; cũng có nguyèn nhân do sự hạn chế của kết quả nghiên cứu. Hiện nay tình hình dã cho phép khắc phục sự trống vắng "khòng công bằng" và dễ gây thiệt thòi (trước hết là cho thế hệ (ré và cho hậu thề) nói trên, để trên các trang viết của lịch sứ dân tộc có thể có dược một bức tranh tương đối hoàn chỉnh, đầy đú về một thời kỳ rất đáng ghi nhớ của lịch sử dân tộc, thời kỳ Cần vương cứu nước.
2. Nhân vât Lê Trung Dình và phong trào Cần vương ở Quàng Ngãi có nhiều nét nổi bật rất dáng chú ý:

Gia đình và thầy học có ảnh hưởng tích cực đến nhân cách yêu nước của Lê Trung Đình. Lê Trung Bình là con thứ 6 của cụ Lê Trung Lượng, một người nổi tiếng thanh liêm. Đã có lần vua Tự Bức khen: "Thanh như Lượng, trung như Nhượng, thiên hạ hà hữu bất trị" (thanh liêm như ông Lê Trung Lượng, trung như ông Đoàn Khác Nhượng thì thiên hạ thế nào cūng thái bình). Thầy học của Lê Trung Bình là Ấn sát Nguyễn Duy Cung, về sau cūng là một chiến sī Cần vương, bị bắt tại Bình Định với Mai Xuân Thưởng.

Theo Phạm Trung Việt trong "Non nước xứ Quảng" thì

[^104]ngày mồng 1 tháng 6 năm Ất dậu (1885), vào giờ Tý, Lê Trung Bình truyền họp nghia quân, làm lề tế cờ tại bãi cát trước dền Văn Thánh (Phú Nhơn) và phân làm ba dội qua sông Trà Khúc, tiến về ngã ba bao vây thành Quảng Ngãi và đánh thành trong đêm ấy.

Sách "Việt Nam - Những sự kiện lịch sử (1858-1896)" của Dương Kinh Quốc NXB KHXH 1981 đã nói đến ngày khởi sự cúa Lê Trung Đình muộn hơn. Tác giả viết: "Được tin vua Hàm Nghi xuất bôn, hạ chiếu Cần vương, Lê Trung Đình, Nguyễn Tự Tân và Nguyển Văn Hoành dà kéo dến tỉnh (trước ngày 11.8.1885 tức trước ngày 2.7 năm Ất dậu), để đề nghị tỉnh cấp khí giới và lương thực, chuẩn bị kháng chiến..." Tính chính xác về thời gian khởi sự cúa Lê Trung Bình vần còn là một dấu hơi.

Tuy nhiên, có thể khả̉ng định Lê Trung Bình là một trong số các sĩ phu kiên quyết chủ chiến. Lê Trung Đình không phải chờ có chiếu Cần vương của vua Hàm Nghi (13.7.1885) mới hành động mà theo lệnh của Tôn Thất Thuyết, ông đã cùng các sĩ phu yêu nước trong tỉnh bí mật chuẩn bị lực lượng để chờ ứng nghīa dấy binh. Sỉ phu Quảng Ngãi lập Nghĩa hội, tổ chức các đoàn kiệt và hương binh để chống giặc. Lê Trung Đình dược cử làm chánh quản hương binh và Nguyễn Tự Tân làm phó quản Hương binh, Vũ Hội làm phó quản hương binh, Nguyển Ván Hoành làm thươnng biện. Tính chất "chú chiến" cùng với lực lượng đã được chuẩn bị sẳn sàng của phong trào ở Quảng Ngãi cho phép có thể tin được rằng Lê Trung Bình đã khởi sự rất kị̣p thời, ngay trong ngày vừa công bố chiếu Cần vương, tức ngày 13 tháng 7 , như nhiều tài liệu dã khẳng dinh.

Khi tiến công vào thành, nghiaa quân đā bắt bọn tay sai giặc là Nguyến Văn Dụ, Lê Duy Thụy hỏi tội, đã tịch thu ấn triện, binh khí, tiền lương và thả tù phạm. Nghia quân cắt đật những chức vụ mới rồi chia nhau đi tấn công các trung tâm của bọn phản dộng tay sai giặc. Phong trào dang có đà lên mạnh thì tên Việt gian Nguyễn Thân cùng bè lû dem 900 quân sơn phòng tiến dánh chiếm lại thành Quảng Ng gài.

Ngày Lê Trung Bình bị quân giạ̣c xử chém sau khi không thế mua chuộc, dụ dồ dược ông, hiện còn chưa thật thống nhất giữa các tài liệu (theo tài liệu được công bố ở Quáng Ngãi thì dó là vào ngày 23.7.1885, theo sách "Danh nhân lịch sứ" của NXB Giáo dục 1987 thì Lê Trung Đình bị hành quyết sau ngày 26.7.1885, theo Dương Kinh Quốc thì Lê Trung Bình bị sa vào tay giặc và bị xử chém sau ngày 14.8.1885).

Sách "Chống xâm lăng" dược xuất bản tại Hà Nội (NXB Xây dựng 1957) có một sự nhầm lẫn khi tác giả viết: "Trong số những nhà lãnh dạo (phong trào Cần vương) ở Quảng Ngãi cần kể dến cụ Lê Trung Đình..., cùng là đồng hương với Nguyễn Thân mà lại chết về tay Nguyễn Thân..."

Thực ra, lúc hy sinh Lê Trung Đình chưa phải là "cụ" mà mới là một thanh niên mới 22 tuổi ( 1863 -1885) ${ }^{*}$.

Nhiều dữ kiện liên quan với Lê Trung Bình và phong trào Cần vương ở Quảng Ngãi cần được tiếp tục minh định,

[^105]nhưng điều đã có thể dược khẳng định là: ành hưởng tích cực của gia đỉnh và thẩy học đối với Lê Trung Đình, nhiệt tình yêu nước của tuổi trẻ Lê Trung Đình, tính chủ động về việc khả̛i sự kịp thời của phong trào Cần vương ở Quáng Ngai.

## 3. Hai bài thơ của một nhân cách thống nhất:

Lê Trung Đình đâ tö ra rất thông mınh từ bé, kinh sử thuộc làu, văn chương xuấl sắc. Mới 22 tuối dà hy sinh, nên ngoài những lời thơ ứng dáp sắc sio trong cuộc sống thường được dân gian lưu truện. Lê Trung łình không di: lại nhiều cho kho tàng vãn hục yèu nước những tác phấm có giá trị. Tuy nhiên, những bài thou có hiẹ biết dược do le Trung Dình sáng tác, bài "Lụt" và bài "Thơ tuyệt mệnh". đã thể hiẹ̀n một nhân cách lởn và thơnṇ̛̆ nhất cúa một chiến sĩ yêu nước. Trong bài "Lụt" có thể dọc thấy nổi dau của Cử Đình trước những khố ái mà nhàn dân phải chịu dựng:

Muta từng trạnn, gió từng hồı
Bốn bế giang san dā "ṣ̣̣̆p rồi
Và hai câu cuối của bài thơ là một lời phê phán nghiêm khắc:

Nỡ để dân den chìm đám mãa
Này ông Hạ Võ ở dâu ơi!
Trong "Thơ tuyệt mệnh" (Lê Trọng Khánh dịch từ chữ Hán) có thể thấy đức xả thân của người chiến sĩ đối với đất nước:

Ngày nay chim trong lồng
Sáng mai cá trèn thớt
Thàn nà̀ có tiếc chi

Chi thuong cho xã tá̛c
Hai bài thơ: một bài nghì về "dân", một bài dau về "nước" đã thể hiện rõ khí phách, tình cảm của một thanh niên còn rất trẻ đã hết lòng vì nước, vì dân. Thời gian hoạt dộng tuy ngắn ngủi nhưng dấu ấn, ảnh hưởng cùng nhân cách của Lê Trung Đình dã ngời sáng và đóng góp thiết thực cho sức mạnh và cho phong trào Cần vương , cho truyền thống giữ nước của lịch sử dân tộc. Vì lẽ ấy, Lê Trung Đình và phong trào Càn vương Quảng Ngài phải có vị trí xứng dáng trên các trang sử viết của lịch sử dân tộe, giống như miền đất Quảng Ngãi và các chiến sī Cần vương ó đây đả có vị trí xứng đáng trên "trang sử đời", trong dòng lịch sử khách quan của dân tộc.

# Sự PHỐI HỢP CHIẾN ĐẤU GIỪA NGHĨA QUÂN QUẢNG NAM, QUẢNG NGÃI VÀ BİNH DỊNH TRONG PHONG TRȦO CÂA VƯƠNG CHỐNG PHÁP CUỐI THẾ KỶ XIX. 

PTS NGUYỄN DİNH LỂ PTS NGUYỄN NGOC CO<br>(Dąi hoc Su ohạm Hà N5i I).

Cuộc phản công cúa nhóm chủ chiến ở kinh thành Huế vào dêm mùng 4 rạng ngày 5.7 .1885 thất bại, vua Hàm Nghi xuất bôn, hạ chiếu Cẩn vương tiếp tục công cuộc chống Pháp, là một sự kiện lịch sử quan trọng mở dầu phong trào đấu tranh chống Pháp quyếl liệt của nhân dân Việt Nam dưới danh nghia "Cần vương". Phong trào Cần vương nhanh chóng dược các sĩ phu, văn thân và nhân dân yêu nước ở các tỉnh miền nam Trung bộ hưởng ứng. Trên cơ sở sư phát triển phong trào Cần vương ở mồi tỉnh, các văn thân, sì phu yèu nước lãnh dạo phong trào ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định dã tiến hành sự phối hợp chiến đấu chống lại thế lực phản động tay sai khu vực do Nguyễn Thân cầm đầu. Bó là một trong những nét nổi bật của phong trào Cần vương ở các tỉnh nam Trung bộ.

Sự phối hợp chiến đấu giữa nghía quân ba tỉnh Quảng Nam. Quảng Ngãi và Binh Bịnh đã dự̛̣c chuẩn bị từ trước. Tháng 7.1883, Tự Đức băng hà. Tôn Thất Thuyết cầm đầu phe chủ chiến đã tiến hành củng cố quân đội ở triều đỉnh
và các tỉnh để chuẩn bị đánh Pháp, giành lại quyền thống trị thực sự của triều đình.

Để tăng cường lực lượng chống Pháp, phe chủ chiến đứng dầu là Tôn Thất Thuyết, một mặt kêu gọi các quan lại, sì phu, thân hào tích cực tham gia cứu nước ${ }^{\text {l }}$; mặt khác tiến hành thiết dặt lại tổ chức hương binh ở các tỉnh "Ví các hạt phần nhiều đã tụ tập nhau lại, bảo vệ gia hương ${ }^{m 21}$.

Hệ thống sơn phòng dược củng cố và xây dựng mới ở các vùng rừng núi thuộc các tỉnh từ Ninh Bình đến Bình Thuận, dể buến nó thành cơ sở chống Pháp. Các sơn phòng sứ được lựa chọn trong hàng ngũ các quan lại chủ chiến. Trần Văn Dự được cứ làm sơn phòng sứ tỉnh Quảng Nam, Nguyển Thân giữ "quyền sung Tiểu phủ sứ" sơn phòng Nghīa - Bịnh (gồm Quảng Ngãi và Bình Bịnh) ${ }^{(3)}$.

Ngoài việc củng cố sơn phòng Nghīa-Bịnh, triều đình còn tu sứa sơn phòng Quảng Nam (ở xā Dương Hòa, phủ Thăng Bình) tiếp giáp với sơn phòng Nghīa- Định theo yêu cầu của "Đốc tiểu sứ là Trần Văn Dự xin tăng thêm việc hoàn tụ để cho thế lực tả kỳ được mạnh lên, nên sai tu lý để chứa muối gạo cho nhiềun" ${ }^{14}$. Tôn Thất Thuyết cũng "...phái mang vàng bạc đến Quảng Nam 90 gánh, mồi gánh 2 hòm, cũng có khi một hòm, mồi hòm 100 thỏi" ${ }^{\text {(5) }}$ dể hình thành nên thế trận liên hoàn giữa các sơn phòng tả trực

[^106]kỳ.
Lực lượng yêu nước ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngài, Bình Định thiết đạ̣t mối quan hệ chặt chẽ với phe chủ chiến ở triểu dình và giữa các tỉnh với nhau. "Ở Quảng Ngãi, Cử nhân Lê Trung Eình và Tú tài Nguyễn Tự Tân đầu đảng, tương thōng với Quảng Nam và Binh Định, có hiệp sức cùng nhau"'1'. Tháng 5-1885 (tháng 4 Ất dậu) Tôn Thất Thuyết diều Tham biện sơn phòng Nghīa-Định Nguyền Duy Cung giừ chức Án sát sử tỉnh Bình Định dể chuẩn bị công cuộc chống Pháp. Cūng vào cuối tháng 4 Ất dậu, Đào Tấn theo lệnh Tôn Thất Thuyết di kinh lý các tỉnh tả trực kỳ nhằm kiểm tra, đốc thúc tổ chức lực lự̛̣ng Nghìa hội $i^{\prime 2 \prime}$.

Ngày 23-5 Ất dậu, kinh thành Huế thất thủ. Trưa ngày 23-5 tại xã Văn Xá (huyện Hương Điền, phủ Thừa Thiên) "Thuyết (Tôn Thất Thuyết -TG chú) tức thì kèm vâng mệnh vua, dêm qua tình hình vua phải ra di thông báo cho thiên hạ Cần vương, lần lượt tư cho Nam - Bắc tuân làm" ${ }^{\prime 3}$. . Đối với các tỉnh tả trụ̣c kỳ, Tôn Thất Thuyết cử Tú Địch(?) đi vào thông báo tin tức và truyền lệnh khả̛i nghīa. Sự kiện này dược phán ánh trong hai tác phẩm bằng thơ "Dạu tuất niên gian phong hóa ký sự" và "Đại loạn năm Ất dậun ${ }^{\text {m(4) }}$.

Dụ Cần vương của Hàm Nghi được các văn thân, sī

[^107]phu và nhân dân yêu nước các tỉnh nam Trung kỳ hương ứng, trước hết ở Quảng Ngāi. Ngày 12.7.1885, "Bình Sơn tả vệ hương binh chanl: quản là Cử nhân Lê Trung Đình, hữu vệ phó quản là bọn Tú tài Nguyễn Tự Tân, Vũ Hội và Thương biện Nguyễn Văn Hoành cho rằng xe vua đà ra, lại nghe có dụ Cần vương, muốn nhân đó mà dấy quân, tức thì tới tỉnh xin cấp khí giới, lương xướng. Tỉnh thần cho rằng lính hương binh chỉ canh giữ nơi làng xóm, không ví với lính tỉnh dược, không dám tự tiện cäp, dọ̣i chạy giấy mòi những viên quan tại quán, bàn rıghī sê iàm" ${ }^{11}$.

Trước tình hinh dó "trong lúc toàn cōi Trung kỳ xôn xao rối loann" ${ }^{2 \mid}$ dêm 13.7.1885, Lê Trung Đình, Nguyễn Tự Tàn quyết định phối hợp với một số quan lại yêu nước ở tỉnh thành: "chia prát binh phu làm ba dạo, tất cả hơn 3.000 tèn ...tiến dến tỉnh thành. Hiệp quản Trần Tu, Thành thú úy Nguyển Côn mở cửa nội ứng, bọn ấy sấn vào tính thành dem theo hai viên Bố, Án ra thành giam trói, thu lấy ấn triện, binh trượng, tiền lương, buông tha tù phạm, trước chém một tên suất đội, hai tên dân dạo, cất nguyên Tuy Lý vương là Miēn Trinh (nguyên dược giáng tước côr!g ở trong tỉnh thành này) làm Phụ chính Quốc vương ${ }^{\text {³.3. }}$

Nhưng "cuộc chiến dầu tiên, 8 ngày sau kinh thành thất thủ vào ngày $13.7^{m(4)}$ đã bị Nguyền Thân vốn là quyền

[^108]tiểu phủ sứ sơn phòng Nghia-Eịnh, "trước cùng dự tên vào Nghỉa hội, sau phản Nghĩa hội theo Pháp ${ }^{\text {m'1 }}$ dàn áp. Sụ phản bội của Nguyển Thân đã phá vã "sự thống nhất và liên kết" của phong trào Cần vương ở 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngài, Bình Định và trở thành một thế lực thù dịch nguy hiểm đối với sự tồn tại của lực lượng Nghia hội vì Nguyển Thân "là tay đầu sỏ nhất trong bọn nô lệ Pháp ${ }^{\text {n'2 }}$. Lúc bấy giờ Nguyền Thân nắm trong tay một lực lượng quân sự to lớn. "Bời quan tiểu phủ Nguyền Thân là dời toàn thịnh của sơn phòng. Tất cả số lính của Nghiea-Định sơn phòng là 6.000 người, có chia ra thượng hạ ban, thuộc về Bình Định 2.000 , về Quảng Ngài $4.000^{\prime \prime \prime 3}$.

Tuy bị thất bại nhưng cuộc khởi nghia Lê Trung Eình có một ảnh hưởng to lớn đối với phong trào Cần vương ở khu vực: "Tất cả các yếu tố của tấn bi kịch trên nhanh chóng gây ra cảnh đổ máu loang khắp Trung kỳ, nơi đã sẵn sàng hưởng ứng với Quảng Ngãi ngay vào những ngày cuối tháng $7^{\text {m"44. }}$.

Lê Trung Đình, Nguyền Tự Tân hy sinh nhưng lực lượng Nghīa hội của Quảng Ngāi vẫn còn tiếp tục tồn tại. Những thủ līnh còn lại của phong trào như Nguyển Bá Loan, Tôn Tường, Nguyễn Hạnh, Nguyễn Tấn Kỳ... dã cùng nhau tập hợp lực lượng còn lại của cuộc khởi nghīa Lê Trung Đình, phát triển thêm lực lượng mới, tạo ra cục diện mới trên chiến trường Quảng Ngãi, phân chia thành 3 vùng: sơn phòng, tỉnh thành và các phú huyện lỵ nằm

[^109]trong tay bọn bù nhìn tay sai do Nguyễn Thân cầm dầu; một số vùng do những người theo dạo Thiên chúa chiếm giừ dược sự bảo trợ của một phân dội người Pháp; phần còn lại thuộc quyền của lực lượng Cần vương ${ }^{(1)}$. "Từ đầu tháng 8.1885 phong trào lan sang tỉnh Bình Định ${ }^{\text {m(2) }}$. Tổng dốc hồi hưu Dào Doãn Eịch dã lãnh dạo nghĩa binh cùng với văn thân Phù Mỹ bao vây tỉnh thành. Được Án sát Nguyễn Duy Cung và viên lânh binh làm nội ứng, nghĩa quân đả chiếm được tính thành, bắt giam Tổng đốc Lê Bá Thận ở khách xá. "Sau khi làm chủ được Bình Bịnh, các văn thân đã truyền lệnh khởi nghĩa đến tất cả các tỉnh ở cực nam Trung kỳ" ${ }^{(3)}$. Nhưng ngay sau đó, quân Pháp dem quân đánh chiếm tỉnh thành Bình Bịnh. Đào Doãn Bịch vừa tố chức kháng cự, dồng thời tiến hành rút lui lên vùng rừng núi phía tây huyện Tuy Viễn dể bảo toàn lực lượng, xây dựng căn cứ chống Pháp. Riêng Nguyền Duy Cung quyết kế quên mình mà báo quốc ${ }^{n(4)}$ và bị giạ̣c bắt. Kẻ thù "hiếp bọn Cung tán thành mưu hòa hảo ${ }^{m(5)}$. Nhưng Nguyễn Duy Cung đã khẳng khái:

Thà làm ma có hồn trung vía nghîa, Không làm nguời đeo mặt ngựa dàu trâu ${ }^{(6)}$
Trước khi tuẫn tiết (30-6 Ất dậu) Nguyền Duy Cung dã cắn tay lấy máu viết một bài hịch kêu gọi đồng bào, đồng

[^110]chí tiếp tục đứng lên chống Pháp.
Xin trong tay sáp sä̉n qua mâu, lòng địch khái còn häng chua nhụt.

Xin cùng nhau gọn gàng giáp tru, chi Càn vươg còn mạnh không quèn" ${ }^{\prime \prime}$.

Cái chết của Nguyền Duy Cung cùng với "Bài hịch của cụ Nguyễn Duy Cung là một trận đánh, một trận dánh vái tinh thần quyết tự"'(2), đã góp phần thúc đẩy phong trào Cần vương ở Bình Định và Quảng Ngâi phát triển.

Tháng 9-1885, Đào Doàn Địch mất. Mai Xuân Thưởng được giao quyền lãnh dạo kháng chiến ở Bình Dịnh. Lực lượng nghia quân phát triển dông dến hàng vạn nguời. Nghỉa quân đã xây dựng các mật khu, căn cứ và phòng tuyến kháng chiến khắp tỉnh Bình Bịnh. "Trong 2 năm (1885-1886) phong trào kháng chiến đã gần như làm chủ dược hoàn toàn.... Bình Bịnh ${ }^{(3)}$.

Tiếp theo sự nổi dậy của lực lượng Cần vương ở Bình Eịnh, tháng 9.1885, Nghīa hội Quảng Nam do sơn phòng sứ Trần Vân Dự làm hội chủ đã đánh chiếm sơn phòng và tỉnh thành La Qua (ở phủ Biện Bàn). Nhưng dến cuối tháng 9.1885 quân Pháp dánh chiếm lại thành La Qua. Tiếp đó, tháng 11 Ất dậu ( 12.1885 ) quân Pháp tấn công nha sơn phòng Quảng Nam. Trần Vǎn Dự bị giết. Nghìa hội Quảng Nam tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh hơn

[^111]dốc Binh Văn Hộitli*.
Trên co sở thắng lợi này, tháng 2.1886 Nguyễn Bá Loan, Bùi Biền, Đặng Đề, Trần Cang... chl huy khoảng "hơn 8.000 quân ${ }^{m(2)}$ chia làm 3 đ̛ường dánh quân $\mathrm{Nguyē} \mathrm{~B}$ Thân ở Quảng Ngãi.

Nọ̣t đường từ núi Thạch Tân tiến chiếm huyện ly Mộ Đức, sau đó Bui Biền chỉ huy một dạo quân liến hành bao vây tỉnh thành Quảng Ngãi; một đương từ dồn Lồ Thục tẳt qua dồn Thanh Thủy; một đường từ núi Thạch Tân đến chợ Trà Câu. Trạ́n chiến đấu ác liệt diễn ra tại chợ Trà Câu. Đạo quân hậu do Trần Cang chỉ huy vì thiếu cảnh giác dà bị thất bại. Quân sơn phòng thừa thắng chiếm lại huyện ly Mộ Dức, tịch thu ấn tin của nghìa quân Trần Cang. Nguyễn Thân lấy ấn tín của nghia quân Trần Cang bảo viết tờ tư cho Bùi Điền ở tại tỉnh thành nói rằng: "Quân Bùi Điền đã bắt dược ông Nguyễn Thân giam ở sơn phòng, mời Bùi Điền lên" ${ }^{(3)}$ - Bùi Điền tiếp dược thư, thấy ấn tín tưởng thật bèn tin, lập tức kéo quân đii. Khi thư mời dến tỉnh ly. trời đã xế chiều, Bùi Điền kéo quân suốt dêm lên sơn phòng. Nguyễn Thân cho quân mai phục ở cống Phở Rèn (Tú Sơn, Mộ Đ̛̛́c) và hai bên đường quan lộ. Khi quân Bùi Biền đến bị quân của Nguyển Thân mai phục

[^112]trước dưới sự lãnh dạo của hội chủ Nguyễn Duy Hiệu. "Năm 1886, Nghīa hội đã đạt được những thắng lợi rực rỗ, xây dựng tân tỉnh Trung Lộc ${ }^{(1)}$, làm cho ngụy quyền hầu như tan rà, tấn công nhiều lần La Qua và Đà Nẵng, dánh phá hầu hết các phủ huyện..... khiến cho triều đình Đồng Khárih phải phái khâm sai, hai lần thay dổi tuần phủ, cùng không làm cho tình hình khá hơn chút nào" ${ }^{n(2)}$.

Diển biến của tình thế lịch sử trên đây chứng tỏ sự hưởng ứng nhanh chóng phong trào Cần vương của các tỉnh phia nam Trung kỳ do Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết phál động. Đó chính là nền tảng cho sự phối hợp chiến đấu chống lại Nguyễn Thân dại diện cho thế lực phản động tay sai khu vực của triều đình Đồng Khánh lúc bấy giờ từ cuối năm 1885 dến 8.1886 , để tạo ra sự thống nhất và liên kết lực lượng nghìa quân ba tỉnh nhằm chống lại kẻ thù có tiềm lực quân sự hiện đại.

Bất chấp triều đình Đồng Khánh liên tiếp ra các đạo dụ kêu gọi văn thân, sỉ phu các tỉnh Trung kỳ ra dầu thú, không nên theo tiếng gọi "Cần vương xướng nghia" của Hàm Nghi, tháng 12.1885, nghīa quân Quảng Ngãi do Nguyễn Bá Loan chỉ huy đã phối hợp với nghìa quân Bình Bịnh do Bùi Biền lãnh đạo cùng tiến công đánh chiếm đồn Lỗ Thục* (Sở chỉ huy Định phòng - nay thuộc An Đỗ, xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhan, tỉnh Bình Định), bắt sống đề

[^113]tiến đánh, làm cho hàng ngũ của nghĩa quân rối loạn. Bùi Biền chạy xuống làng Quýt Lâm rồi thu quân về Bình Định. Ngày hôm sau, nghìa quân cùng dồng bào dân tộc vùng Vực Liêm thuộc cơ 3 (nguồn Ba Tơ) chiếm giữ dồn Thường An nhưng sau đó cùng bị quân sơn phòng chiếm lại.

Sự phối hợp tiến công của nghĩa quân Quảng Ngãi và Bình Định buộc Nguyễn Thân phải tâu xin triều đình Đồng Khánh cho bổ sung lực lượng: "... Sơn phòng ấy thế cô binh ít, sợ lực lượng không chống được, đã rút binh đồng diền về, lưu cả phòng binh toàn số (trên dưới 4.000 người) và trích 600 binh ở Quảng Ngãi, thúc bắt số binh ở kinh tản về cùng là hương binh và nhiều dũng sĩ dể giúp việc phòng thủ. Vua y chow ${ }^{\text {( }}$.

Bứng trước sự phát triển của phong trào Cần vương ở các tỉnh nam Trung bộ, tháng 3.1886 Dồng Khánh lại ra một đạo dụ mới kêu gọi nhân dân các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Bịnh, Phú Yên, Khánh Hoà, Binh Thuận hạ khí giới ra dầu thú, chớ nên mượn tiếng xướng nghia Cần vương " dể mà bị thân bón cho dồng cỏ mười nhà thì chín nhà hết sạch". Mặt khác Đồng Khánh củ Phan Liêm làm khâm sai, Nguyễn Tạ làm khâm sai tán lý cùng 300 lính ngụy do Pháp tuyển cấp để đi hiểu dụ dân chúng bắt dầu từ Quảng Nam và lần lượt trở vào các tỉnh phía Nam ${ }^{(2)}$.

Tháng 4 năm Bính tuất 1886, Nguyền Thân và Bố chính Quảng Ngãi Vũ Duy Tĩnh tiếp tục tâu xin giữ lại

[^114]toàn bộ 1296 kinh binh và 1589 binh tỉnh mới tuyển được để đối phó với lực lượng Cần vương.

Bất chấp sự dụ dổ và đe dọa của triều đình Đồng Khánh, tháng 8.1886 "theo yêu cầu của Nguyễn Bá Loan, một lãnh tụ nghīa quân ở Quảng Ngãi, Nguyễn Duy Hiệu cử Trần Hoàn cùng với Tôn Tường (người Sơn Tịnh) dem binh vào Quảng Ng ãi và cử N guyển Thành kéo quân vào hợp sức với Mai Xuân Thưởng, một lãnh tụ nghīa quân ở Bình Eịnh để phối hợp cùng dánh Nguyễn Thân ${ }^{(1)}$ ở Quáng Ngãi.

Ở phia bắc, nghìa quân Nam - Ngài chia làm 5 dường tấn công dánh chiếm huyện lỵ Bình Sơn. Nguyền Thân sai quyền Tán tương quân thứ Quáng Ngâi là Lê Uyển đem quân chống cự nghỉa quân nhưng bị thất bại. Lè Uyển bị giết chết. Nghỉa quân tiến thẳng vào hạt Quảng Ngãi, dóng quân ở làng Yên Trì. Nguyễn Thân dem quân ứng cứu. Nghìa quân Nam - Ngãi dánh nhau với quân Nguyền Thân một trận ác liệt tại địa phận làng Yên Trì (nay thuộc xà Bình Hiệp, huyện Binh Sơn). Lọi dụng gió thối mạnh, nghia quân dùng trái mù dánh vào quân sơn phòng, làm cho hàng ngũ rối loạn giết chết Tác vi lãnh binh quân Nguyễn Tiến Qúy, Tham tá Phạm Trọng Di. Nguyễn Thân ra lệnh đốt cấu (gọi là Cầu Cháy) định bỏ chạy về Châu Nhai. Bất thình lình ngọn gió dông thổi khói quật lại nghīa quân Nam - Ngãi. Quân sơn phòng thừa thế đánh lại nghia quân Nam - Ngài thua trận.

[^115]Ớ phia nam, nghīa quân Nam - Ngãi - Dịnh chia làm 3 dường (một dường từ thượng du xuống, một dường theo chính lộ xuất phát từ núi Thạch Tân, một dường theo dường biển) tấn công đánh chiếm sở chỉ huy sơn phòng Quảng Ngãi ở thôn Vạn Lý (nay thuộc xã Phổ Phong, huyẹ̀n Đức Phổ). Cuộc chiến dấu diền ra quyết liệt. Quân triều đình thiệt hại nặng. Về phía nghīa quân, Đề dốc Búa lânh binh Lự, lãnh binh Tích và hơn 200 nghīa quân hy sinh. Tuy thắng trận, song Nguyền Thân tỏ ra lo sợ trước "hiện tình khẩn thiết, xin khẩn tự cho viên khâm sứ cho mượn 200 khẩu súng tây và 10.000 viên dạn thuốcml' dể bảo vệ sơn phòng.

Sự phối hợp chiến đấu giữa nghia quân 3 tỉnh đã biến vùng dất Quảng Ngãi trở thành nơi dối dầu trực tiếp giữa hai thế lực: lực lượng yêu nước chống Pháp theo danh nghîa Cần vương và quân đội triều đình tay sai do Nguyền Thân cầm đầu. Sự đối kháng đó đã thể hiện sụ đàn áp của bọn thực dân Pháp và chính quyè̀n bù nhìn tay sai dồi với phong trào Cần vương Quảng Ngăi mang tính chât đặc thù. Nếu như lực lượng Nghīa hội ở các tỉnh nam Trung kỳ do thực dân Pháp kết hợp với quân đội triều đình tay sai trực tiếp dàn áp, thì "̛̛ Quảng Ngãi việc dàn áp do Nguyền Thân và những lực lượng bản địa mà y có dược với tư cách là sơn phòng đảm nhiệm" ${ }^{(2)}$. Tính dạ̣c thù này bắt nguồn từ việc thực dân Pháp bị tấn công khắp nơi do cuộc nối dậy đồng loạt của lực lượng yêu nước từ hè thu nǎm 1385 ở khắp Trung kỳ. Cộng thêm vào đó là cuộc chiến đấu của

[^116]nhân dân Việt Nam dang diền ra và phát triển kháp Bác kỳ. Cho nên tướng De Courcy chỉ huy các lực lượng viễn chinh Pháp mặc dù nắm trong tay một lực lượng quân đội đông đảo hơn 40.000 người đã phải giới hạn sự can thiệp của binh lính Pháp ở kinh dô Huế và trong thực tế y dã từ bỏ toàn bộ nam Trung kỳ. Mật khác, phong trào Cấn vương ở Quảng Ngãi ngay từ dầu dã bị Nguyển Thân phản bội, dem quân sơn phòng theo Pháp khiến cho phong trào Cẩn vương bị thất thế ngay từ lúc mới nổ ra. Tiếp dó là sự không cân xứng trong so sánh lực lự̛̣ng giừa nghia quân và quân sơn phòng (còn gọi là Tînh Man quân thứ). Lực lượng nghīa quân dông nhưng it được luyện tập, sử dụng vū khí chưa thành thạo, việc trang bị cho cuộc chiến đấu quá thô sơ, chü yếu là giáo mác. Trong khi đó quân son phòng là một quân đội thiện chiến và đội quân tay sai này tuy bất lực trước sự xâm lược cúa thực dân Pháp nhưng lại có kinh nghiệm đàn áp khởi nghìa nông dân ở vùng rừng núi. Thêm vào đó phong trào Cần vương trên đất Quảng Ngãi cùng thiếu hẳn một đội ngũ lãnh tụ tài giói có thể đương đầu, tổ chức lực lượng đối phó với đội quân thiện chiến cúa Nguyễn Thân như David G. Marr dã nhận dịnh: "Sức kháng cự mạnh mè nhất ở phía nam tỉnh Quảng Bình đáng lẽ ra là ở Quảng Ngāi và Bình Dịnh, nhưng ngay ở đó sự khiếm khuyết của một lãnh tụ văn thân tài giỏi và một số văn thân sĩ phu dưới quyền của ông ta dã khiến cho những văn thân, sĩ phu khác nhanh chóng bị tiêu diệt" ${ }^{\prime \prime 1}$.

Tính chất đặc thù của sự dàn áp của thực dân Pháp

[^117]dối với lực lượng Cần vương trên dất Quảng Ngãi còn được thể hiện trong việc thực dân Pháp bố trí lại lực lự̛̣ng quân dội viển chinh dàn áp ở Trung - Bác kỳ. Vào tháng 4.1886 thực dân Pháp đề ra kế hoạch hành động trong 2 năm 1886-1887. Lực lượng dược huy dộng gồm hai sư doàn (một sư doàn bộ binh và một sư đoàn hải quân với 41 tàu chiến). Sư doàn bộ binh gồm 3 lữ doàn, lữ đoàn 1 và 2 phụ trách dịa bàn các tỉnh phía Bắc, lữ doàn 3 phụ trách dịa bàn Quảng Bình, Huế, Quáng Nam và Bình Định. Còn Quảng Ngãi mặc nhiên giao cho quân sơn phòng và lực lượng bản địa do Nguyễn Thân chỉ huy đảm nhiệm.

Sự phối hợp chiến đấu giữa nghiaa quân ba tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định chống lại quân đội triều dinh tay sai cuối cùng dã thất bại, song dã làm cho Nguyễn Thân phải nhiều lần cầu cứu thực dân Pháp và triều đình Đồng Khánh, buộc Nguyễn Thân phải rút quân ở bắc Bình Định về cố thủ ở Quảng Ngãi. Đồng thời sự liên minh chiến đấu đã có tác dụng cổ vũ phong trào đấu tranh chống Pháp xâm lược và triều dình tay sai ở các tỉnh miền nam Trung kỳ. Nhưng diều quan trọng hơn là sự liên kết chiến dấu đã tạo ra được một tiền dề lịch sử quan trọng đặt cơ sở cho sự phối hợp dấu tranh giữa nhân dân ba tỉnh chống dế quốc, giải phóng dân tộc diển ra trong những năm đầu của thế kỷ XX, đặc biệt từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra dời lãnh dạo cách mạng giải phóng dân tộc.

