## UY BAN NHAN DAN TINH QUȦNG NGÁI

 SƠ KHOA HOC - CONG NGHÊ VA MOI TRƯƠNG
#  DÁO LÝ SON 



## QUȦNG NGÃI - 2002

## VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG ĐẢO LÝSƠN

$\therefore$

## ỦY BAN NHÂN DÂN TİNH QUẢNG NGÃI SỞ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

# VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG ĐẢO LÝ SON 



QUẢNG NGÁl-2002

## NHÓM NGHÊN CỨU VÀ BIÊN SOẠ

## ĐOÀN NGOC KHÔl - NGUYỀN THANH TÙNG NGUYỄN ĐĂNG VŨ - PHAN ĐİNH ĐỘ NGUYỀN VĂN BỐN

## LỜI NÓI ĐẦU

LýSon là hải dảo nằm cách dất liền khoảng 25 hải lý về phía Đông Bắc. Do tính chất ốc đảo và là hòn đảo yên binh ít bị ảnh hưởng của chiến tranh, do vậy các di sản văn hóa vật thế và phi vật thể dược bảo tồn tương đối nguyên vẹn.

Dể giúp bạn dọc hiểu hơn về vùng dất giàu truyền thống văn hóa, Sở Khoa học Công nghệ và Môi truờng Quảng Ngãi cho xuất bản cuốn sách Văn hóa truyền thống đảo Lý Sơn. Đây là kết quả của công trình nghiên cúu: "Nghiên cứu, bảo tồn và định hướng phát triển văn hoá vật thể và phi vật thể ở huyện Lý Son" dược thực hiện trong 2 năm 1999-2000. Nội dung chủ yếu của tập sách tập trung xoay quanh các vấn dề vè̀ dịa lý tư nhiên, hành chính và lịch sủ hình thành huyện đảo; về văn hóa truyè̀n thống ở huyện đảo Lý Son.

Cuốn sách ra đời sẽ góp phần làm sáng tỏ một số vấn dề trong khoa học và thưc tiễn nhu' sau:

Trong phương diện khoa học, công trình dem lai nhũng tu liệu và nhận thúc mới về văn hơa vật thể và phi vật thể ở
huyện đảo Lý Son; về các giá trị văn hóa truyền thống cunng nhu' các yếu tố dịa lý, con người của huyện đảo, góp phần hinh thành dịa chí huyện dảo Lý Sơn trong tương lai.

Về mặt thực tiễn, cuốn sách se góp phần vào việc xây dựng chiến lược phát triển văn hóa - con người, giư gin và phát triển các giá trị đạo đức truyền thống, phuc hồi nhüng dịnh chế tốt đẹp của làng xã cổ truyền nhằm ổn định đời sống xã hội trên huyện đảo; đồng thời công trình còn góp phần xây dừng các dư án bảo tồn di sản văn hóa trên huyện dảo Lý Sơn theo tinh thần Nghị quyết Trung ưong 5 (Khóa VIII) vè̀ việc xây dựng nền văn hơa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân $t o ̣ ̂ c$.

Cuốn sách dến dược tay bạn dọc hôm nay là nhờ có sụ nỗ lực rất lớn của các thành viên trong nhớm nghiên cúu và sụ giúp dõ về chuyên môn của các vị giáo sú đầu ngành ở các Viện nghiên cúu của Trung ưong và các cơ quan trong tính.

Mặc dù đã rất cố gắng trong việc biên tập, hiệu chỉnh, song sách không thể tránh khỏi nhüng thiếu sót, mong nhận được góp ý của các bạn gần xa.

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

## SỞ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TỉNH QUẢNG NGÃI

## LờI GIỚI THIỆU

sự kiện thành lập huyện đảo Lý Sonn và một loạt huyện đáo khác trên hải phận nước ta, suốt dọc Bắc Nam là thể hiện sinh động Quốc sách phấn đấu để đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về biển (Nghị quyết của Bộ chính trị. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 5 năm 1993).

Hiện nay, cả nước mà hàng đầu là nhân dân trên các vùng hải đảo đang ngày dêm dồn tâm dốc sức nắm lấy thời co , vượt lên gian khó, "gồng minh" thực hiện cuộc cách tân, chấn hưng vĩ đại.

Xưa nay, biết minh đế trở thành chinh minh vừa là sự tự nhận thức ngày một sâu rộng, vừa là nhu cầu tự thân thôi thúc ngày một bức xúc của thực tiễn cuộc sống. Vói niềm hứng khởi bước sang thiên niên kỷ mới, tiến vào thế kỷ XXI, người dân huyện đảo Lý Son muốn một lần nưa kiểm lại hành trang của mình. Trong số nhưng cẩm nang mang theo hàm chứa công việc: Cần soi lại mình để tạo ra những bước đi chuẩn xác

## Yän hía truyè̀n thồng dảá Ly y Ofon

hơn, tốc độ hơn, vững chắc hơn. Nói khác đi cẩm nang đó mách bảo cần tìm tối đa cái quả khứ, nắm chắc thấu đáo cái hiện tại và dịnh hướng tối uu cái tương lai.

Trong hai năm triển khai thực hiện khẩn trưong và mạnh mẽ, công trình nghiên cứu đã thu được kết quả tốt đẹp với những thành tựu bước đầu khá căn bản và đầy khích lệ.

Di sản trong lòng đất - vết tích văn hóa của lớp cu dân đầu tiên khai phá đảo.

Ngay sau khi nước nhà thống nhất, đã có những doàn khảo cổ dân tộc học đầu tiên đến nghiên cứu trên đảo, dặc biệt trong 5 năm trở lại đây liên tiếp có các đoàn cán bộ của tỉnh Quảng Ngãi, Viện Khảo cố học, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội... đến khảo sát, thăm dò, thám sát, khai quật. Nhưng chứng tích vật chất tìm thấy trong tầng văn hóa dày trên 1 m ơ hai địa điểm khảo cổ học Xóm Ốc (xã Lý Vĩnh) và Suối Chình (xã Lý Hải) bao gồm các công cụ sản xuất được làm bằng vỏ nhuyễn thể biển, hoặc bằng đá như các công cụ ghè đập, cuốc, rìu, kim, dùi... Nhưng vũ khí bằng đồng như mũi tên, hay dao kiếm bằng sắt.. Những đồ dùng sinh hoạt hàng ngày như nồi, vò, bình, bát được trang trí bằng thủ pháp khắc vạch hoặc tô màu, in ấn thành các dải hoa văn, các họa tiết hoa văn đẹp mắt. Rồi những dồ trang sức như hoa tai, hạt chuỗi bằng thủy tinh và đá quí... Tất cả đã rọi nhưng tia sáng đầu tiên làm bừng tái hiện lại cuộc sống đã qua của lớp cư dân vào định cư, phát triển và hòa nhập của các tộc người thuộc khối cộng đồng tộc lớn, chủ nhân của các phức hệ văn hóa

Phùng Nguyên Đông Son, Long Thạnh Sa Huỳnh và Cầu Sắt Dốc Chùa, vào khoảng trên dưới 4000 năm trước đã từ vùng cao tràn xuống các đồng bằng lớn và đồng bằng duyên hải, khai hoang, lấn biển tạo dựng văn minh trên khắp miền lãnh thổ nước ta, tù Bắc chí Nam.