# LựC LƯỢNG CÀ̀N VƯƠNG QUẢNG NGÃI BİNH ĐỊNH TRONG VIẸC PHỐi HỢP CHIẾN ĐẤU CHỐNG THỰC DẪ PHÁP XÂM LƯỢC (1885-1887) 

PHAN VAN CANH (Dai hoc Su pham Quy Nhon)

Cuối thế kỷ XVIII, nhân dân hai phủ Quảng Ngãi Bình Bịnh đã doàn kết dưới ngọn cờ của phong trào nông dân Tây Sơn, cùng với nhân dân cả nước dánh bại các thế lực phong kiến phản động trong nước và quân xâm lược từ bên ngoài, thống nhất Tổ quốc.

Suốt hơn 50 năm đầu của thế kỷ XIX, nhân dân hai tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định phải chịu ách áp bức, bóc lột hết sức dã man của vua tôi nhà Nguyễn (vì triều dình Huế cho rằng nhân dân hai tỉnh này còn trung thành với nhà Tây Sơn). Từ Gia Long đến Minh Mạng, Thiệu Trị, Tụ Đức, các vua Nguyễn luôn thực hiện chính sách trả thù những người có liên quan đến phong trào nông dân Tây Sơn: tịch thu ruộng đất do nhà Tây Sơn cấp cho nông dân, thực hiện sưu thuế nạ̣ng nề, dẩy nông dân vào con đường bần cùng, phải phiêu tán nhiều nơi. Nhưng không vì chính sách bac đãi của vua quan nhà Nguyền mà nhân dân hai tỉnh xao lăng tinh thần kháng chiến chống ngoại xâm. Nhất là khi đất nước la dửng trước nguy co xâm lự̛̣c của
chủ nghia tư bản phương Tây thì tinh thần yêu nước của nhân dân hai tỉnh lại bộc khởi mãnh liệt.

Những năm 1857, 1858, tư bản Pháp bắt dầu thực hiện mục tiêu xâm lược Việt Nam. Triều dình Huế chia làm hai phái chủ chiến và chủ hòa. Nhân dân hai tỉnh Quảng Ngài, Bình Định ủng hộ lực lượng kháng chiến của triều dình. Nhân dân hai tỉnh doàn kết bên cạnh quan quân triều đình, vừa ngăn chặn quân Pháp ở các cửa biển, vựa theo lệnh triều đình đưa lực lự̛̣ng vào Gia Bịnh chống Pháp - quân linh ở Quảng Ngãi, Bình Bịnh mồi tỉnh một vệ đưa vào Nam chiến đấu...

Nãm 1882, Tôn Thất Thuyết dược vua Tự Dức đưa về triều nắm giử binh quyền với chức Thượng thư bộ Binh. Việc chuẩn bị kháng chiến càng tích cực hơn. Nhân dân miền núi, miền xuôi của hai tỉnh tham gia các đội quân của triều đình, từ quân tỉnh thành, quân sơn phòng NghĩaĐịnh đến quân đồn trú đóng giữ các cửa biển đều tăng lên. Biều đó chứng tỏ tinh thần yêu nước chống ngoại xâm lúc nào cūng thường trực. Sau khi vua Tự Đức mất (7.1883), Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường trở thành phụ chính đại thần, quyền lực của phe chủ chiến trở thành chủ yếu ở triều đình Huế. Việc chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp càng được chuẩn bị chu đáo và khẩn trương hơn - đặc biệt là sau vụ biến ở kinh dô Huế (5.7.1885), tinh thần doàn kết, phối hợp chiến đấu chống thực dân Pháp của nhân dân hai tỉnh Quảng Ngãi - Bình Định kéo dài trong suốt ba năm dầu tồn tại của phong trào Cần vương của hai tỉnh.

Được tin kinh đô Huế thất thủ, vua Hàm Nghi rời bỏ kinh thành, phát hịch Cần vương, từ quan lại cho đến
chưng dân một lòng phò vua, chống giặc cứu nước. Nguời ta quăn niệm yêu nước đồng nghīa với trung quân - trung thành với ông vua chính nghìa, vua kháng chiến: vua Hàm Nghi. Còn những kẻ làm tay sai cho Pháp, nhận súng đạn của Pháp chống lại phong trào kháng chiến của nhân dân, nhân dân kiên quyết không tha thứ: chiến đấu tiêu diệt bọn tay sai của thực dân Pháp mà cụ thể là Nguyễn Thân.

Nhân dân Quảng Ngài - Bình Định tiếp nhân dược chiéu Cà̀n vương của vua Hàm Nghi một cách trân trọng. Giáo sư Fourniau mô té nghı thức phổ biến chiếu như sau: "Một nho sĩ danh tiếng chấp chiếu chỉ dụ, hội họp thân hào và nhân dân tại đình làng. Có hai dãy cờ cám hai bên, ở giữa là bàn thờ có lọng che màu vàng (màu của vua), trèn dặt một cái tráp mạ màu vàng, trong đựng chỉ dụ nhà vua. Các kỳ hào quỳ lạy trước bàn thờ. Nhân vật có danh vọng nhất dã nắp hộp, rút chỉ dụ nhà vua đọc lớn tiếng và giải thích, đồng thời vạch rõ nhiệm vụ của mỗi người. Trong niềm hân hoan, tất cả những người hiện diện thề tiêu diệt kẻ thư" ${ }^{(1)}$. Tất cả dân binh trong làng đều trở thành những nghĩa quân chiến đấu dươi ngọn cờ của vua Hàm Nghi. Làng nào cūng vậy, họ tạ̣p hợp lại, tất cả cùng quyết tâm một mục đích giúp vua, chống xâm lược.

Các đội quân đều do các nho sĩ và những người giỏi võ nghệ cầm đầu. Họ kéo lên tổng, lên phủ̉ gia nhập vào đội quân ứng nghĩa và được thống nhất trong toàn tỉnh.

Chẳng bao lâu khi chiếu Cần vương ban ra từ Quảng Trị, ở Bình Dịnh, Quảng Ngãi đã có hàng chục ngàn người

[^118]cầm vũ khí chống xâm lược.
Cuộc chiến đấu của lực lượng kháng chiến không diễn ra trong phạm vi cục bộ từng dịa phương, từng tỉnh mà nghìa quân hai tỉnh phối hợp chiến đấu nhịp nhàng và dà gây cho kẻ thù nhiều tổn thất về người và vũ khí.

Ở Quảng Ngâi, Lê Trung Bình tổ chức lực lượng hương binh cùng nhân dân chiếm tỉnh thành, tổ chức cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (từ ngày 13 đến 16.7.1885). Tiếp đó, ở Bình Dịnh, Đào Doãn Bịch lānh dạo lực lượng kháng chiến chiếm tỉnh thành, tổ chức lực lự̛̣ng kháng chiến ở tỉnh Bình Định. Ở Quáng Ngãi, Nguyễn Thân làm phản, nhận làm tay sai cho giạ̣c Pháp, tái chiếm tỉnh thành Quảng Ngãi. Lê Trung Bình và các cộng sự của ông dã hy sinh vì nước. Lực lượng yêu nước tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục được tập hợp dưới ngọn cờ của Nguyển Bá Loan ${ }^{\text {th }}$. Và ở tỉnh thành Bình Bịnh, sau khi quân Pháp tấn công từ cȧng Qui Nhơn, ngày 3.9.1885, Dào Doãn Địch phải rút khỏi thành Bình Định đi về phía tây và dóng quân tại tổng Phú Phong. Ngày 20.9.1885 ông từ trần. Toàn bộ lực lượng kháng chiến Bình Định do Nguyên soái Mai Xuân Thưởng chỉ huy.

Từ đó, vùng rừng núi phía tây của hai tỉnh Quảng Ngāi và Bình Định trở thành cǎn cứ kháng chiến của nghīa quân. Từ cǎn cứ, lực lượng kháng chiến của hai tỉnh đã phối hợp chiến đấu, đánh vào nhiểu nơi đông quân của Nguyễn Thân.

[^119]Tháng 12.1885, nghia quân Nguyễn Bá Loan liên lạc với nghia quân Bình Định - lực lượng kháng chiến hai tỉnh đưa quân đến bao vây đánh chiếm dồn Lảo Thuộc (nay thuộc An Đỗ, Hoài Sơn, Hoài Nhơn).

Nghe tin lực lự̛̣ng kháng chiến hai tỉnh kéo quân dến vây đồn, Đề đốc Binh Hội, Lành binh Vũ Lân và Phạm Sì đưa binh lính trong dồn cùng súng ống, lương thực... ra tham gia vá̛i nghìa quân. Đinh Hội được phong chức tổng thống ${ }^{(1)}$.

Đồn Lào Thuộc" là một trong hai đại bản doanh thuộc tuyến sơn phòng Nghìa - Bịnh, có nhiều vũ khí, quân trang, quân dụng. Nghīa quân không nhừng được trang bị thêm vũ khí, tảng sức chiến dấu, lực lượng được bổ sung mà có thêm lương thảo để dùng. Bồn Lão Thuộc cũng như đồn Bình Đê trở thành nhừng dồn tiền tiêu xuất phát cúa lực lượng nghīa quân Bình Bịnh - Quảng Ngãi. Đày cùng là điểm xuất phát của quá trình chiến đấu phối hợp giựa lực lượng kháng chiến Bình Bịnh - Quáng Ngài bao vây tiêu diệt quân tay sai của Pháp do Nguyền Thân cầm dầu. Cūng từ sau khi chiếm dược dồn Lão Thuộc, nghīa quân Bình Định - Quảng Ngài dã liên tục đánh chiếm nhiều nơi, khiến cho quân triểu đình Đồng Khánh phải đối phó một cách lúng túng.

Đẩu năm 1886, nghìa quân hai tỉnh đánh chiếm hầu

[^120]hết các đồn như Thường Xuyên, Mậu Lâm, Thạch Bi ... và tiếp đến đánh chiếm huyện đường Mộ Bức, mở ra thế trận bao vây quân Nguyền Thân.

Tháng 2.1886, Nguyễn Bá Loan đưa quân từ căn cứ vể phối hợp với nghĩa quân Bình Bịnh do Thống trấn Bưi Điền từ Bình Bê kéo ra Đức Phố (theo chính lộ), Tổng trấn Tăng Doân Văn (Tăng Bạt Hổ) từ dồn Lão Thuộc theo đường rừng băng tắt qua dồn Thanh Thủy và cuộc chiến đấu đà diển ra ác liệt giữa nghìa quân với quân lính do Nguyền Thân chí huy tại chọ Trà Câu (nay thuộc xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ) và Thiết Trường (nay thuộc xã Đức Tàn, huyện Mộ Đức). Sau hai ngày chiến đấu, các đạo quân của hai tỉnh dã rút lui an toàn.

Bến tháng 8.1886, quân Cần vương của Quảng Nam, Quáng Ngải và Bình Bịnh cùng phối hợp tấn công sở chỉ huy cúa quân sơn phòng ở Cơ Nhứt, dánh chiếm phủ ly Bình Sơn - nghia quân Bình Bịnh tiến ra bằng 3 dường: một dường dùng thuyền, vượt biển tiến ra Quảng Ngãi, một đường từ núi Thạch Tân theo chính lộ, một đường từ miền núi kéo xuống. Quân Cần vương Quảng Nam do hai ông Trần Hoàn và Tôn Cường chỉ huy, chia quân làm 5 đường kéo vào Quảng Ngãi. Quân Cần vương 3 tỉnh đã chiến đấu dùng cảm, phối hợp diệt nhiều binh lính của triều đình Đồng Khánh trong đó có Lãnh binh Nguyễn Tiên Qui và Tham tá Phạm Trọng Di. Quyền Tán tương Lê Uyển không chống cự nổi phải rút quân tháo chạy về cấp báo với Nguyễn Thân. "Thân được báo tin, lập tức dem quan quân dại đội, đến ngay nơi ấy". Quân Cần vương Quảng Ngãi, Bình Bịnh, Quảng Nam đánh nhau với quân Nguyền Thân dữ dội, tiêu diệt một số quan quân của

Nguyễn Thân, buộc Nguyển Thân phải đốt cầu tháo chạy về sơn phòng". Khi Nguyễn Thân về sơn phòng lại gặp lực lượng Cần vương Bình Định đón đánh. Trận chiến dấu diễn ra ác liệt. Trong trận này lực lượng Cần vương hy sinh 1 Đề dốc, 2 Lãnh binh và 200 nghia quân. Quãn cüa Nguyễn Thân cũng bị tiêu hao rất nhiều, do vậy mà Nguyễn Thán phải làm sớ tâu lên triều đỉnh Đồng Khánh, "hiện tình khẩn thiết", xin khẩn tư cho viên khâm sứ Trung kỳ. Thực dân Pháp phải cấp cho Thân " 200 khẩu súng Tây và 10.000 viên dạn thuốc, giao cho sơn phòng ấy nhận dùng"' ${ }^{\prime \prime}$.

Theo báo cáo của Nguyễn Thân về triều dình Đồng Khánh, thì lực lượng Cần vương hai tỉnh Quảng Ngãi Bình Định đã chiến đấu với Nguyễn Thân 12 trận và cho việc chống đơ với lực lượng Cần vương hai tỉnh này là hết sức khó nhọc.

Từ sau khi nhận dược sự chi viện súng dạn của thực dân Pháp ở Huế, Nguyễn Thân tiến hành dàn áp lực lự̛̣ng Cần vương cuia hai tỉnh ngày càng khốc liệt hơn. Nguyển Thân mở nhiều cuộc phản kích vào quân Cần vương, làm cho lực lượng Cấn vương ngày một hao mòn - nhất là từ đẩu năm 1887, khi Trần Bá Lộc từ Bình Thuận đánh ra Phú Yên và vào tháng 2.1887 , chúng tập trung tại cảng Qui Nhơn, bắt dầu một cuộc phản kích dữ dội lên các căn cứ phía nam tỉnh Bình Định. Trong suốt thời gian nửa dầu năm 1887, nghīa quân phải đối phó liên tục vợi quân Pháp và quân triểu đình do Nguyền Thân dánh vào. Lực lượng kháng chiến của hai tỉnh bị cô lập. Bứng trước sức phản

[^121]kích khốc liệt của thực dân Pháp, da số các lānh tụ của hai tỉnh và nghīa quân vẩn không nản lòng và quyết chiến đấu đến cùng.

Ngày 4.5.1887 Mai Xuân Thưởng và một số lânh tụ khác cúa phong trào bị bắt. Các lânh tụ, tướng līnh khác phái tạm lánh đi nơi khác và tiếp tục gây dựng, lãnh đạo các phong trào chống Pháp sau này.

Kế tục truyền thống chống áp bức, chống ngoại xâm, giành lại dộc lập cho Tổ quốc của phong trào nông dân Tây Sơn, vào cuối thế kỷ XIX, nhân dân Quảng Ngãi Binh Bịnh với lòng yêu nước nhiệt thành đã đứng lên cứu nước theo chiếu của vua Hàm Nghi và lực lự̛̣ng kháng chiến của triều đình do Tôn Thất Thuyết đứng dầu. Quá trình phối hợp chiến dấu của nghīa quân Cần vương Quảng Ngài - Bình Định đã làm cho bọn tay sai phải đối phó một cách lúng túng và có lúc gần như thất bại - điều đó người Pháp cūng xác nhận. Trung tá Dumas cũng phải bất ngò về việc thất bại của Nguyễn Thân: "Nguyễn Thân rút lui quân ở bác Bình Bịnh vì những thất bại tạm thời mà y gặp phải ở Quảng Ngāi do những lực lượng kháng chiến từ Binh Bịnh ${ }^{\prime \prime \prime}$ ).

Quá trình phối hợp chiến dấu của phong trào Cần vương hai tính Quảng Ngài và Bình Dịnh dà thể hiện tinh thần yêu nước, doàn kết chiến đấu chống kẻ thù đế quốc và bọn tay sai bán nước, bảo vệ nển độc lập cho Tổ quốc.

Tấm gương đoàn kết chiến đấu, hy sinh anh dũng của các lành tụ và các chiến sì Cần vương hai tỉnh đã dược nhân dân hai tính rất trân trọng, ngưỡng mộ.

[^122]
# VĂN THÂN - CẦN VƯƠNG, KHO BÁU VỀ LÒNG YÊU NƯỚC VÀ NGHĨa KHí CỦ̉a TRÍ THỨC NHO HỌC QUẢNG NGÃI 

LÊ VAN QUÁT

(Hà Nọi)

## I. NƯỚC MẤT:

(....)
II. NGHİA HỘI VÃN THÂN:
(....)

## III. NHỮNG CUỘC Vạ̀N DộNG PHỤC QUỐC CÚA VĀN THÂN QUÁNG NGȦI

Phong trào Cần vương của văn thân diển ra khoảng 11 năm. là giai doạn mở đầu và lưu lại dấu ấn sâu dậm trong lịch sứ đấu tranh giành độc lập cúa nhân dân Quảng Ngài.

Triều đình phong kiến chịu khuất phục và nhận sụ "bảo hộ" của thực dân Pháp ở Bắc và Trung kỳ (Nam kỳ đà thành thuộc địa cúa Pháp hơn 20 năm trước). Càng về sau, tư tướng thất bại chú nghia và sự rối rắm nơi triều chính càng làm cho dân chúng vừa phẩn uất vừa mất lòng tin. Bấy giờ lịch sử giao nhiệm vụ cho lực lượng tiên phong cúa dân tộc là giới trí thức Nho học yêu nước vắn thân mở nhừng trận đánh đầu tiên vào nền dô hộ của thực dân xâm

[^123]lược và phong kiến đầu hàng địch. Cần vương là khẩu hiệu hiệu triệu. Cứu nước mới là mục tiêu mà vì nó họ không tiếc xương máu. Trong tỉnh, đó là các vị Lè Trung Đình, Nguyễn Tự Tân, Nguyễn Bá Loan, Thái Thú, Trần Du và một danh sách dài những con người trung nghĩa mà tên tuổi khắc sâu hàng trăm năm trong ký ức nhân dân.

Khoáng 11 năm, liên tiếp bùng nổ 4 cuộc khởi nghìa cửu nước với đặc diểm chung là sự kiên dịnh trong mục tiêu dấu tranh và trong tư tưởng người lành dạo, tính liên tục cùa các phong trào và sự phát triển trong hình thức và chiến thuật vận động.

Trong chuỗi những sự kiện lịch sử, điểm đặc biệt lưu y y các nhà nghiên cứu là: nhiều nhân vật trung tâm của phong trào trước tạm thời thất bại, lại tiếp tục có mặt như là thú linnh hay cốt cán ở phong trào tiếp theo. Cho dến năm 1889, phong trào Cần vương tạm thời chấm dứt thì trí thức Nho giáo yêu nước, văn thân vẩn là người cổ vũ, tổ chức, lānh dạo các phong trào Duy tân, Khất sưu 1904 1908, Việt Nam Quang phục 1909-1916. Họ đã cùng giới trí thức tân học, qua báo chí, tân văn, du nhập các tư tưởng yêu nước và canh tân từ Trung Quốc, Nhật Bản và Pháp vào Việt Nam. Họ cùng giới trí thức tân học thức tỉnh dân chúng qua các phong trào "cải lương" và các tổ chức như Thiếu niên Ái quốc, Tân Việt,... chuẩn bị bước quá dộ sang phong trào cộng sản sau này. Các vị Trần Kỳ Phong, Trần Toại, Nguyễn Công Phương, Võ Tùng ... là chứng minh.

## - Khởi nghĩa của Cử Dình, Tú Tân tháng 6 năm Ất dậu:

Sau khi vua Tự Đức băng hà, tình hình càng phức tạp
và xấu đi nhanh chóng. Những người "chủ chiến" ở triều đình và các tỉnh cùng tính dến phương sách kháng chiến lâu dài. Nhưng kinh thành thất thủ quá sớm, thời gian chưa đư cho công việc tổ chức và xây dựng lực lượng. Trong hoàn cảnh và diều kiện ấy, cuộc khởi nghia năm Ất dậu ớ Quảng Ngãi chứng minh ý chi và tinh thần người lành tụ dịa phương có sức lôi cuốn quần chúng đến dường nào.

Sáng 23 tháng 5 năm Ất dậu (5.7.1885) kinh thành thất thủ, vua Hàm Nghi và quan phụ chánh Tôn Thất Thuyếl rút đi Tân Sở. Tối ấy, 23 tháng 5 đến làng Văn Xá làm hịch Cần vương ${ }^{11}$.

Ngày mồng 1 tháng 6 năm Ất dậu (13.7.1885) Cử nhân Lê Trung Bình, Tú tài Nguyễn Tự Tân, chánh, phó quản hương binh, cùng các lực lượng đoàn kiệt, hương binh yêu cầu quyền Bố chánh và quyền Án sát cấp khi giới, lương ân cho nghỉa quân và cùng hợp tác chống Pháp cứu nước. Những người này hẳn dược bổ nhiệm sau hòa ự́ Giáp thân (1884) nên dà từ chối. Tức thì tối 1 tháng 6 Ất dậu, nghia hội làm lễ tế cờ trước đền Văn Thánh, đối diện với tịnh thành Quảng Ngãi. Thời gian và dịa diểm làm lể tế cờ một mạt chửng minh tình thế khẩn cấp, mặt khác chứng minh tinh thẩn trách nhiệm và tính nghiêm túc cüa văn thân. Khi tuyên thẹ ơ trước đền thờ Khổng Tử, các vị chẳng nhừng khẳng định mục đích vì nghỉa quân vương mà còn vì nển văn hóa dân tộc trước nguy cơ mất theo nền. độc lập của Tố quốc.

Nhờ sự hợp tác của các võ quan như Thành thủ úy

[^124]Nguyên Côn, Hiệp quăn Trần Tu và các lực lượng dưới quyền nên 3.000 nghīa quân của Lê Trung Đình, Nguyển Tự Tân, ... nhanh chóng chiếm līnh tính thành, giương cao cờ nghīa hiệu triệu sĩ phu và nhân dân. Nghìa quân bắt giam một số ngoan cốn ${ }^{11}$, tổ chức việc phòng thủ và chuấn bị địa bàn hoạt động toàn tỉnh. Nhưng chưa dược mấy ngày thì Nguyền Thân kéo quân dến dánh bại. Báy thủ lình nghia quân, trong đó có Nguyền Tự Tân tử trận, thủ lình Lê Trung Đình bị bắt ngày 5 tháng 6 năm Ất dậu (17.7.1885). Nguyễn Thân dụ hàng, nhưng Lê Trung Bình khảng khái thà chết không khuất phục. Ông bị chúng xử chém tại bến Tam Thương trên bờ nam sông Trà Khúc, phía bắc tỉnh thành, ngày 11 tháng 6 nǎm Ất dậu (23.7.1885). Trước lúc hy sinh Cử nhân Lê Trung Đình làm bài thơ tuyệt mệnh nổi tiếng.

Năm ấy Cử nhân Lê Trung Bình 22 tuổi $i^{(2)}$.
Cuộc khởi nghĩa Lê Trung Dình - Nguyễn Tự Tân chưa thành công trọn vẹn, nhưng dã kịp thời giương cao ngọn cờ chống Pháp cứu nước, nuôi dưỡng tinh thần bất khuất, giục giã các thế hệ dồng bào vùng lên lật đổ ách đô hộ của thực dân Pháp.

Thái dộ dứt khoát và tấm gương hy sinh cao cả của các lãnh tụ văn thân lưu lại dấu ấn sâu đậm trong tính cách những người yêu nước Quảng Ngãi.

- Khởi nghĩa của Ấm Loan (1885-1888)

Sau khi Lè Trung Đình hy sinh, Nguyễn Bá Loan và

[^125]đồng chí nhanh chóng tập hợp lực lượng, tổ chức lại đội ngù, tiếp tục những công việc mà lãnh tụ Lê Trung Bình, Nguyền Tự Tản chưa đư thời gian hoàn thành. Đến cuối năm 1885 đã tố chức dược trận dánh đầu tiên. Cho nên có sách chép cuộc khởi nghīa của Lê Trung Bình chung làm một với khởi nghĩa của Nguyền Bá Loan.

Nguyễn Bá Loan và đồng chí cụ thể hóa khả̉u hiệu Cần vương bà̀ng 7 chữ dề cờ nêu rō mục tiêu cơ bản của Nghia hội là: "Tiểu tặc-Trừ gian-Bình quốc loạn". Nghia là: duổi giặc (bên ngoài), trừ gian (bên trong), làm cho nước yên (tức là hết nguy). Cách mạng là từ nhân dân. Khi nhân dân chưa từng biết đến chế độ nào khác chế độ quân chủ gần nghìn năm thì gắn trung quân với ái quốc như vậy là rò ràng là hợp với tình thế bấy giờ. Hình như lúc này Nghia hội đã nhận được chiếu Cần vương đề ngày mùng 1 tháng 8 Hàm Nghi năm đàu do chính nhà vua châu phê, khi ngài dến sơn phòng Hà Tình.

Hoạt dộng của nghīa quân thời gian này chứng tỏ việc tổ chức lực lượng tốt hơn. Sự phối hợp với nghīa quân Bình Eịnh và nghīa quân Quảng Nam dã được thiết lập. Cho nên từ cuối năm 1885 đến cuối 1886 đã diển ra nhiều trận đánh hợp đồng, phục kích, tập kích quan trọng. Phân tích những trận đánh này thuộc thẩm quyền các nhà nghiên cứu quân sự. Chúng tôi hiểu trong đó nhiều trận liên quan đến ý đồ giành những khoáng không gian có dịa thế tốt làm chổ đứng chân để kháng chiến lâu dài - không chỉ là những trận "quấy phá tỉnh thành" như đã được chép lại từ sử sách triều Nguyễn ${ }^{(1)}$. Bồn sơn phòng Lỗ Thục nà̀m ở cửa

[^126]ngõ vào huyện An Lão. Đồn sơn phòng Cơ Nhất ở Vạn Lý là bản doanh của Nguyễn Thân và cửa ngõ vào huyện miền núi Ba To. Cầu Cháy là chốt chặn trên dường cái quan tiếp giáp vùng ven núi hiểm yếu giữa Quảng Nam và Quàng Ngài.

Từ năm 1887 dến 1888 , hoạt dộng của nghĩa quân sa sút dần cùng với sự sa sút của nghīa quân Quảng Nam, Binh Bịnh trước sức đánh phá tàn khốc củe. Nguyễn Thân.

Nguyền Thân là con Nguyển Tấn, nguyên Tiểu phú sứ sơn phòng Quáng Ngài, người đà bỏ ra ba nãm nghiên cứu dế "dánh dẹp" đồng bào dân tộc miền núi Quảng Ngãi rất thàm dộc. Nguyển Thân làm lânh binh dóng ở đồn sơn phòng Cơ Nhất. Nguyên trước, ông Tôn Thất Thuyết dã bố trí Tri phú Nguyển Tạo, người làng An Bại (Bức Phổ) làm Tiểu phủ sứ sơn phòng Nghia - Định lo việc chống Pháp. Khới nghìa Cần vương của Lê Trung Bình khởi phát khi ông Nguyễn Tạo về chịu tang mẹ. Nguyễn Thân giá mời ông về sơn phòng để lừa giết di, cướp lấy binh quyền, lại qua trung gian của linh mục nhà thờ Tam Quan dẩu hàng Pháp vừa đổ bộ lên Quy Nhơn, nhận của Pháp 500 khẩu súng "nạp hậu" về dánh nghiaa quân Lê Trung Đình. Thân là người hiếu sát, tham tàn, hiểm dộc. Thủ doạn Thân dánh nghìa quân Bình Bịnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, cùng như sau này ra dánh P̣han Bình Phùng ở Hà Tĩnh là dùng cách khủng bố, giết chóc tràn lan để uy hiếp dân chúng, "chặt vây cánh" và "triệt đường tiếp tế" của nghìa quân. Nhừng nhà phú hào ven núi từ Bức Phổ đến Bình Sơn bị Nguyễn Thân nghi có thiện cảm với nghìa quân dều bị y bắt "ngâm tôm" cho dến khi chịu hàng phục, nộp vợ con, ruộng dất. Bằng cách dó, y đà cướp hàng ngàn mẫu
ruộng và không biết bao nhiêu phụ nữ ở Bỉnh Bịnh, Quảng Ngải.

Thời kỳ Nguyễn Bá Loan là thời kỳ nghìa quân hoạt dộng có bài bản trong thời gian khá dài và dã giành được thắng lợi có ý nghia. Cuối cùng nghìa quân không phải vì dánh thua mà vì bị Nguyễn Thân triệt lương nên khốn đö́n.

Biều đáng để các nhà nghiên cứu lưu tâm là: phải chăng dại bộ phận nghīa quân và nghia hội đã tan rả về tổ chức nhưng từng thành viên vẫn được gia đình, gia tộc và cộng đồng làng xã che chở, bảo vệ, ý chí đề kháng vẫn được báo lưu ? Cứ xem cách Trần Bá Lộc "phạt" các làng văn thân ở Phú Yên, Bình Bịnh thì dường như ké thù có thấy vai trò văn thân và sự tin cậy, bao bọc mà cộng dồng nông thôn thời ấy dành cho họ.

## - Khởi nghĩa của Thái Thú (1894)

Tư liệu về cuộc khả̛i nghỉa của ngài Thái Thú (mà chúng tôi có) quá ît. Do hạn chế của cá nhân, chúng tôi chưá có dịp khảo sát tại chồ. Bằng vào số it tư liệu trên, chúng tôi hiểu:

Khởi nghìa Nguyễn Bá Loan thất bại, nhưng những dồng chí còn lại của ông là Thái Thú, Tôn Đính, Nguyển Vịnh, Bạch Văn Vīnh... vần không nản chí, tiếp tục tập họ̣p lực lượng chuẩn bị khởi nghīa lần nừa. Thời gian chuẩn bị tương đối lâu kể từ sau 1888. Mục tiêu khởi nghĩa lần này (có thể) vẩn theo 3 khẩu hiệu đề cờ của Nguyễn Bá Loan: "Tiểu tặc-Trù̀ gian-Bình quốc loạn".

Nghìa hội và Nghia binh được tố chức bí mật thành những dơn vị xung kích cho khới nghīa. Ngoài ra Nghīa
hội còn tổ chức "nội tuyến" trong quân đội bù nhìn tay sai (lúc này là lính tập, còn gọi là lính Khố Xanh), đóng giừ tỉnh thành và đồn thương chánh Cổ Lũy. "Co sở nội tuyến" lúc này gọi là "quân bạch lộ".

Kế hoạch khởi nghìa dự kiến dùng những đơn vị nghĩa binh làm xung kích, có sự phối hợp của "quân bạch lộ" đánh chiếm tỉnh thành. Từ đó phát dộng khởi nghìa ra các nơi khác trong tỉnh. Ngài Thái Thú chỉ huy cánh Cổ Lũy. Vò Cử nhân Nguyễn Vịnh chỉ huy dánh chiếm tỉnh thành.

Kết quá, tối mùng 7 tháng 2 năm Giáp ngọ (1894) đà đánh dứt diểm đồn Cổ Lũy, giết chủ sự thương chánh người Pháp là Regnard ${ }^{(1)}$ nhưng do khâu tổ chức liên lạc giữa các lụ̣c lự̛̣ng trong và ngoài thành Quảng Ngãi dêm đó không khớp nên bị lộ. Khi các lực lượng từ Cổ Lũy kéo dến tỉnh thành thì quân bù nhìn tay sai dã được báo động, thành dã dược phòng thü nghiêm ngặt. Bánh thành không dược, cá hai cánh quân đều kéo về cánh rừng làng An Dại thuộc phú Tư Nghĩa, cách tỉnh thành 7 km . Sáng ngày 8 tháng 2, quân tay sai duổi theo vây núi An Bại. Hai hôm sau vì cạn lương nên nghia quân tan rã.

Các ngài Thái Thú, Nguyển Vịnh đều bị bắt và bị giết. Trận ấy ngài Bạch Văn Vīnh thoát dược nhưng sau cũng bị bắt và bị giết.

Bấy giờ (1894) phong trào Văn thân, Cần vương Quáng Nam và Bình Bịnh trở vào dều bị dập tắt. Năm 1893 Cao Thắng, cánh tay phải của Phan Bình Phùng tử trận. Cu Phan phải dời căn cứ từ Vụ Quang về núi Dại Hàm, lực lượng giảm sút nhiều. Trong bối cảnh đó cuộc

[^127]khới nghia của Thái Thú như một "tiếng sấm giũa đêm đen", nhắc nhở giới sì phu và dân chúng kiên định nghīa vụ cứu nước.

Vũ dũng của các ngài tiếp tục nêu gương cho các thế hẹ̀ con người Quảng Ngāi. Phương thức tổ chức và hoạt động bí mật là một bước phát triến thích hợp với tình hình công cuộc đô hộ của người Pháp đã được thiết lập. Đạ̣c biệt việc xây dựng lực lượng "quân bạch lộ" mà sau này ta gọi là "nội tuyến binh dịch vận" là một sáng tạo quý giá có ý nghīa chiến lược. Nhưng công tác tố chức cụ thể là khâu yếu của các nhà văn thân, không chi trong lần này.

Điều người nghiên cứu băn khoăn là: phái chăng các vị lành dạo khởi nghỉa đã bỏ qua kinh nghiệm xương máu của người đi trước: Phan Bình Phùng, Nguyển Bá Loan, về vấn đề căn cứ dịa và tiếp tế, quân nhu ? Hay đã xảy ra một sự cố nghiêm trọng nào đó mà các vị buộc phải chí dạo cuộc bạo dộng mạo hiểm như vậy ?

## - Vận động cứu nước của Trần Du (1895-1896)

Cuộc khởi nghĩa Thái Thú thất bại. Bây là lần thứ 3 khởi nghìa Cần vương ở Quảng Ngãi không thành công. Các vị văn thân yêu nước ở Quảng Ngãi lại tập hợp nhau, cử Trần Du làm Binh Tây Bại tướng quân, tiếp tục cuộc vận động chống Pháp với khẩu hiệu "Cứu quốc hộ dân"" ${ }^{11}$. Hai chữ Cần vương dã phai nhạt.

Lúc này vua Hàm Nghi dã bị đày. Triều dình ở trong tay Pháp, do chúng sai khiến dàn áp khốc liệt phong trào

[^128]kháng chiến cúa nhân dân dưới ngọn cờ Vản thân - Càn vương. Trước khi chết, mồng 7 tháng 12 Mậu tý (1888) vua Đồng Khánh còn nhượng thêm cho Pháp quyền khai khoáng (1886) và dâng tiếp cho chúng ba thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Bà Nẵng làm đất nhượng dịa (tháng ४ Mậu tý). Ở Quảng Ngāi các cố dạo thửa cơ xúi giục tín đố Thiên chúa giáo dánh phá các làng bên litưưg dế trả thù, gây nèn nhiểu cuộc xung độl lưu huyèt. I.ại nhân lúc loạn lạc mà cướp doạt bao chiém ruộng đá́t cúa dân"'.

Khàu hị̣̀u "cứu quóc - hộ dân" được các thân hào, nhaún sĩ và nhân dân hưởng ứng, binh lính và chỉ huy lực lự̛̣ng sơn phòng, kể cả ông Trịnh Thể (quê làng Quít Làm). người thay Nguyền Thân làm Tiểu phủ sứ cũng dã bắl đầu ngà về với văn thân. Ngài Trần Du một mặt vận động mua sắm vũ khí, tích trừ lương thực và tiếp tục chuẩn bị cản cứ kháng chiến ở vùng Trường An huyện miền núi Ba Tơ. Nơi đây, thời trước bố ông là Cử nhân Trần Thể, một nhân vật có uy tín trong Nghỉa hội Văn thân, dã khai phá ruộng đất, dặt ra những cơ sở dầu tiên ${ }^{(2)}$. Mặt khác, với danh nghīa dại diện phong trào Cần vương ở phía nam, Trần Du mở rộng cuộc vận động cứu nước ra Binh Eịnh, Phú Yên.

Công việc chuẩn bị đang khẩn trương, "dân binh" bắt dầu mặ áo và sắm vù khí ${ }^{\text {'S' }}$ thì năm 1895 quân của Pháp

[^129]và Nguyền Thân lại tiếp tục truy lùng các cơ sở Văn thân. Bầu 1896 một số sí phu từ Phú Yên, Bình Định ra Quảng Ngâi bị lộ và bị địch bắt giết tại cống Chiêm Chiêm, trên dường cái quan, địa phận làng Thiết Tràng (xà Bức Tân ngày nay). Chúng chém bêu đầu trên cây mù u ven đường. Địch lùng Trần Du ráo riết. Chúng bé̛t bố vợ ông là cụ Phó Tám, làng Dồng Viên. Không moi được tin về Trần Du và không khuất phục được cụ Phó Tám, chúng hành hình cụ tại chợ Quán Lát (làng Kiến Khương, xà Đức Chánh) "'.

Ngày mồng 5 tháng 2 năm Binh thân (18.3.1896). chúng băt ông tại làng Hùng Nghìa (Dức Phổí ín. Tra tấn dà man không khuất phục được Trần Du, ngày 12 tháng 3 nảm Binh thân (1896) chúng hành quyết ông tại Mó Cày, trên dường cái quan gần chợ Thi Phổ.

Năm ấy, ngài Trấn Du 32 tuối. Ke địch chỉ cho vọ ông mang hình (xác) về mai tángả̉ quê bà, làng Đồng Viên (xã Nghỉa Hiệp hiện nay). Bầu ông chúng bêu tại chổ để thị uy với văn thân và dân chúng. Mấy ngày sau, nhờ sự giúp dỡ của binh lính và nhân dân địa phương, gia dinh họ Trần dã đem được đầu ông về bí mật mai táng tại quê nhà.

Trần Du đã qua đời nhưng lịch sử và nhân dân Quảng Ngài không bao giờ quên vị lãnh tụ dã gan góc dựng lại ngọn cờ yêu nước ngay sau ba lần khởi nghīa Văn thân thất bại. Mộl Văn thân không câu nệ cái nghīa tôn quân, đã lấy "cứu quốc - hộ dân" làm mục tiêu của cuộc vận động. Mộ lành tụ có ý đồ khắc phục khâu yếu nhắt của phong

[^130]trào Văn thân lúc bấy giờ, liên kết hoạt động giữa các tổ chức Văn thân ở nam Trung bộ. Một lãnh tụ đã nghì dến nhiệm vụ xây dựng căn cứ miền núi để kháng chiến lâu dài. Nhưng thời thế dā không chiều người !

Lãnh tụ cuối cùng của phong trào Văn thân đã qua đời nhưng các sĩ phu Văn thân, trí thức Nho học yêu nước Quảng Ngài vẩn tiếp tục nhiệm vụ "cứu nước - giúp dân", phối hợp cùng giới trí thức tân học, ở các thời kỳ cách mạng tiếp theo. Diển hình cho tính liên tục lịch sử ấy là nhà họ Trần An-Hòa. Trong vòng nửa thế kỷ, tính từ Cử nhân Trần Thể đến Trần Du , anh em, con cháu luôn có mặt ở cương vị chủ chốt trong những bước ngoạat các phong trảo cứu nước từ Văn thân dến trước Cách mạng tháng 8.1945 .
"Nhà nghèo biết con thảo. Nước loạn biết tôi ngay". Câu ấy vẩn đúng với thời kỳ từ 1885 , nước mất vào tay thực dân Pháp, cho dến hết thế kỷ XIX, thời kỳ Văn thân - Cần vương. Ở đó có cả một kho báu về lòng yêu nước và nghia khi của giới trí thức Nho học Quàng Ngãi dáng dược tìm hiểu, khai thác, làm giàu cho đạo lý Việt Nam.
IV. NGUYỀN BÁ LOAN-MỘT TRONG NHỮNG GƯƠNG MẠ̇T TIÊU BIẾU CỦA VĂN THÂN QUẢNG NGẢI
Nguyền Bá Loan (Ấm Loan) lãnh tụ của khởi nghia Cần vương 1885-1888 là con thứ hai của Thượng thư Nguyền Bá Nghi, sinh năm 1857, quê vạn Lạc Phố (Mộ Bức).

Lạc Phố xưa là một vạn ghe thuộc dịa phận làng Năng An, lỵ sớ huyện Mộ Hoa (dời Thiệu Trị, Mộ Hoa đổi gọi thành Mộ Đức). Năng An - Lạc Phố là tụ điểm dân cư vào
hạng sởm nhất ở hạ bạn nam sông Vệ khi thành lạ̣p phủ Tư Nghia đời Lê Hổng Đức, là đẩu mối giao lưu dường thủy qua cưa Cố Lūy mà dến các nơi khác trong tỉnh và vào Nam ra Bắc. Dân Lạc Phố làm nghề vận tải (và buôn) dường thủy, ở ghe, nhựng có vài mẫu hương điền tọa lạc trên địa bàn làng Năng An. Hiện nay, nhà thờ họ Nguyễn Lạc Phô thờ ngài Nguyễn Bá Loan kế cận nhà thờ họ Trẩn Nāng An, thi tố ngài Trần Du, một lảnh tụ khác cúa Văn thàn Quáng Ngài.

Nguyễn Bá Nghi đồ cứ nhân nạ̉m 1831, nảm sau đồ phó báng, khai khoa phó bảng tính Quảng Ngãi, làm quan dưới 3 triều Minh Mạng. Thiệu Trị, Tự Gức. Nảm 1861, Nguyền Bá Nghi theo lệnh triều định vào chống giừ Biên. Hòa và thương thuyết với Pháp dể lấy lại thành Gia Bịnh vừa mất. Chống giữ không được, hòa hội không thành, ông bị giáng chức. Bòi sau xếp ông vào phe "chủ hàa". Nhưng khi làm việc ở triều, khi làm tỉnh thần, khi vào Nam, khi ra Bắc, hai lấn giáng chức, hai lần phục chức, hai lần từ quan, ông được người đương thời xem là một danh sĩ, một người yêu nước, trung trực, tiết tháo. Vua Tự Dức khen "Nguyè̀n Bá Nghi là người thông dạt, mẫn cán".

Nguyễn Bá Loan sinh ra và lớn lên khi quân Pháp dã hai lần đánh cửa Hàn, 6 tỉnh Nam kỳ lần lượt rơi vào tay quân Pháp, thành Hà Nội 2 lần bị hạ. Theo cha đi khắp nước, Nguyễn Bá Loan có dịp nhìn rō tình thế lúc bấy giờ. Ông không thi để tiếp tục con dường làm quan của cha, mè gia nhập hàng ngũ kháng chiến của văn thân, hẳn đã qua nhiều suy tư và có chủ định.

Khởi nghiaa Ất dậu thất bại. Lãnh tụ Lê Trung Bình, Nguyền Tự Tân hy sinh. Nguyển Bá Loan lập tức dựng
ngọn cờ "Tiểu tặc - Trừ gian - Bình quốc loạn", hiệu triệu, tập hợp văn thân trong tỉnh, liên kết với Nghĩa hội Bình Định và Quảng Nam. Chỉ trong thời gian 4,5 tháng tổ chức lại nghìa binh, trang bị huấn luyện lại đội ngù, đà có thế phối hợp cùng nghìa binh của ông Bùi Diền dánh chiếm dồn Lồ Thục (12.1885). Lỗ Thục là dồn sơn phòng duy nhất của Bình Định do một lãnh binh chỉ huy trấn giữ con đường đi vào huyện miền núi An Lào. Đồn quán lý một khu đồn điền do lính sơn phòng canh tác và bảo vệ'". Bánh chiếm Lồ Thục, nghia binh tạo dược một khu vự dứng chân tương đối vừng chắc cho cá bắc Bình Định và nam Quaing Ngài.

Hai tháng sau (2.1886), nghia binh Bình Eịnh - Quảng Ngài do Nguyền Bá Loan và Bùi Biền, Đặng Đề (Bỉnh Hịnhı cùng tiến dánh đổn sơn phòng Cơ Nhất tại làng Hùng Nghìa. Đồn này cùng do một lãnh binh chỉ huy, trấn giừ con đường vào huyện miền núi Ba Tơ, nguyên là bán doanh cúa Tiếu phú sứ Nguyền Thân.

Tháng 8 năm 1885 liên quân Bình Eịnh - Quảng Ngãi - Quảng Nam đồng loạt đánh vào đồn sơn phòng Co Nhất lần thứ hai ở phía nam và vào phủ Bình Sơn ở phía bắc. Trận đánh dồn Cơ Nhất quân địch thiệt hại rất nặng; bên ta hy sinh Bề đốc Búa, Lãnh binh Tích và Lãnh binh Lự. Sau trận này Pháp phải chi viện cho Nguyễn Thân 200 súng "nạp hậu" và một vạn viên đạn để cố thú đồn sơn phòng Cơ Nhất.

[^131]Trận phú Bình Sơn do ông Trần Hoàn và Tôn Cường (nguời Quàng Ngãi) chí huy, đánh với quân Nguyễn Thàn một trận dừ dội tại Cẩu Cháy dịa phận làng Yên Trì, giết tướng giặc là Lê Thuyết '"' khiến Nguyền Thàn phải đốt cấu mà chạy.

Qua nhừng trận dãnh điển hình cuối nảm 1885 đến cuổi năm 1886, có thế hình dung thời gian dó nghia binh đà tạo được căn cứ từ Lồ Thụe dên nam Đức Phồ (vùng Thanh Sơn. Lộ Bàn nay còn dấu tích), ở phía nam nối dược với cān cứ miền tây Binh Dịnh. Cản cứ Tuyền Tung phia bắc đà nối được với cān cứ nghia binh Quáng Nam qua vùng núi tây Tam Kỳ lên Quế Sơn.

Trong một thò̀i gian ngán, từ giừa nǎm 1885, bộ tham mưu cúa nghìa binh Nguyè̀n Bá Loan thực hiện một khối lượng công việc to lớn. Một mặt chứng tó sức mạnh tinh thần của văn thân và dān chúng Quảng Ngãi nhất tâm hưởng ứng khẩu hiệu "Tiểu tạac - Trừ gian - Bình quốc loạn" của Nguyển Bá Loan. Mặt khác cho thấy dầu óc tố chức thực tế và tài thao lược của $\mathrm{N}_{\mathrm{g}} \mathrm{y} y$ ễn Bá Loan - người đã tính dến việc tạo ra và mở rộng căn cứ vừa dể kháng chiến lâu dài, vừa bảo dảm cho tác chiến của nghĩa binh, người tổ chức việc phối hợp với nghìa binh Binh Eịnh, Quảng Nam và trực tiếp chỉ huy những trận phục kich, lập kích trên một chiến trường ven núi, kéo dài từ nam đến bắc Quảng Ngãi ${ }^{12{ }^{2}}$.

[^132]Nguyền Bá Loan trực tiếp dương dầu với Nguyền Thân. người có trong tay it nhất 6000 quân sơn phòng thiện chiến với 500 súng "nạp hậu" (súng Mousqueton) lúc dó là đáng gờm. Nguyền Thân khét tiếng là một con người hiếu sát, tham tàn, hiểm độc. Thủ đoạn y dối phó với nghĩa binh là dùng khúng bố, giết chóc tràn lan để "chặt vây cánh" và "triệt phá tiếp tế" làm cho nghīa binh không duy trì được nguồn bổ sung về lương thực, quân nhu và nhân lực từ dân chúng, lực lượng phải phân tán và hao mòn.

Tháng 4 nām 1887 căn cứ kháng chiến của Bình Bịnh bị Trẩn Bá Lộc phá. Tháng 6 năm 1887 căn cứ kháng chiến của Quảng Nam bị Nguyễn Thân phá. Nghìa binh Quáng Ngāi cũng suy yếu dần. Khoảng 1888 thì tổ chức bị tan rả. Chưa thấy có tư liệu về việc nghīa binh đánh thua, thủ līnh bị bắt hay đầu hàng giặc.

Nhiệm vụ kháng chiến chưa thành. Nghīa hội Cần vương tạm thời $\operatorname{tan~rã,~nhưng~người~vắn~thân~vẫn~còn~tạm~}$ thời nương náu trong dân, tiếp tục duy trì, bảo lưu nghīa vụ cứu nước.

Nguyễn Bá Loan rời quê đi vào phương Nam, nǎm ấy 31 tuối.

Khởi nghīa Nguyễn Bá Loan thất bại vào lúc phong trào Văn thân Cần vương Trung, Bắc kỳ suy yếu. Năm 1887, tháng 1, đồn Ba Bình bị phá; tháng 4, thủ lình Nghệ An Nguyễn Xuân Ôn bị bắt; cuối năm chiến khu Bãi Sậy bị phá, thủ lînh Nguyễn Thiện Thuật và Tạ Hiện bị giạt. Cuối 1895, thủ lĩnh Phan Đình Phùng bị bệnh mất, căn cứ bị phá. Từ 1894 dến 1897, Hoàng Hoa Thám phải hai lần giảng hòa với Pháp. Ở Quảng Ngãi cuộc khởi nghĩa (1894) của Thái Thú và cuộc vận động phục quốc (1895-1896)
cúa Trần Du đều không thành công.
Ngày 3 tháng 11 năm 1888 vua Hàm Nghi bị bát, 13.1.1889 bị đày sang An-giê-ri. Khâm sứ Trung kỳ và triều dình tay sai đạt vua Thành Thái lèn ngôi lúc 9 tuổi, đến 1897. khi vua bắt đầu hiểu về quyền hạn và trách nhiẹ̀m thì mọi quyền hành dều bị cắt, chỉ duy còn lại quyền ban phấm hàm và phong sá́c thần mà thôi. Vua thất chí bỏ trốn. Pháp bắt lại (1907 an trí ở Vùng Tàu rồi dày ra đáo Réunion).

Nām 1886 Pháp đặt Trú sứ ở Bình Thuận, Quy Nhơn, Thanh Hớr. Sau đó lần lượt đến các tinh khác. Năm 1887, Pháp dặt phú Toàn quyền Bông Dương. Cûng lúc Bông Dương Ngân hàng xuất vốn cho thực dân Pháp vay để kinh doanh công, nông, thương nghiệp. Từ 1897 dến 1902 dưới thời 'Toàn quyền Paul Doumer. Pháp dã hoàn thành việc chinh phục, dặt xong guồng máy cai trị và bước sang giai doạn mới, khai thác Đông Dương: cướp đất lập đồn điền, khai mó, lập xưởng máy, làm dường xe lửa xuyên Đông Dương, đồng thời mở rộng mạng đường bộ ở các tỉnh tiến vào vùng sâu, vùng xa phục vụ cho việc khai thác và bình định. Ruộng đất bị cướp, thuế xâu tăng gấp nhiều lần, quá sức chịu dựng của nhân dân, là nguyên nhân trực tiếp của phong trào khất sưu Trung kỳ. Sự can thiệp quá sâu của Pháp vào cơ chế tự trị của các cộng đồng làng xã (cử Lý trưởng, Tuần vũ cùng phải hỏi y y kiến Công sử Pháp ! làm tăng sự lo ngại và bất bình cưa giới hào lý, đẩy họ tham gia vào hàng ngũ dân chúng "xin xáu" sau này.

Chưa có cǎn cứ xác định Nguyễn Bá Loan làm gì, ở đâu trong gần 20 năm xa quề"'. Điều chắc chắn là ông dã

[^133]ở Bỉnh Thuận mộl thời gian dài, hoặc qua lại đó nhiều lần. Binh Thuận là vùng đát mới của Trung kỳ, nơi tỵ địa của sì phu Nam kỳ khi Pháp đánh chiếm miền Gia Dịnh; noi dừng chân của những văn thán sau thất bại ở Nam, Ngãi, Binh. Phú nơi có thể cung cấp cho Nguyển Bá Loan đầy đú tin lức 3 kỳ̀ về tình thế nước nhà, nơi cho phép Nguyễn Bá Loan liẹn hệ với đồng chi cù ơ Quáng Ngài (qua cửa Phan Thiết và Cố Lùy chẳng hạn); nơi có những con nguời có thế lác động vào sự chin muối trong tư duy Nguyển Bá Loan dế chuyển từ Cần vương sang Duy tân. Đó là hai người con cúa nguyên Bố chánh Quảng Ngài Nguyền Thòng' " là Nguyền Trọng Lợi và Nguyển Quý Anh, hai người có công trong phong trào Duy tân ở Bình Thuận và sáng lập ra trường Dục Anh nổi tiếng. Bó là Trương Gia Mô' ${ }^{\prime 2}$ ' người giữ liên hệ mất thiết với Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh, cũng là nhân vật trọng yếu Duy tân ở Bình Thuận. Trong chuyến đi vào Nam, ba ông Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp dừng lại khá lâu ở Phan Thiết tìm bạn dồng chí, dồng tâm (tháng 4, 5.1904). Bó còn là Phan Bội Châu, người đã đến truyền bá thuyết Duy tân ở Bình Thuận trước khi trở ra Trung dể di Nhật. Phan Bội Châu nǎm 1884, lúc mới 17 tuổi đã viết

[^134]hịch "Binnh Tây - thu Bác" và lập ra dội "sỉ tử Cần vương". Chắc Nguyền Bá Loan có biết. Cūng có thể do đồng diệu mà chịu ành hưởng chãng?

Nám 1905, khi đà gẩn 50 tuối. Nguyền Báa Loan trơ vể Quàng Ngâi là đà có chủ định '"'. Bấy giờ Cứ nhân Lê Đinh Cẩn, người làng La Hà, nguyên Huấn đao hựện Mộ Đức, từ quan về cày ruộng, từng tham gia phong trào Vận động Phục quốc cúa Trần Du, nay dửng ra thành lập hội Duy tân. Nguyền Bá Loan hợp tác với Lè Bình Cẩn dệ đến năm 1906 thì Hội Duy tân Quang Ngài, với 3 mục tiêu cụ thể: "Hưng dân trí - Chấn dân khi - Hậl dân sinh" dược thành lạ̀p.

Hội Duy tân là một phong trào quẩn chúng yêu nước công khai đầu tiên trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân chủ ớ mấy tỉnh Trung kỳ, đặc biệt từ Quảng Nam dến Bình Thuận, từ sau khi Pháp đặt ách đô hộ. Công khai từ mục tiêu đấu tranh "Hưng dân trí - Chấn dân khí - Hậu dân sinh" đến khẩu hiệu cố động "Khai trí, Trị sanh". "Tinh xa - Cung kiẹ̀m", "Chấn hưng thổ hóa"... và hinh thức tổ chức Nông hội, Thương hội, Học hội... Phương thức vận động cūng công khai: giảng dạy lịch sử nước nhà và "cách vật trí tri"; hội họp, diễn thuyết, vận động mặc áo ngắn, dùng nội hóa, cắt tóc ngắn, bỏ hủ tục, mê tín... Tho vẩn yêu nước của các cụ cùng rất phong phú về thể loại, đề lài và rất phố cập trong dân chúng. Đạ̣c biệt lần đẩu tiên, dưới chế độ thực dân - phong kiến, các cụ vận động các

[^135]tầng lớp, các dịa phương (cūng có thể cả lương và giáol doàn kết theo cái nghĩa "đồng bào" (cùng một bọc) vừa truyền thống vừa tha thiết. Chứng tích và tài liệu được bảo lưu về phong trào Duy tân còn khá nhiều. Sách báo địa phương và trung ương, về nhiều chuyên đề đà dề cập tới nhưng chắc là chưa dủ. Cụ Phan Bội Châu có ghi lại: "ở Quảng Nam, Quảng Nghīa, nông hội, thương hội đã mọc lên như nấm"'(1). Phong trào chắc àn sâu lan rộng trong dân chúng nhiều hơn những gì ta được biết và đã ảnh hưởng sâu sắc trực tiếp đến cao trào Khất sưu từ tháng 3 dến tháng 4 nǎm 1908.

Khất sưu bùng nổ dây chuyền theo quy luật gia tốc của một phong trào quần chúng tự phát, ngoài dự kiến các nhà lãnh dạo Duy tân ${ }^{(2)}$. Đáng quý biết bao, khi thấy phong trào đi quá giới hạn trở thành đột xuất, có nguy cơ bị đàn áp, các nhà lãnh dạo Duy tân: Nguyển Bá Loan, Lê Tựu Khiết, Phan Long Bằng, Phạm Tuân, Phạm Mỹ, Lê Đinh Có, Trần Kỳ Phong, Lè Ngung và các vị khác đã quyết định lao vào chủ dộng lânh dạo, mờ rộng diện và hạn chế tổn thất. Các ngài nêu gương sáng chói về sự nhạy cảm và dùng cảm chính trị, xác định xả thân để cứu cốt cán và quần chúng khôi những đòn phản kích dẩm máu của địch. Chúng bắt và giết các ngài là để chặt đầu phong trào. Sự hy sinh của các ngài trở thành bất tử trong ký ức dồng bào.

Giá trị nhiều mặt của một phong trào yêu nước công khai như phong trào Duy tân không dễ định lượng. Biều

[^136]lưu ý người nghiên cứu về các nhân vật Dụy tân ở Quàng Ngài là: các vị từng bị "kết án", bị "tình nghi" đà tham gia và có uy tin trong các phong trào Văn thân chống Pháp từ trước, đến phong trào Duy tân đều có được một thời gian cần thiết ra công khai hoạt động và dều giừ dược thế "hợp pháp" ở mức độ khá cao. Ngay cả các vị Lè Bình Cấn. Nguyền Bá Loan, Phạm Cao Chẩm, Trần Kỳ Phong, Lè Ngung v.v... cùng vậy. Biều dó rất hiếm thấy nhưng có thậl trong thời kỳ Duy tân, củng như trong phong trào Mặt trận Bỉnh dân ở Nam, Ngài, Bình, Phú 30 nảm sau.

Duy tân là dối mới. Duy tân là một phong trào yêu nước sâu sắc, không phải là một phong trào "cái lương" như có ý kiến chụp mù. Sự chuyến biến từ Cần vương qua "Duy tân" là một sự chuyển biến cơ bán về mục tiêu hành động, về phương pháp tiến hành, cần thiết và bắt buộc, có cân nhắc cẩn thận qua kiểm nghiệm thực tiễn. Không phải vì các cụ "lúng túng chưa tìm được con dường dúng dắn đế tiến lên, bi quá mà phái theo con dường dân chủ tư sản nước ngoài"....'". Trái lại phong trào Duy tân đà mở ra lối thoát khỏi tình trạng bế tắc của phong trào Cần vương, hướng sự nghiệp giải phóng dân tộc vào một giai đoạn mới, bắt đầu bà̀ng việc xây dựng và nâng cao mật bằng xã hội về ba phương diện: "Dân trí - Dân khí - Dân sinh".

Phong trào Duy tân ở Quàng Ngài tiếp thu tinh thần cơ bán về Canh tân cúa Phan Chu Trinh nhưng không mặn mà với phương sách "ỷ Pháp cầu tiến bộ" của cụ. Chúng tôi không nói ý thức đó dúng hay sai, nhưng hiện

[^137]tượng dó là có thật. Có lè có dấu ấn tinh thần của các cụ Văn thân Quảng Ngài (trong dó có Nguyền Bá Loan).

Nguyền Bá Loan là người cộng tác gần gũi của lành tụ Lé Binh Cẩn sáng lập ra hội Duy tân, người kế tục Lè Đình Cẩn sau khi Lè Đình Cẩn bị bắt, người cùng các đồng chí hy sinh cho sự nghiệp Duy tân đát nước và phong trào nhân dân Quảng Ngài.

Nguyền Bá Loan cùng Lê Tựu Khiết bị địch xử chém trén bài sông Trà Khúc, dịa phận làng Ba La , phia đông tỉnh Lhành. Đó là ngày 23 tháng 4 năm 1908 (22 tháng 3 Âm lịch). Thi hài nhà yêu nước được các đồng chí của ngài mai láng tại làng An Bại (xã Nghīa Phương) sau dưa về cải táng tại làng Tình Phú, nông trại ngày xưa ngài xây dựng.

Nguyễn Bá Loan là một lãnh lụ xuất sắc của hai giai đoạn đấu tranh yêu nước chống Pháp: Văn thân và Duy tân. một con người tự chuyển biến và có tác động tích cực trong việc chuyển biến lịch sử từ Cần vương qua Duy tân. Là mộl con người hành động, Nguyền Bá Loan không lưu lại một tác phẩm hay bán văn nào về hai phong trào Người dả trải qua. ở phong trào Cần vương, Người chỉ lưu lại nhừng hành động đặc sắc trên bảy chữ đề cờ "Tiểu tặc - Trừ gian - Bình quốc loạn". Ở giai doạn Duy tân, Người nêu gương sáng thực hành 9 chừ "Khai dân trí - Chấn dân khi - llậu dân sinh".

Trong con người Nguyễn Bá Loan ẩn giấu một kho báu về lòng yêu nước và nghìa khí cao thượng cần dược khám phá và học tập trong thời kỳ đất nước đối mới, nhiều thời cơ cùng nhiều thách thức khó lường.

Thãng 3 năm 1996
LVQ

# NGUYỄN BÁ LOAN - MỘT LÃNH TỤ TIÊU BIỂU TRONG PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP Ở QUẢNG NGÃI CUỐI THẾ KỶ 19 ĐẦU THẾ KY̛ 20 

nguyẽn quang trung tiên (Ẹị học Tồng họp Huê)

Nói đến phong trào Cần vương Quáng Ngâi, bên cạnh cuộc khới nghìa của Lê Trung Đình, còn có một cuộc khởi nghia khác nố ra cùng thời và không kém phẩn nổi liếng trong lịch sử dân tộc, dó là khởi nghia do Nguyễn Bá Loan cà̀m đấu.

Nguyển Bá Loan quê ơ làng Lạc Phố. huvện Mộ Fức, là con trai cúa cựu Tổng đốc Nguyền Bá Nghi - một đại thần của triều Nguyển - nên dù không dổ đạt vẫn được ån ấm tập của cha và thường được gọi là Ấm Loan.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình vọng tộc quyền thế, nhưng Nguyễn Bá Loan không vì thế mà quên đi nhiệm vụ cúa một công dân trước sự an nguy của Tổ quốc. Với khí thế chống Pháp sôi nối cúa sì dân Quảng Ngãi, Nguyễn Bá Loan cūng có chân trong hội Văn thân và được giao trách nhiệm xây dựng lực lượng Boàn kiệt, phụ trách khu vực phía nam sông Trà. Do yêu cầu của đội Doàn kiệl là tập hợp nhừng người có am hiểu vò nghệ, nên công việc chiêu mộ, luyến chọn cúa Nguyền Bá Loan khó khản hơn nhiều so với việc thành lập các coán Hương binh. Cùng chinh vì lè dó, khi xảy ra sự biến kinh dô Huế, Lê Trung Bình đã có sãn lực lượng trong tay để khởi sự, còn Nguyễn

Bá Loan thì vẫn chưa tập hợp dự̛̣c lực lượng.
Cuộc khởi nghĩa của Lê Trung Đình - Nguyễn Tự Tân chi diễn ra chớp nhoáng trong vòng 4 ngày (từ 13.7.1885 đến 16.7.1885) rồi bị đàn áp, nên Nguyễn Bá Loan không kịp tập trung lực lượng kéo về tỉnh thành phối hợp. Nhưng liền sau đó ông đà kiên trì tiến hành tập hợp lực lự̛̣ng, liên lạc với phong trào Cà̀n vương ở Quảng Nam và Bînh Định cùng chống Pháp hết sức quyết liệt.

Lúc này tại Bình Dịnh, phong trào Cần vương phát triến khá rầm rộ. Ở huyện Phù Mỹ, Bào Doãn Dịch cầm dầu một cuộc khởi nghîa lớn, có Bùi Biền giữ chức Đề đốc, lý trưởng Đặng Đề giữ chức Tán lý, lập đại đồn ở xứ Cây Da. Tại huyện Bồng Sơn, Bể đốc hưu trí là Vù Hóa tụ nghia tự xưng là Thống suất huyện Bồng Sơn, lập dồn và kho tạm ở thôn Thanh Lương, có nhiều thú lình tham gia như Cử Tuấn, Tú Lý, Tú Tiềm, Tú Tạo, Trang trưởng Kiều, nho sì Phùng Đại... '"

Trận đánh phối hợp giữa Nguyễn Bá Loan và lực lựng Cần vương Bình Bịnh có quy mô lớn diễn ra dầu tiên vào tháng 12.1885. Trong cuộc tấn công này, quân Cần vương Quáng Ngài - Bình Dịnh dánh phá đại đồn Lão Thuộc nằm trong hệ thống sơn phòng Nghīa - Định. Bây là một dồn lớn, trang bị nhiều súng ống, chứa nhiều lương tiền của lính triều. Nghīa quân đā tổ chức tấn công thắng lợi,

[^138]bắt sống được Đề đốc sơn phòng là Đinh Hội", kẻ đã cùng Nguyền Thân dàn áp khới nghìa Lê Trung Bình. Triều dinh Huế phải cử một lãnh binh mang 600 quân hội cùng Tiểu phú sứ Nguyển Thân đến đàn áp ${ }^{\prime \prime \prime}$.

Sang dầu năm 1886, Nguyền Bá Loan quyết tâm dánh chiếm Quảng Ngài nên lại tiếp tục phối hợp cùng với các thú līnh dưới quyền cúa Mai Xuân Thưởng (người tiếp nối Đào Doân Địch) là Bùi Điền và Đặng Đề mở một cuộc tiến công mới. Tháng 2.1886, liên quân Cần vương Quảng Ngài - Bình Định chia làm 3 hướng dánh ra Quảng Ngãi.

Theo kế hoạch vạch sẵn, cánh tiền đạo cúa nghia quân dã từ vùng núi Thạch Tân đánh thẳng đến huyện Mộ Đức, đập tan bộ máy thống trị cấp huyện, triển khai chiếm đóng huyện ly và chia quân kéo ra đánh thành Quảng Ngãi. Toán quân này chưa mở trận tấn công vào thành mà chỉ tiến hành bao vây để chờ các cánh quân khác.

Cánh quân thứ hai từ đồn Lào Thuộc kéo tá́t qua đồn Thanh Thủy, rồi tỏa lực lượng ra tấn công vào hệ thống sơn phòng Nghìa - Định. Sơn phòng Tiểu phú sứ Nguyễn Thân liền phái Lãnh binh Trần Văn Lưỡng, Phó Lãnh binh Nguyễn Tiến Bạo dem quân chia làm hai hướng dánh lại và tự mình đốc suất quân sì cự chiến. Cuộc chiến đấu diển ra ác liệt, và mặc dầu có nhiều nổ lực song nghỉa quân vẫn bị yếu thế nên phải rút.

Phá tan dược cánh thứ hai của quân Cần vương,

[^139]Nguyễn Thân liền kéo lực lượng đón dánh cánh hậu đạo cưa nghia quân từ núi Thạch Tân vè̀ chiếm chợ Trà Câu. : Cuộc giao chiến cùng hết sức ác liệt, kết quá là Nguyền Thàn thắng thế, quân Cần vương phái bó Trà Câu kéo vè̀.

Bẻ gãy được mũi tiến quân cúa cánh hậu dạo xong, Nguyền Thân tiếp tục tiến về tái chiếm huyện Mộ Dức, cướp lại huyện thành, đẩy quân Cần vương lên ngà Thiết Trường. Tại đây, lực lượng nghĩa quân còn lại phái tiếp lục giao tranh với quân sơn phòng Nghia - Bịnh, sau đó rút về phia tây Quảng Ngãi. Ngày hòm sau, với sự hổ trọ̣ của nhiều đồng bào thiểu số, loán quân đó quay trở lại dánh chiếm dược đồn sơn phòng Thường An, nhưng rồi lại bị các đồn khác tập trung lực lượng phản công, nên nghia quân dành phái bó đồn kéo về.

Riêng toán quân vốn tách ra từ cánh tiền dạo sau khi chiếm được huyện Mộ Đức thì án binh bất động gần khu vực tính thành Quảng Ngãi. Khi nghe dược tin nghia quân khắp nơi bị tan vỡ, đành phải bỏ việc công thành rút về Binh Bịnh ${ }^{\prime 11}$.

Sau lần thất bại này, Nguyễn Bá Loan vẫn tiếp tục duy trì hoạt dộng trên đất Quảng Ngãi một cách bí mật, xây dựng cơ sở cho phong trào ở khắp khu vực huyện Bình Sơn, tiếp tục giữa mối liên kết cùng Nghia hội Quảng Nam và quân Cần vương Bình Dịnh (tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quăng Ngài đến nay vẩn còn dự̂̂m của những dấu vết hoạt đọ̀ng của nghīa quân thời đó, như Rú Quân tức là núi Mỳ Thiẹ̀n, Rú Lương là dịa diểm cúa trụ sớ Ủy ban Nhân

[^140]dân huyện bây giờ).
Trận đánh có quy mô lớn nhất cúa liên quân Cần vương 3 tỉnh Nam - Ngài - Bịnh diển ra trên đất Quáng Ngãi vào tháng 8.1886. Về phiáa nghìa quản Bình Eịnh, lực lượng Cần vương đã phối hợp với đồng bào dân tộc thiểu số chia làm 3 đường tiến quân (mọ̀t đường từ ngả thượng dạo kéo xuống, một đương từ vùng núi Thạch Tân theo chinh lộ thẳng ra, một dường dọc theo vùng biến bọc lại). Nghia quàn vừa tiến vừa phao tin là đánh son phòng Nghìi - Định, để giam chàn đội quân sơn phòng không cho chúng kéo di cứu viện nơi khác. Còn lực lự̛̣ng cúa Nghìa hội Quang Nam cùng chia quain làm 5 dạo, kéo vào hợp với nghia quân Quáng Ngàj tấn công dịch. Khi thế cúa liên quân 3 tính hết sức dùng mãnh.

Trưởc sự tiến công cưa lực lượng Cần vương, quyển Tán tương Quân thứ Quáng Ngài là Lê Uyển vội diè̀u dộng binh mà dế đối phó. Hai bên gặp nhau tại huyện Bình Sơn, nố ra trận dánh hết sức dừ dội. Nghìa quàn Nam Ngài dūng cảm xung trận và dánh bại lực lượng của Lê Uyền, liêu diệt tại chồ khá nhiều binh triều, trong dó có cả những quàn lại cấp cao như Lành binh Nguyễn Tiến Quý, Tham tá Phạm Trọng Di. Thế cùng Lê Uyển phải dẫn tàn binh chạy trốn, nghia quân hoàn toàn làm chủ huyện Bình Sơn.

Nhận được tin cấp báo quân Cần vương đà chiếm giữ Bình Sơn. Nguyễn Thân liền kéo đội quân tinh nhuệ của minh hợp cùng quan quân Quảng $\mathrm{N}_{\text {fài }}$ mở cuộc phản cōng. Mặc dù binh lực của Nguyền Thân đông và mạnh, nghia quān vần anh dûng chống trá đến cùng, liêu diệt thêm một số quân giạ̣c. Tuy nhiên nghia quân bị tiêu hao lực
lượng rất lớn, khoảng chừng 300 người ${ }^{(1)}$, nên không giừ nổi Binh Sơn.