Lớp cư dân sớm nhất trên đảo, họ đến đây khoảng 3000 năm truớc từ vùng duyên hải Đức Phổ, Binh Sơn (Quảng Ngãi)... và tù các đảo ven bò, như Hòn Tre (Khánh Hòa), Phú Quí (Bình Thuận)... Đế lại công cụ, dồ dùng làm bằng đá hoặc từ sản vật biển, chôn người chết trong các mộ nồi bát úp nhau.

Tiếp theo là lớp cư dân thuộc văn hóa Bình Châu, họ từ các vùng duyên hải huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) và Tam Kỳ, Duy Xuyên (Quảng Nam)... tới cộng cu lớp cu dân cũ, phát triển văn hoóa dồng thau. Họ chính là chủ nhân của ngôi mộ đất song táng nổi tiếng ở Xớm Ốc với nhửng nồi vò bát kiểu Bình Châu tồ màu đỏ và ánh chì den rực rỡ, mũi tên dồng kiểu cánh én... giống hệt nhưng cái tìm thấy ở di chỉ Bình Châu.

Khoảng 2000 năm trước, một sự bùng nổ dân cư và hội nhập văn hóa mãnh mẽ đã diễn ra trên đảo. Cư dân Xóm Ỗc ngày một dông đúc hơn đã phân cư sang vùng dất mới Suối Chình. Kỹ thuật luyện kim đã chuyển vai trò chính từ đồng sang sắt. Nhưng yếu tố văn hóa Chăm sớm đã nẩy nở và chuyển hóa từ các yếu tố Sa Huỳnh cổ điển. Ta vẫn thấy ở đây truyền thống gốm được bảo luuu mạnh mẽ, thể hiện trên các mảnh gốm có xương màu nâu hay vàng sáng đự̣c tinh luyện kỹ và có độ nung cao. Tục chôn người chết đựng hài cốt trong

## Yän hioa truyỳ̀n thồng dào Liy Olon

các chum lọ... Vết tích văn hóa Chăm sớm ở Lý Sơn còn thể hiện quá trình dung họ̣p văn hóa Sa Huỳnh bản địa với sự tiếp nhận các yếu tố văn hóa đến từ nhiều ngã. Những chiếc rìu xéo bằng đồng tìm thấy ở Lý Vĩnh phảng phậ́t những chiếc rìu xéo từ vùng Nam văn hóa Đông Sơn vào (vùng Sông Lam). Nhưng khuyên tai đá quí hình vành khăn với 9 hoặc 11 cánh dài như những tia sáng hình sao, hoặc những hạt trang súc bằng đá crystal trắng trong suốt, có thể đã có từ đất Ấn Độ xa xôi ảnh hưởng tới. Và nét nổi bật hon cả là mối giao lưu văn hóa đường biển của người Lý Sơn thời Sa Huỳnh - Chăm với văn hóa phương Bắc thể hiện ra ở sự có mặt những đồng tiền Ngũ Thù bằng đồng thời Đông Hán, những đồ gốm có hoa văn ô vuông, trám lồng, hồi văn mà đặc trưng nhất là chiếc chum táng đáy bằng, thân phình, da gốm màu nâu đỏ, trên toàn bộ mặt ngoài dược trang trí hồi văn in thành các ô vuông dày đặc, cùng các chiếc lọ gốm kiểu Hán xương trắng, xám mịn, được địa phương hóa thành dáng bụng phình rộng và lùn thấp.

Vậy là nhưng lớp văn hóa dầu tiên tìm thấy trong lòng đất trên đảo Lý Sơn đã cho thấy cái nền cơ bản của nó được hình thành từ sự phát triển bản địa của phức hợp văn hóa Long Thạnh - Sa Huỳnh diễn ra trong môi trường hải dảo với sự giao lưu mạnh mẽ và xa rộng đã tạo ra một diện hình văn hóa Sa Huỳnh - Chăm sớm dộc đáo vùng hải đảo.

## Lớp văn hóa Chăm trên đảo Lý Son.

Nếu như ảnh hưởng của văn hóa Đông Son và Dốc Chùa cũng như của văn hóa Hán chú yếu là trong sinh họat đời

## Män hóa truyì̀n thống diáa Ly © OPon

thường, thì ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ lên văn hóa Chăm được thể hiện đậm nét trong lĩnh vực tâm linh và kiến trúc tôn giáo, được lưu lại trên các vết tích vật chất. Cũng vậy ở Lý Sơn còn lưu lại khá nhiều vết tích, chủ yếu là những phế tích kiến trúc tôn giáo thuộc văn hóa Chăm. Đó là dinh Bà Trời hay miếu Bà Lồi, tượng bò thần Nan Din, ngẫu tượng Siva; là những biểu tương của Ấn Độ giáo. Trong chù̀a Hang hiện còn lại những biểu tượng vốn là của những tượng thần, tượng tròn và nhưng vết tích điêu khắc khác. Về vết tích kiến trúc dân gian sinh hoạt có các giếng cấu trúc hình vuông điển hình của loại hình giếng Chăm thường dược cải tạo thành hình tròn và hiện vẫn đự̛̣c sử dụng...

Đó là di sản vật thể của văn hóa Chăm còn gặp trên mặt dất. Song một bộ phận quan trọng khác của di sản vật thể này được khảo cổ học phát hiện từ trong lòng dất qua các mảnh quai, vò̀i ấm Ken di võ, những bình có vú, bình hình trứng dùng để đun nước trên thuyền bè khi ra khơi hoặc để đựng tro hài cốt sau khi hỏa táng. Có thể nhìn thấy những họa tiết hoa văn trang trí ua thích của người Chăm với các tên gọi Bingumun (các hình thoi lồng nhau), Chah (tập hợp hình thoi do các đường chéo nhau tạo thành ô trám có tâm là một chấm nhỏ ở giữa) hay Reh (các dải dích dắc luợn sóng) qua các mảnh gốm có xương được tinh lọc, độ nung cao trang trí các dồ án hoa văn trám lồng, hình thoi hay sóng lự̣n được tìm thấy ở lớp văn hóa tron di chỉ Xóm Ốc và ở Suối Chình.