Thiệt hại ở Cầu Cháy huyện Bình Sơn buộc quân Nghìa hội Quảng Nam phái rút về, lực lượng Cần vương Quáng Ngài bị tan tác, chia vụn thành nhiều toán nhỏ và ngưng hoạt dộng. Nguyễn Thân kéo quân quay lại vùng sonn phòng tấn công các toán quân Bình Dịnh. Nhiều thủ līnh quân Cần vương Bình Định như Đề đốc Búa, Lânh binh Tích, Lãnh binh Lự và khoảng 200 nghia quân hy sinh trong trận đánh này ${ }^{(2)}$, số còn lại đành phái rút về Binh Eịnh để tránh khỏi bị tiêu diệt.

Từ sau thất bại cúa nghìa quàn 3 tinh, Nguyễn Bá Loan còn bí mật hoạt động một thời gian, lúc thì liên lạc với thủ līnh Cần vương Bình Eịnh là Mai Xuân Thưởng, Nguyễn Duy Cung, lúc thì qua lại với những người cầm dầu Nghia hội ở Quáng Nam là Nguyễn Duy Hiệu, Phan Bá Phiến. Sau khi Mai Xuân Thưởng, Nguyển Duy Hiệu... lần lượt rơi vào tay giặc, vào dầu nãm 1888, Nguyễn Bá Loan đành phải rời bỏ Quảng Ngãi lánh mặt vào Sài Gòn, đến nǎm 1894 mới trở lại ${ }^{i 31}$.

Trở về quê nhà trong bối cảnh phong trào Cần vương cả nước đã lụi tàn, công cuộc chống Pháp dưới ảnh hưởng của ý thức hệ phong kiến không còn phù hợp nữa, nên

[^141]Nguyễn Bá Loan đành phải ẩn nhẩn chờ thời.
Sang đầu thế kỷ XX , với sự chuyển biến về mặt kết cấu kinh tế - xã hội theo hướng mới, tư tưởng tư sàn thông qua các "tân thư" dồn dập dội ánh hưởng vào Việt Nam, thì phong trào dấu tranh chống Pháp đã có sự thay dối. Nguyễn Bá Loan cùng nhiều nhân sì Quảng Ngài đà nghe theo tiếng gọi cải cách của cụ Phan Chu Trinh, tham gia vào cuộc vận dộng Duy tân. Nguyễn Bá Loan là một trong nhừng thành viên tích cực của phong trào, và là Hội trưởng Hội Canh nông ở Quảng Ngãi. Cơ sở của Hội là trại canh nông ở khu rừng thuộc làng Tình Phú, huyện Nghìa Hành, với diện tích canh tác chừng vài chục mẫu, chuyên trồng đậu và khoai lang. Giúp việc trong Hội Canh nông cho Nguyền Bá Loan còn có Nguyèn Đình Nghị, Nguyễn Thượng Văn, Nguyễn Công Phương, tổng số hội viên còn có khoảng sáu, bảy chục người.

Cũng như nhiều nhân sĩ Quảng Ngải khác, Nguyển Bá Loan tuy hoạt động theo chủ trương cải cách duy tân của cụ Phan Chu Trinh, nhưng vẩn rất tích cực ủng hộ phong trào Đông du, tán thành chủ trương bạo động và có chân trong Duy tân hội của cụ Phan Bội Châu. Chính vì thế mà trong cuộc họp của Duy tân hội Quảng Ngãi đêm 31.3.1908 tại nhà thờ của Tú tài Phạm Huyền ở phủ Tư Nghìa, Nguyễn Bá Loan hết lời ca ngợi cuộc đấu tranh chống thuế tự phát của những người nông dân trong tỉnh nổ ra từ 24.3.1908, và cương quyết đòi thông qua quyết định Duy tàn hội phải tham gia phong trào dể lãnh đạo nhân dân dấu tranh.

Sau cuộc họp dêm hôm dó, Nguyễn Bá Loan là một
trong số các thành viên của Hội nằm trong Ban chỉ đạo cuộc chống thuế ở Quảng Ngài. Ông góp phần tổ chức lại lực lượng dấu tranh của quần chúng và móc nối với các tỉnh Bình Eịnh, Quảng Nam dể phong trào chống thuế ỏ̉ tỉnh nhà thêm mạnh.

Thực dân Pháp và chính quyền tay sai trong tỉnh vô cùng căm tức vì sự tham gia của Nguyền Bá Loan và Duy tân hội, nên tiến hành khủng bố và bắt gọn Ban chỉ đạo vào ngày 7.4.1908. Cuộc đấu tranh chống thuế của nhân dân Quảng Ngãi mất đi bộ phận dẫn đường liền chuyển qua manh động và cuối cùng bị dập tắt vào ngày 17.4.1908.

Bối với Nguyển Bá Loan, tờ trình của chính quyền cấp tỉnh Quảng Ngāi gởi ra triều đình Huế ngày 14.4.1908 kết tội ông rằng: "Hành động của Lê Khiết và Ấm Loan hiện nay là dụ hoặc hạt dân tụ họp tại 3 cửa ngoài thành, ngồi nằm huyên náo, từ ngày 28 tháng trước dến nay, tuy nói rằng kêu thuế, mà lời lẽ khích báng, dưới mắt không người, khiến sáu viên phủ huyện đều phải về tỉnh trực hậu, những kẻ làm càn trong hạt hiếp người lấy của, tự bảo rằng quyền về nhán dân, muốn làm gì thì làm, đều do Lê Khiết và Ấm Loan xui khiến gây nên" ${ }^{\prime \prime \prime}$.

Ngay cả viên Công sứ Pháp ở Quảng Ngãi là Daudet cũng gởi một tờ thông báo mật cho triều dình Huế nói rằng: "Ngày mồng 3 tháng 4 năm nay Tây lịch, quý trú sứ sức nã Bố Khiết và Ấm Loan, chúng là người thủ xướng cho nhân dân náo dộng, từ một năm rưỡi đến nay, thường

[^142]thấy chúng đi các xã xin tiền, mọi người đều sợ, không âdám nói rõ tên. Ngày 7 tháng 4 , quý trú sứ mời hai hưu quan nguyên Bông các Trương Quang Bản, Lề bộ Thượng thư Võ Duy Tĩnh dến tỉnh, haj đại viên này mật nơi với quý sứ rằng hai tên ấy làm bậy, đả bắt được chớ thá, nếu thả thì dân sẽ loạn. Quý sứ nhân tiện hỏi tên hai người ấy, nhưng hai dại viên không dám nói rõ. Cần chánh thần (Nguyễn Thân) nói rõ dich danh là Bố Khiết và Ám Loan" ${ }^{\text {(1) }}$.

Cay cú vì Nguyễn Bá Loan vẫn deo đuổi sự nghiệp chống Pháp và tay sai phong kiến, triều dình Huế dã cho rằng ông "là một tên phỉ cừ xuất thú mong dược khỏi tội, cho về làm ăn... thế mà dám đem lòng quan vọng" nên khép ông vào tội danh "Khích biến lương dân" (khich động dân lành gây biến), phát lệnh dem ông về xử chém ngay tại quê nhà cùng với Lê Khiết ${ }^{(2)}$ vào giữa năm 1908.

Nguyễn Bá Loan mất đi là một tổn thất lớn cho phong trào chống Pháp ở Quảng Ngãi. Cuộc chiến đấu bền bỉ chống quân xâm lược trải từ thời kỳ Cần vương cuối thế kỷ XIX sang giai doạn ảnh hưởng tư tưởng cách mạng tư sản đầu thế kỷ XX đã chứng tỏ lòng ái quốc vĩ đại của ông.

Từ trong thất bại của phong trào Cần vương trước dó, Nguyển Bá Loan đā không hề tỏ ra mõi mệt hay nản chí mà vẩn nuôi quyết tâm rửa thù nhà đền nọ nước. Việc

[^143]Nguyễn Bá Loan sẵn sàng đi theo đường lối của các cụ Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu không cần' suy tính đã cho thấy mục tiêu giải phóng dân tộc luôn là khát vọng lớn lao của đời ông.

Cūng chính vì khát vọng giải phơng dân tộc đó mà quân thù quyết không để cho ông tiếp tục tồn tại, bởi sụ hiện diện của ông có ảnh hưởng lớn đến an nguy của công cuộc thống trị của chúng. Song kẻ thù càng căm ghét Nguyền Bá Loan chừng nào thì nhân dân địa phương nói riêng, cả nước nói chung càng kính phục, yêu thương và nhớ ơn người anh hùng xứ Quảng Nguyễn Bá Loan chừng ấy.

# LÊ TRUNG Dình, NGUYỄN TỰ TÂN, NGUYỄN bá LOAN VÀ Phong trìo cần vương Cứu nước sôi Nổi, rộng Khã́p ở HUYệN Bìnt Sơn (1883-1888) 

VŌ PHU் HUNG<br>(Huyen Binh Son)

## I. VÀI NÉT VỀ VI TRÍ, TÌNH HÌNH XÃ HỘI Ớ HUYỆN BÌNH SƠN CUỐI THẾ KY̌ 19:

Binh Sơn là một huyện nằm cực bắc tỉnh Quáng Ngãi. Theo Dại Nam Nhất thống chi của Quốc sử quán triều Nguyền thì tên huyện Bình Sơn có từ đời Hồng Bức thứ 2 ( 1471 ), có 6 tổng, 53 xà, chạy từ ranh giới phía bắc giáp tinh Guảng Nam dến phía naw là la ngạn sumg taa gluc. Năm 1890 dời Thành Thái, mới tách ra hai phủ Bình Sơn và Sơn Tịnh như hiện nay. Phủ ly Bình Sơn trước 1890 đóng ở thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp ngày nay.

Bình Sơn là núi bằng. Cảnh quan nhìn toàn thể như một miền trung du. Tuy vậy, cūng có một số núi có dộ cao trên 100 m . Thời trước. còn cây cao bóng cả, rậm rạp cheo leo hiểm trở như núi Dông Tranh ở Thọ An (xã Bình An) cao 780 m , núi Cà Ty - Đồng Lớn, vùng giáp các xã Bình Chương, Bình Hiệp, Tịnh Trà, Tịnh Thọ cao trên 100 m , dã được Dại Nam Nhất thống chi miêu tả: "Hình núi ba dọt xuống thấp, ba dợt nối lên, nên tục gọi là dường truông Ba Gò. Cây cối um tùm, có cây rậm rạp, trộm cướp và hùm
beo hay núp ở đây, người đi phải đề phòng" (hiện nay nà̀m ở vị trí dọc theo Quốc lộ 1 A từ Bình Long vào Cầu Cháy, Bình Hiệp). Bó là những cứ điểm chiến lược mà thợi Quang Trung ở thế kỷ 18 , cũng như phong trào Cần vương ở thế kỷ 19 , đã lập nên căn cứ, chiến khu, để huấn luyện binh sī, rèn đúc vũ khí, dự trữ quân lương, tiến đánh kẻ thù. Bình Sơn thời ấy ở phía nam có sông Trà Khúc, ở phía bác có sông Trà Bồng, nước chảy xuôi, ở vùng giữa có con sông Bi nhỏ hơn, từ xã Bình Phước, Bình Hòa chảy ngược lên xã Bình Thới, Bình Hiệp (chỗ Cầu Cháy - Quốc lộ 1 A ở xã Bình Hiệp là cầu bác qua sông Bi chảy ngược).

Bình Sơn là huyện giáp giới tỉnh Quảng Nam, là một tỉnh mà ngày 1.9.1858, hạm dội liên quân Pháp - Tây Ban Nha nã dại bác vào cửa khẩu Đà Nẵng, mở màn cho cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Quảng Nam cũng là một trong nhừng tỉnh miền Trung có phong trào Cần vương' mạnh mẽ. Biều này giải thích vì sao phong trào Cần vưong Quảng Ngãi nói chung và Bình Sơn nói riêng sớm dược hình thành và có sự phối hợp tác chiến với phong trào Cần vương Quảng Nam sau này.

Ở Bình Sơn, dạo Gia tô đã dược truyền bá ở thế ky trước, số giáo dân không đông lắm, nằm rải rác một số xā, phần lớn tập trung ở làng Trung Sơn cũ, tức xã Bình Phước ngày nay. Năm 1830 (đời Minh Mạng) nhà thờ Trung Tín dược xây dựng (hiện thuộc thôn Phước Thọ xã Bình Phước) là nhà thờ lớn nhất ở huyện Bình Sơn lúc bấy giờ, nằm sâu ở vùng nông thôn ${ }^{(1)}$. Từ khi thực dân Pháp có

[^144]dâ tâm thôn tính Trung kỳ, chúng dà lợi dụng nhà thờ này đề cài cấy gián diệp, tình báo, chỉ điểm, gây bạo loạn, chia rẽ lương giáo, đánh phá phong trào Cần vương ở địa phương một cách điên cuồng dưới danh nghīa "tử vì dạo". Vì vậy, nó cūng là cái gai dâm vào mắt các nhà ái quốc văn thân, bắt buộc phải cảnh giác, theo dõi. Biều này sẽ lý giải một cách lý thú về những trận đánh lớn nhỏ diển ra vùng xung quanh nhà thờ, về giai thoại cụ Nguyễn Tự Tân đánh phạt 30 roi tên gián điệp đội lốt thầy tu Bặng Bức Tuấn và những "trại dạo", "bāi dạo", "giếng dạo" rải rác ở các làng cũ, phản ánh phần nào việc thực hiện khẩu hiệu "bình Tây sát tả" lúc bấy giờ.

Bình Sơn thời dó là quê hương của các nhà yêu nước Trương Bịnh (1820-1864), Lê Trung Bình, Nguyễn Tự Tân, là những nhà yêu nước, khoa bảng nổi tiếng, có uy tín rất lớn trong cộng dồng dân cư. Biều này cắt nghỉa tại sao hầu hết các tú tài, cử nhân, thân hào, nhân sĩ, phú hào, bá hộ dều tập hợp dưới bóng cờ Cần vương và trở thành một phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân rộng râi, sôi nổi, áp đảo bọn bán nước, phản động.

## II. PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG Ở BİNH SƠN:

## 1. Diễn biến của phong trào Cần Vương:

Tiếp theo nhiều lần thăm dò, bắn phá cửa Hàn, rạng sáng ngày 1.9.1858 hạm đội Pháp - Tây Ban Nha do Rigault de Genouilly chỉ huy nã pháo vào cửa Đà Năng, mở màn cho cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp đối với nước ta.

Bộ máy nhà nước phong kiến của triều đình Nguyễn tại kinh đô Huế, dứng đầu là vua Tự Bức ươn hèn, nội bộ
chia rẽ, năm bè bảy phái, rồi liên tục cắt đất, nhượng địa, cuối cùng di đến thỏa hiệp đầu hàng. Bọn quan lại từ trung ương đến địa phương thì hủ lậu, bảo thủ, mục nát, nhiều năm an hưởng thái bình trên giường êm, chiếu phẳng, khi nghe tiếng súng lū ngoại xâm mới bừng mắt dậỳ bàn luận hòa hay chiến ! Bọn chủ hòa là bọn mọt dân, suốt dời ăn lộc nước nhưng khi "Quốc gia hữu sự" thì trùm chăn, so vai rụt cổ, dể hưởng thụ cá nhân. Còn phe chủ chiến thật ra cūng dánh giặc mồm, tốn nhiều nước bọt, chứ chưa định được dường lối kháng chiến, kế sách chiến lược, chiến thuật để lãnh dạo nhân dân chống giặc ngoại xâm thắng lợi. Tình cảnh đất nước lúc bấy giờ đúng như Nguyễn Bình Chiểu đ̛ã than thớ:

> Hōi quân dẹp loạn rày đ̛âu vắng
> $N$ đ̛̉ để dên đen mắc nạn này !

Xã hội Quảng Ngãi ở cuối thế kỷ 19 vẩn là xã hội phong kiến phương Đông. Những làng quê êm ả sau lūy tre làng, dời dời kiếp kiếp vẫn sán xuất với nền kinh tế tự cấp, tự túc. Cộng dồng dân cư sống theo làng quê vẩn còn đậm nét những tàn tich của công xã nông thôn, giờ đây đang đứng trước một tai họa lớn: Tổ quốc bị xâm lược, giang sơn xã tấc bị dày xéo. Bọn thực dân Pháp sau khi chiếm Nam kỳ, chúng đà có âm mưu đánh ra Bắc kỳ, Trung kỳ để đặt ách thống trị trên toàn cõi đất nước ta. Từ nhừng năm sáu mươi của thế kỷ mười chín, Pháp đã tăng cường hoạt dộng gián điệp. Lợi dụng việc truyền đạo, bọn đội lốt thầy tu đã cài cấy, trà trộn, bọn thám báo, chỉ diểm đi sâu vào hậu phương ta, để thực hiện chiến thuật "nội công, ngoại kích" khi chiến sự xảy ra. Nhân dân Quảng Ngãi sớm có lòng yêu nước và ý chí cãm thù bọn
bán nước, cướp nước nên rất nhạy bén với âm mưu của kẻ thù. Khẩu hiệu "bình Tây sát tả" lúc bấy giờ thực chất là "giết giặc, trừ gian". Nhưng khi tiến hành khẩu hiệu dó, các nhà yêu nước văn thân chưa có sách lược tranh thủ, lôi kéo, phân hóa, giáo dục nhừng giáo dân yêu nước kính Chúa đứng về phía chinh nghia, nên trong đối sách có phần "tả khuynh" làm cho thực dân Pháp lọ̣i dụng, khoét sâu chia rẽ sự đoàn kết giáo - lương để thực hiện ý đồ xâm lược của chúng trong tỉnh.
2. Các lực lượng vū trang cứu nước của phong trào Cần vương:

Sau khi chiếm dóng Băc kỳ, bằng nhừng thủ doạn tấn công phối hợp các mặt quân sự, chính trị và sức ép ngoại giao, Pháp đã buộc triều đình Nguyễn ký hiệp ước Harmard 1883 và tháng $6-1884$ ký hiệp ước Patenôtre dể hoàn thiện về mặt pháp lý, thừa nhận quyền thống trị của chúng trên toàn cōi đất nước ta. Trong lúc đó, tại triều dình Huế sau khi Tự Dức băng hà, Tôn Thất Thuyết dứng dầu phe chủ chiến đã giữ chức Thượng thư bộ Binh, khống chế dược triều dình Huế, dưa Hàm Nghi lên ngôi vua, bố trí, sáp xếp lực lượng chủ chiến ở các tỉnh miển Trung và một số tỉnh Bắc bộ dể chuẩn bị kháng chiến chống Pháp lâu dài. ở Quảng Ngãi phong trào Cần vương dưới khẩu hiệu "phò vua cứu nước" đã được tổ chức trong bối cảnh đó.

Lê Trung Đình, Nguyền Tự Tân, Nguyễn Bá Loan là những lānh dạo chủ chốt của phang trào Cần vương Quảng Ngãi. Tài năng, uy tín, lòng ái quốc nhiệt tình cúa các ông dả tổ chức doàn kết dược các lực lự̛̣ng chống Pháp một cách mạnh mẽ từ 1883 đến 1896. Lānh tụ Lê Trung Bình xuất hiện như một ngôi sao sáng trong tỉnh. Ông là con
người vừa có tài, vừa có đức, với một phong cách sống điềm đạm lịch thiệp, nhân hậu, có khả năng đoàn kết tập \$ hợp, có uy tín lớn trong nhân dân, khiến kẻ thù rất kinh nể. Nguyễn Tự Tân là phó soái, như hình với bóng với Lê Trung Đình, düng cảm xông pha trận mạc, văn võ toàn tài nhưng hết sức nóng nảy. Còn Nguyễn Bá Loan là một cậu ấm có phần trẻ tuổi hơn nhưng rất can đảm, mưu trí, chiến dấu hy sinh cho cách mạng dến hơi thở cuối cùng. Ba ông là linh hồn của phong trào Cần vương dất Quảng Ngãi, dã dể lại cho thế hệ sau hình ảnh kiên cường, bất khuất, có sức cổ vũ ý chí chống giặc ngoại xâm, đấu tranh giành độc lập thống nhất Tổ quốc cho đến ngày toàn thắng. Các ông đã chú ý đến việc tổ chức lực lượng vũ trang, lực lượng chính trị cho phong trào văn thân trong tỉnh. Cụ thể là:

Lực lượng chính trị là tổ chức Văn thân (còn gọi là Văn hội) gồm những nhà khoa bảng, các quan lại trong $y$ phe chủ chiến, các thân hào, nhân sĩ, hương lý hào mục, bá hộ ở các làng xã. Văn hội được tổ chức theo làng, xã, là tầng lớp lãnh đạo về tinh thần và vật chất.

Về lực lượng vũ trang bao gồm ba thứ quân:
a. Vô hội: Là những đơn vị chủ công, đặc nhiệm, bao gồm những người có bằng võ cử, võ sư, võ sĩ nổi tiếng. Nòng cốt là những "Đoàn kiệt" gồm những cá nhân rất giỏi về võ thuật, thuần thục trong việc dùng kiếm, cung, giáo mác, điều khiển giỏi ngựa chiến, voi trận, sẵn sàng lấy "da ngựa bọc thây". Nó dược tung ra để tạo những quả dấm quyết dịnh trên chiến trường.
b. Hương binh: Là đội quân ở trong làng quê, dược tổ chức theo dơn vị làng, xã. Nó là lực lượng vũ trang tại chỗ, có nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ quê hương khi có giạ̣c và
sẵn sàng "ứng nghiia". Nó là nguồn huấn luyện bổ sung cho lực lượng Võ hội.
c. Ngoài hai lực lự̛̣ng võ trang trên, các nhà lânh đạo phong trào Cần vương Quảng Ngài còn có kế hoạch vận động binh lính của triều dinh Huế ả các cơ binh dóng trong thành Quảng Ngãi hay dội quân sơn phòng, được gọi là quân "Bạch lộ" để cùng nhau chống Pháp xâm lược.

## 3. Lực lượng Cần vương ở Bình Sơn:

Lực lượng Cần vương ả̉ huyện Binh Sơn về dại thể cũng dược tổ chức như phong trào chung trong tỉnh nhừng nhờ dược sự gần gûi chỉ đạo trực tiếp của các lãnh tụ Cần vương trong tỉnh, nên nó đà dược hình thành ở cái thế hợp pháp, do phe chủ chiến tổ chức nên ngoài những dơn vị chiến đấu rải rác ở làng xâ, nó đã xây dựng dược hai chiến khu Tuyền Tung và Cà Ty - Đồng Lớn, dể làm căn cứ tác chiến, công, thủ lâu dài. Phong trào Văn thân ở huyện Binh Sơn sôi nổi, quyết liệt nhất kéo dài trong khoảng 4 năm 1884 đến 1888 , có thể chia làm hai thời kỳ:
-1884-1885: do Lê Trung Bình, Nguyển Tự Tân trực tiếp lãnh dạo, tổ chức và các ông Tú Đàm Thanh (Bình Hòa), Nguyễn Tấn Kỳ (Bình Nguyên) trực tiếp chỉ huy.
-1885-1888: do Nguyễn Bá Loan, Võ Thị Bệ, Thái Thú lănh dạo:

Ở Bình Sơn trong phong trào "ứng nghĩa Cần vương" có 4 địa bàn mạnh nhất. Những làng xã dó không những là quê hương của các nhà Văn thân, Võ hội cốt cán, những dội hương binh mạnh, mà nó còn diển ra các trận dánh lớn, nhỏ quyết liệt, già̀ng co, đẩm máu giữa lực lự̛̣ng nghia quân và bọn tay sai phản dộng.

+ Địa bàn thứ nhất: ở các làng cû Trung Sơn, An Lộc, Phú Long, Lệ Thủy, Nam Yên, Bông Phước, Tham Hội (hiện nay thuộc các xã Bình Phước, Bình Hòa, Bình Thanh) là quê hương của Nguyển Tự Tân, Tú Đàm Thanh, Đàm Trạm, Tú Tích, Nguyễn Diển Vì, Lê Chỉnh, Châu Khải Địch, Lê Tuynh...
+ Bịa bàn thứ hai: ở các làng cũ như Châu Tử, Phước Bình, Thanh Trà, Thọ An (hiện nay thuộc các xã Bình Nguyên, Bình An, Bình Khương) là quê hương của Nguyển Tấn Kỳ, Nguyễn Tấn Cảnh, Nguyễn Tấn Trị...
+ Bịa bàn thứ ba: ở các làng cũ ở An Biềm, Ngọc Trì, ấp Nam Thuận, quê hương của Vò Thị Dệ, Phạm Chuân, Chánh Ngự, Phó Tề, Hương bộ Tài) hiện là xã Bình Chương.
+ Bịa bàn thứ tư: ở các làng xã Xuân Yên, Liên Trì, Long Giang (hiện nay thuộc ở các xã Bình Long, Bình Hiệp) quê hương của Hà Trung Hậu.

Trước ngày kinh đô thất thủ 13.7.1885, các dội nghĩa quân ở Bình Sơn đã phải chiến đấu liên tục với những dơn vị vũ trang của bọn bạo loạn đội lốt giáo dân. Như trên đã nói, ở Bình Sơn có nhà thờ Trung Tín được xây dựng thời Minh Mạng (1830). Để chuẩn bị cho hành động xâm lược lâu dài, từ lâu bọn thực dân đã lợi dụng nhà thờ Trung Tín dể trà trộn, cài cấy gián điệp, xây dựng dơn vị vũ trang bạo loạn. Pháp dã lén lút tuồn vũ khí vào nhà thờ Trung Tín, tổ chức dào hầm ngầm, xây dựng lô cốt, đào giao thông hào, đặt những u súng xung quanh nhà thờ, biến nhà thờ thành một đồn trại của các lực lượng vũ trang phản động, nó còn là ổ gián điệp để chống phá phong trào yêu nước trong huyện. Linh mục Dặng Dức Tuấn khoác
chiếc áo thầy tư, dà nhiều lần từ Quii Nhơn ra nhà thờ để ngấm ngầm tổ chức nhừng toán vũ trang bạo loạn, dưới chiêu bài khiêu khích "tử vì đạo" để chống phá nghìa quân Cần vương một cách điên cuồng. Về phía nghỉa quân Cần vương ở Bình Sơn trong những năm 1883-1884 dưới khả̉u hiệu "Bình Tây sát tả" dã dặt dưới sự chỉ huy của ông Tú Eàm Thanh (Bình Hòa), Vò Hội (Bình Chương), Nguyền Tấn Kỳ (Bình Nguyên). Nhiệm vụ quan trọng hàng dấu là trấn áp, tiêu diệt bọn phản dộng Việt gian. Đối tượng mà các lực lượng nghīa quân chú ý nhất là nhà thờ Trung Tín và các làng dạo Công giáo. Các nhà yêu nước đã lập các trại dạo để tập trung những phần tử giáo dân bị tình nghi, hoặc đào sẳn các "giếng đạo" dể cảnh cáo. Hiện nay đi vào các xā ở Bình Sơn củ, chúng ta vẫn còn thấy những chứng tích dược lưu truyền lại về những "trại dạo", giếng đạo", "mả đạo", điều này nói lên sự dấu tranh quyết liệt, đầm máu, một mất một còn giữa các nhà yêu nước Văn thân và các lực lượng đối lập.
4. Những trận đánh lớn giữa quân Cấn vương với các lực lượng đối lập 1884-1888 trên dất Bình Sơn:
a- Đánh dẹp các ố vū trang bạo loạn trong giáo dân đutợc Pháp cung cấp vũ khi, huấn luyện.

Khi triều đình Huế ký hiệp ước Harmard (1883) thì ở Bình Sơn đã diễn ra nhiều trận đánh lẻ tẻ nhựng không kém phần ác liệt giữa nghīa quân Cần vương với các ở vũ trang chống dối bất hợp pháp xung quanh vùng Bình Phước, nơi có làng dạo Công giáo và nhà thờ Trung Tín. Nhiều lần nhà thờ Trung Tín dã bị nghĩa quân bao vây trong cả tuần lễ, bọn bạo loạn phải vứt bỏ vũ khí chạy ra

Quảng Nam hay vào Bình Bịnh. Nghīa quân dã tràn vào. nhà thờ, san bằng các ổ chống cự, dập phá công sự. Nhưng cũng nhiều lần được Pháp trang bị vũ khí, bọn bạo loạn lại trở về chiếm dóng nhà thờ Trung Tín, tổ chức chống dối. Đầu tháng 6-1884, nghĩa quân Cần vương Bình Sơn được mật báo là bọn bạo loạn đã bí mật chuyển một số vũ khí vào nhà thờ Trung Tín. Lực lượng vū trang của nghīa quân Bình Sơn, do ông Tú Đàm Thanh chỉ huy, từ chiến khu Đồng Lơn (Bình Chương) giương lá cờ "Bình Tây sát tả" cấp tốc hành quân về nhà thở Trung Tin để tiêu diệt bọn bạo loạn. Tất cả những giáo dân tình nghi dều bị bắt nhốt vào các trại giam dạo, đồng thời nghĩa quân chia nhiều mũi bao vây tấn công vào nhà thờ Trung Tín. Nhưng nhờ có công sự, lại được Pháp cung cấp nhiều vũ khí loại mới, nên nhiều đợt tấn công đều bị kẻ thù đánh bật ra. Nghīa quân bị thiệt hại nặng, đến ngày 4.6.1883 thì bị đẩy khỏi vùng nhà thờ. Nhờ thứ vũ khí lợi hại là "giáo sàn", bọn phiến loạn đã đấy nghĩa quân ra xa hàng cây số. Một trận đánh đẩm máu, ác liệt là trận đánh giáp mặt diễn ra lúc 10 h ngày 5.6.1884 tại cánh đồng và ven rừng Gò Giã ở thôn Phú Long (Bình Phước). Khói dạn mịt mù làm cho vùng Gò Giã trở nên bãi chiến trường đẫm máu. Hàng trăm thây phơi trên đồng nội, bờ rừng. Ông Tú Đàm Thanh tổng chỉ huy ngồi trên con ngựa chiến, tả xung hữu độl, nằm ép sát xuống mình ngựa, đầy bụi bám dể đốc thúc, động viên, chỉ huy nghia quân. Nhưng không may, búi tóc ông lới dài $1,5 \mathrm{~m}$ đã bị gió bật tung ra, quấn vào nhánh cây rừng. giật mạnh về phía sau làm cho ông mất dà, ngã ngựa. Bọn phản loạn hò hét tới đâm ông chết. Nghìa quân sau đó bị thiệt hại nặng phải rút lui. Bọn bạo loạn chém đầu ông bêu giữa cánh đồng. Ngày hôm sau, vợ
con gia dình dem "thủ cấp" ông về an táng tại gò Nam Bình, thôn Nam Yên (xã Bình Hoà) giữa sự thương tiếc kính trọng của hàng trăm đồng bào dự đám tang buổi chiều hôm đó. Mộ ông hiện nay vẫn nằm chỗ cũ, chỉ là nấm đất bên cồn, chưa xây cất gì. Sau cách mạng tháng Tám, xã ông được mang tên xã Đàm Thanh. (Hiện nay là xã Bình Thanh, từ "thanh" dó chính là tên ông).
b. Nghía quân Binh Son tham gia khới nghia, đánh chiếm thành Quảng Ngãi ngày 13.7.1885

Sau hai ngày kinh đô Huế thất thủ, ở Bình Sơn cũ, các dội Hương binh dược lệnh "ứng nghĩa", các Võ hội, Boàn kiệt được lệnh sẵn sàng chiến đấu. Chiến khu Tuyền Tung là căn cứ dịa của nghỉa quân Quảng Ngãi bồng sôi động lạ thường. Đường lên chiến khu Thọ An thời đó còn là nơi hiểm trở, phải leo qua đèo Tuyền Tung cheo leo dốc ngược, phải qua nhiều suối sâu, rừng rậm. ở đây hiện nay còn dấu vết lò rèn mà nghĩa quân dùng đẩ rèn vū khí, những bãi tập, công sự phòng ngự của nghĩa quân Văn thân. Tại căn cứ này, Lê Trung Bình dược phong làm chánh tướng, các ông Nguyển Tự Tân, Võ Hội, Nguyễn Tấn Kỳ được cử làm phó tướng, trực tiếp chỉ huy hơn 3000 nghĩa quân hành quân chiếm thành Quảng Ngãi.

Trước khi hành quân, bộ chỉ huy nghĩa quân dã tiến hành làm hai nghi thức: lễ tế cờ và lể chém tướng. Giai thoại kể lại rằng, trong lễ tế cờ ở chiến khu Tuyền Tung, khi cờ nghīa quân vừa kéo lên, bồng nhiên dây kéo cờ bị dứt, cờ rơi xuống dất, làm cho quan quân ngơ ngác, dao dộng. Nguyễn Tự Tân phải diển thuyết trấn an tinh thần. Sau đó nghìa quân kéo xuống núi Bà Nhi - Rừng Miếu ở thôn Châu Tử xã Bình Nguyên làm nghi lể chém đẩu
tướng giạac. Lễ nghi được Nguyền Tấn Kỳ tổ chức một cách trọng thể, dượm màu sắc linh thiêng. Nội dung lễ chém tướng là trên phiến đá tiên trong miếu cám 24 ngọn đèn sáp màu dỏ. Chánh tướng Lê Trung Đình mặc bộ áo giáp tượng trưng, với nét mặt oai nghiêm, quắc thước dã được Nguyễn Tấn Kỳ quỳ xuống, dâng lên lưởi kiếm trận. Lê Trung Dinh nhận lấy kiếm, đốt hương khấn vái trời đất, vù trụ, cầu mong cuộc hành quân thăng lọi. Rồi Lê Trung Đinh múa bài kiếm thật dẹp và bắt dầu chém tượng trưng 24 ngọn nến dang bừng cháy. Nhưng đến ngọn đèn nến thứ 4 , do vung kiếm quá dà, chém mạnh xuống tảng dá, kiếm trận bị gãy đôi, làm cho buổi lể chém tướng không vui, nét mặt quan quân ỉu xìu. Nghe nói, sau hai hiện tượng không may này, một số dội trưởng và hương binh đã đào ngù đi tu. Nhạy bén trước diễn biến đó, trước khi hành quân, Nguyễn Tự Tân đã dõng dạc huấn thị: "Hưng vong binh thế vận, bỉ thới hệ nhân mưu, việc thành bại là do phép dụng binh, tốt xấu là do con người quyết định, các anh đừng có tin vào chuyện mê tín dị doan". Cuộc hành quân vào chiếm tỉnh thành Quảng Ngãi vẫn tiếp tục và ngày 14.7.1885, 3000 nghỉa quân đã bao vây và chiếm thành một cách nhanh chóng. Ngày 17.7.1885, do sự phản bội của Nguyễn Thân, Nguyễn Tự Tân tử trận, Lê Trung Đình bị bắt và sau đó bị xử chém. Cuộc khởi nghīa chiếm thành Quảng Ngãi thất bại, nghīa quân phần lớn chạy về cơ sở cū, tập hợp lực lượng, chuẩn bị cho cuộc chiến dấu mới.
c. Nghia quên Cần vương Binh Son tham gia khỏi nghĩa, dảnh với quân Nguyển Thân 1886-1888:

Sau khi cuộc khởi nghīa chiếm thành Quảng Ngāi bị
thất bại (1885), một số lảnh dạo trung kiên trong nghīa hội Cần vương Quảng Ngãi, Bình Sơn còn lại như Võ Thị Đệ, Nguyễn Bá Loan, Võ Tôn Tường, Thái Thú và các nhóm "hương binh", "võ kiệt" ở các làng cũ An Điềm, Ngọc Trì (Bình Chương) Liên Trì, Xuân Yên (Bình Hiệp), Trà Bình, Khánh Mỹ (Tịnh Trà ) cùng móc nối, nhen nhóm, tập hợp nghìa quân tại chiến khu Dồng Lớn - Cà Ty dưới lời hiệu triệu: "Tiểu giặc, trừ gian, bình quốc loạn" (Diệt giặc nước, trừ bọn tay sai, dem lại bình an cho dất nước). Bảy chữ này dược viết trên lá cờ dỏ, rất to, cám trên đỉnh núi Cà Ty - Dồng Lớn, ngạo nghễ tung bay phần phật trước gió, đứng cách xa 10 km vẫn trông thấy. Đại bản doanh của nghìa quân đóng tại Đồng Lớn nhà ông Hương hộ Tài (họ Thái), một bá hộ giàu có, yêu nước. Hiện nay ông Hộ Tài còn người cháu dích tôn là anh Thái Văn Luận (nhà này cûng là cơ sở cách mạng trong thời kỳ tiền khởi nghia 1945 và trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm là nơi nuôi nấng, hội họp, đii lại của cán bộ tỉnh, huyện, hiện nay vẩn còn, con cháu làm ăn phát dạt). ở xã Bình Chương hiện còn nhà thờ ông Hộ Bảnh ở thôn Nam Thuận cũng là địa diểm họp hành, đi lại của các lãnh tụ Cản vương, sau này dến phong trào xin xâu khất thuế, Duy tân. Từ khi có Dảng đến hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, nhà thờ này đã chứng kiến bao nhiêu cuộc họp quan trọng của các nhà yêu nước, lãnh dạo cách mạng. Hiện nay nhà thờ cổ kính này vẫn còn.

Sau khi chiếm thành Quảng Ngãi, bọn thực dân Pháp đã dùng đội quân sơn phòng của Nguyễn Thân đánh phá, tập kích các lực lượng vũ trang của nghia quân. Từ Bình Sơn đến Bức Phổ chúng đều lập đồn đóng quân dọc theo
quốc lộ I . Ở Bình Sơn chúng đóng dồn ở Châu Tử, Châu Ơ và Bình Hiệp, Tịnh Ấn để hỗ trợ cho chúng tổ chức bộ máy cai trị mởi. Trong lúc đó nghĩa quân vẫn tiếp tục xây dựng các phòng tuyến phía bắc sông Trà, huấn luyện binh sĩ, tích lũy lương thực, vū khí, xây dựng chiến khu Cà Ty Đồng Lớn, địa bàn của nghĩa quân lan rộng cả một vùng Sơn Tịnh, Bình Sơn, Trà Bồng hiện nay. Bã mấy lần Nguyển Thân tự mình cầm binh đi càn quét vùng chiến khu nhựng dều bị dânh quyết liệt phải tháo chạy. Nguyển Thân đả phải cầu cứs xin viện binh Pháp ở Huế vào. Pháp cử tướng Noụy là Nguyễn Thuyên hành quân thec dường biển vào càn quét tảu thanh vùng Bình Sơn nhiều lần. Tên Nguyễn Thuyên bị nghìa quân phục kích giết chết tại vùng Tịnh Ấn Tây hiện nay".

Nghīa quân Bình Sơn phối hợp với nghĩa quân Quảng Nam do Nguyễn Duy Hiệu (Hường Hiệu), Trần Hoàn chỉ huy tháng 8.1886 dã chủ dộng mả một đợt tấn công dồng loạt vào các đồn Cơ Nhất ở Châu Tử, Trì Bình, Châu Ổ và phủ Bình Sơn ở Liên Trì. Các dồn Cơ Nhất ${ }^{(1)}$ dã bị san phẳng. Quan quân Nguyễn Thân phải tháo chạy về phía nam sông Trà Khúc. Thực dân Pháp thấy tình hình nguy khốn, chúng tãng cường binh sī cho Thân từ Qui Nhơn ra, cấp thêm 200 súng và hàng vạn viên dạn dể chiếm lại vùng dất đã mất kéo dài từ Quảng Nam vào. Bược Pháp cung cấp súng dạn, bổ sung quân lính, mùa xuân năm

[^145]1887, Nguyễn Thân trực tiếp chỉ huy, kéo đại quân vượt qua sông Trà, tiến công chiếm lại các đồn Cơ Nhất đã mất, đồng thời mở nhiểu mũi đột phá, đánh vu hồi vào chiến khu Đồng Lớn - Cà Ty. Trận tuyến kéo dài một vùng rộng lớn theo dọc đường quốc lộ IA, từ Tịnh Ấn ra đến Bình Nguyên hiện nay. Bây là trận đánh ác liệt nhất, kéo dài, giằng co nhiều ngày giữa nghia quân Cần vương và bọn ngụy quân Nguyễn Thân. Gượm giáo sáng quăc, ngựa chiến, voi trận, hỏa mù, tên nỏ và các loại vũ khí mới đều dược đưa ra trận. Các chiến thuật du kích mai phục, đánh giáp mặt dược nghỉa quân áp dụng một cách năng động, có hiệu quả. Bốn tiếng trống thúc giục liên hồi để cổ vũ binh sì của hai bên, tiếng đạn nổ, tiếng quân hò reo "giết giạ̣c trừ gian" dậy đất. Bụi bạam tung bay mịt mù, những dàn tên lao ra vun vút, nghīa quân ào ào xốc tới dưới sự chi huy của tư lệnh mặt trận là chánh tướng Nguyển Bá Loan, phó tướng là Võ Tôn Tường dang lướt mình trên con ngựa chiến, chiếc áo bà ba của các ông dầy cát bụi, lúc thì phi nước dại nà̀m rạp trên con ngựa chiến để tránh đạn, lúc thì vung gướm lên trời xanh ra lệnh cho các cánh quân. Quân lính, người ngựa của bọn giạ̣c bị giết phơi đầu cánh dồng Tràm ở Liên Trì, máu chảy loang lổ khá́p cánh đồng. Trong trận dánh này nghīa quân đã dùng chiến thuật hơa mù làm cho trận mạc mịt mùng, quân sơn phòng rối loạn không dịnh hương dược. Rồi nhân lúc dó, bố trí thọc sâu dưới sự chỉ huy của Thái Thú, luồn qua những tên vệ sĩ, dể tiếp cận với Nguyễn Thân. Quân địch ở vào thế bị tấn công và tiêu diệt. Trong trận tuyến nghīa quân nghe tiếng Nguyễn Thân vái lạy khóc dất cầu trời ! Lúc bấy giờ có trận gió thổi ngược lại, còn một mét nửa Thái Thú phát hiện Nguyễn Thân dang ngồi trên voi chiến. Tùy tướng

Thái Thú dồn hết lực căm thù, vung kiếm cao sáng quắc, bổ sā vào dầu Nguyễn Thân. Nhưng con voi chiến dã giương vòi lên, lưỡi kiếm Thái Thú chỉ chém trúng vòi voi rơi xuống dất. Nguyễn Thân thoát chết thúc voi tháo chạy, nghia quân truy duổi quân thù. Bí thế Nguyển Thân ra lệnh đốt cầu để ngăn chặn sự tiến công của nghīa quân (cầu này hiện nay là Cầu Cháy trên Quốc lộ IA, di qua xã Bình Hiệp). Nghīa quân Bình Sơn - Quảng Ngāi có sự phối hợp với nghīa quân Quảng Nam đã dánh cho quân Nguyền Thân tơi bời, truy kích bọn giặc về phía thành Quảng Ngãi. Nghīa quân đại thắng, thu dọn chiến trường. Hàng mấy chục con ngựa chiến, voi chiến đã bỏ mạng. Hàng ngàn xác giặc nằm ngổn ngang. Súng, dao, giáo, mác vứt bừa bãi khắp trận địa. Nghìa quân phải tổ chức chôn cất trong vài ba ngày. Vì vậy hiện nay ra miền đất từ Bình Long dến Tịnh Phong, chúng ta thấy các líp mả nằm rải rác, có líp mả quân, mả tướng, mả ngựa, mả voi, và mỗi líp có chiều dài hàng trăm mét. Nhân dân dịa phương cho biết, hằng năm có lệ dẩy mả nghỉa trủng, dốt hương, cúng cơm vào ngày 16 tháng Giêng âm lịch cho linh hồn vô chủ.

Riêng Nguyễn Thân sau trận đại bại và chết hụt do dã kinh hồn mất vía, khiếp đảm, hăn về nhà thờ tổ phụ ở Mộ Đức làm lể ăn mừng thoát chết, rồi cút vào Quy Nhon tĩnh dưỡng và dược Pháp nuôi nấng, vỗ béo, tiếp tục chi thị cho hắn mưu kế đánh phá nghĩa quân Quảng Ngãi trong những năm sau.

Tuy bị nghīa quân cho ăn no dòn nhưng Nguyễn Thân là một tên gian hùng, tay sai đác lực cho Pháp, có nhiều mưu lược thâm hiểm trong cách dụng binh. Vì vậy, sau một năm trời ở Quy Nhơn, thu đông 1888, được Pháp cung cấp
tàu thuyền, súng dạn và mấy ngàn quân và dược bọn gián diệp cung cấp tình hình nghĩa quân ở vùng nam Quảng Nam và bắc Quảng Ngāi, Nguyển Thân lợi dụng mùa tháng 10 , gió to, biển động, việc đề phòng của nghìa quân có phần sơ hả̛, hắn mở cuộc hành quân theo dường biển, rồi nửa đèm thình lình đổ bộ vào bãi Ngang (chỗ bãi Khe Hai, giáp ranh hai tỉnh Nam - Ngãi ngày nay), tấn công ngay vào doanh trại của nghīa quân Quảng Nam dang chốt ở vùng bắc Dốc Sỏi. Tuy Trần Hoàn hy sinh nhưng nghia quân Quảng Nam dã truy kích quân Nguyễn Thân chạy về phia Quảng Ngãi. Phối hợp với quân Quảng Nam có dội võ kiệt, hương binh ở các làng Trì Bình, Châu Tử, Nước Mặn, Phú Lộc, Mŷ Thiện, Long Giang, Xuân Yên, Liên Trì, dưới sự chỉ huy của Nguyễn Bá Loan và các đội trưởng dã tổ chức mai phục, đánh giáp lá cà với kẻ thù. Nhờ sự ủng hộ của nhân dân, nghīa quân đã đánh thắng lớn ở dồn Trì Bình, duối giạ̣c chạy khỏi Châu Tử, Châu Ổ, Long Giang, làm cho quân Nguyễn Thân thiệt mạng hàng trăm tên, tháo chạy về phía nam rồi dồn lại đóng tại đổn Cẩu Cháy thôn Liên Trì. Sau dó nhờ Pháp cứu viện, Nguyễn Thân mở dường thông từ Bình Hiệp dến tỉnh thành Quảng Ngãi. Hàng ngày hắn nhận được tiếp tế lương thực, quân trang quân dụng nên chúng đã củng cố, xây dựng dồn Cầu Cháy thành một cứ diểm vừng chắc. Dưới sự chỉ huy trực tiếp của Nguyễn Bá Loan, Thái Thú, nghīa quân Bình Sơn đã nhiều lần tổ chức những trận công đồn, những trận tấn công đột phá, những trận tập kích bất ngờ suốt mấy tháng liền mà không tiêu diệt được đồn, quân sĩ lại bị thiệ̣t hại nặng. Trong lúc đó, Nguyễn Thân dược bổ sung quân, mở những đợt càn quét vào chiến khu Đồng Lớn. Đến cuối 1888 lực lượng nghĩa quân Bình Sơn dần dẩn bị hao mòn
tan vỡ, bị quân Nguyễn Thân liên tục phản kích. Bộ ch: huy nghīa quân bị truy lùng ráo riết. Nguyễn Bá Loan Thái Thú lẫn tránh vào Nam, nuôi chí lớn phục thù. Bà Vô Thị Đệ bị bắt, Nguyễn Tấn Kỳ và một số tùy tùng độ. trưởng bỏ về quê hoặc đi tu. Phong trào Văn thân ở huyệr Bình Sơn từ dó không gắng gượng dược nữa, những nghîe quân trung thành chạy vào phía nam bổ sung vào đội quân khởi nghīa của Thái Thú ở Tư Nghìa và Trần Du ở Bức Phổ tiếp tục chiến đấu sau này.

## III. KẾT LUẬN

Phong trào Cần vương ả̉ Bình Sơn là một bộ phận khắng khít của phong trào Cần vương Quảng $N g a ̄ i$, dưới sụ lãnh đạo của Lê Trung Đình, Nguyển Tự Tân, Nguyển Bá Loan. Thời gian đầu hoạt động công khai ở thế hợp pháp, về sau ở thế bất hợp pháp. Do vị trí, phong trào Cần vương Bình Sơn dã sớm nhen nhóm và trớ thành một phong trào phổ biến, tranh thủ dược mọi tầng lớp nhân dân, kể cả quần chúng lao dộng để "phò vua cứu nước". Do đó tuy là giai cấp phong kiến lānh đạo nhưng nó mang tính nhân dân dậm nét, nó dã thức tỉnh, khơi dậy, nuôi dương tinh thần dân tộc "thà chết không làm nô lệ". Nó đã nêu gương sáng ngời và nuôi dưỡng, cổ vū các thế hệ sau đấu tranh chống giạ̣c ngoại xâm cho đến thắng lợi cuối cùng.

Về mặt xây dựng tổ chức, nghỉa quân Bình Sơn tuy xây dựng dược hai chiến khu lớn Tuyền Tung và Bồng Lớn - Cà Ty nhưng các lực lự̛̣ng vũ trang, nửa vũ trang ở làng quê hoạt động tại chỗ vẫn rất mạnh mẽ, đều khắp, ở bốn dịa bàn xung yếu của huyện. Nó đã để lại những di tích
bất hú, những giai thoại truyền thuyết xung quanh cuộc 7. khởi nghỉa và các lãnh tụ Cần vương.

Phong trào Cần vương ở tỉnh nhà do những hạn chế về quan điểm, đường lối, về thời cơ, về sự chỉ đạo thống nhất, về so sánh lực lự̛̣ng nên sự thất bại của nó là diều tất nhiên nhưng bọn thực dân Pháp lần đầu tiên đặt ách nô lệ đến đất nước ta đã gặp phải một sự chống trả đấu tranh quyết liệt của miền đất Quảng Ngãi, để đến năm 1945 (Ất dậu) dưới sự lânh dạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã dập tan ách nô lệ và sau dó, trong 9 nǎm chống Pháp xâm lược, trở thành pháo đài kháng chiến bất khả xâm phạm, không một tên Pháp nào dám bén mảng tới quê hương của Lê Trung Bình, Nguyễn Tự Tân mà tiếng tăm "dã nối như phao, tiếng vang như mỏ" trong toàn quốc.

# TRẦN DU - LÃNH TỤ CUỐI CÙNG CỦA phong traio vãn thân quảng ngã 

HOÀI HȦ<br>(Ban Tuyên giáo Tinnh ủy Quáng Ngâi)

12 tháng 3 âm lịch hàng năm là ngày Tế Xuân của nhà thờ họ Trần - An - Hòa (xã Bức Tân, huyện Mộ Bức, Quảng $\mathrm{Ngãi}$ ). Tương truyền, Tế Xuân là để che mắt chính quyền thực dân phong kiến. Thực ra đó là ngày giỗ tổ của Bình Tây Đại tướng quân Trần Du, lãnh tụ cuối cùng của phong trào Văn thân Quảng $\mathrm{Ngāi}$.

Theo các sử sách dang lưu hành, đối chiếu với bài vị và "Trần thị gia phả" dặt tại Trần từ dường An - Hòa hiện nay, dược biết:

Họ Trần định cư tại làng Năng An cách dây trên dưới 400 nǎm. Năng An là lỵ sở của huyện Mộ Hoa (dời Thiệu Trị đổi thành huyện Mộ Bức) tỉnh Quảng Ngãi. Đến đời thứ 6 thì một chi phái Trần tách ra định cư lần thứ hai tại á́p Trung Hòa, làng Thi Phổ Nhất, lấy hiệu tộc là "Trần An - Hòa" (ghép từ Năng An và Trung Hòa) để con cháu nhớ nguồn gốc, tổ tiên. Đến đời thứ 9 (tức đời thứ 3 Trần An Hòa), ngài Trần Văn Nghiên sinh hạ trưởng nam là Cử nhân Trần Văn Trạch, Tú tài Trần Toại và út nam Trần Trác.

Một gia đình, 2 đời có 2 cử nhân, 2 tú tài mà không ai cộng tác, làm việc cho thực dân - phong kiến, lại tham gia
các phong trào cứu nước của Văn thân là điển hình về thái dộ của sì phu Quảng Ngài một thời. Hơn nữa, các thế hệ kế tiếp lại tiếp tục tham gia các phong trào yêu nước và cách mạng từ Duy tân, khất sưu, Việt Nam Quang phục Hội, Tân Việt, Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội, Đảng Cộng sản tiêu biểu là Trần Toại (em con chú ruột của Trần Du) Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên 1931, Chủ tịch UBKC tỉnh Quảng Ngãi sau cách mạng tháng Tám 1945 cùng hàng loạt dảng viên trước Cách mạng như Trần Trác, Trần Cẩn, Trần Lụa, Trần Tri...

Trần Du sinh năm 1864 tại ấp Trung Hòa, làng Thi Phổ Nhất (nay là xã Đức Tân - Mộ Đức), là con trai dộc nhất của Cử nhân Trần Văn Thể. Cử Thể là người học rộng, tài cao, thi dổ cử nhân lúc 21 tuổi vào cuối thế kỷ XIX, chỉ ở nhà dạy học, tham gia phong trào Văn thân yêu nước khi có chiếu Cần vương, uy tín khắp vùng. Trần Du, lúc thiếu thời là một cậu bé thông minh, hiếu học, tính cương trực hơn ngưòi nhưng gạ̣p phải lúc "Vong quốc, dân chúng cơ hàn", ông từ bỏ nghiệp khoa cử, nối chí cha, dấn thân vào con dường "hộ dân - cứu quốc". Qua nhiều bước thăng trầm đến 1894, khi cuộc khởi nghìa của lãnh tụ Thái Thú thất bại (dây là lần thứ 3 khởi nghỉa Cần vương ở Quảng Ngãi bị thất bại), các Văn thân yêu nước quanh vùng hợp nhau, cử Trần Du làm "Bình Tây Dại tương quân", tiếp tục cuộc vận động chống Pháp cứu nước với khẩu hiệu "Cứu quốc - hộ dân".

Sau khi vua Hàm Nghi bị bắt (1888) và bị lưu dày, vua bù nhìn Đồng Khánh phối hợp chặt chẽ với thực dân Pháp đàn áp các phong trào yêu nước, cho Pháp quyền "tự do khai khoáng" và dâng cho Pháp 3 thành phố lơn là Hà

Nội, Hải Phòng và Đà Năng làm quà gọi là "nhượng địa".
Tại Quảng Ngãi, mặc dù thực dân Pháp và bè lũ tay sai ra sức chia rẽ phong trào, chia rẽ lương giáo, gây nhiều cuộc xung dột lưu huyết, song với khẩu hiệu "Cứu quốc - hộ dân", Trần Du đã nhanh chóng tập hợp lực lượng, thành lập "dân binh", rèn đúc vũ khí, xây dựng cãn cứ tại làng Trường An thuộc huyện miền núi Ba To . Làng Trường An vốn là vùng dất dược cụ Cử Thể (thân phụ của Trần Du ) cùng một số Văn thân yêu nước như Trần Hành, Trần Luật khai phá và xây dựng thành căn cứ chống Pháp lâu dài từ trước. Trước khi mất, cụ Cử Thể còn dặn lại con cháu: "Trường An là đất tiến khả công, thoái khả thủ, là vùng dung thân chi địa, hãy giữ lấy mà lập nghiệp lớn lâu dài". Thực dân Pháp và bọn Việt gian phong kiến ngày càng tập trung dàn áp ráo riết các phong trào yêu nước nhằm chấm dứt thời kỳ "bình định", bước sang thời kỳ "khai hóa". Vào những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ 19, phong trào yêu nước do "Đại tướng quân Trần Du" lãnh dạo cũng bị tổn thất một số nơi. Một số cơ sở bị vơ. Trong khi Trần Du dang liên với lực lượng Phan Bình Phùng ở chiến khu Vụ Quang (Hà Tĩnh) với danh nghĩa dại diện cho Văn thân yêu nước phía Nam thì một số thành viên của ông lại bị bắt và một số ít đã hoang mang, dao động, dầu hàng, làm tay sai cho Pháp, trở lại đánh phá phong trào. Điển hình cho số phản bội này là tên Việt gian Nguyễn Thân. Đầu năm 1895, nhiều cơ sở của Văn thân Bình Định, Phú Yên bị vỡ. Một số Văn thân ở hai tỉnh này bí mật ra Quảng Ngãi tìm gặp Đại tương quân Trần Du để bàn biện pháp đối phó. Do có nội phản, bọn Nguyễn Thân dã phục bắt và diệt gọn nhóm Văn thân này tại cống

Chiêm Chiêm (trên dường cái quan thuộc làng Thiết Tràng, nay thuộc xâ Đức Tân, Mộ Dức). Đại da số sĩ phu này bị chúng chém, lấy dầu bêu trên các ngọn cây mù u ven dường. Sau vụ ấy, chúng càng truy lùng ráo riết thủ līnh Trần Du. Chúng bắt nhạc phụ của Trần Du là cụ Phó Tám (cũng là một Văn thân yêu nước) tại làng Đồng Viên, phủ Tư Nghỉa (nay thuộc xã Nghĩa Hiệp) tra tấn buộc cụ phải gọi Trần Du ra hàng. Qua mấy ngày khảo tra man rọ̣ không khuất phục được, đầu tháng 2.1896, chúng hành quyết cụ tại Quán Lát, làng Kiến Khương (Mộ Đức).

Bị truy bắt ráo riết, Trần Du phải lên ẩn thân ờ một co sở lực lượng sơn phòng Co nhất ( $\mathrm{Ba} \mathrm{T} \sigma$ ). Ngày mồng 5 tháng 2 năm Bính thân 1896, chúng phục bắt được ông tại làng Hùng Nghìa (Phổ Phong, Bức Phổ). Sau khi dùng nhiều hình thức tra khảo man rọ̣ không lay chuyển được Trần Du, ngày 12 tháng 3 Bính thân 1896 , chúng dã hành quyết ông tại Mỏ Cày (nay thuộc xã Bức Thạnh, Mộ Đức) lúc ông mới 32 tuổi. Chúng chỉ cho vọ ông (con gái cụ Phó Tám) đem "xác không đầu" về chôn ở Dồng Viên, Tư Nghỉa. Thủ cấp của Trần Du bị chúng bêu tại chổ để uy hiếp, de dọa những ai muốn đứng lên chống Pháp. Mấy ngày sau, nhờ sự giúp đở của binh sĩ yêu nước và nhân dân quanh vùng Mỏ Cày, thủ cấp của ông mới được bí mật gói trong bọc vải đem về mai táng tại quê ông là xã Đức Tân, huyện Mộ Đức.

Trần Du hy sinh đến nay (1996) vừa tròn 100 năm. Đó cūng là khoảng thời gian diễn ra nhiều thăng trầm, biến động trong sự nghiệp cứu nước nên nhiều tài liệu bị tản mác. Chứng nhân trực tiếp là các thế hệ yêu nước và cách mạng thuộc tộc Trần An Hòa với biết bao người vì sự
nghiệp cứu nước ấy mà hy sinh, bị lưu dày và khi có Đảng, nhanh chóng trở thành những dảng viên trung kiên của Đảng. Thời gian 100 năm tuy chưa xa nhưng từ thực tế ấy, nhiều bậc cao niên của tộc Trần lại lần lượt qua đời nên chắc chắn người soạn bài này không thể tránh khỏi thiếu sôt, rất mong nhận được nhiều tư liệu xác đáng để bức tranh hào hùng này của lịch sử ngày càng dược tái hiện đầy đủ hơn. Mong muốn duy nhất của người viết bài này là dâng lên hương hồn cụ Trần Du và tộc Trần An Hòa tấm lòng thành đới với một con người, một dòng họ đã một lòng phụng sự ý chí "cứu quốc - hộ dân"; chỉ tiếc, trong thời buổi ấy, thực tế chưa chiều được lòng người nên sự nghiệp cao cả ấy còn dở dang. Nǎm 1938, trong lễ trùng tu Trần từ dường An Hòa, cụ Tú Toại dã soạn và tuyên dọc bài văn tế "Cụng di tiên tổ". Để thay cho lời kết bài này, chúng tôi xin trích ra đây một doạn trong bài văn tế ấy, thể hiện niềm tự hạo của tộc Trần An Hòa :
".... Có kẻ cày mây cuốc nguyệt, phụng sự non nước dựng nghiệp nhà. Cũng có người vác giáo mác mang khiêng, xắn tay đỏ theo đ̛̉i việc nước. Trường thi lễ chen vai không thiếu kẻ, cửa thánh hiền rạng vẻ hiếu trung..."

# MộT SỚ NHÂN VậT TIÊU BIÊU TRONG PHONG TRÀO DUY TÂN VÀ CAO TRÀO KHẤT thuế cự sưu của nhân dẫ quảng ngã (1904-1908) 

NGUYÉN MANH<br>(Bảo làng Tớng hơp Quảng Ngāi)

(...) Ở Quảng Ngãi, sau cuộc khởi nghĩa Cần vương cuối cùng của ông Trần Du bị thất bại (1896), những sĩ phu yêu nước, vốn là hội viên trong nghîa hội Cần vương vấn giữ liên lạc với nhau chờ thời cơ kháng Pháp.

Từ 1904-1908, do ảnh hưởng của những tư tưởng cải cách của Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh, phong trào Duy tân hô hào d̛̛̃i sống mới, một phong trào chống sưu thuế của nhân dân Quảng Ngãi nố ra và lan rộng một cách mãnh liệt vào năm 1908.

Những gương mặt tiêu biểu cho phong trào kháng Pháp ở Quáng Ngãi trong thời kỳ này là:

- NGUYỄN BÁ LOAN: sinh năm 1857 tại làng Lạc Phố, nay là xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, con trai cụ Nguyễn Bá Nghi, nguyên là trọng thần của triều đình Huế. Nguyễn Bá Loan là lānh tụ hàng đầu trong cuộc khởi nghīa Cần vương (1885-1888). Sau cuộc khởi nghìa 1888 không thành, ông lánh vào vùng dồng bẩng sông Cửu Long, nảm 1904 trở về Quảng Ngãi cùng Lê Đình Cẩn phát động phong trào Duy tân và sau dó là phong trào cự
sưu khất thuế. Đầu năm 1908, phong trào "khất thuế cự sưu" nổi lên rầm rộ ở Quảng Ngãi khiến giạ̣c Pháp và tay sai hoảng sợ tìm cách dàn áp.

Ngày 7.4.1908, Nguyễn Bá Loan bị giạ̣c bắt và ngày 23 tháng 4 năm 1908 bị xử chém ở phía đông thành Quảng Ngãi cùng một số lânh tụ khác của phong trào.

- LE TỰU KHIẾT: sinh năm 1857 tại làng An Ba, huyện Nghĩa Hành, thi đậu cử nhân năm 1882. Ông có hiệu là Dương Phong, tự là Huy Thanh, làm quan dưới trị̂̀u Nguyễn, giữ chức Tán tương quân vụ sơn phòng.

Năm 1885 Lê Khiết theo Nguyễn Thân đánh lại nghĩa quân Cần vương ở Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Chứng kiến nhiều tội ác của thực dân, ý thức nỗi nhục vong quốc, lại được dọc "Việt Nam vong quốc sử" của Phan Bội Châu chửi mình, song Lê Tựu Khiết không giận, lại tỏ ra ăn năn hối lỗi.

Ông từ quan trở về và mở hiệu thuốc Quảng Tri ở cửa tây thành Quảng Ngãi để liên lạc với Duy tân hội, tham gia tích cực trong phong trào "Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh" và phong trào cự sưu khất thuế ở Quảng Ngãi. Bầu tháng 4 năm 1908, ông bị giặc bắt và bị xử chém cùng với Nguyển Bá Loan ở phía đông thành Quảng Ngāi. Trước khi bị chém, Lê Tựu Khiết đã nói: "Cái vết nhơ của thân ta nửa đời trước nay dược dem dòng máu ở cổ này chảy ra rửa sạch, thật là diều vinh hạnh cho ta".

Đặng Doàn Bàng trong "Việt Nam nghia liệt sử" ca ngợi khí tiết của ông, Phan Bội Châu đã làm thơ viếng ông.

Sau Cách mạng tháng 8 thành công, tên ông được đặt cho trường trung học Lê Khiết - một trường học nổi tiếng của khu Trung Trung bộ. Hiện nay, một con đường và một trường trung học ở thị xā Quảng Ngãi cũng mang tên ông.

- LÊ NGUNG: sinh ngày 25 tháng 8 năm 1866 tại thôn Đông Phước, xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn, trong một gia đình khoa bảng và có truyền thống yêu nước.

Ông đỗ tú tài tại trường thi Bình Định năm 1896. Tính tình cương trice, khả̉ng khâi, lại ý thức trước nỗi nhục vong quốc nên ông xé ngay mảnh bằng khi vừa dược nhận. Ông về quê mở trường dạy học và kết giao với các sĩ phu yêu nước, bàn mưu kháng Pháp.

Năm 1906, ông gia nhập Duy tân hội ở Quảng Ngãi. Ông là người văn vô toàn tài, đā cùng với các chí sī yêu nước làm nhiều thơ cở xúy cho tinh thấn yêu nước căm thù giặc. Năm 1907, ông được chọn đi xuất dương sang Nhật nhưng bị lộ nên ̛̛̉ lại.

Ngày 03.4.1908, hội nghị các nhà lãnh dạo hội Duy tân Quảng Ngãi dã phái ông và Trần Kỳ Phong ra Quảng Nam để phối hợp hành động trong phong trào khất thuế cự sưu. Ngày 06.4.1908, vì một sự sơ há̛, toàn bộ chủ trương bạo dộng chống thuế ở Quảng Ngāi bị lộ, các chí sī yêu nước lần lượt sa vào tay giặc. Ông bị giạ̣c bắt ngày 23.10.1908 ở Cửa Dại (Hội An) và bị kết án 6 năm tù giam tại nhà lao Quáng Ngãi.

Trong thà̛i gian bị giam cầm, ông vẫn tích cực hoạt dộng, móc nối liên lạc với tổ chức yêu nước bên ngoài. Mùa xuân năm 1914, ông mãn hạn tù. Cùng năm này, chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ. Đây là thời cơ càng giục
giã Lê Ngung khẩn trương băt tay vào việc thực hiện kế hoạch khởi nghīa. Ông tập hợp dược một số thanh niên yêu nước như Nguyễn Công Phương, Nguyền Quang Mao, Lê Triết, Hứa Thọ, Mai Tân làm nòng cốt để tổ chức dội tân binh. Ông lập "Biện lương sứ" để lo việc tích trữ vũ khí, lương thảo và chỉ định bà Võ Thị Dệ (Hộ Gà) phụ trách. Bến cuối năm 1915 dưới sự lãnh dạo, chỉ dạo trực tiếp của ông, tổ chức yêu nước đã có hàng ngàn "trung nghìa quân" ra sức tập luyện trên các chiến khu Giá Vụt, Minh Long, Ba To.

Tháng 4.1916, Lê Ngung triệu tập hội nghị có các nhân vật quan trọng của Việt Nam Quang phục hội miền nam Trung bộ đến dự. Trong hội nghị này, Lê Ngung được bầu cử là tư lệnh các lực lượng ở Quảng Ngāi. Ngày 01.5.1916, Lê Ngung chuyển quân về thôn Sung Tích, xã Tịnh Long, Sơn Tịnh để chuẩn bị khởi nghīa, nhựng do sự bất cẩn của Cai Cư, toàn bộ kế hoạch bị lộ. Cuộc khởi nghīa bị thất bại trước khi khởi sự. Lê Ngung về nhà tuẫn tiết nhưng giạ̣c Pháp vẩn không dể yên cho ông, chúng đem thi thể của ông vào thành Quảng Ngãi chặt đầu và bêu dầu ông cùng với tám nghīa sì khác ở cửa bắc thành Quảng Ngãi.

Hiện nay, một con đường ở thị xã Quảng Ngãi được mang tên ông.

- LÊ ĐİNH CẨN: sinh năm 1870 trong một gia dình nông dân nghèo ở làng Hòa Vinh, nay thuộc xã Hành Phước, huyện Nghīa Hành.

Năm 1903, ông dổ cử nhân và dược cử làm Huấn dạo huyện Mộ Dức, nhưng sau đó bỏ về nhà làm ruộng, dạy
học. kết giao với các sī phu yêu nước, bàn việc kháng Pháp.

Ông tham gia cuộc khởi nghỉa Cần vương do cụ Trần Du lành dạo và kế tiếp là khởi xướng phong trào Duy tân, kháng thuế, bị giạ̣c Pháp bắt và đày ở làng Ri ( $\mathrm{Sơn} \mathrm{Hà}$ ), sau dó chúng lại đưa về quản thúc tại Ba La , Vạn Tượng (Nghìa Dõng, Tư Nghīa), mất năm 1914 vì trọng bệnh.

- NGUYỄN THƯY: sinh nåm 1888 tại làng Hồ Thanh, nay thuộc xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, dậu cứ nhân khoa Quý mão (1903) nhưng không ra làm quan mà tích cực tham gia Duy tân hội Quảng Ngãi, cổ xúy phong trào "khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh".

Năm 1908, ông tham gia phong trào khất thuế tại Quảng Ngãi, bị băt và bị đày ra Côn dảo. Mān hạn tù, năm 1916 ông lại mưu sự khởi nghīa cùng Trần Cao Vân. Bị lộ, giạ̣c bắt mệng tra tán, ông phải ra nộp mình cứu mẹ, giạ̣c dùng mọi cách dều không dụ được ông hàng phục. Ngày 10.5.1916, giặc dem chém ông ở phía tây thành Quáng Ngãi.