Còn có thể dễ dàng nhận ra dấu ấn của văn hóa Chăm trong đời sống tâm linh của người dân đảo Lý Sơn. Nhưng vị thần
linh của người Chăm tôn thờ như Siva, Uma... sau này tiếp tục được người Lý Sơn sùng kính và lập đền thờ. Ví như cạnh phế tích Miếu Bà Lồi được lớp người Việt Lý Sơn gọi là Ngu Man Nuong thờ ở chính điện đình làng Lý Hải...

Tất cả những chứng cứ trên cho thấy, ngay trên đảo Lý Sơn cư dân của lớp văn hóa Sa Huỳnh đã tự chuyển hóa, hội nhập và tiếp thu các yếu tố văn hóa trong quá trình phát triển để trở thành chính người Chăm trên mảnh dất hải đảo ngoài khoi này và để lại ở đây dấu vết cuộc sống của mình - văn hóa Chăm với nhửng đường nét thật riêng tư, độc đáo song vẫn được bao bọc và vận hành trên co tầng văn hóa chung tổng quát của khối cộng đồng tộc Môn - Kho me trải rộng từ Bắc chí Nam trong thời dựng nước dược thể hiện qua các hiện tượng văn hóa chung như canh tác ruộng cao với phương tiện chính là các rìu, bôn cuốc đá có vai. Biết chế tạo và sử dụng kim loại từ thô so đến thành thạo qua thời gian. Tạo dáng đồ vật cân đối vững chãi với lối trang trí khắc chìm hay chạm nổi là sở trường và ưa thích vốn có đã thành truyền thống. Ủa chế tạo và sử dụng các trang sức bằng đá quí. Vị trí cao của người phụ nử trong xã hội, cùng biết on và tưởng nhớ tổ tiên thể hiện qua các nghi thức mai táng đặc biệt.

Lớp văn hóa thú ba - lớp văn hóa Việt sống dộng, bao trùm, tiêu biểu và đại diện cho văn hóa chung của huyện đảo.

Nếu như hai lớp văn hóa Sa Huỳnh, Chăm được ngưng kết lại trong các vết tích vật chất hoặc một số mảng mảnh của nó được hòa vào cuộc sống hiện tại của cư dân trên đảo, thì lớp

## 

văn hóa Việt như những lớp vòng cây triển nở, lớn lên theo năm tháng, diễn ra sống động hàng ngày được mở đầu từ non 400 năm trước. Nếp sống cũ được cách tân trong hoàn cảnh mới. Đất cao trên đảo, biển rộng ngoài khoi đã tạo ra các dạng thức kiếm sống mới: trồng ngô, lạc, hành, tỏi, đánh bắt cá, khai thác hải sản, đóng ghe thuyền và giao thông trên biển. Tất cả đã mang lại sắc màu mới phủ lên truyền thống văn hóa vốn có của họ mang từ đất liền ra. Bên cạnh tổ chức làng liên kết từ các dòng họ, có tổ chức vạn chài gắn ghép chặt chẽ với làng nông. Nếu như Hội An có phố cổ như một bảo tàng sống về diện mạo thị cảng cổ thì ở Lý Son có hệ thống nhà ở cổ truyền rất độc đáo của mộ̣t làng nông chài xứng đáng được bảo tồn, tôn tạo, phục vụ cho việc tìm hiểu một dạng văn hóa vật chất truyền thống của người Việt và giới thiệu rộng rãi cho khách tham quan du lịch trong và ngoài nước.

Tính độc đáo mang sắc màu biển dảo trong văn hóa của người dân Lý Sơn còn có thế dõi thấy ở nhiều ngõ ngách, trên nhiều lĩnh vực của đời sống. Từ lễ xuống nghề của vạn, cách dánh bắt, phương thức ăn chia loại đặt sản cá trích mỗi khi mùa cá về tụ tập ở các đầm vũng; đến việc cúng tổ tiên, chúa đất thổ thần, cúng thần nông bằng bắp luộc. Rồi lễ tống ôn trên các ghe lớn bằng thân cây chuối đem thả biển, hay dựng dền miếu thờ Thủy Thần, cá Ông. Từ những câu tục ngữ dự báo thời tiết "nước ngòi, trời động" dến nhửng câu ca dao trử tình:
> "Em hát một câu, anh bỏ bầu dậy nắp Dem vô dất liền dổi bắp ra rang".

## Yän hía truyà̀n thống dả. Lhy ofon

Người dân Lý Son nâng sự tôn vinh các tổ họ của mình ngang tầm các vị thành hoàng và đem vào thờ cúng trong các dình làng thể hiện dạo lý uống nước nhớ nguồn rất cụ thể, rất gần gũi, thân thiết. Cũng vậy, đối với các thành viên tham gia dội khai thác và tuần biển ở Truờng Sa , Hoàng Sa hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ được cúng tế trong các nhà thờ họ và được tưởng niệm ở Âm linh tự do làng dựng chung. Âm linh tự còn như một biểu tượng về tinh thần yêu nước và lòng dũng cảm cao cả của người dân Lý Sơn trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước. Tinh thần thượng võ, tính cộng đồng hòa với chất nhân bản được thể hiện qua các lễ hội vui chơi như đua thuyền, "dồi bòng "...

Chất nhân bản hòa đồng như một tâm thức thấm sâu thành tiềm thức dược thể hiện ra ở sự tiếp nhận và dung họ̣p các di sản văn hóa Chăm một cách tự nhiên và đồng thuận. Dinh Thiên Y A Na với nhiều môtip trang trí Chăm được dân Lý Sơn xây ngay trên gò đất thiêng và có thể chính ngay nơi có miếu thờ nử thần Pô Inư Naga của người Chăm. Còn chùa Hang nổi tiếng của đảo vốn là một di tích tôn giáo Chăm cũng được người Việt xây dựng tôn tạo thành nơi thờ Phật. Hiện nay trong tâm thức người dân Lý Sơn còn lưu lại truyền thuyết khai son phá thạch xây dựng quê hương mới của các vị tiền hiền. Trong cuộc dọ sức với người Chăm bằng mưu lược và tài trí, người Việt dã thắng cuộc và được nhận lại vùng cư trú một cách tự nguyện và hòa bình.