- TRẤN KỲ PHONG: sinh năm 1872 tại làng Châu Me, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn. Ông thi đỗ tú tài hạng ưu khoa Mậu tý (1888) nåm 17 tuổi. Ông có tự là Nghīa Bình, hiệu là Châu Khê, thường được gọi là Tú Trần. Óng tham gia Duy tên hội và hoạt dộng kháng Pháp liên tục cho đến cao trào chống thuế năm 1908 thì bị địch bắt, kết án 13 năm tù và bị đày đi Côn đảo. Mãn hạn ông đã cùng các học trò, bạn trẻ lập ra các tổ chức cứu nước như Hội Thiếu niên Ái quốc (1923), Công ái đảng (1925). Năm 1926, ông tham gia Thanh niên Tân Việt rồi Thanh
niên Cách mạng đồng chi Họ̀i. Cuối nám 1929, ông bị địch bắt. Ra tù, mặc dù tuối đà già, sức yếu, ông vẫn tích cực hoạt động, tận tụy thực hiện mọi chủ trương đường lối của Đảng như một chiến sì Cọ̀ng sản. Năm 1939, ông về sống đ̛̉ làng Lệ Thủy (nay thuộc xã Bình Trị, huyện Bình Sơn), ông mất nàm 1941.
- PHAN LONG BÅ̀NG: sinh nåm 1886 tại làng Thanh Sơn (nay thuộc xà Phố Cường, huyện Đức Phổ) có hiệu là Song Nguyệt, tác giả của các bài "Bỏ hết thói hư tật xấu", "Nợ nước đã vay thì phải trà" và "Tới! Bước tới". Ông là thành viên đăc lực cho phong trào Duy tân và khất thuế ở Quảng Ngãi. Mùa xuân năm 1908, ông được tînh hội Duy tân giao nhiệm vụ dẩn đẩu nhóm thanh niên tích cực ở địa phương vào chi viện cho phong trào chống thuế ở Bình Dịnh. Ông bị địch bắt khi đang dẫn đầu đoàn biểu tình tiến vào thành Binh Định. Dù bị địch tra tấn vô cùng dã man, ông vẫn giừ vừng khi tiết bất khuất của người chí sĩ yêu nước, cuối cùng chúng chém đầu ông, bêu trước cửa đông thành Bình Binh.

VÕ THI DE: sinh năm 1860 tại làng An Diềm (nay thuộc xã Bình Chương, huyện Bình Sơn). Bà đã tham gia các phong trào Cần vương, Duy tân, khất thuế và là người có công lớn trong việc vận động tài chính, quân nhu trong cuọc khới nghīa của Việt Nam Quang phục hội (1916). Bà đuợc tặng danh hiệu "Hộ Quốc mẩu nghi", nhân dân thường gộ vè bàng cái tên thên mật là Hộ Gà (Gà là tên con dầu long).

Khi cuôc khởi aghīa của Viêt Nam Quang phuc hội oáát thànt cá gia đïnh bà bị giặc Fhép cầm tù và tra tén dâ man. Sau 3 năm bị giẹ̆c giam cầm, năm 1919 bà đưực trả
tự do. Về sau bà vẫn tiếp tục tham gia các phong trào yêu nước kháng Pháp, lúc mất mùa, bà đem gạo, khoai phân phát cho dân dói khổ trong làng. Khi Bảng Cộng sản Việt Nam ra đời, bà đãả ở vào tuổi 70, song vẫn tích cực vận dộng ủng hộ Đảng, dóng góp cho quỹ Đảng.

- PHẠM MỸ: sinh năm 1880 tại làng An Hà (nay là xã Nghia Trung, huyện Tư Nghia). Ông là một trong những người hoạt dộng tích cực trong phong trào Duy tân và khất thuế ở Quảng Ngãi. Trong phong trào khất thuế, ông dã được hội Duy tân cử vào ban lãnh đạo. Năm 1908, ông bị địch bắt và bị xử giáo.
- PHẠM TUÂN: sinh năm 1882 tại làng Tịnh Hòa (nay là xã Tịnh Hòa, huyện Sơn Tịnh). Ông là một trong những người hoạt dộng tích cực trong phong trào Duy tân và khất thuế ở Quảng Ngải. Trong cao trào khất thuế 1908 ông bị giặc bắt và bị cầm tù. Sau ông lại tiếp tục tham gia cuộc khởi nghīa của Việt Nam Quang phục hội ở Quảng Ngãi, bị bắt và bị địch xử tử năm 1916.
- NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG: sinh năm 1888 tại làng Hòa Vinh (nay thuộc xă Hành Phước, huyện Nghỉa Hành). Năm 1906, Nguyễn Công Phương tham gia phong trào Duy tán ở Quảng Ngãi. Năm 1908 ông hoạt dộng tích cực phong trào kháng thuế, ông bị địch bắt và bị giam 4 nàm. Năm 1916, ông tiếp tục tham gia cuộc khởi nghīa của Việt Nam Quang phục hội. Cuộc khởi nghīa thất bại, ông lánh lên miền tây Quảng Ngãi. Năm 1930, Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời, ông dược kết nạp vào Dảng, làm Bi thư Huyện ủy Nghĩa Hành và là "Dự bị Bí thư Tinnh ủy Quàng Ngãi", bị giạac Pháp bát tháng 2.1931 và đày di nhà
lao Ban Mê Thuột, đến năm 1935, dưa về quản thúc ở địa phương. Tháng 8.1935, ông dược bầu làm Bí thư Tỉnh ủy lâm thời Quảng Ngāi: Cuối năm 1939, Pháp lại bắt ông đày đi Trà Bồng và đến nám 1940 bị đày lên Buôn Mê Thuột lần thứ hai và vẫn giữ dược vai trò lãnh đạo và hoạt dộng của tỉnh Dảng bộ. Cách mạng tháng Tám thành công, ông được bầu làm Chủ tịch Ửy ban nhân dân cách mạng huyện Nghìa Hành và sau đo là Chủ tịch Ửy ban kháng chiến hành chính tỉnh Quả̉ng Ngãi. Ông là Ủy viên Đoàn chủ tịch Ưy ban trung ương Mặt trận Tớ quốc Việt Nam và Úy viên Hội đồng cố vấn chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hờa miền Nam Việt Nam. Ông mất ngày 21.8.1972.
- VỠ HÀNG: sinh năm 1877 tại thôn Tân Phước, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn. Ông xuất thân trong một gia đình nhà nho có truyền thống yêu nước, năm 1903 đỗ tú tài tại trường thi Bình Bịnh.

Nâm 1906, ông tham gia phong trào Duy tân ả Quảng Ngãi. Năm 1908, ông hoạt động trong phong trào cự sưu, khất thuế, ông bị bắt và bị giam 8 năm. Trong thời gian bị giam cầm, ông vẫn tìm cách bắc liên lạc vơi tổ chức Việt Nam Quang Phục hội ở Quảng Ngãi và được tổ chức giao cho việc thảo bài hịch chuấn bị cho cuộc khả̛i nghĩa.

Sau cuộc khởi nghĩa vũ trang của Việt Nam Quang Phục hội bị thất bại, Võ Hàng chưa hết hạn tù cũ đã bị thực dân Pháp tảng án mới. Mùa thu năm 1916, ông bị đày di ra nhà tù Lao Bảo cùng với các nhà yêu nước khác. Nam 1926, mãn hạn tù ông trở về quê dạy học và tham
gia vào các hoạt động yêu nước. Năm 1946, ông dược bầu làm Chủ tịch Hội Liên Việt tỉnh Quảng Ngãi. Năm 1949, ông bị bệnh mát.

- PHAM HAM: sinh năm 1885, tại thôn Vĩnh Tuy, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh. Năm 1906, ông tham gia hội Duy tân ở Quảng Ngãi, hoạt dộng tích cực trong phong trào khất thuế cự sưu (1908) và trong tổ chức Việt Nam Quang Phục hội. Ông bị thực dân Pháp bắt và chết trong nguec ngày 8.4.1915. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, tên ông dược dặt cho xã Tịnh Hiệp (xã Phạm Hàm).

Cùng vá̛i các cuộc dấu tranh của người Kinh, những cuộc nổi dậy chống Pháp của đồng bào các dân tộc miền tây Quảng Ngãi liên tục bùng nổ và lan rộng khăp nơi. Từ những cuộc đấu tranh tự phát đầu tiên kéo dài hàng chục năm liền đến các cuộc đấu tranh rộng lớn, tiêu biểu cho ý chí bất khuất, quật cường của các dân tộc miền nưi như các tráng sì Đinh Tàm, Đinh Mẩn, Đinh Mút, Binh Rin... Những phong trào đó dã gop phần không nhó vào phong trào dấu tranh yêu nước chống Pháp của nhân dân trong tỉnh.

Phong trào Duy tân chủ yếu hoạt dộng trong các giói sī phu, quan lại yêu nước, trong thên hào nhân sĩ, dịa chủ, phú nông... do những nhà nho yêu nước lãnh đạo. Tuy vậy, những phong trào dân tộc chống Pháp ở Quảng Ngãi đà̉u thế kỷ XIX do những sĩ phu yêu nước tiến bộ lãnh dạo đã được các tầng lợp nhân dân hưởng ứng tham gia, tuy
khòng thành công nhưng đã có tiếng vang lớn và kết quả những hoạt động đó tạo điều kiện cho các phong trào yêu nước sau đó tiếp tục tiến lên mạnh mẽ, rò nhất là phong trào khất thuế 1908.

Những phong trào đấu tranh trong suốt những năm dó là sự biểu hiện và tiếp nối truyền thống yêu nước bất khuất cúa dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, trong những điều kiện lịch sử cụ thể lúc bấy giơ, do nhiều nguyên nhân, những phong trào này cuối cùng đều không thành công. Những nhiệm vụ mà lịch sử đề ra vẫn còn tồn tại để giải quyết: đánh duổi thực dân Pháp giành lại độc lạ̣p dân tộc, cải cách xã hội tiến lên chế độ dân chủ. Những vấn đề lịch sử ấy sè được giải quyết bằng những phương hương cách mạng mời.

# BướC ĐẦU SƯU TẦM NHỮNG DI TÍCH LÊ̂N QUAN ĐẾn Phong traio cần vương ở QUẢNG NGĀI 

CAO THI HÖ́NG HANH (Bào tàng Tống họp Quáng Ngäi)

Có thể nói trong khoảng thời gian từ 1885 đến 1897 phong trào Cấn vương ở Quảng Ngãi phát triển mạnh, rầm rộ và xuất hiện những lãnh tụ nghîa quân kiệt xuất như Lè Trung Dình, Nguyễn Tự Tân, Nguyền Bá Loan, Thái Thú, Trần Du v.v... và đã để lại cho đời sau những trang sử vàng chói lọi. Về phong trào Cần vương ở Quảng Ngāi đā có một số tác giả đề cập, song các di tích liên quan dến phong trào lại chưa dược nghiên cứu cụ thể, đầy đủ. Chúng tôi, những người làm công tác bảo tồn bảo tàng, trong thời gian qua đã cố gắng sưu tầm được một số di tích dể bổ khuyết. Song dây là một công việc không dễ dàng, bởi từ đó đến nay trải qua bao binh lửa, sự tàn phá của ké thù và thời gian nên các tư liệu lịch sử tản mác, xáo trộn rất khó tìm hiểu. Vì vậy có thể còn nhiều di tích liên quan dến phong trào Cần vương trên đất Quảng Ngãi chúng tôi chưa thống kê đẩy đủ.

Nhân cuộc hội thảo này, chúng tôi xin được giới thiệu về các di tích phong trào Cần vương gán liền với những nhân vật và sự kiện nổi bật mà chúng tôi đã sưư tầm được.

## I. PHẨN MỘ CÁC NHÂN VẬT

## 1. Phấn mộ Lê Trung Dình

Lê Trung Binh hiệu Long Cang, người làng Phú Nhơn xã Tịnh Ấn, huyện Sơn Tịnh, đỗ cử nhàn năm Giáp thân (1884), năm 1885 hưởng ứng phong trào Cần vương. Ông dã dựng cờ khởi nghĩa chống Pháp cùng Nguyễn Tự Tân dánh chiếm thành Quảng Ngãi (13.7.1885). Sau đó do sự phản bội của tên Việt gian Nguyễn Thân, cuộc khởi nghỉa thất bại. Cuối cùng ông bị bắt và bị xử chém tại phía bắc thành Quảng Ngãi vào ngày 11.6 âm lịch năm Ất dậu tức ngày 23.7.1885. Sau đó gia dình ông dã dem thi hài về chôn cất tại thôn Bình Đẳng, xã Tịnh Ấn Đông, huyện Sơn Tịnh. Mộ Lê Trung Bình nay dược con cháu trong dòng họ xây dựng và tôn tạo. Năm 1992 Bảo tàng tổng hợp lập hồ sơ và được UBND tỉnh ra quyết định công nhện bảo vệ di tích này.

## 2. Phần mộ Nguyễn Tự Tân (1848-1885)

Nguyễn Tự Tân người làng Trung Sơn, nay là thôn Phước Thọ, xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, dổ tú tài nåm Binh mão (1867), tham gia phong trào Cần vương của Lê Trung Eình và làm phó tương Nghĩa hội. Ngày 13.7.1885 ông cùng Lê Trung Đinh chỉ huy nghĩa quân dánh chiếm thành Quảng Ngãi. Cuộc khởi nghīa không thành, Nguyẽ̃n Tự Tân hy sinh một cách ngoan cường giữa trận tiền vào ngày 17.7.1885 tức ngày 5.6 Ất dậu.

Sau khi ông hy sinh, người vợ thứ của ông đã dem thi hài ông về chôn cất ở quê cha, đất tổ tại làng Trung Sơn. Trải qua bao năm tháng phôi pha, phần mộ ông vẩn là nấm đất bên dồi, chưa được xây dựng gì. Hiện nay con
cháu ông hằng năm lo việc cúng giỗ, tảo mộ vào ngày 5.6 âm lịch.

## 3. Phần mộ Nguyễn Bá Loan (1857-1908)

Nguyền Bá Loan còn gọi là Ấm Loan, con trai Phó bảng Nguyễn Bá Nghi, người làng Lạc Phố (nay thuộc xã Đức Nhuận - Mộ Đức). Sau khi cuộc khởi nghĩa Lê Trung Dình bị đàn áp, Nguyễn Bá Loan dã tập hợp nghīa quân của Lê Trung Bình, liên kết với phong trào Cần vương ơ Quảng Nam, Bình Bịnh dẻ̉ đánh Pháp và phong kiến tay sai. Cuộc khởi nghīa của ông kéo dài dược 3 năm (18861888) thì thất bại, ông lánh nạn về Nam bộ, nåm 1901 lại trở về Quảng Ngãi rồi thời gian sau cùng Lê Đình Cẩn phát dộng phong trào Duy tân trong tỉnh. Năm 1908 ông cùng Lê Khiết lãnh dạo phong trào khất thuế cự sưu ở Quảng Ngãi, bị thực dân Pháp bắt xử chém tại thành Quảng Ngãi vào ngày 23.4.1908.

Sau khi thực dên Pháp xử chém, thi hài của nhà chí sî yêu nước được những đồng chí thân tín còn lại như Lê Viết Hòa, Nguyễn Công Phương dem về chôn cất tại trại canh nông Tình Phú, xã Hành Minh, huyện Nghia Hành. Hơn trăm năm qua mộ Nguyễn Bá Loan nay vẫn là ngôi mộ đất chưa được xây dựng. Năm 1988 con cháu trong dòng họ đả cùng nhau dựng bia để ghi nhớ ông, việc thờ tự do người cháu nội ở thôn Tình Phú đảm nhiệm.

## 4. Phấn mộ Thái Thú (1870-1894)

Thái Thú người trấn Thu Xà (nay thuộc xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghīa), là bộ tương của Nguyễn Bá Loan. Ông cùng Cử nhân Nguyễn Vịnh làng An Phú (nay thuộc xã Tịnh Ấn, huyện Sơn Tịnh) đả bí mật tở chức lực lượng yêu
nước, liên kết với phong trào Cần vương do Phan Binh Phùng lãnh đạo nổi dậy khởi nghĩa. Cuộc khởi nghīa dêm ngày 7 rạng ngày 8 tháng 12 năm Giáp ngọ (1894) do Thái Thú chỉ huy bùng nổ, nghīa quân đâ tiêu diệt đồn Cổ Lũy, sau đó tiến đánh thành Quảng Ngãi nhưng kế hoạch bị lộ, Thái Thú bị bắt và bị thực dân Pháp xử chém ngày 24.12.1894.

Để tưởng nhớ công lao của người chiến sĩ yêu nước, nhân dân Cổ Lũy dã lập miếu thờ Thái Thú. Nhưng về sau do thời gian và sự tàn phá của chiến tranh, miếu thờ không còn nữa.

Mộ Thái Thú trươc kia tọa lạc ngoài khu đất gần trường cấp II hợp tác xã Tây Hòa - xã Nghĩa Hòa - Tư Nghia. Bến năm 1988 UBND xâ Nghĩa Hòa tổ chức dời mộ Thái Thú về nghīa trang liệt sĩ của xã, mộ ông nay dã dược xây dựng khang trang và đâ dược dựng bia ghi công lao của ông.

## 5. Phần mộ Trần Du (1864-1896)

Trần Du người xóm Trung Hòa, làng Thi Phổ Nhất (nay thuộc xã Đức Tân, huyện Mộ Đức), là người lãnh dạo cuối cùng của phong trào Cần vương ở Quảng Ngãi. Sau cuộc khởi nghìa của Thái Thú thất bại, Trần Du tiếp tục mở một cuộc vận động chống Pháp cứu nước mới ở Quảng Ngãi. Cuộc vận động dang tiến triển tốt dẹp thì tan vỡ do sự phản bội của chánh tổng Hoành. Ngày 15 tháng 12 năm Ất mùi (1895) Trần Du và một số người lãnh dạo khác bị bát và bị xử tử tại bài sông Trà Khúc vào ngày 5
tháng 2 năm Bính thân (tức ngày 18.3.1896) ${ }^{\circ}$. Mộ Trần Du nay tọa lạc tại Gò Sát thuộc thị trấn Mộ Bức - Mộ chưa dự̛̣c xây dựng gì từ khi Trần Du hy sinh đến nay.
II. DI TÍCH DIỂN RA CÁC SỰ KIỆN LỊCH SỬ:

## 1. Căn cứ Tuyền Tung:

Tuyền Tung thuộc thôn Thọ An, huyện Bình Sơn. Đây là một vùng bán sơn địa, có nhiều suối khe, dồi gò, núi đá bao quanh tựa thành lũy, lại xa trung tâm tính ly. Năm 1885 Lè Trung Bình và Nguyễn Tự Tân đã chọn nơi đây làm cản cứ chiêu mộ nghìa quân, xây dựng lực lượng, rèn dúc vù khí chuẩn bị khởi nghĩa đánh chiếm thành Quảng Ngãi vào ngày 13.7.1885.

Hơn 100 năm đà qua căn cứ Tuyền Tung nay vẫn còn dấu tích cổng thành Thọ An cổ kính, một số doạn dường thành đã đổ nát và nhà Hội - nơi các tướng līnh của phong trào Cần vương hội họp dể bàn việc quân.

Di tích căn cứ Tuyền Tung đã được Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi lập hồ sơ trình UBND tỉnh ra quyết định bảo vệ từ năm 1992.

## 2. Lò Thổi (hay còn gọi là lò nấu quặng)

Lò Thổi thuộc thôn Trà Lâm, xã Bình Khương, huyện Bình Sơn. Để chuấn bị cho cuộc khởi nghìa chống Pháp ở Quảng Ngãi, Nguyễn Tụ Tân (phó tưỡng) đã chỉ huy nghĩa quân khai thác quặng sắt tại thôn Trà Lâm để rèn đúc khí giới trang bị cho nghīa quân.

Dáu tích Lò Thởi nay vẫn còn, những ụ xỉ quặng sất

[^146]chất chồng phân bổ trong khu vực rộng lớn của thôn Trà Lâm. Di tích Lo Thổi dã được UBND tỉnh ra quyết dịnh bảo vệ.

## 3. Núi Cà Ty:

Núi Cà Ty thuộc thôn Khánh Mỹ, xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh, tiếp giáp với căn cứ Tuyền Tung. Bây cūng là một trong những căn cứ tập luyện của nghīa quân Lê Trung Dình, Nguyễn Bá Loan chuẩn bị tiến về dánh chiếm thành Quảng Ngãi.

## 4. Bāi sông Trà Khúc:

Nǎm trước đồn Văn Thánh, thuộc làng Phú Nhơn, thị trấn Sơn Tịnh. Nơi đây ngày 13.7.1885 (tức 1.6 Ất dậu) nghĩa quân Cền vương dưới sụ̣ chì huy của chánh tướng Lê Trung Bình và pho tướng Nguyễn Tự Tân đã làm lễ tế cờ, xuất binh đánh chiếm thành Quảng Ngãi.

## 5. Cầu Cháy:

Cều Cháy nằm trên Quốc lộ 1 A , thuộc thôn Liên Trì, xã Binh Hiệp, huyện Bình Sơn. Noi đây hơn một trăm nảm trước (tháng 8.1886) nghia quân Cần vương Quảng Ngãi-Quảng Nam phối hợp tấn công quân Nguyễn Thân nam huyện lỵ Bình Sơn. Trong trận này quân của Nguyễn Thân bị thiệt hại nặng. Tại Liên Trì, nghìa quân đả giết được tượng giạ̣c Nguyễn Thuyên, buộc Nguyễn Thán phải đốt cầu mà chạy.

## 6. Bãi Trạn:

Bãi Trện là chiến trường xưa - nơi xảy ra trận đánh giữa nghỉa quấn Cấn vương Quảng Nam - Quảng Ngãi với quân của Nguyễn Thân (1886). Trong trận này nghīa quân

Cần vương đã thu được nhiều tháng lọi, buộc quân của Nguyển Thân phải bỏ chạy về phía nam huyện Bình Sơn. Chiến trường xưa nơi xảy ra trận đánh này dược gọi là Bãi Trận thuộc thôn Châu Tử, xã Bình Trung, huyện Bīnh Sơn, Quảng Ngâi.

## 7. Dốc Mồ:

Dốc Mộ thuộc xã Phố Khánh, huyện Đức Phổ - Nơi dây năm 1886 nghìa quân Cần vương Bình Dịnh do Bùi Biển, Trần Cang chỉ huy phối hợp với quân Cần vương Quảng Ngãi do Nguyễn Bá Loan chỉ huy chặn đánh quân của Nguyễn Thên. Trận đánh diễn ra ác liệt. Nghīa quân dả giành được thắng lợi, buộc quân của Nguyển Thân phải bỏ chạy. Trong trận nà̀y nghīa quân Cẩn vương hy sinh khá nhiều. Sau trận đánh những nghīa quân tử trận đã dược chôn cất tại đây, dược dân quanh vùng gọi là Dốc Mộ.

## 8. Đốn Cổ Lũy:

Đồn Cổ Lũy thuộc thôn Cổ Lũy, xã Nghĩa Phú, huyện Tư Nghīa. Năm 1890 thực dán Pháp đã tổ chức xáy dựng một đồn Thương Chánh tại Có Lūy, có quân triếu đình nhà Nguyễn bảo vệ. Dêm ngày 7 rạng ngày 8 tháng 12 năm 1894 cuộc khởi nghĩa đánh Pháp của Thái Thú bùng nổ, Thái Thú trực tiếp chỉ huy nghìa quân đánh chiếm đồn Cón Lũy, giết chết tên Reynard, chủ sự Thượng chánh người Pháp, làm lẻ̉ tế cờ, sau đó tiến về đánh chiếm thành Quảng Ngãi.

Hiện nay di tích dồn Cớ Lũy không còn nữa, chỉ còn lại nển đởn cũ. Nâm 1992, Bảo tàng tổng họ̣p Quảng Ngãi đã lập hồ so trình UBND tỉnh ra quyết định bảo vệ di tích lịch sử này.

## 9. Núi An Dạ:

Sau khi kế hoạch "nội công ngoại kích" dánh chiếm thành Quảng Ngãi ngày 18.12.1894 không thực hiện được, Thái Thú cùng Nguyền Vịnh cho nghìa quân rút về núi An Bại thuộc làng An Bại, phủ Tư Nghìa, cách tỉnh thành Quảng $\mathrm{Ngãi} 7 \mathrm{~km}$ về phía tây nam (nay thuộc xã Nghīa Phương, huyện Tư Nghīa). Bị địch vây hām hai ngày tại núi An Dại, lương thực cạn dần, nghīa quân tan rā, Thái Thú và Nguyễn Vịnh bị bắt và bị xử tử.

Núi An Đại nay vần còn đó. Song những dấu tích lịch sử oai hùng đó dã bị thời gian và chiến tranh làm mai một.

Trên đây là một số di tích có liên quan đến phong trào Cần vương trên đất Quảng Ngãi mà trong thời gian qua chúng tôi đã sưu tầm được. Còn nhiều di tích mộ nghĩa quân, các trẹ̣n đánh và một số cạ̛n cứ khác chúng tôi sẽ tiếp tục sưu tầm trong thời gian tới dể bổ sung đầy đủ.

Để gơp phần giáo dục tuyền thống cho thế hệ hôm nay và mai sau, chúng tôi xin dược phép nêu lên mấy ý kiến đề nghị như sau:

- Trùng tu tôn tạo những di tích dã được UBND tỉnh ra quyết dịnh bảo vệ để phát huy giá trị của di tích, giáo dục cho thế hệ trẻ lòng yêu quê hương đất nước, lòng kính trọng và biết ơn các bậc tiền nhân.
- Cần xây dựng bia bản cho các ngôi mộ của những chí sĩ yêu nước và nghīa quân trong phong trào Cần vương.
- Tiếp tục sưu tầm tư liệu, dánh giá, sắp xếp và viết thành sách tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân về những nhân vật kháng Pháp kiệt xuất trong phong trèo Cần vương ở Quảng Ngãi.


# MộT Bước TIẾn QUAN TRỌNG TRONG VỊ̣̇C NGHIÊN CỮU CUỢC KHởi NGHİA lê TRUNG Điñ và phong trào cần vương kháng PHÁP Ở QUẢNG NGÃı CUỚi THẾ KỶ XXX 

(Do PTS. TRẤN HƯU ĐİNH (Viện Sử ḥ̣c) thay mặt ban chủ trí họi tháo - trinh bày)

Eối với một tỉnh miền Trung, lại là tỉnh mới được tái lập như tỉnh Quảng Ngãi, việc tổ chức một cuộc hội thảo khoa học lịch sử với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhiều nhà khoa học trên khắp cả nước, từ Hà Nội đến Huế, Đà Nẫng, thành phố Hồ Chí Minh... là một cố gấng lớn về nhiều mặt.

Suốt hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, vừa -trinh bày, vừa thảo luận, có khi tranh luận rất sồi nới, cuộc hội thảo đã dánh dấu một cái mốc rất quan trọng trong quá trình nghiên cứu, nhận thức, đánh giá, làm sáng tỏ nhân vật lịch sử Lê Trung Đình và cuộc khởi nghīa do ông lãnh dạo nói riêng, cũng như toàn bộ phong trào Cần vương kháng Pháp của nhân dân Quảng Ngãi cuối thế kỷ XIX nói chung.

Mậc dầu còn có nhî̀ng ý kiến khác nhau và việc tiếp
 dự̛̣ đặt ra một cách nghiêm túc, nhưng với cuộc hội thảo
 nhıéc vấn để hên zuan đến tính chất, dặc điểm, quy mô,
nội dung và ý nghīa lịch sử của cuộc khởi nghīa Lê Trung Bình và phong trào Cần vương kháng Pháp ả Quảng Ngãi cuối thế kỷ XIX.

Chúng tôi không nhắc lại tất cả những ý kiến đã phát blểu trong hội thảo, trong đó nhiều ý kiến đã phân tích một cách sâu sắc, đúng đắn và xác đáng về những sự kiện lịch sử mà chúng ta đang quan tâm.

Ở dây, chúng tôi chỉ xin nói rõ thêm và nhấn mạnh một số vấn đề liên quan đến tính chất, đặc điểm và ý nghia lịch sử cúa cuộc khởi nghīa Lê Trung Đình và phong trào Cà̀n vương ở Quảng Ngãi nhằm xác định rô vị trí của các sự kiện lịch sử này trong toàn bộ lịch sử phong trào đấu tranh vũ trang chống xâm lược Pháp của dân tộc ta cuối thế kỷ XIX.

1. Vể tính chất của cụ̂c khởi nghia Lê Trung Dình:

Nhiều tham luận tại cuộc hội thảo dã phân tích khá sâu sác tinh chá̛t yêu nước của cuộc khởi nghĩa do Lê Trung Đình và những đồng chí của ông lãnh đạo. Điều dó chắc không có gì phải bàn cāi. Tuy nhiên, vấn đề được nhiều ngưới đặt ra và có sự băn khoăn là cuộc khởi nghīa này diển ra trước khi nhận dược chiếu Cần vương của vua Hàm Nghi và mục tiêu chiến đấu là lật đổ quyền cai trị của quan lại triều dình tại Quảng Ngãi, vì vậy nó có nằm trong phạm trù của phong trào Cấn vương kháng Pháp cuối thế kỷ XDX không?

Như chúng ta đều biết, sau khi đưa xa giá vua Hàm Nghi ra sơn phòng Tân Sở (Quáng Trị), ngày 13.7.1885, Tôn Thất Thuyết thay mạ̣t nhà vua, ban bố chiếu Cần
vương, kêu gọi nhân dân cả nước dứng lên phò vua đánh giặc cứu nước. Cũng ngay ngày hôm đó đã nổ ra cuộc khởi nghìa tại Quảng Ngãi do Lê Trung Đình lãnh dạo.

Trong điều kiện kỹ thuật và phương tiện thông tin lúc bấy giò̀, diều dễ dàng nhận thấy là chiếu Cần vương của vua Hàm Nghi chưa kịp đến với quân khởi nghĩa ở Quảng Ngãi. Vậy, Lê Trung Đình dựa vào đâu và lấy danh nghĩa nào để quyết định hành động?

Chúng ta biết rằng, ngay sau khi triều đình Huế ký với Pháp hiệp ước Patenotre 1884, dặt cơ sở lâu dài và chủ yếu cho quyền đô hộ của thực dân Pháp ở Việt Nam, dưới sự lãnh dạo của phái chủ chiến trong triều do Tôn Thất Thuyết đứng đầu, công cuộc chuẩn bị toàn dân kháng chiến đã được phát động trong khắp cả nước.

Cūng như nhiều tỉnh miền Trung khác, các văn thân Quảng Ngãi sớm tiếp nhận tinh thần kháng chiến của những người cầm đầu phái chủ chiến. Hàng loạt các tổ chức "Hương binh, doàn kiệet" ${ }^{(1)}$ đã dược nhanh chóng thành lập. Một trong những lãnh tụ của phong trào "Hương binh, đoàn kiệt" ơ Quảng Ngãi lúc bấy giờ là Cử nhân Lê Trung Đình. Mạ̣ dầu còn rất trẻ - chỉ mới 21 tuối đời - Cử Bình đā sớm dược các văn thân trong tỉnh tín nhiệm và tôn phong làm người lảnh tụ phong trào nhờ những phẩm chất và tính cách của một người anh hùng trẻ tuổi.

Do đã chuẩn bị từ trước, ngay sau khi nhận được tin cấp báo về sự thất thủ ở kinh thành Huế, Lê Trung Binh

[^147]cùng Tú tài Nguyển Tự Tân đã nhanh chóng tập hợp lực lượng hương binh phất cờ khởi nghīa. Tất cả các đội hương binh từ khắp các làng xã trong tính kéo về tụ nghìa dưới sự lành đạo thống nhất của Cử nhân Lê Trung Đình. Nghìa quân đã tôn Lê Trung Dình làm Chánh quản và Nguyển Tự Tân làm Phó Chánh quản để chỉ huy lực lượng hương binh Bình Sơn tiến hành khởi nghīa. Lê Trung Bình cūng liên lạc với Nguyền Bá Loan ở Mộ Bức dang gây dựng lực lự̛̣ng ở phía nam tỉnh dế phối hợp hành dộng.

Dưới sự lānh đạo của Lê Trung Bình, nghìa quân kéo về thành Quảng Ngãi, yêu cầu quan cai trị ở tỉnh cung cấp lương thực, khí giới cho lực lượng hương binh và có kế hoạch phối hợp đánh Pháp. Nhưng quan lại ở tỉnh lúc bấy giờ đà tìm cách thoái thác, án binh bất động và tỏ thái độ chờ thời, không theo chú trương kháng Pháp của phái chủ chiến.

Thấy rō nếu không tiêu diệt những phần tử có tư tưởng đầu hàng Pháp thì sẽ bỏ lỡ thời cơ và không thể phát triển cuộc khởi nghĩa được, Lê Trung Bình và các đồng chí của ông quyết định tấn công thành Quảng Ngāi, giành lấy chính quyền và chủ động tổ chức đánh giặc, cứu nước.

Eúng ngày 13.7.1885, trong khi ở Quảng Trị, Tôn Thất Thuyết ban bố chiếu Cẩn vương thì lực lượng nghia quân do Lề Trung Đình lānh dao dâ tán công vào phủ lỵ i̛ơ Nachia, quan quán triéu đình ở Quảng Ngãi đẩu hàng. Nghia g tân nhanh chóng làna chü thành Quảng Ngãi, bắt

chuẩn bị đánh Pháp.
Như vậy, cuộc khởi nghīa do Lê Trung Bình lânh dạo đã diễn ra cùng một thời điểm với việc ban bố chiếu Cần vương. Phong trào Cần vương thực chất là phong trào dấu tranh vũ trang chống thực dân Pháp xâm lược của toàn thể nhân dân ta dưới sự lãnh dạo của các văn thân, sī phu yêu nước.

Rõ ràng, cuộc khởi nghīa của Lê Trung Dình không phải là cái gì khác mà chính là một cuộc nổi dậy giành quyền, chủ dộng tổ chức phong trào vũ trang chống Pháp của nhân dân Quảng Ngãi. Bởi vậy, cuộc khởi nghīa dó không những thuộc phạm trù của phong trào Cần vương kháng Pháp của nhân dân ta cuối thế kỷ XIX mà còn là cuộc khởi nghĩa nổ ra sớm nhất trong phong trào đó.

## 2. Về ý nghīa lịch sử của cuộc khởi nghỉa Lê Trung Dình và phong trào Cần vương ở Quảng Ngãi:

Thắng lợi của nghīa quân Quảng Ngãi hết sức nhanh chóng, nhưng sự tồn tại của cuộc khởi nghīa do Lê Trung Đình lānh đạo cũng rất ngắn ngủi, chỉ không đầy hai tuần sau thì một phần tử thân Pháp triệt dể là Nguyễn Thân đã đưa quân đến đánh chiếm lại thành. Trong sự tàn sát và truy lùng đẩm máu của kẻ thù, Lê Trung Binh và nhiều chiến sì của nghīa quân đã bị bắt, bị giết hại. Nhưng ảnh hưởng và tác động của cuộc khởi nghīa là hết sức rõ ràng và nhanh chóng.

Tại Quảng Ngãi lúc đó hình thành một tình thế dặc biệt: thành tỉnh đặt dưới quyền viên quan đầu tỉnh thân

Pháp, các khu Công giáo dược quân Pháp bảo vệ, còn lại là thuộc quyền kiểm soát của nghia hội. Tình hình dạ̣c biệt của Quảng Ngải lúc đó với tất cả các yếu tố bi kịch của nó đà nhanh chóng có ảnh hưởng tới phong trào các tỉnh nam Trung kỳ. Ở các tỉnh Quảng Nam phía bắc, Bình Bịnh, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận phía nam, phong trào bùng nố chậm hơn chút it, và tùy từng dịa phương mà có một số biểu hiện khác nhau, nhưng về đại thể tiến trình phát triển phong trào giống nhau. Do nhiều nguyên nhân khác nhau, rốt cuộc phong trào Cần vương ở nam Trung kỳ và cuối cùng là phong trào Cần vương trong cả nước thất bại và bị dìm trong biển máu, nhiều chỉ huy nghīa quân kiên cường, bất khuất như Lê Trung Đình, Mai Xuân Thưởng, Nguyễn Duy Hiệu... tiếp bước nhau ra pháp trường, các toán nghīa quân tan rã, nhưng có một sự thực hiển nhiên mà chính kẻ thù là thực dân Pháp cũng phải thừa nhận, đó là dù cho bị đánh bại, phong trào dân tộc vẫn tồn tại mạnh mẽ trong toàn xứ dến mức đã quyết dịnh thái độ của các nhà cầm quyền Pháp. Giáo sư Đinh Xuân Lâm cho biết, trong công văn gởi Thống đốc Nam kỳ Filippini ngày 6.5.1887, Khâm sứ Trung kỳ Bilhourd viết: "Vào lúc này mà thúc dẩy nhanh tinh thẩn yêu nước của đa số nhân dân An Nam, dấy là tước bỏ di của vua An Nam chút ít uy tín còn sót lại của ông ta ${ }^{m+11}$.