Đến đây có thể nói lớp văn hóa Việt hiện nay ở đảo Lý Sơn là sự tổng hòa các yếu tố văn hóa của các dạng văn hóa khác
nhau dược hình thành, phát triển và chuyển hóa. Dạng thức văn hóa được người dân Lý Sơn xây dựng với bề dày lịch sử ngót 400 năm rất đỗi tự hào và cũng chứa đầy tiềm năng mách bảo sẽ còn rất nhiều bất ngờ trong tìm kiếm và phát hiện thêm các di sán văn hóa quí báu do người xưa để lại. Và điều chính yếu là nhờ cái nhìn "đại dương" của người cầm lái.

Vậy là những hiện tượng và thực thể văn hóa dược xác dịnh, nhận diện và giới thiệu tổng quát trên cũng là nội dung với nhiều điểm hấp dẫn hàm chứa trong cuốn sách này; mặc dù mới chỉ là một số thu hoạch từ việc làm mở đầu song các tác giả của nó có tâm nguyện mong được góp một ít giọt dầu nhỏ vào ngọn đuốc hướng soi cho cái hiện tồn đang vận động trào dâng trên vùng đảo kiên cường, xinh dẹp và hoành tráng này.

Cảm nhận ý nghĩa đó với niềm phấn khởi và vinh dự lớn lao, tôi xin giới thiệu cuốn sách rộng rãi cùng bạn đọc.

Hà Nội, Trọng Thu năm Tân Ty.
PGS. CHỨ VĂN TÀ̀N

## CHUONG I

## TỔNG QUAN ĐİA LÝ TỰ NHIÊN, HÀNH CHÍNH VÀ LỊCH SỬ CỦA HUYỆN ĐẢO LY SƠN

## 1. Địa lý tự nhiên, hành chính của huyện đảo Lý Sơn:

Huyện đảo Lý Sơn ở về phía Đông Bắc của tỉnh Quảng $\mathrm{Ngãi}$, nằm giữa biển Đông, cách bờ biển khoảng 15 hải lý, gồm 1 đảo lớn (Cù Lao Ré) và 1 dảo bé (Cù Lao Bờ Bãi) cách nhau 1,67 hải lý. Đồng thời ở phía Đông Cù Lao Ré có hòn Mù Cu , vốn là bãi đá nhô cao lên trên mặt biển. Tọa độ địa lý của đảo Lý Sơn trong khoảng $150^{\circ} 32^{\prime} 14^{\prime \prime}$ đến $150^{\circ} 38^{\prime} 14^{\prime \prime}$ vĩ độ Bắc và $109^{\circ} 05^{\prime} 04^{\prime \prime}$ đến $109^{\circ} 14^{\prime} 12^{\prime \prime}$ kinh độ Đông. Huyện đảo Lý Sơn gồm 02 xã Lý Hải và Lý Vĩnh (diện tích xã Lý Hải: $5,09 \mathrm{~km}^{2}$, Lý Vīnh: $4,88 \mathrm{~km}^{2}$ ), có diện tích $9,97 \mathrm{~km}^{2}$, dân số 18.521 người, mật độ dân số 1,858 người/ $\mathrm{km}^{2}$ (*).

Huyện đảo Lý Sơn có diện mạo như ngày nay là kết quả của quá trình đấu tranh lâu dài, không mệt mỏi của con người khắc phục những mặt kém thuận lợi, khai thác những mặt thuận lợi của tự nhiên nhằm phục vụ và cải thiện cuộc sống của mình.

[^0]Địa hình là yếu tố đầu tiên mà con người phải đối mặt và phải tính đến trong quá trình tổ chức lãnh thổ của mình từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Về thành tạo địa chất, huyện đảo Lý Sơn thuộc vào địa khối Indosinia và chịu sự chi phối về hoạt động địa chất của địa khối này. Phần phía Nam của nó với khối nhỏ Kontum các đá có tuổi tiền Cambri (trên 520 triệu năm trước) phổ biến rộng rãi. Ở phần phía Nam này vào cuối Neogen đầu Đệ Tứ đã có hoạt động phun trào bazan rộng khắp để hình thành các vùng đất đỏ phì nhiêu.

Đất đá trên đảo Lý Sơn có cấu tạo như cùng loại với các đồi núi ven biển trong vùng, bởi lẽ thực tế đó chỉ là phẩn rìa của lục địa bị nước biển tràn ngập từ giữa Pleistocene đến nay. Về địa hình nó có dạng khối với các đỉnh nhô cao tạo thành núi, có sườn dốc và ở chân sườn đổ xuống biển có một sườn đá vụn có bề mặt ngang hoặc rất thoải bao bọc.

Hiện nay trên đảo có 5 hòn núi đều là núi lửa đã phun trào: núi Thới Lới, núi Giếng Tiền, Hòn Vung, Hòn Tai, Hòn Sỏi. Sự tắt đi của núi lửa đã tạo nên những cảnh quan thiên nhiên kỳ thú như Giếng Tiền, Thới Lới, Chùa Hang, Hang Câu, Hang Cò... Núi lửa đã trải trên bề mặt đảo ở phía nam một lớp đất bazan màu mỡ tưở tốt thích hợp cho cây trồng, đồng thời còn tạo nên những rạng đá ngầm là điều kiện tốt cho các loài thủy tộc sinh sống.

Địa hình của khu vực vùng dân cư và canh tác ở phía nam đảo có độ cao $20-30 \mathrm{~m}$ so với mặt biển, bề mặt địa hình có độ dốc dưới $8^{\prime \prime}$. Bạc thềm chân núi có độ dốc từ $8-15^{\prime \prime}$ được dân chúng khai thác trồng hành, tỏi.

Hệ thống núi trên đảo gồm 5 ngọn núi trải dài ở bờ biển phía Bắc tựa như bức trường thành che chắn gió mùa Đông


Bắc lạnh lẽo vào mùa Đông cho dân cư sống ở phía Nam đảo. Đó là các núi Thới Lới, Giếng Tiền, Hòn Vung, Hòn Sỏi, Hòn Tai, trong đó cao nhất là núi Thới Lới 169 m . Năm ngọn núi này là núi lửa đã tắt. Một số núi còn lại miệng hình lòng chảo như núi Giếng Tiền, Thới Lới. Vết tích nham thạch phun trào từ núi lửa hiện nay còn vương vãi ở núi Thới Lới, Hòn Tai, khu vực phía tây và bờ biển phía đông đảo.

Huyện đảo Lý Sơn chịu tác động chung của khí hậu nhiệt đới gió mùa, nên có 2 mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Mù̀a mưa kéo dài từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau, tập trung khoảng $71 \%$ lượng mưa cả năm, có năm như năm 1999 lượng mưa đạt cao nhất 4254.9 mm , gấp đôi so với lượng mưa của các năm trước đó. Mùa khô từ tháng 3 đến tháng 8 , chịu ảnh lướng gió Tây Nam nóng và khô. Tuy nhiên ở Lý Sơn số lượng giờ nắng cao, trung bình từ 2.300 giờ đến 2.600 giờ. Nhiệt độ trung bình $26,4^{\prime \prime} \mathrm{C}$. Sự chênh lệch nhiệt độ trong các năm khá cao như năm 1999 nhiệt độ cao nhất ở tháng 8 là $29.9^{\prime \prime} \mathrm{C}$, nhưng ở tháng 12 nhiệt độ thấp xuống là $22,2^{\circ} \mathrm{C}$. Nhìn chung khí hậu ở đảo Lý Sơn ấm áp vào mùa đông và mát mé vào mùa hè. Tổng lượng bức xạ trên $2000 \mathrm{cal} /$ năm. Độ ẩm không khí trung bình $85 \%$.

Tổng diện tích đất tự nhiên của huyện đảo là 800 ha , trong đó đất nông nghiệp chiếm 400 ha , đất lâm nghiệp 182ha, đất chưa sử dụng 218ha. Đất nông nghiệp trên đảo được sử dụng canh tác theo hai dạng: Cây hoa màu hàng năm 383ha bao gồm trồng hành, tơi, rau, đậu, bắp và cây ăn quả chiếm diện tích 17 ha. Đất đai là tài nguyên quan trọng của huyện đảo Lý Sơn, trong thời gian qua nguồn tài nguyên này đã thu hút khoảng $62 \%$ lao động của huyện và nuôi sống gần $50 \%$ số dân huyện đảo. Đất đai thổ nhưỡng ở đảo Lý Sơn chủ yếu có hai loại:

- Đất cát biển có diện tích 110 ha, chiếm $10 \%$ diện tích tự nhiên, phần lớn tập trung ở phía tây của đảo Lớn. Đến nay đại bộ phận diện tích đất cát biển đã được sử dụng làm khu dân cư và cải tạo để sản xuất nông nghiệp.
- Đất nâu đỏ trên đá bazan: Chiếm phần lớn diện tích tự nhiên của huyện đảo với 877 ha (bằng $83 \%$ diện tích tự nhiên). Có khoảng 680 ha đất nâu đỏ trên đá bazan có tầng dày trên 1 m và độ dốc dưới 80 . Đất bazan màu mỡ, hàm lượng các chất dinh dưởng cho cây trồng từ trung bình trở lên, thích hợp với nhiều loại cây công nghiệp và cây trồng khác, đây là nguổn tài nguyên quan trọng của huyện đảo.

Bãi cát bằng ven biển có diện tích khoảng 42 ha, chiếm $4 \%$ diện tích đất tự nhiên, phân bố viền quanh đảo và tiếp giáp với biển. Tuy nhiên hiện nay, diện tích đất cát biển tự nhiên đã thu hẹp và biến mất do nhu cầu trồng hành, tôi người dân đã khai thác cạn kiệt. Có thể nói thời gian qua việc sử dụng đất ở huyện đảo Lý Sơn chưa thật hợp lý. Chẳng hạn, diện tích đất dành cho nghĩa địa khá lớn và phân tán, diện tích vườn tạp khá nhiều, đặc biệt do nhu cầu trồng hành, tỏi đã khiến cho người dân phải đào sâu dưới lòng đất để lấy cát hoạc khai thác cát ven biển gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái, bờ biển bị sạt lở, thu hẹp dần diện tích của đảo.

Rừng tự nhiên trên huyện đảo đến nay không còn nhưng trước đây rừng tự nhiên ở Lý Sơn có diện tích lớn, phân bố ở các núi và thềm chân núi. Thời bấy giờ, đảo Lý Sơn có những khu rừng như rừng Cây Minh, rừng Truông, rừng Nhợ, rừng Cây Gạo, rừng Bà Bút, rừng Phật. Rừng tự nhiên, trong hương ước của hai làng An Vĩnh và An Hải được bảo vệ bẳng quy dịnh phạt vạ bằng tiền những người tự ý chặt phá rừng cây ở các núi trên đảo. Do đó trước đây các rừng cây ở Lý Sơn được bảo vệ rất tốt. Từ năm 1945 trở đi, hương ước bị bãi bỏ, rừng

## Cán hóa truyồn thồng taio Liy Ofon

bị chặt phá, đến nay ở Lý Sơn không còn rừng tự nhiên nữa. Hiện nay, huyện đảo Lý Sơn đang phát triển diện tích rừng trồng để phủ xanh đất trống đồi trọc với kết quả tương đối khả quan.

Trên đảo Lý Sơn vào thời tiền sơ sử, đã có nhiều loài thú rừng vì trong các cuộc khai quật Xóm Ốc, thuộc xã Lý Vĩnh, các nhà khảo cổ đã tìm thấy khá nhiều răng nanh, xương của loài lợn rừng, nai và một số xương của các loài thú khác. Điều này chứng tỏ xưa kia trên đảo Lý Sơn tồn tại các vùng rừng rậm, các suối nước ngọt có nhiều loài thú hoang dã sinh sống. Toản tập Thiên Nam túc chi lộ đồ thư của Đỗ Bá soạn vào giữa thế kỷ XVII đã chép khá rõ là trên núi ở đảo có nhiều sản mộc. Hiện nay hiếm hoi còn sót lại một vài loại cây hiếm hoi, tiêu biểu đó là cây bàng biển, dân gian gọi là cây phong ba, tên Latinh là Terminalia catappa. Cây to cao từ $5-7 \mathrm{~m}$, nhánh mọc ngang thành tầng, thân cây u nần, lá trở đỏ khi khô, quả như trái dừa xiêm, nhân cứng, chín màu vàng, nướng ăn có vị béo. Đây là loại cây có bộ rễ phát triển chống chọi được sóng gió, bão táp để tồn tại nên có tên là phong ba. Có một loại cây đặc biệt khác thuộc họ dứa dại tên Latinh là Pandanaceac, dân gian gọi là cây xác máu, vì nhựa thân có màu đỏ như máu. Loại cây này mọc hoang dã trên vùng đồi núi, thân xốp lá dài, không có gai, bộ rễ phát triển mạnh bám đất vững chãi, chống chọi được với khô hạn, bão táp và có tuổi thọ cao. Dân gian dùng nhựa cây để sơn quét ghe, nhuộm lưới. Lá cây xác máu rất bền chắc dùng xe cuộn làm dây cột buồm trên các ghe bầu. Tại một số đảo của vùng đảo ở Thái Bình Dương người dân dùng nhựa cây xác máu nấu sôi để quét lên đồ gốm. Ngoài ra, trên đảo Lý Sơn còn có các loại cây như dứa dại có gai ở lá, trái múi to, ãn có vị ngọt, mù u (Calophyllum Inophyllum), cây keo (chăm biên), dừa, phi lao... Thảm thực vật bên dưới có họ bìm bìm (Convolulaceae) họ hòa bản như cỏ chông