Đánh giá ý nghĩa và tác động của cuộc khởi nghĩa Lê Trung Đình, có lẽ tất cả chúng ta đều đồng tình với nhận dịnh của Giáo sư Binh Xuân Lâm trình bày tại cuộc Hội

[^148]thảo này: "... có thể khẳng dịnh trong sự bùng nổ mạnh mẽ của phong trào Cần vương nam Trung kỳ sau sự biến kinh thành Huế tháng 7.1885, Quảng Ngãi đã đóng vai trò châm ngòi và khả̛i động đầu tiên cho cả một chuỗi dài các cuộc khởi nghìa ở các tỉnh cùng lúc bùng nổ làm cho kể thù và tay sai hốt hoảng lo sợ. Cuối cùng dù rà̀ng thất bại, diều đó cūng dễ hiểu trong lực lượng so sánh đôi bên quá ư chênh lệch có lợi cho kẻ thù dược phong kiến tay sai cúc cung tận tụy giúp sức, phong trào đấu tranh vū trang yêu nước chống xâm lược Pháp của nhân dân Quảng Ngãi và các tỉnh nam Trung bộ vẫn để lại một số bài học quý về xác định mục tiêu đấu tranh, về yêu cầu tăng cường khối doàn kết dân tộc, về xu thế của cuộc đấu tranh trong tình hình mới. Trên cơ sở dó, phong trào chỉ tạm lắng xuống, bề ngoài tưởng dâu ngọn lửa yêu nước chống kẻ thù cướp nước và bán nước đã tắt, nhưng nó vẫn âm i trong tâm khảm mọi người, chỉ chờ thời cơ mới xuất hiện là sẽ cháy bùng lên để thiêu rụi bè lũ cướp nước và bán nước !"

Thiết nghĩ không cần phải bàn thêm gì nhiều. Nếu cần nói thêm thì chúng ta phải khẳng định rằng, trong lịch sử cận - hiện dại Việt Nam, kể từ khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta (1858) cho đến ngày cả dân tộc ta giành dược độc lập và thống nhất hoàn toàn (1975), trước những biến cố lớn nhất của lịch sử phong trào giải phóng dân tộc, Quảng Ngãi hầu như luôn luôn khởi động và châm ngòi dầu tiên mà cuộc khởi nghīa Lê Trung Bình đã tạo ra tiền lệ. Từ khởi nghīa Lê Trung Đình đến khởi nghìa Ba Tơ, Cách mạng Tháng Tám, khởi nghìa Trà

Bồng... là cả một chuổi dài nối tiếp của một truyền thống, của một dạ̣c tính: Quảng Ngãi.

Từ diễn đàn cuộc hội thảo, giới sử học dã nhất trí trong việc dánh giá người anh hùng trẻ tuổi Lê Trung Bình và cuộc khởi nghĩa do ông lānh dạo. Trong các tác phẩm sử học chính thức của nước nhà cần ghi dậm hơn tên tuối của ông và cuộc khởi nghīa do ông lãnh dạo.

Mong rằng, thành công của cuộc Hội thảo sẽ nhanh chóng được công bố rộng rãi, làm tài liệu giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Quàng Ngäi, tháng 8.1996

# diễn vã̃ bế mạc và một số Kî́n NGH!̣ Từ hộ t Thảo khoa học "Lê trung Đình và PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG Ở QUẢNG NGÃa" CỦA BAN TỔ CHỨC hộı THẢO 

Thua càc dóng chi dại biêu,
Kinh thua càc nhà nghien cưu khoa học,
Họi thảo khoa học "Lee Trung Dinh và phong trào Cấn vương ơ Quảng Ngài' dả diển ra lrong 2 ngày qua, trong một bấu không khi đoàn kểt, cởi mở, Ihẳng thắn với những lrao đởi, nhü̃ng tham luận phong phú, sâu sắc và thú vị.

Như chúng la đā biét, hội thảo nhận đượç 43 tham luận khoa học của các nhà nghiên cứu, các giáo sứ phó giảo sư, tiến sĩ, phó tiến sī lù nhiều trường đại học, viện nghién cưu ở nhiếu na̛i trong cả nước nhu: Hà Nội, TP. Hở Chi Minh. An Giang, Huë, Quảng Nam - Dà Nẵng, Blnh Bịnh, Nha Trang... Trong cuộc hội thảo này đã có nhiếu báo cáo đực trinh bày và nhiều y y kiến tranh luận sôi nổi. Nhu trong báo cáo lổng kếl hội thảo đã nói, hội thảo đã đạl được những kếl quả quan trọng, tạo nên mộl dẩu ấn, một bước ngoăt trong nghién cứu vế Lẻ Trung Dinh và phong trào Cấn vương ở Quảng Ngãi. Ý nghīa của Hội thảo là dã tập hợp được mộl khới Hựng tư liệu khá nhiếu, khá công phu vế thân thế, tính cách, sư nghiệp củu nước của Lê Trung Dình và làm rõ đực phong trào Cẩn vương ở Quảng Ngài. Hội thảo cūng đặt ra nhiéu cảch tiếp cận về nhàn vật lịch sử Lè Trung Dinh, từ cách tiếp cận tài liệu chính sử của triều Nguyển đến cách tiếp cận bằng nhū̃ng truyện kể, tho ca dân gian, đến những tư liệu lưu trữ của Pháp, tư liệu của Thiên Chúa giào... Các báo cáo khoa học tại họ̀i thảo cũng đặl ra nhiếu vấn để vế mậl quan điểm, vé phưong pháp và cách nhin nhận đánh giá vế con người và hoạt động của Lẻ Trung Đinh cũng như vể phía phản diện là tên bán nươc cấu vinh Nguyển Thản.

Cảc báo cáo lại hợi nghị cūng đặt cuộc khởi nghīa Lê Trung Đinh trong bối cảnh của các cuộc khởi nghīa của phong trào Cán vương ở nam Trung bọ̉ và tìm hiểu lính cách con người Lee Trung Dinh qua gia dinh và quee hương Quảng Ngāi.

Nói chung các báo cáo đều cùng nhận định tinh tiên phong, cao cả của cuộc khởi nghīa Lé Trung Einh và Hương binh Quảng Ngãi, tinh cách anh đũng và lấm lòng xả thân vi nước của Cử nhân Lê Trung Bình và các chiến sĩ của ông, khả̉ng định cuộc khởi nghioa Lê Trung Binh là một trong những cuọ́c khời nghia sớm và có tiếng vang của phong trào Cần vương ở nam Trung bọ̀ và mối liên kềi giữa các cuộc khởi nghīa Nam - Ngãi Dịnh.

Thế nhưng cuộc Hội thảo này cũng gơi ra nhiếu vấn để mà các nhà khoa học cūng như cơ quan văn hóa - thông lin của tỉnh nhà cấn tiếp tuc đi sâu nghièn cửu, trước hết là cấn chinh xác hóa các tài liẹu đã được công bố vể Lẻ̉ Trung Đinh nhứ: ngày sinh, năm thi đổ cử nhản. ngày khởi nghĩa, ngày bị xử chérn, hành trạng của Lê Trung Lượng và càc nhân sĩ khác... Những vẩn đố đạt ra thật thú vị và cho thá́y viẹc nghiên cừu vé Lé Trung Dînh và phong lrào Cấn vương đ̛ Quảng Ngāicòn cần đượ tiếp tue.

Chúng la cūng lhớng nhấl với nhau vế vai trò và vị tri của Lè Trung Đinh và cuọ̀c khởi nghia Cần vương trong lịch sử, chúng ta phấn khởi về những tư liệu và thành quả dạt đự̛̣c trong hội thảo, nhưng chúng la cūng thấy rằng hội thảo dã đặt ra một nhiệm vư nặng nế là cần phải liếp tục nghiên cứu sãu hơn, cẩn cỏ những phân lich mởi mẻ hơn vởi những lư liệu chinh xàc hơn vế Lè Trung Dinh và phong trào Cần vương ở Quảng Ngāi.

Thông qua hội nghịi, các đại biểu thồng nhắt kiến nghị các vấn đế sau:

- Một là kién nghị các nhà nghièn cửu ở các trường dại học, các viẹn nghièn cứu, các trung tām sử học, các nhà nghiên cứu ở các î̉nh liên quan gẩn gûi với Quảng Ngãi và các cán bộ văn hỏa của tînh Quảng

Ngāi tiếp tục suy nghĩ, lìm lòi, nghién cứu vể những vấn đề đặl ra, nhưng tư liệu được gợi mờ từ trong cuộc họi thảo này. Chúng ta đều biết, tu liệu về Lề Trung Dînh để lại rấl fil ỏi và nhiếu điểm chưa được chinh xác, nên dây là mộl nhiệm vụ trọng lâm và là mọt đói hỏi khách quan khoa ḥ̣c, nghiêm túc đối với lịch sử và đối với nhân dán Quảng Ngāi cūng nhu đối với cả nước.

Để nghị ngành vản hòa lỉnh Quảng Ngãi chú y sưu tầm tho ca dản gian, chuyện kể, giai thoại, các lư liệu còn rải rác trong nhán dân vé Lé Trung Dình và các sĩ phu khác à̛ Quảng Ngāi Irong các giai đoạn lich sử cạn hiện đại

- Hai là kiến nghị với Tỉnh ủy, Ủy ban nhàn dân tỉnh Quảng Ngãi cho phép biên lạ̣p và xuất bản tập kỷ yéu Lé Trung Dình và phong trào Cán vương ơ Quảng Ngải, cho phép suu tấm, biên soạn bộ Danh nhân Quăng Ngāi, Lich sử dịa phương dể giû gin vốn lịch sử vản hóa ở lỉnh nhá và có kế hoạch giảng dạy lich sử địa phưong trong nhà trương dé̉ giáo duc truyền thồng, giáo duce lịch sử văn hóa dịa phuơng cho thë̉ hệ trè.
- Ba là đế nghị ngành văn hóa, bảo tốn bảo tàng tu sưa phán mợ, nhà thò̀ các nhà yéu nước tiêu biéu trong phong trào Cán vương ở Quảng Ngāi trở thành những di tich lịch sử vàn hóa. Để nghị tỉnh và Nhà nuüc cho đặt tên Lê Trung Đinh và càc nhà yêu nước Cẩn vương ở Quảng Ngãi cho các con đường, các công trình giáo dục, vãn hóa... ở tỉnh, ở thủ dô và càc thành phố khàc. Dè̉ nghị Bộ Vản hóa công nhạ̣n di tich cấp Quö́c gia cho di tich mọ̀ phần và nhà thờ ho Lè - Trung cūng nhu cho các di tich lịch sử. cách mạng khàc của tỉnh chua dựe xếp hang.

Những diểu nhận được lừ ké̀l quả cuộc hội thảo nây thạt to lón và vô cùng quý giá, xin cho phép tôi thay mạt Tỉnh ủy, UBND. Sỏ Văn hóa thông tin cùng Ban tổ chứe Hội thảo, xin tràn trọng càm ơn Viạn Sử học Việt Nam, Trung lầm nghiên cửu Lịch sử Viện Khoa học xã họ̀i tại TP. Hố Chi Minh, các trường đại học ở Huế và Hà Nội cùng các nhà nghiên cứu, các giáo sư. phó giáo sư, tiến sī, phó tiến sî, càc nhà nghiên cứu lịch sư và văn hóa của lỉnh Quảng Ngāi đã nhiệt lỉnh gởi bài lham luận và tham
gia cuộc hội thảo này. Xin chân thành cảm ơn các đại biểu tù càc tịnh bạn Thừa Thièn - Huế, Quảng Nam - Dà Nẳng, Binh Bịnh, Nha Trang... đả vé góp tiéng nói làm phong phú thêrn cho ḥ̣i thảo. Tồi xin cảm ơn các đống chi lānh đạo lỉnh qua các thời kỳ. càc đồng chi cách mạng lāo thành. đại diện các cơ quan liên quan, UBND. phòng VHTT các huyện, thị. Bài THVN thường trú tại Đà Nả̃ng, các phóng vièn thōng lấn bão chi của TW và của tỉnh đã đến dữ. đọ̀ng viên, đưa lin vể hội thảo này. Vời tấm lòng trán trọng và biếl ơn ḥ̣ lộc Lê Trung Dinh, một họ lộc đà làm rạng danh qué hương Quảng Ngải và chán thành cảm ơ sự hiẹn diẹn của c Chân thành cám ơn các đống chí trong Ban Tổ chức, Văn phòng UBND thị xả, Nhà khách UBND tînh đã tich cực thưc hiện và giúp đơ đẻ̉ họ̣i thảo thành cōng.

Một lán nưa xin cám on tắt cả các đại biếu và xin phép đực bé mac họi thảo, chüc dại biểu súc khỏe.

## Mục lục

■ LÖ́l NÓI ĐÀப
 5 PHONG TRAO CĂN VƯONG Ó QUẢNG NGĀI

- NSUIT TA hIÉN MINH
- VAI Y̌ KIẾN BAN DÃU VÊ MÓI QUAN HÉ GIŨA NGHT̉A HỚI QUANG NAM VA CUỚC KHÒI NGHİA CÙA LE TRUNG DINH Ơ QUẢNG NGĀI - NGUYÉN THANH VÄN
- VÊ PHONG TRÀO CÁN VUOUNG VA CUƠC KHỚI NGHİA LÊ TRUNG 18 DINH đ̀ QUANG NGÄI - GS. PHAN NGOC LIEN
- VÉ VIĖC NGHIÉN CƯU LÉ TRUNG ØiNH, KH̛̉ı NGHİA LÉ TRUNG DINH VA PHONG TRȦO CẤN VUUNGG Ó QUANG NGȦI
- PGS. PTS NGHIÉM DINH Vシ் - PTS. TRINH TU̇NG
$\square$ PHONG TRÀO CȦ̇N VUONG Tl̉NH QUANG NGĀI - DACC DIÉM PHÁT TRIÉN VÀ SU CHUYẾN BIẾN CỦA PHONG TRÀO NAM TRUNG KY̌ HỐI ĐẮU THÉ KỲ THU் XX - GS. DINH XUÁN LÁM

n NHÜNG SƯ KIÊN LİCH SỦ̉ DĀ DIẺN RA NGAY TRONG DÉM HÓM 53 TRUÓC CUO்C KHỚI NGHİA LÉE TRUNG ĐINH NGȦY 1.6 NAM ÄT DÅU 1885
- ptS nguyÉn ván diéu

CHIÉU HAY DU CȦ̇N VUONG ?

- trán viÉt ngac

60


- LÉ HÓNG KHANH
- LÉ TRUNG DINH QUA MỚT SỐ SACH DĀ XUÃ́T BÂN

85

- TRĂN MANH TIÉN
- lé trung dinh oua cái nhin của sù gia triéu nguyén
- THÁI DỢ CỦA TRIẼ̉U DINH HUẾ DÓI VỚI CUỚC KHỞI NGHİA LE 98 TRUNG DİNH VÁ PHONG TRȦO CẨN VUONG Ỏ QUANG NGĀI
- CHÉ LINH
- VỂ CUỢC KHỜI NGHİA LÉ TRUNG DİNH O QUÁNG NGĀI

107

- LÉ VAN SȦCH - nguyÉn ouang trung tié́n
- LÊ TRUNG DİNH - NHA AI QUỐC TRÉ TUỞ CỦA PHONG TRȦO CẮN VUƠNG CUỚI THÉ KẎ XIX - NGUYÉN DÁC XUÃN
- VÉ TİNH TIÊN PHONG CỦA CUỘC KHƠI NGHTA LĖ TRUNG DINH 122 - PTS. OINH VĀN LIÉN
- LE TRUNG DINH - LÂNH TU TIÉN PHONG CỦA PHONG TRÀO CÁN VUỚNG CHÓNG PHAP Ó KHU VƯC TRUNG - NAM TRUNG BÓ - NGUYÉN THI HUYÉN MAI
- MÓT CHANG DUƠNG LỊCH SỦ̉ HAI NHẢN VẠT - HAI THAI ĐƠ: LE TRUNG EINH - NGUYỂN THĀN - QUȦCH THU NGUYÉT

■ VÁ SUY NGHİ VÉ LĖ TRUNG DINH VỚI PHONG TRÀO CẦN VUONG CHÖ́NG PHÁ - HÓNG NHÁN

■ MẢY NHÅN XÉT VẾ CUỢC KHỜI NGHİA LÊ TRUNG DİNH

- PTS PHAM OUANG TRUNG - BÜ! THI THU HA

C CHİ Sī LĖ TRUNG DİNH VỜ PHONG TRAOO CÁN VUƠNG
151

- THÁI NHȦN HÓA
- KHÓi NGHİA LĖ TRUNG DİNH VÀ PHONG TRÀO CÀN VUONG

156 KHANG PHÁP Ỏ CAC TINH TRUNG BỞ VIỆT NAM VȦO NỬA CUÖ̈ CU̇A NAM 1895 LICH SỦ

- ANH THU
- GÓP PHẤN TIM HIỂU PHONG TRȦO VAN THÂN QUẢNG NGẢI VẢ CUƠC KHỚ NGHIA LE TRUNG DINH
- ngUt nhuyỄn dinh thảng
- CUƠC KHỚI NGHTAA CẦN VUƠNG DO LE TRUNG DİNH LÃNH ĐAO

173 TRONG PHONG TRȦO YÊU NUỚC CUỐI THẾ KY゙ XIX
I CUỚC KHỜı NGHİA LÉ TRUNG Dính trong phong trào càn ..... 189 VUÓNG CHỐNG THUC DȦN PHAP CUÓ́ THÉ KY̌ XIX

- gS phan ngoc lién - truóng cóng hừnh ky
I cuớc khól nghĩa lé trung dinh nhưng nguyên nhãn ..... 205 gua dén thất bal- OÓ HŨU NGHIĖM
- mây suy nghía vé cuóc khới nghĩa lé trung dinh và ..... 210 phong tráo cấn vuoung ơ quáng ngảil thành cóng và thÁt bal
- truddng quang ván
- nhân dợ tiểu sử lé trung dinh nghĩ tớ mấy càu thơ ..... 217 NỚI TIẾNG CỦA VAN THIÉN TƯƠNG
- PTS MGUYÉN MINH TUȮNG
- GOP PHẤN TIM HIÉU TÂM VƠC LICH SỦ̉ CỦA CUƠC KHỚI NGHİA ..... 223 lé trung dinh - pts. nguyén tuán triét
- LÉ TRUNG DINH - MỢT NGÓI SAO RANG NGỜI NGHTA KHÍ TỦ ..... 228 ロÁT CĂM THANH - NGUYẾN HÓNG SINH
- lé trung dinh - ngừi mang tinh dac trung cuia sĩ phu ..... 243 QUANG NGĀI VỚI PHONG TRȦO CÅN VUÚNG - PHAM NHÓ- MÓt VÚNG VAN HIÉN "TRĂI MẠT VÓI NON SÓNG"249
- tRUỚNG LUU
I THỦ PHÁC hOA ChAN DUNG lÉ TRUNG DINH QUA mọ́t sÓ ..... 257 GIAI THOAI - CAOCHU
- MỚT NHÅN VÂT CỦA PHONG TRÀO CẤN VUONG CÂN DỰ̛C GHI ..... 265RÓ NÉT HON TRONG CÁC SÁCH LỊCH SỪ
- pham hóng viét
■ SU PHÓI HƠP CHIÊN DÁU GIỮA NGHİA QUẢN QUANG NAM. ..... 271 QUÁNG NGẢl VÀ BINH DINH TRONG PHONG TRȦO CÃ́N VUƠNG CHÓNG PHÁP CUÓ́I THÉ̉ KẎ XIX
- PTS. NGUYĖN DINH LÉ - PTS. NGUYÉNN NGOC CO
- lứ lud̃g cán vưong quâng ngàl - binh dịnh trong viéc phól hơp Chién ĐÃ́u chông thuc dản pháp Xâm LUOC (1885-1887)
- phan ván cánh
- VAN thàn - cán vuong kho báu vé lòng yéu nuoć và NGHIA KHİ CÚA TRİ THÚC NHO HOC QUẢNG NGÅI
- lé van ouat

O nguyén bá loan - mót lành tụ tiéu biéu trong phong trâo chống pháp ở quâng ngàl cuớ thé kỳ 19 dấu thé kỳ 20 - nguyén ouang trung tién

- lé trung dinh nglyễn tu tán. nguyễn bá loan và 325 PHONG TRAO CÃN VUUNG CUU NUỚC SÓl NỔı RÓNG KHẮP Ó MUYEN BINH SON (1883 - 1888) - VÖ PHU HUNG
- trán du - lânh tu cuói cung cúa phong tráo van thàn OUÁNG NGĀI - HOAI HÁ
- MÓT SÓ NHÂN VAT TIÉU BLẾU TRONG PHONG TRÀO DUY TẢN và ciao trao khät thué cu suu cúa nhàn dàn quang NGĀI (1904-1908) - NGUVÉN MANH
- bướC bà̉u sưu tảm nhūng di tich lién quan bến phong tráo cán vuóng ó quáng ngál - CAO thil hóng hânh
- Mớt buớc tiến quan trọng trong viéc nghiên cúu cuóc khớ nghĩa lè trung dinh va phong trào cán VUƯNG KHANG PHÁP Ó QUȦNG NGÄı CUỐI THÉ KY゙ XIX
- pts trá̃n hũu dính
 hóc leé trung dinh va phong trá càn vuóng ó quâng NGẢl' CU̇A BAN.TÓ CHUUC HỚI THÁO


Chịu Irách nhiẹ́m xuấl bản TABHIÊN MINH

## Biên tạp : CAO CHU

Bia : NGUYỂN HŨU HIẾU
Trinh bày: MINH TUĒ

In 500 bản khở $14,5 \times 20,5$ tại XI nghiẹ́p in Quáng Ngāi .
Giấy phép xuắt bản só : 69 /XBNT ngày 19/8/1997 của Sờ VHTT
Quảng Ngāi in xong và nơp lưu chiéu tháng 10/1997

DCN. 000793


[^0]:    : Vé điểm này. họi thào có nhiếu y kiēn khảc nhau. Xem các bài khác trong tập ký yév (Ngudi bièn (ṭ̣̂).

[^1]:    ${ }^{1}$ : Ủy ban KhXH Viẹ́t Nam - Lich sử Vięt Nam, tạ̣ II, NXB KHXH, Hà Nợi, 1985. trang 76.
    ${ }^{2}$ : David Marr - Phong trảo chöng chù nghĩa thưc dán của Viẹt Nam 1885-1925. Berkeley and Los Angeles. Ed University Catifornia. 1971.

[^2]:    ': Charles Fourniau - 'Annam - Tonkin 1885-1896-Lethes et paysans Vietnamiens face à la conquéte coloniale". Ed. L'Harmattan. Paris, 1989, lrang 17.
    ${ }^{2}$ : Cao Kuån Dục - Quóc triéu hương khoa luc, NX8 thành phớ Hó Chi Minh. 1993, trang 484.

[^3]:    ': Theo Dai Nam thuc luc chinh biēn. Dê ngū kỳ (bản dịch) NXB KHXH, Hà Ṇ̣i, tập 36. tr 238
    ${ }^{2}$ : Trich Hống Sinh - Sao sáng sông Trà. Hội Vân nghệ Nghệ An xuât bản. 1975. trang 16.

[^4]:    1: Hổ Chi Minh. toàn tập, tập 3. NXB Sự Thạat, Hà Nội. 1982, trang 215.
    ? Trich theo lạp chi 'Xua và nay", só 28, thàng 6.1996, lrang 4.

[^5]:    ': C. Fourniau viết: "Chính tại Quảng Ngãi, cuộc vận đọng Cấn vương đã khỏi đấu hành đọng tám ngày sau ngày 13.7, ngày chiếm kinh đó. Hương ửng lời hiệu triẹ̣u của nhà vua ban bớ váo ngày 7 . các sī phu vân thán cùa tinh này đā tư tập lại chiếm cứ tinh ly với su ùng họ của quán chúng và bả: giam các quan đáu tỉnh khóng chịu theo họ. Mợt hiệp hợi yếu nươc dự̛̣ thành lạ́p trưoc dó it lấu, dā đế ra những điếu kiên cho một hành động tức khắc. Cảc thủ linh chl tà các sĩ phu cáp
     cám dáu phong trào và hiép họi. Dó là Tuy Lỳ vương. một ngươi hoàng tộc bị Pháp an tri ớ vùng này hai năm trưóc dáy với thái dọ ngạo mạn hơn là tinh nghi. Ngày 26.7. Nguyẽ̃n Thán dā chiêm lại tịnh lỵ. Nhân vật còn trè nó̉i bặt này. vồn dā tụt xuớng hạng bét trong dám thân Phãp nay ngoi IÉn tọt dinh vinh quang nhơ cóng tao cám đáu hệ thớng đón lūy trán áp các dản tợc "mp̣i", bảo toàn đự̛̣ vùng này". (Charles Forniau, Annam - Tonkin 1885-1896. Paris 1982, Phong trào Cán vuơng, p.47. Ó đáy co mơt vài niên đại chưa chinh xác).

[^6]:    id Mail

[^7]:    Trươc dáy ngưới ta thuờng cho rằng Nam kỳ lúc dó dà là thuộc địa của Pháp vój bơ mày kèm kẹp. dàn àp khớc liȩ̧t nên khờng có diếu kiện hương ưng phong trào Cán vuơng. Nhưng với cảc tư liệu mởi dự̛̣c cơng bó thi phong trào Cán vương các vùng Bảy Nưi (Thât Sơn, An Giang. Mỳ Tho. Gò Váp. Sài Gôn V.v..) phàt triến mạnh lrong cảc năm 1885-1886 vã kéo dài māi đến Lận nãm 1894. trước khi chuyễn sang thời kỳ mȯi (tham khào: Nguryén Phúc Nghięp - Có mót phong trào Cấn vuờng ờ Nam kẏ hôi cuối thế ký XIX. Kiên thưc ngày nay. só 120 (tháng $10.1993)$.

[^8]:    ${ }^{1}$ : Tay sai đác lực của thực dán Phàp. Quēe huyện Mọ Bưc. tỉnh Quàng Ngāi. Theo Iệh Phàp. dàn áp dâ̄m máu phong trào Căn vuơng các tỉnh Binh Định. Quàng Ngāi, Quàng Nam. Hà Tinh.

[^9]:    Hó so lưu trừ tại kno lưu trę nàı ngoąi cua Phảp. (A.O M). Sô 12346.

[^10]:    ': Dai Nam nhất thớng chi. Bản dịch, NXB KHXH, Hà Nọi 1970, Ir.355, 356, 357.

[^11]:    
    

[^12]:    ' Cao Xuân Dưc. Quốc triều huoing hhoa luc. Bán dịch. NXB TP Hó Chi Minh 1993. tr 483 484
    
    

[^13]:    ${ }^{1}$ : Quóc sừ quán triêu Nguyẽ̃n: Đại Nam thưc luc, bản dịch. NXB KHXH. Hà Nọi 1976. táp 36. tr 238, 239.
     Sừ hoc. NXB Thuậ Hóa. Hué 1993, T3, tr. 110.
    ${ }^{3}$ : Thư luc, dā dả̉n, T36, tr.240: T37. tr. 61

[^14]:    Charle:; Fourniau - Annam - Tonkin 1885-1886. Lettrés ét Paysans Vietnamiens fi e - . Jnquête colonale. Edition L Harmattan, Paris. 1989, p. 47.

[^15]:    ' Thuc luc. lạp 36. tr. 233

[^16]:    Tho van yēu nuãc nüa sau thé ky XIX. Sod. tr. 336-342.
    ${ }^{3} 3$ Thuc luc. Sdd, T.36, tr.244-245; T.37, tr.103-104; T.37, Ir.79.

[^17]:    1: Thuc luc. Sdd, T.36, tr.244-245; T.37, tr.103-104; T.37, It. 79
    ${ }^{2}$ : Tho văn yêu nưoc nưa cuói thé kyं XIX, Sđd, tr. 579.

[^18]:    ${ }^{1}$ : Nguyẻ̉n Vản Mại - Lé Giang tiểu sù̉. nguyên văn chữ Hàn, bàn dịch của Nguyễn Huy Xươc. in ronéo. Tài liệu của gia dinh ho Nguyẽ̃n.

[^19]:    Đạ loan năm Ất đấu vả Dâu tuất niên gian phong hóa ký sự dự̛̣ in trong Lam Glang - Vō Ngoc Nhā. Dậng Dưc Tuăn - Tinh hoa công giáo àı quốc Viẹt Nam, tàc gıà xuấl bản. Sài Gòn. 1970.

[^20]:    ${ }^{1}$ : Xem Tư Dưc thánh ché vàn tam tạ́p. nguyền văn chỏ Hán, bản djeh của Buii Tá̛n Nién và Trán Tuấn Khài. Phù OVKET văn hóa (Sài Gón) xuất băn, 1973.
    ${ }^{2}$ : Qưóc sừ quán (Nguyẽn) - Oài Nam thuc luc. nguyén vân chư Hán, bán dịch cùa Nguyén Ngoc Tinh, tấp 36, NXB KHXH, Hà Ņ̣i. 1976. trang 225, trang 241. 244. ${ }^{3}$ : Oáu tuăt niên gian... gớm 860 cau, là mót bai tho trừng thiên do môt tri thúc
    

[^21]:    1: Vù Vân Tỉnh - Chiéu Cân vuơng của vua Hàm Nghi - Tạp chi NCLS só 140 (1971) hảng 54-56.

[^22]:    1: Xem Eai Nam thuc luc, tåp 36 trang 22, tâp 37 trang 28.

[^23]:     KHXH - 1992 trang 382.

[^24]:    ' : Non nưỡ xử Quảng - tân biên của Phạm Trung Vięt - Khai trí - Sài Gòn - 1968. trang 103.
    2. Thành ngư Diển tich - Danh nhãn Tư điển - Trịnh Vân Thanh - quyên Thự̛̣ng Sài Gòn 1966, trang 678.
    ${ }^{3}$ : Danh nhân Lịch sử Vị̣̂t Nam - Bịh Xuân Låm - Chương Tháu - Tập 2 - NXB Giào duc - 1988, trang 31, 32.

[^25]:    ': Dại Nam Thưc luc chinh bién - Bę̣ ngū kỳ (1883-1885) tặp 36, NXB KHXH Hà Noi, 1976, Irang 233.

[^26]:    ${ }^{\prime}$ : Bản dịch của NXB KHXH, Hà Nọi, trang 223.

[^27]:     1896). NXB KHXH Hà Nßi - 1981-tr. 265.

[^28]:    ${ }^{1}$ : Lich sử Viêt Nam. Táp II(1858-1945). Nguyẽ̃ Khánh Toân chủ biên - NXB KHXH Hà No̊i-1985. tr.72.

[^29]:    ': Qước sù̀ quán triéu Nouyèn. Sad tr.10-11. NXB KHXH Há Nội - 1978 (do Truong Văn Chinh dich và Ngıyễn Trong Hàn hiẹu dinh). ${ }^{2}$ : Quớc sủ̉ quán triêu Nguyên. Sadd

[^30]:    ${ }^{\prime}$ : Lich sừ Viẹt Nam tập II (1885-1945) Muc "Phong trảo Cấn vương'. Sđdd tr.72-75.

[^31]:    1.23 : Dưong Kinh Qub́c - Vięt Nam nhüng su kięn lich sừ... Sodd tr.224-226

[^32]:    ' : Duetng Kinh Qức - Viẹt Nam nhüng sù kiẹn... Sdd 227-229. Năm 1918 (Mą̣u ngo) khoa thi Hıơng cứí cùng ơ Trung kỳ bị bäi dó. Các kỳ thi Hội, thi Binh cūng măc nhiên bj thù tiêu (Sdd -228).
    ${ }^{2}$ : Lơi cùa Nguyē̃n Tư Tân (1849-1885) nều rō lȳ do khi cùng vơi Le Trung Binh
     An xuắt oán. 1975. tr.16)

[^33]:    - : Có môt sờ ỳ kiến khác Lê Trung Dinh sinh năm 1857 (ngươi biên tạ́p).
    ${ }^{\prime}$ : Theo các tác giả Hờng Sinh, Hông Phú - Sao sáng sơng Trà. Hội Văn nghệ Nghę̣ An xuát bàn, 1975, trang 10, thi Lê Trung Dinh oỗ Cử nhân khoa Nhám ngo (1882).

[^34]:    ${ }^{1}$ : Hóng Sinh, Hơng Phú - Sao sang sóng Tra. Sod. trang 10.

[^35]:    ${ }^{1}$ : Annuaire de I'Indochine. 2 partie: Annam - Tonkin. 1893, trang 171-172.
    ${ }^{2}$ : Quoćc sừ quán triéu Nguyè̀n - Dai Nam thuc luc. Tập XOCXVI. NXB Khoa hoc Xá hộ. Hà Nơi, 1976, trang 238.

[^36]:    ${ }^{1}$ : Nhu trên.
    2 : Nhu tren, trang 239.

[^37]:    ': Sở lự̛̣g 2.000 quán này dựa vảo bức thư của Nguyễn Thân gừi cho Toàn quyén Paul Doumer vào nảm 1902, Dào Trinh Nhál trich oáng trong Phan Binh Phùng, in lăn thư tu. NXB Tán Viề. Sài Gòn 1957, trang 224-227.
    ${ }^{2}$ Con sớ 14 vị thủ lïnh bị bả̉l sống cūng dựa vào bưc thus của Nguyễn Thán noi trén
     NXB KHXH. 1992. trang 382 thi Lé Trung Einh b! xử lử ngày 18.7.1885

[^38]:    ${ }^{1}$ : Nhiéu sách nhu Thành ngơ Dién tich - Danh nhán Tu dién của Trinh Vân Thanh (t.1. tr 678). Tư diến Văn hỏa Vię̣t Nam (VHTT, tr.229) viết Lế Trung Binh đậu Cù nhân năm Nhám ngọ 1882 là khóng đúng.

    Thuợc huyẹ̃ Binh San cū - sau này thuộc huyện Son Tịnh. Chú thich cùa nguabi biên táp.

[^39]:    ': Nhiêu sách như Thành ngil Diên tich - Danh nhán tư diến của Trịnh Vân Thanh (tr.678) Từ diển Nhân vạt lich sǜ Viêt Nam của Nguyẽn Q. Thẳng (KHXH, 1991, tr.379) viết ông Lê Trung Lự̛̣ng đậu Tiến sī, nhưng trong Ouóc triếu aăng khoa lục không tháy ten ong le Trung Lương.
    ${ }^{2}$ : Huong khoa luc, Ir. 579 .

    - Huyên Binh Sơn cū sau này là hai huyẹn Binh Sơn, Son Tịnh. Chú thich của ngừi bien tạap.
    ${ }^{3}$ : Không rō nàm sau, Ál dặu (1885), ông có ra Kinh thi Họi hay không.