## Wän hóa truyền thống dảo. Ľy ©fon

(Spiniflex littercus), cỏ xạ tử (Sporobolus Virginicus) và nhiều loại thảo dược chữa bệnh như ngũ trâu (cây tù tà), hắc sửu (bìm bìm hột), nghĩa sâm (cây sâm núi), bạch tật lê (cây ma vương), hoài sơn (củ mài)...

Trên đảo Cù Lao Ré có hai dòng suối cạn chỉ có nước vào mùa mưa đó là suối Chình ở xā Lý Hải và suối Ốc ở xã Lý Vīnh. Suối Chình bắt nguồn từ thềm chân núi Thới Lới, chảy về phía nam và phía bắc đảo Lý Sơn. Suối Ốc bắt nguồn từ chân núi Hòn Sỏi và Giếng Tiền chảy về phía nam đảo. Đây là hai dòng suối chính có nước ngọt nên cư dân thời tiền sử đã sinh sống dọc ven suối và để lại các dấu tích văn hóa. Trên đảo có trữ lượng nước ngầm phong phú, nên người dân ngày nay còn đào giếng lấy nước uống và dùng vào việc tưới cho hành, tỏi. Nguyên nhân có được hệ nước ngầm này có thể do kết cấu tầng đất bazan thấm nước, giữ ẩm rất tốt, đồng thời nền đát nguyên thuỷ của đảo là tầng đất cát trắng lắng đọng và lọc rất tốt lượng nước tự nhiên, có thể cung cấp thường xuyên cho nhu cầu sinh sống của cư dân trên đảo.

Đảo Lý Sơn được bao bọc bởi biển cả mênh mông nên điều kiện khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên phong phú của biển có ưu thế thuận lợi, là thế mạnh trong phát triển kinh tế của huyện. Trong sự kiến tạo địa chất, bậc thềm chân đảo chìm sâu trong lòng biển tạo nên các rạng đá ngầm với nhiều hang hốc. Đồng thời bãi san hô trải dài ở phía bắc và đông đảo là nơi sinh sống lý tưởng cho các loài thủy tộc. Theo tài liệu của Viện Nghiên cứu biển và trường Đại học Thủy sản Nha Trang, khu hệ cá của vùng biển miền Trung có thành phần đa dạng với khoảng 600 loài, trong đó các loài có giá trị kinh tế cao và trữ lượng lớn như mực, cá thu, cá ngừ, cá bánh đường, vích, hải sâm, rong biển, san hô và các loại ốc biển... Khoảng thập niên đầu thế kỷ XX trở về trước vùng biển Lý Sơn có

## Yän hóa truyè̀n thống dáo Liy © Oon

nguồn cá trích phong phú. Từ tháng 7 đến tháng 11 hàng năm, đàn cá trích dạt vào các vùng gò ở phía nam đảo. Trong hương ước có qui định rất rõ: Việc khai thác đánh bắt cá trích do làng quản lý. Ven bờ gành bãi có các loại ốc như ốc đụn, hoa, cừ. nhảy, cay, tai tượng, bàn tay... Hiện nay, nguồn lợi biển dần cạn kiệt do việc khai thác bừa bãi, thiếu quy hoạch, bảo vệ và đặc biệt là khai thác cá bằng cách đánh thuốc nổ đã dẫn đến hủy diệt nguồn thủy sản ven bờ.

Với vị thế địa lý hải đảo ven bờ, nằm trên con đường biển giao lưu giữa khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung, cách khu công nghiệp Dung Quất 25 hải lý ( $37,5 \mathrm{~km}$ ) Lý Sơn có những ưu thế để phát triển kinh tế - xã hội, kinh doanh du lịch. Trong chương trình phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Ng ãi đảo Lý Sơn cũng được xác định là một trong những trung tâm nghề cá lớn của tỉnh. Huyện đảo Lý Sơn còn có vai trò quan trọng trong lĩnh vực quốc phòng, đặc biệt đối với việc bảo vệ chủ quyền lãnh hải của quốc gia. Từ đảo Lý Sơn có thế quan sát và khống chế cả vùng biển của miền Trung, đồng thời còn là chốt tiền tiêu nằm án ngữ một trong những con đường quan trọng vươn ra biển Đông từ cảng Dung Quất và khu kinh tế mở Chu Lai.

## 2. Lịch sử đảo Lý Sơn:

Kết quả khai quật nghiên cứu khảo cổ học cho biết cách đây khoảng từ 2500 năm đến 3000 năm, cư dân thời tiền sử thuộc Văn hóa Sa Huỳnh đã cư trú trên đảo Lý Sơn. Họ sống quần cư dọc theo hai dòng suối nước ngọt cổ đó là suối Ốc và suối Chình (nay đã bị bồi lấp). Kinh tế chủ yếu của họ là khai thác biển, món ăn truyền thống là sò ốc và cá. Họ đã để lại trong khu cư trú một lớp vỏ ốc có chiều dày khoảng $1,5 \mathrm{~m}$. Đồng thời cư dân cổ xóm Ốc còn canh tác nông nghiệp. Bộ di

## Yän hioa truyè̀n thöng drán Liy Ofon

vật bao gồm các công cụ canh tác nông nghiệp và chế biến nông sản như cuốc đá, rìu đá, chày nghiền, bàn nghiền... tìm thấy trong tầng cư trú đã chứng minh điều đó.