[^40]:    * : Vé diễn tiến cuộc khời nghia ơ tham luạ́n nảy có một số điém dị biệt vơi các tham luạ̃n khác. Chúng tôi ghi chủ để bạn đọc tiẹ̃n đói chiếu (ngươi biên tập).

[^41]:    - : Tác giả tính theo nầm sinh 1863. Hiện vản còn dị biệt vê nǻm sinh của lê Trung Oinh, chua rō là 1857 hay 1063 (ngưoi biên lập).

[^42]:    1: Dại Nam thực luec. tạ́p XXXIII HN 1995, tr. 124-125
    ${ }^{2}$ : Dại Nam ;hưc luc, tập XXXIV, KHXH, HN. 1976, Ir 349

[^43]:    : Tảc giả tinh theo năm sinh 1863 . Vẫn chưa rô Lé Trung Dinh sinh nẩn 1857 hay 1863 (ngươ biēn tập).

[^44]:    Oai Nam thuc luc - Chinh biên tạp 29. NXB KHXH, 4/1774 - trang 13.

[^45]:    ': Quãn dān Việ̣ Nam chớng Tây xâm • Tạp III. Trung tám ALAP/QLVNCH ấn hành - 1971. tr. 238.

[^46]:    ${ }^{1}$ : Charles fourniau - Tải liêu đã dẳn - Paris, 1989

[^47]:    ${ }^{1}$ : Charles Fourniau - Tài liệu đā dả̃n - Paris, 1989

[^48]:    : Oùng ra là Phú Nhơn hoạc Phú Nhân - Ngươi biên tạap

[^49]:    ": Cô ngườ cho rắng ơng đở cừ nhản 1884 (ngừì biên tập).

[^50]:     II- Tạp chi Nghiên cưvu Lich sừ - Viện Sử học - UBKHXH Viẹt Nam - sờ 2(227) 1986 tr 37. 38.

[^51]:    1: Oặng Thài Mai - Tho vân Cảch mạng Viẹt Nam dầu thé kỷ 20 - Văn học Giai phóng - 1976-tr. 13.

[^52]:    ${ }^{\prime}$ : Xem 7 mm hiéu câc phong trào yêu nước chống Pháp cưa nhán dân tỉh Quảng Nghĩa 1885-1945 - Ban Nghién cứu Lịch sủ Dàng và Sờ VHTT Nghīa Binh. 1985 từ trang 18 đén lrang 40.
    ${ }^{2}$ : Phong trào Cán vương chóng Pháp á Thanh Hòa, Ngh§̧ An, Hà Tinh cûng kéo dài 11 nàm.

[^53]:    ${ }^{1}$ : Tạp chi Nghién cưu lịch sì̀ só 6 (231) 1986 - tr. 34.
    ${ }^{2}$ : Hó Chi Minh toàn tạp - tạp III 1930-1945- NKB Sự thậ - Hà Nọi - 1983tr. 221.

[^54]:    ${ }^{1}$ : Phàt biểu trong hợi nghị phó biến nghị quyél Bọ Chinh trị tại TP.HCM ngày 28.7.1976.
    ${ }^{2}$ : Phạm Trung Viẹt - Khuón măt Quàng Ngăi - NXB Nam Quang Sài Gón, 1973 tr. 173.
    3: Tạp chi Nghiên cưu lich sử só 6 - Sad - Ir 31.

[^55]:    1: Oai Nam Nhât thóng chi. tạ́p II. NXB KHXH. Hà Nọi 1970. Ir.355-356.
    2. Vietnam du confucianisme au communisme. Paris. Edi. LHarmattant. 1991. p. 24

[^56]:    1. Oá Nam :huc luc chinh biên. Tạp XXXVI. NXB KHXH, Hà Nọi, 1976, Ir.57.
[^57]:    ' : Do Trán Huy Liẹúu. Vản Tạo. Nguyển Khác Dạm biên soạn, nXB Vân sừ dịa Hà Nợi xuát bàn.
    ${ }^{2}$ : Ngoài một só cứn bién khảo nhu cuaa Dinh Xuãn Lám - Trịnh Nhu: Tử Ba Binh
    
     cuia Charles Fourniau: Les contracts Franco - Vietnamiens de 1885 a 1896 en Annam et au Tonkin. Univ de Provence. 1983.

[^58]:    ': Oại Nam nhất thơng chi. tập II, NXB Khoa học xã hōi. Hà Nọi, 1970. it 355.

[^59]:    iư dién Nhän vat hen S. luẹt ivam. NXB. KHXH. TP HCM. 1992. Ir 705,380

[^60]:    1 Eą Nam Thưc luc Chinh biên. lạ́p 36, NXB KHXH, Hà Nọi, 1976, tr. 239.

[^61]:    

[^62]:    - : Vé ngữ̛i thành lạp Nghīa hội. thơi gian tơ chưc Nghīa họi v.v... côn nhiéu y kiến khàc nhau trong Họi Inào. Xin xem các bài khác Irong lị̣̆p này (Ngươi biên tập).

[^63]:    : Corr gọi tà Lổ Thuc Xerti các bài khác trong tạ́p này (Ngưài biên tạp).

[^64]:     thin l 1868 (Khoa áy Nguyễn Tự Tán dáu tú lài) là Ináy học cuia Lé Trung Binh. Sau khi lìm Thasfing biên Nghīa Dịnh Son phòng roi lănh An sàl Binh Dinh, ông tham gias phong trào Cán viơng $f$ Binh Eịnh. bi giặ̣c bát. Trong tü óng co bài hich "Binh
    
    

[^65]:     Binh Hòa) dạu Tú tài. Iham gia phong trào vàn thán.

[^66]:    1. Nguyễn Thơng. xem chú thich ở Tạp chi Cẩm thành són 1.
[^67]:    ': Phan Văn Binh, ngươi làng Tây Lợc, huyẹn Hà Dóng, nay thự̂c Tam Kẏ, Quàng Nam, làm Chuyên vận sứ trong phong trào Cán vượg đo Quàng Nam, là thán phu của nhà yêu nứćc Phan Châu Trinh.

    - Phan Bá Phiến. ngutio làng Tân Lợc, huyện Hà Đông (nay thuợc huyện Nüi Thành) đậu Cù nhân khoa Nău ngo (1859). Iàm Tri huyện Phù Cát (Biah Bịhh). Sau khi Pháp chiém Trung kỳ. Ong cùng Tráán Du. Nguyẻn Duy Hiệu liên hẹ̣ mạt thiét với phong trào yêu nức Quảng Ngāi

[^68]:     Tán bầng chú, cha ơng là anh em cùrg me khác cha vơi Nguyển Tư Tân. tư thừ bé đā theo làm liéu đóng cho Nguyễn Tự Tán.

[^69]:    Büi Diến, ngươi Quảng Ngāi, cưng Mai Xuán Thuởng (Binh Bịnh) vō Irang khời nghīa chóng Pháp trên khắp câc dịa bàn Binh Dịnh. Phú Yén. Khảnh Hòa, Binh Thuán. Ông bị giết cùng vodi Mai Xuán Thương.
    ${ }^{2}$ : Tôn Tuöng. ngưòi làng Bóng Dương (Binh Sonn) nay thuọ́c xā Tịnh Än, huyện Son Tịnh, hoạt đợng phong trảo Cán vương Quàng Ngäi. Sau khi Lé Trung Dinh, Nguyẻ̃n Tư Tân chếl. ông chuyển ra hoat dông à Quàng Nam, duơc Nguyển Duy Hiệu giaoo trách rihiệm đưa nghīa binh Quàng Nam vào tiếp ưng cho Nguyền Bá Loan dảnh Nguyển Thán đ $\begin{gathered}\text { Quảng Ngāi. Ông hy sinh Irong trán đảnh ơ Cáu Cháy. }\end{gathered}$
    ${ }^{2}$ : Nguyễn Tấn Kỳ, người làng Cháu Tử. tổng Binh Thuơng nay thuốc xā Binh Nguyên (Binh Sơn). cùng vđ̛̃ Nguyē̃n Tụ Tán xả̀y dựng chiến khu Tuyén Tung. Óng là ngươi tớ chưc địa điếm gặp nhau giûa hai nghīa họi Quàng Nam và Ouáng Ngāi ó An Thiện.
    ${ }^{4}$ : An Thiện. mợl làng sát chăn nüi Dá Rận gán Ao Vuơng thuợc huyện Hả Dơng. nay thực xā Tam Nghīa. huyện Nũi Thành (Ouảng Nam) cách Dớc Sóli chừng 10 cáy sồ vé phia láy băc.

[^70]:    Tim hiéu cac phong trào yêu nuoóc chóng Pháp cuia nhón dàn Quàng Ngāı 1885:9945 - Ban Nghiễn cựu Lịh sư Dàng và Sỏ VHTT Nghia Binh. xuất bán 1985 trang 20.

[^71]:    

[^72]:    ${ }^{1}$ : Dự dịnh khd̉i nghîa vào ngày răm tháng 4 năm Canh lý (1900) nhưng bị ḷ̂ và thăt bại.

[^73]:    12 : Không phái dugcc bi mạ́l lồ chúc" nhu Khuôn măt Quàng Ngāi cùa Phạm Trung
     Bình... Tủ Tán... thành lập Nghīa hộ" sdd, trang 172.

[^74]:    1 : Tim hiéu phong trào... sdd, tr 25

[^75]:    ' : Dối va̛i Quàng Nam, tuy cô quan hệ và có cà nghīa quân Nguyēn Duy Hiệu kèo vé hở trọ cho cự̃c khói nghía do Lé Trung Dinh lānh đạo. nhưng vê sau it tháy quan hệ - chưa rō lỳ do.

[^76]:    ': Bai tho "Lám hinh thớ tác.

[^77]:    1 : Charles Fourniau - Annam-Tonkin 1885-1896. Lettres et paysans Vietnamiens face à la conquéte coloniale. Editions L'Harmattan, Paris, 1989.ir 47.

[^78]:    ': Oat Nan thứ tuc, bin dich. NXB KHXH. HN. các tạp 36 (1976). 37 (1977).
    ${ }^{2}$ : Nguyè̀n Bà Trjc, Nguyē̃ Einh Chi - Quảng Ngäi tỉnh chi, Nam Phong tạp chi 1933
    ${ }^{3}$. SHA Carton 6 Successier de De Courcy" Baio cáo của De Champeax gói Decourcy ngày 13.8.1885.
     Quàng Ngài
     cach mạng cān đại Viêt Ham tậ l. Phong trào Văn thân khời nghia, in lán thư hai. NKB vàn Sư Din Ha Nọi. 1957.

    - Phan Ngoc Lién - Va trò và nhưng bưoc chuyển biến của sĩ phu yéu nuờc Quäng Ngà trên con dưoug daiu tranh chồng Phág. Tap chí Nghiên cùu lịh sừ, số 2 11791978
    - Bür binh. Tim héu cíc pnong trào yēu nuôc chöng Pháp cùa nhân dán tinh Quiaing Nghia (1885-1945) Ban Nghiên cứu Lich sừ Dàng và Sờ VHTT Nghīa Bunh x.it ván. 19.95

[^79]:     và thanh phố Hué. trong khi đó a o hà Nội nhiéu vản thàn yèu nức nối dậy sau óng đếu có tẻn đât cho duơng phó (nhu Mai Xuán Thương. Tảng Bat hó̀...) va chua co mot dieng phe rose th than ien Le Trung Dinh

[^80]:    ' : Nguyễn Am, Kim Ngoc - Việc ché̉ tạo binh khi ò nườ ta nửa cuofit thé kỷ XIX, Thông tin Lich sử quân sư, sớ 1 (tháng 1. 2.1992), Ir. 21.

[^81]:    '. Dậ Nam thuc luc tạp 34. NXB KHXH. HN, 1976. tı. 175

[^82]:    Oaı Nam thức lucc. lập 36. chinh biên dệ ngū kỳ (1883-1885). Sdd. tr. 109
    Tài liệu dần trên. lr.81-82.

[^83]:    ' : Lủc báy giò̀ Nghīa hội gớm có Vân ḥ̣̣i (tập họp nho sĩ, quan lại) và Vō hội (thu nạp chù yé̉u càc vō quan) để cùng, nhau đáu tranh chởng Pháp xảm lựç. Dưa vào Vō hợi. Nghīa họi các tînh lập ra quàn Doàn kiẹt. giồng nhu đ̧̣i quăn Doàn kiệt cùa phe chú chiền ó kinh thành. Tổ chức Hıơng binh thu húl dông đảo quán chúng.
     các sī phu chi huy.
    ${ }^{2}$ : Gạı Nam thưc luc, tạ́p 36. Sdd. tr. 165
    ${ }^{3}$ : Dai Nam thuc luc. Iqp 37, Sdd. Ir. 171

[^84]:    Dươi thời nhả Nguyễn (cho dễn khi bô thi chư Hân) Ouảng Ngâi có hàng mấy tràm ngươi dṑ đạt tại các trương Binh Bịnh, Thưa Thiên, trong dó có trên 10 ngứó đó̉ liến sii, phó bảng (Xern Các nhà khoa bàng Việr Nam - Ngó Dức Tho chủ biên. NXB Văn học. Hà Nơi. 1993).

[^85]:    ${ }^{1}$ : Tham biện Sơn phòng Nọuyên Duy Cung. Củ̉ nhân Lê Trung Binh, Tú tài Nguyē̃n Tự Tân và nhiéu vấn thân, nhu Nguyễn đà Loan, Nguyễn Lân. Nguyē̃n Quý. Trịnh Xáng. Nguyễn Vịnh. Büi Phụ Viện. Buii Phụ Càt. Nguyễn Tấn Kỳ... đêu tham gia Nghía hội, nhửng ngữi giỏi vō nghệ tham gia quán Đoàn kiệ́.
    ${ }^{2}$ : Theo lài liệu Truyên thóng đáu tranh cách mạng cưa nhăn đån Quảng Ngāi tù truờc khi có Dàng. Ius trủ tại Tổ Nghièn cứu lịch sử Dảng tînh Quảng Ngài.
    ${ }^{3}$ : Theo Nguyễn Bá Trác, Nguyển Dinh Chi - Quàng Ngäít tinh chi. Sad, tr. 43.

[^86]:    Tài liệu do cu Lè Hóng Long cung cấp tạn dịch: GGừi lán khoa họ Lè rō (tực Lé Trung Dînh, dậu Cừ nhân nâm Giáp thán 1884), Bào cóng (tưc Dào Tấn, TG chú) mời họp măt vào ngày doan dương (tél Doan ngọ, mớng 5 tháng nằm (TG chú) ở nhà ông Nguyễn (Vō hơi). Ngày 2 thàng năm Hàm Nghi thừ nhả̉t Trịnh lāo kinh bút.
    ${ }^{2}$ : Ngay trua ngày 5.7.1885 tại xā Vân Xá (huyện Hương Diẽ̛n), phủ Thừa Thiên, Tón Thát Thuyèt đā thông cào cho khăp nữóc biết vua Hàm Nghi xuaft bôn và kếu goi moi ngưoi "Cán vương". có thể xem đó là oụ Cấn vương ra dời trưóc "Chiêu Cần vuöng: (Duơng Kinh Quớc. Viêt Nam nhửng sư kiẹn fịch sỉ̀ 1858-1945. tập I: 18581896 NXB KHXH, Hà N\$i, 1981, Ir. 256.

[^87]:    ＇：Oaı Nam thuc luc tập 36．Sdd，tr． 221 và 239.
    ${ }^{2}$ ：Trich theo Trấn Viết Ngạc－Nguyển Duy Hiêu vá Nghia hoi Ouàng Nam．NXB Bà Nâng．1985．Ir． 23.
    3 ：Tài liệu dẫn trēn，tr．23－24．

[^88]:    - Xern Cao Xuán Dục - Ouóc triéu huoong khoa luc, nXB thành phó Hó Chi Minh 1993. tr. 484.

[^89]:    , Trich theo Hóng Sinh - Sao sàng sóng Tráa, truyên các liếl sĩ yêu nuờ và cách mạng Quáng Ngāi. Hội Vân nghệ Nghệ An xuát bản, 1975, tr. 16.

[^90]:    1: Sữit đọi Trương Quang Hüng vi chống lại nghīa binh nên bị chém, mộl số giáo dán ngoan có chớng cuộc khơi nghĩa cûng bị trừng trị.
    ${ }^{2}$ : Phan Bọi Cháu - Vię̣t Nam vong quốc sù̀ NXB Văn sủ̉ đia, Hà Nọi. 1958, tr. 39. ' : Vế hành trạng vé sau của Binh Vin Hội, cơ hai y kiến träi ngược nhau: bị bắt trong cực tấn cóng cùa quân Cấn vi ong vào sơn phòng. nọi ững trong cuộc tán công đó. Xin chư thich dé̉ tiện tra khảo (Ngườ biên tậ).

[^91]:    1 : Có tài liệu nói là 7. Lheo Charles Fourniau có 11 thủ linh bị giễt (Sod, Ir.47); theo thư của Nguyẽ̉n Thån gời toàn quyến Paul Doumer năm 1902 thi hán 'bát duọc 14 lên tương giạac" (Xem Dào Trinh Nhấl *Phan Dinh Phùng". NXB Tân Việt. Sài Gòn 1950. tr 189)
    ${ }^{2}$ : Xem Charles Fourniau - Annam-Tonkin 1885-1896. Sdd. tr. 17.

[^92]:    ': Charles Fourniau - Annam-Tonkin 1885-1896, Sdd, Ir.47.

[^93]:    ${ }^{1}$ : Cao Xuán Dục - Lun Dực Xứng - Trấn Xăn - Dại Nam nhất thờng chi - Tinh Quàng Ngãi O6. Be Quóc gia Giáo duc XB. S. 1964, tr. 17

[^94]:    '. Oû̂́c sù quan iriếu Nguyèn. Dại Nam thưc lục chinh biên - NXB Khoa học xā nơi. Ha Nội, 1977, tạ́p 36, Ir. 238.239.

[^95]:     dé blạ dọc liện dói chiếu, tham khjo ingtợ: ojên tap

[^96]:    ${ }^{\prime}$ : Tảy Sơn sừ lược, tò 21 của Huỳnh Vản Thuận do Trịnh Nhạ́t Mật cấp.
    2: Nguyē̃n gia thé truyén tưc biên Quang Kỳ cấp.

[^97]:    ${ }^{1}$ : Chép lại trong tập Sao sáng sông Trà lrang 7. 8.

[^98]:    Nghía hộ Binh Tây chinh biên tở 16 cùa Lững cử Thién Vẵ Nhạn. Vō Thię̣p (Cháu cùa Dại Tu mā Tây Son Nguyển Vân Danh. Tởng tu Iệnh quán đợi) và Dó đớc phò mē Tây Sơn (chóng Ngıyē̃ Thị Quang Thúy, con gái đáu của vua Quang Trung) làm Tham tàn quân vư Bọ Tởng chl huy Nghīa quán, do ông Nguyẽ̃ Trọ. Bại Tởng quản "Tụ Hiến Trang" cáp.
    ${ }^{2}$ : Xern Hịch Tây Sơn trong táp Văn hoc Tây Sơn trang 83, của Nguyễn Lọc. do Sỏ VHTT lính Nghīa Binh ấn hành 1984.
    3: Việt Nam sừ luơc phấn 'Kinh thành Huê thât thủ' của Trăn Trọng Kim.

[^99]:    
    

[^100]:    ${ }^{1}$ : Hiệ̣ nay con cháu Ông đang giz̄ ông vào ngày 11.6 âm lịch. Sách nói trên, tr. 160.

[^101]:    ${ }^{1}$ : Cáu chuyện dựç truyén trong dân gian do huyễn Binh Son do ông Lể Tiên ghi lại. Bài tho có khác chút it vái Phạm Trung Việt dà ghi. Có lē Phạm Trung Việt dā lọc bôt chảng.

[^102]:    ': Theo bàn dịch trong Hơp tuyén tho văn Vięt Nam 1858-1930, NXB Vân hóa, Viẹn Vân học, 1963.
    ${ }^{2}$ : NXB Thông tin, 1992.

[^103]:    ': Le Trong Khánh dich. Hop tuyén tho vàn Viet Nam 1858-1930.
    ${ }^{2}$ : Sao sâng sõng Trá. Sdd.

[^104]:    Bưng ra là Nouyễn Bả Loan (chú thich cùa ngươi bién tạ̣p)

[^105]:    Tác giá theo ỳ kiến cho ráng Lé Trung Đinh sinh năm 1863. Mộ số y yién khác vẳn nghiêng vê nắm 1857 hon. Họi thảo vả̉n chưa xác định rō được. (Chú thich cùa ngươi biên tập).

[^106]:    ' : Oại Nam thưc luc, tập 36. Chinh biên. đ̛̣ ngū kỳ (1883-1885). Nxb KHXH Hà Nọi - 1976 Tr 81-82.

    - Tài liệu đã dản. tr 57.

    Tài liẹu dã dản. tr 109.
    4: Dai Nam thuc luce. tạp 36. Sdd, tr 165.
    5: Oąi Nam th⿰亻c luc, tạp 37. NXB KHXH. Hà Nọi, 1977.tr. 171

[^107]:    ' Theo Nguyē̉n Bá Trác, Nguyễn Binh Chi... Ouàng Ngäi tỉnh chi. Nam phong tap chi 1933. bản đánh máy chư lưu lại tớ nghiễ cửu lịch sử Dảng Quàng Ngāi, tr 43.
    ${ }^{2}$ Tài liẹu do cu Lể Hóng Long cung cáp.

    - Dai Nam thuc luc, tạp 36, Sdd, tr. 221
    - Dấn theo Trán Viét Ngac - Nguyến Ouy hiéu và Nghīa noi Quüng Narn". NXB © H Nārg. 1985. Ir 23.24.

[^108]:    ' Dai Nom thuc luc. láp 36. Sod. tr. 238.
    Nguyén Thàn - Thu gứi ceàn quyến Paul Doumer (1902). Trich theo Dào Trinh
     inh fixa Tari viel. Sái Gön 1950 to 189
    3 Sa' Nam !huctuc. táp 36. Sod, Ir. 238

    - Cnarles Fourniau - Annam - Tonkin 1885-1896. Lettres et paysans Vietnamiens lace à la ecnutcle coloniale. Editions L' Harmattan. Paris 1989, Ir.47.

[^109]:    ${ }^{1}$ : Phan Bọi Cháu - Viẹt Nam vong quóc sì̛. NXB Văn sử dịa. Hà NỌi 1958-tr 39.
    ${ }^{2}$ : Phan Böi Cháu - Viêt Namt vong quóc sì. Sdd. tr. 39.
    ${ }^{3}$ : Nguyẻ̉n Bà Tràc. Nguyē̃n Dinh Chi - Ouàng Ngã́ı tỉh chi, Tiod, tr. 39.
    ${ }^{4}$ Charles Fourniau - An nam - Tonkin 1885-1896, Sod, tr. 47

[^110]:    Tài liệu đâ đẫn lrên, Ir. 47 .
    ${ }^{2}$ : Charles fourniau - Cuôc khàng chién chóng Pháp à Binh Gịh - Phú Yên (1885. 1887) Tạp chi NCLS, só6 6(207), 1982, tr. 45.
    ${ }^{3}$ : Tải liệu dã dẫn trên. Ir. 341.
    " : Nguyẽ̃ Duy Cung - "Hich kêu gopi chơing Phắp". Trich theo tho văn yêu nước nùa sau thế kỳ XIX (1858-1900). NXB Văn học, Hà Nọi, 1976. It 340.
    ${ }^{5}$ : Tài liệu đ̛̃ dẫn trên, tr.341.
    6: Tải liệu dã dả̉n trên, tr. 341

[^111]:    ${ }^{1}$ : Tai liệu dã dẫn trên. tr. 341.
     (1858-1900). Sdd, tr. 22
    ${ }^{3}$ : Charle Fourniau - Cuōc khàng chién chöng Pháp ơ Binh Dịh - Phú Yên (18851887) Tidd, tr. 35.

[^112]:    ${ }^{1}$ : Nghīa quán đā tàm chủ đón Lão Thuợc dến tnàng 2.1887.
    " : Có tài liệu ghi binh Vân Hộı làm nọi ưng Xem các bài khác trong tạ́p này (Ngươi bienn tạp)
    ${ }^{2}$ : Châu bản triéu Nguvễn. Trich theo Nguyễn Thế Anh - Phong trào khảng thué meền Trung năm 1908 qua các cháu bàn triêu Duy Tán. Bàn án số 14. Bộ VHGD và TN Sài Gơn xuắt bản. 1973. tr. 54.
    ${ }^{3}$ : Nguyē̃n Bá Trác. Nguyễn Binh Chi... Quàng Ngā̀ tình chi. Tlad. Ir. 45

[^113]:    ${ }^{1}$ : Từ đáu nảm 1886. Nguyển Duy Hię̣u xây dững tỉnh thành mói ờ Trung Lộc (thự́c huyến Qué Sonn, tinh Quàng Nam ngày nay) có dủ 6 bồ, nha, thư.
    ${ }^{2}$ : Trán Viếl Ngạc - Nguyễn Duy Hięu và Nghiaa hời Ouảng Nam. Sơd, tr. 65.
    ' : Lô Thưc tữc Lảo Thự̂c (xem các bài khàc lrong tạ́p này).

[^114]:    ': Dai Nam Inưe lục tạp 37. Chinh biên dệ lục kỳ I (1885-1886), Sdd, tr. 120. ${ }^{2}$. Sad tr 132

[^115]:    ${ }^{1}$ Lám Quang Thụ - Quàng Nam, dia lỳ - liech sử - nhân vatt - Ban liên lạc dông hưong tinh Quàng Nam và Ùy ban Mặt trạ́n Tớ qức tinh Thanh Hóa xuắt bản, 1974, Ir.47.48.

[^116]:    ${ }^{1}$ : Dai Nam thuc luc tạ́p 37, Sdd tr. 185
    ${ }^{2}$ : Charles Fourniau - Cuöc khàng chiến chöng Pháp o Binh Dịnh và Phú Yén (1885-1887), Tldd. tr.39-40.

[^117]:    1 : David G. Marr - Vietnamese Anticolonialism (1885-1925) University of Califonia. Berkerley, Los Angeles, London - 1971, P. 59

[^118]:    1. Charles Fourniau - Anname Tonkin (1885-1896) Paris - 1989. Bản tiếng Pháp. ir 46
[^119]:    ' Theo Giáo su Phan Ngoc Lién - Vai tróo và nhöng bưoc chuyến biến cuia sī phu yêu nước Quàng Ngäi trên con đừng chông Phàp - Tạ chi NCLS. s6 2, 1978 (179) thi cò hiệu cùa nghīa quán Nguyẽ̉n Bà Loan, théu 7 chư vàng trên nến đó là: -Tiéu tặc, Irù glan. Dinh quóc loạn

[^120]:    1: ©ạı Nam thự luc. lạ̣p 37. chinh biên. tr 325 : "áu năm 1887. Dế dốc Binh Hội ra đáu thủ dâ bi lriéu Oóng Khành giảng xuồng 2 trạt. cho vé hus duß̂ng".

    Có tài liệu khảc ghi là Binh Họi bi bát. Xem các bài khác trong tạ́p này (Chú thich cúa ngưoi bién tập)

    Lāo Thực cȯn gọi là Lổ Thục trong càc bài khàc. (Chú Ihich cuaa ngứi bién tập).

[^121]:     ghi chú dé̉ bạn ợ tiện đới chiếu (người biên tặp).
    ${ }^{1}$ : Dai Nam thuc luc, Sodd, tr. 185.

[^122]:    ' : C.Fourniau: Tap chi NCLS. số 6 (207) 11-12.1982. tr. 42.

[^123]:    Chưng tố xın lược bớt 2 phấn I và II (ngươi biên tạ̣p).

[^124]:    ': Hịch Cẩn vương lối ngày 23 lhàng 5: Chiểu Cắn vương do chīnh vua Hàm Nghi châu phê. để ngày móng 1 thàng 8 nám Ål dạu.

[^125]:    ': Vé tên ngưở bị bắl, Nguyễn Bà Trác và Phan Ngọc Lién chép có khác nhau và khàc vái Viẹt Nam. nhửng sự kięn... Tâc già khóng đi sáu vào chi tiết.
    2: Theo Tù diến Nhàn vât lịh sừ Viẹt Nam. NXB KHXH - 1991

[^126]:    Nhu Phan Khoang - Sdd

[^127]:    ' Theo Nguyễn Bà Trác (Sdd)

[^128]:    ${ }^{1}$ Theo ky ức một só cảc cụ nhá họ Trán An-Hòa lhi hinh nhu khấu hiẹu vẩn là -Tiểu tặc - Jrử gian - Binh quóc loạn". Xin chép để tham khảo.

[^129]:    Thống kê của chính quyến tinh Quàng Ngãi nảm 1950: 'Nhà Chung chiếm 16.633 mā̃u ruộng dất (mẫu Trung bộ)". Phấn lờn số dó vào tay nhà Chung thời gian truớc 1900.
    ${ }^{2}$ : Ơ vưng Trương An hiện côn di tich là nến nhà cū ngảa Trán Toại và đén Hiệp cớ (tư liệu của họ Trấn An-Hòa).
    ${ }^{3}$ : Theo Uu liẹu cua họ Trán An-Hóa.

[^130]:    
    ${ }^{2}$ : Cu Jrán Chi, cháu gọi ngải Trán Du bầng bàc thúc bá cho biể: ngài Trán Du 'bị bắt lại mộ co sở của ơng Trinh Thé̉ ờ làng Hüng Nghiaa:. Ông Trịnh Thẻ̉ bấy gió làm Tiếu phủ sử Sơn phòng Nghīa - Dịnh.

[^131]:    ${ }^{\prime}$ : Tền gôi "Bốn đién La Vuông hay 'Bớng Vuông'. Thơi chống Pháp chính quyễn kháng chiến phục hóri và mó mang thêm lhảnh một co sở sàṇ xuất nông nghiệo và chẵ nưoi. Dại hôi đại biễu Dàng bộ Liên khu 5 năm 1950 họp lại dãy.

[^132]:    ${ }^{1}$ : Trong Việt Nam - các sự kięn"... và Nguyễn Bà Trác Phan Ngoc Liên dêu chêp tén tuơng giạac có khàc nhau. Tác già không di sáu vào chi liết.
    ${ }^{2}$ : Sảch Tim huéu phong trào yéu nuơc... (Sdd) cuáa Buii Bịnh và tư liệu riêng nhá
     Quàng Ngäi nhung khóng lhẳng

[^133]:    ${ }^{1}$ : Büi Bịnh (Sad) chép: óng trôn tránh ơ Nam kỳ...: Tu liệu nhà ho Nguyẽn Lạc Phó chèp 'Öng vào Binh Bịn, Binh Thuăn, rói vào day hoc d Bién Hoa'...

[^134]:    Nguyễn Thông (1827-1884) đổ cú nhán. Cuối 1868 làm Bố Chánh Quáng Ngāi. nâm 1871 bị vu cảo nên cảch chức. nhở bạn bé và nhất là nhán dân Quảng Ngải minh oan mời đự̛̣ giàm tội. Nam 1873 ơng cào quan vế nghíà Trại Nüi nay thuợc thị xā Phan Thiết. lập thi xā. mở trường học...
    ${ }^{2}$ : Trưong Gia Mó (1866-1930) qué Bến Tre. theo cha ra ở Binh Thuạnn. làm quan mơt thòi gian ró́ từ quan. liên hẹ mạ́ thiết vơi Phan Bọi Cháu. Phan Chu Trinh. Ống tham gia phong trào Duy tán, bị bă thơo gian ngăn. Nâm 1910. ông cùng Hó Tà Bang. Trán lê Chả́l dưa Nguyển Tất Thành (Chủ tịch Hó Chi Minh sau này) vào Sài Gón

[^135]:    ${ }^{1}$ : Bùi Dịnh: (Sdd) viếl: Nouyễn Bả Loan sau nhiếu nấm trón tránh ó Nam kỳ tró vê"....Không nôi vi sac. Tu lişu nhà họ Nguyển Lạc Phớ viêt: 'Nguyễn bá Loan biết
     là đả đưng vỡi danh nhân Nguyễn Bả Loan.

[^136]:    ${ }^{1}$ : Theo "Phan Bộ Chåu nién biểu*
    ${ }^{2}$ Theo Bùi Dịnh - (Sdd) - Phong Irào Khát sưu.

[^137]:    ${ }^{\prime}$ : Büi Dịnh - (Sdd) và môt só bài viếl trước 1975.

[^138]:    Quốc sú quàn triéu Nguyē̃n - Dại Nam thuc tuc, tạ́p 37. NXB KHXK. Hà Ņ̧i, 1977. Ir 79.
    ‘: Lăo Thực hay Lở Thuc ià hai lến goi của cùng mót dịa diến (có lē do phât ám khác nhau) - chú thich cùa ngutbi biên tạ́p.

[^139]:    Có người cho rầng trong lrận này Đinh Họi làm nọi ứng. Chú thich của ngươi biên tập.
    1: Qū̄c sư quãn triêu Nguyẽ̃n - Đại Nam thưc lucc tập 37. NKB KHXH, Ha Nọi, 1977. tr 80-81.

[^140]:    Oứćc sừ quàn triéu Nguyễn - Đąi Nam thưc luc. tập 37. NXB KHXH .Hà Nọi. 1977, tr. 79

[^141]:    ${ }^{1}$ : Quóc sử quán triêu Nguyển - Dại Nam thuc tucc, tạ́p 37. NXB KHXH , Hà Nọi. 1977. tr.184, 185.

    2: Oư̆́c sừ quàn triéu Nguyẻ̃n - Oại Nam thucc tuc. tâp 37. NXB KHXH .Hà Nọi. 1977. Ir. 185.
    3. Hả̀i Phưong - Ouảng Ngāi 1885-1945. Tài liẹu đành máy của Ban Nghiên cứu Lich sừ Dàng tinh Nghīa Binh cū.

[^142]:    ': Bàn táu cùa phủ Phư chính ngày 22.4.1908. Cháu bản Iriếu Duy Tân

[^143]:    $\because$ : Có lē nhám vói Vō Văn Tinh (Thanh), nguyén Tham tri Bọ Hộ (chú thich của ngươi biên tạp).

    Bàn tấu cùa phù Phụ chinh ngày 22.4.1908 *Cháu bàn triêu Duy Tân.

[^144]:    ${ }^{1}$ : Nhà thờ đượ làm bầng gỏ̉. Irén diện tich gắn một mãu đắt, có dịa thế dẹp. Sau nhiéu lán bỉ phả hưy và xảy dưng lại, năm 1965, nhà thơ bị boon Mỳ phá hoại hoân toàn, chl cơn lại nển đát vâ nhán dán đă trơng bạch dàn.

[^145]:    - : Có tài liệu khác nơi Nguyên Thuyên bị giềi đư trận Cáu Chày - Chú thich của ngưoi biên lập

    Dưa vào Quảng Ngāi tinh chic cua Nguyẻn Bá Trác có ỳ kién cho ràng đốn Co Nhát ò Oưc Phớ. Co lê ờ đây tàc già tham luận đã nhám với mọt đón khác (Nggưoi biên tậpl.

[^146]:    *: Vê ngày bị bất và bị xử chém của Trán Du vản cón nhiéu diêm khác nhau. Chüng tời xin ghi lại oể tiẹn tra khảo (biên tập).

[^147]:    ${ }^{1}$ : Oày là mộ tổ chức doàn kết cùa dân binh trong các làng xā.

[^148]:    ' : Xem bải tham luạn của Giâo su Dinh Xuân Lám tại cuộc Họi tháo.