Kế tục Văn hóa Sa Huỳnh là Văn hóa Chămpa phát triển từ những thế kỷ đầu Công nguyên. Vết tích văn hoá vật chất của họ được để lại qua các dấu tích chứa trong tầng vãn hoá lớp trên của di chỉ Xóm Ốc và suối Chình. Đó là những hạt trang sức bằng thuỷ tinh hình bầu dục dẹt, những đồ trang sức bằng đồng, bình hình trứng đáy nhọn. Di tích hiện còn tồn tại là miếu Bà Lồi, chùa Hang, dinh Bà Trời, Giếng Vuông. Cư dân Chămpa sinh sống trên đảo bằng kinh tế khai thác biển và trồng rau củ, cây hoa màu.

Cư dân Việt đến khai khẩn làng mạc trên đảo vào khoảng cuối thế kỷ XVI đầu thế kỷ XVII. Họ là những ngư dân vùng An Hải, Sa Kỳ của huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh gồm 15 ông tiền hiền của 15 dòng họ lớn di cư ra đảo phân chia khu vực cư trú ở phía õông và phía tây đảo Lý Sơn. Có 7 vị tiền hiền gồm các dòng họ: Phạm Khắc, Phạm Vãn, Võ Xuân, Võ Vān, Lê, Nguyễn, Đặng đã đến khai phá vùng phía tầy đảo Lý Sơn để lập nên xã Lý Vĩnh mà trước đây thời Nguyễn gọi là phường An Vĩr.h. 8 vị tiền hiền gồm các dòng họ Nguyễn, Dương, Trương, Trần, Võ, Nguyễn Đình, Nguyễn Vān, Lê đã đến khai phá vùng dất rộng lớn phì nhiêu ở thềm phía nam núi Thới Lới lập nên xã Lý Hải mà trước đây thời Nguyễn gọi là phường An Hải. Trong buổi đầu ấy, người Việt trong công cuộc khai phá lập làng gạap không ít khó khăn về thời tiết khí hậu và nạn giạc Tàu Ô. Đến nay, một số di tích còn lưu lại đã phản ánh sự chống chọi kiên cường với giặc Tàu Ô để bảo vệ đảo của người dân Lý Sơn. Đó là dinh Nàng Roi, chùa Hang, sự tích đánh Tàu Ô của ông Nguyễn Văn Tuất... Thường để phòng ngừa giặc Tàu Ô mỗi gia đình đều có một hầm bí mật chôn

## 

giấu của cải ở trên núi, để khi giặc Tàu Ô đến cướp phá chúng không lấy đi được gì của người dan ở đây. Ngoài ra những nhà khá giả, giàu có đã lập nên những nhà mái lá gồm ba lớp cửa bàn khoa cùng rầm thượng rầm hạ để cất giấu của cải.

Người Việt đảo Lý Sơn đã xác lập được nền tảng văn hóa vững chắc với thiết chế làng xã bền chặt dựa trên pháp luật và hương ước được mọi thành viên trong làng thống nhất xây dựng. Thực tế sự xác lập văn hóa Việt trên đảo Lý Sơn không sớm lắm song rõ ràng nó đã phát triển vững chắc và đa dạng phong phú đậm đà bản sắc. Tổ chức làng và vạn cùng tồn tại song hành là nét đặc trưng văn hớa cơ bản của người Việt đảo Lý Sơn. Làng truyền thống, được tổ chức theo cơ cấu làng xóm - làn. Người đứng đầu làng là cả làng, đứng đầu xóm là chủ xóm, đứng đấu lân là chủ lân. Nơi sinh hoạt cộng đồng làng là đình làng. Mô hình khai thác biển được thiết lập trên cơ sở tổ chức vạn, đứng đầu là chủ vạn, giúp việc có trùm vạn, cát lái. Nơi sinh hoạt cộng đồng là sở lăng chính gắn với tục thờ cá Ông.

Trong lịch sử đảo Lý Sơn có tên gọi nguyên gốc là Cù Lao Ré. Chữ Cù Lao được Việt hóa từ chữ Pulau của ngôn ngữ Malayo-Polynésien có nghĩa là đảo. "Ré" là tên dân gian tương truyền trước đây trên đảo có nhiều cây ré mọc hoang thành rừng.

Người Trung Quốc đi thuyền về phía nam gọi đảo Lý Sơn là Ngoại La Sơn. Trong tài liệu Doanh Nhai Thắng Lãm của Mã Hoan đời Minh chép về cuộc đi sứ của Trịnh Hòa xuống vùng Đông Nam Á, Ấn Độ, Ba Tứ. Trong đoạn viết về sự trở về Bắc Kinh của đoàn quân này như sau: "Ngày 13/6/1433 lại đến Chiêm Thành (Qui Nhơn) nghỉ ở đó cho tới ngày 17/ 6/1433

## Män hóa truyò̀n thống daia Ly © Oon

lại lên đường và đến ngày 19/6/1433 đã đến Wai Lo Shan (Ngoại La Sơn) tức Cù Lao Ré".

Tài liệu sớm nhất viết về đảo Lý Sơn là Toản tập Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư của Đỗ Bá, gồm có 4 quyển. Trong quyển 1 có một bản đồ vẽ vùng phủ Quảng Nghĩa và phủ Thăng Hoa, đã gọi Cù Lao Ré là Du Trường Sơn. Nguyên văn: "... Sa Kỳ hải môn ngoại hữu nhất sơn, sơn thượng đa sản mộc, danh Du Trường, hữu tuần..." có nghĩa: "Ở phía ngoài cửa biển Sa Kỳ có một núi, trên núi có nhiều sản mộc, tên là núi $D u$ Trường $\left({ }^{\prime}\right)$; có đặt quan Tuần sát". Trên bản đồ Đỗ Bá vē vị trí của Du Trường Sơn nằm phía ngoài cửa Đại và cừa Sa Kỳ - đó là đảo Lý Sơn hiện nay. Tài liệu của Đổ Bá cho chúng ta thấy hai vấn đề:

- Đảo Lý Sơn đời Lê gọi là Du Trường Sơn.
- Trước thời điểm Đỗ Bá vẽ bản đồ, trên đảo Lý Sơn đã có sự quản lý của chính quyền phong kiến của người Việt.

Theo H. Doumoutier thì Toản Tập Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ Thư có thể được viết vào khoảng thời gian 1630 hoạac 1653.

Trong tài liệu Etude sur un portulan Annam te du XVe siècle, H. Dumoutier vẽ lại bản đồ của Đỗ Bá và gọi đảo Lý Sơn là Hải Du Trương Sơn.

Trong An Nam Đại Quốc Họa Đồ của giáo sĩ L. Tabord vẽ năm 1831 đã gọi Lý Sơn là Poulo Canton.

Năm 1402, nhà Hồ đem quân đánh Chămpa, tiến công vào vùng đất Chiêm Động và Cổ Luỹ Động. Vua Chămpa là Ba

[^1]
## Yä́n hơa truyền thống dảo Liy Ơon

Đích Lại (Jaya Somhavarmanv) ký hiệp ước nhường vùng đất Chiêm Động và Cổ Lũy Động cho Hồ Quý Ly. Nhà Hồ chia vùng đất này thành bốn châu Thăng, Hoa, Tư, Nghĩa. Thăng, Hoa thuộc vùng Quảng Nam. Tư, Nghĩa thuộc Quảng Ngãi. Hai châu này nằm ở bờ Bắc và Nam sông Trà Khúc. Vào thời điểm này, vùng đảo Cù Lao Ré - Lý Sơn đã thuộc về nhà Hồ hay chưa thì chưa rõ. Nhưng theo GS. Diệp Đình Hoa cho biết thì đã có gia phả dòng họ người Việt đến đảo từ triều nhà Hồ.

Năm 1471, Lê Thánh Tông đem quân bình định phương Nam, sáp nhập một nửa vùng đất Chămpa vào lãnh thổ Đại Việt, đặt tên Thừa Tuyên Quảng Nam, trải dài từ Nam đèo Hải Vân (Đà Nã̃ng) đến mũi Varella (Phú Yên), dựng đặt Thạch Bi trên đỉnh núi để phân định cương thổ. Đạo Thừa Tuyên Quảng Nam gồm ba phủ là Thăng Hoa, Tư Nghĩa và Hoài Nhơn; mỗi phủ được chia thành ba huyện. Vùng đất Quảng Ngãi nằm trong phủ Tư Nghĩa gồm ba huyện Bình Sơn, Mộ Hoa và Nghĩa Giang. Đảo Lý Sơn thuộc sự quản lý của huyện Bình Sơn, phủ Tư Nghĩa. Tuy nhiên chưa có tài liệu thư tịch nào nói rõ việc phân chia đơn vị hành chính cấp xã trên hoàn đảo này.

Thời các Chúa Nguyễn, đảo Lý Sơn được gọi là Cù Lao Ré, gồm hai phường An Hải và An Vỉnh. Triều Nguyễn Gia Long đặt Cù Lao Ré là Tổng Lý Sơn, gồm hai xã An Hải và An Vïnh, trực thuộc phủ Bình Sơn.

Thời thuộc Pháp, năm 1931 đổi tổng Lý Sơn thành đồn Lý Sơn trực thuộc Tuần Vũ Quảng $\mathrm{Ngãa}$, còn gọi là đồn Bang Tá.

Sau khi Cách mạng Tháng 8 năm 1945 thành công, đảo Lý Sơn được gọi là tổng Trần Thành. Năm 1946, Ưy ban hành chính tỉnh Quảng Ngãi đổi tên tổng Trần Thành thành xã Lý Sơn. Nām 1951 thực dân Pháp chiếm đóng đảo Lý Sơn, sáp nhập đảo Lý Sơn vào địa giới hành chính của thị xã Đà Nẵng.

Từ năm 1954-1975 chính quyền Sài Gòn chia đảo Lý Sơn làm 2 xã là Bình Vĩnh và Bình Yến (An Vĩnh đổi thành Bình Vĩnh, An Hải đổi thành Bình Yến) thuộc quận Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Sau năm 1975, đảo Lý Sơn vẫn bao gồm hai xã là Bình Vĩnh và Bình Yến thuộc huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 01/01/1993 huyện đảo Lý Sơn thành lập theo Quyết định số 337 của Thủ tướng Chính phủ, gồm 2 xã Lý Vĩnh và Lý Hải (Bình Vĩnh gọi là Lý Vĩnh, Bình Yến gọi là Lý Hải). Hiện nay xã Lý Vĩnh có 3 thôn là thôn Đông, thôn Tây và thôn Bắc (tức Hòn Bé) gồm 6 xóm là An Hòa, Vĩnh Lộc, Xóm Ốc, Vĩnh Lợi, Tân Thành, Vĩnh Thành. Xã Lý Hải có 3 thôn là thôn Đông, thôn Tây, thôn Đồng Hộ gồm 6 xóm là Trung Hòa, Trung Yên, Đông Thạnh, Đông Hải, Thái Hòa và Chủ Thơ.

## CHUONG II

## VĂN HÓA SA HUỲNH, VĂN HÓA CHĂMPA TRÊN ĐẢO LÝ SƠN

## 1- Văn hóa Sa Huỳnh trên đảo Lý Sơn:

Năm 1978, PGS. Diệp Đình Hoa nhân chuyến công tác đến đảo Lý Sơn đã sựu tầm bộ rìu đá 10 chiếc mài toàn thân do nhân dân Lý Sơn thu nhặt được, cùng một số mảnh gốm thô. Đồng thời đoàn có ghi nhận một dấu tích kiến trúc thời Lê nằm cùng với kiến trúc Chăm, đó là dinh Thiên Y A Na và miếu Bà Lồi ở Lý Hải.

Năm 1996, Đoàn Ngọc Khôi, cán bộ nghiên cứu khảo cổ của Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi thực hiện hai hố thám sát, đã phát hiện lớp cư trú của cư dân tiền sử thuộc Văn hóa Sa Huỳnh. Bài nghiên cứu được công bố trong Hội nghị Khảo cổ học thường niên của Viện Khảo cổ học tổ chức. Dây là phát hiện đầu tiên về Văn hóa Sa Huỳnh trên đảo Lý Sơn.

Trong các năm 1997, 1999, 2001 đã có thêm 7 cuộc đào thám sát nữa, nâng tổng diện tích thám sát lên $40,2 \mathrm{~m}^{2}$.

## Yán hóa truyè̀n thống dào Liy Ofon

### 1.1. Di tích khảo cổ học Xóm Ốc:

Di tích Xóm Ốc thuộc xóm Ốc thôn Đông, xã Lý Vĩnh phân bố trên diện tích khoảng $10.000 \mathrm{~m}^{2}$, nằm gần suối và bờ biển. Hiện nay đây là khu dân cư và có đường di băng qua. Di tích Xóm Ốc trước đó đã bị dân chúng đào lấy cát và phá đi phần lớn diện tích. Cuộc khai quật năm 1997 với hố dào diện tích $60 \mathrm{~m}^{2}$ dã thu được khoảng vài trăm hiện vật nguyên từ chất liệu đá, kim loại, đồ xương, đồ thủy tinh, đồ gốm nguyên. Đồng thời trong tầng văn hóa các nhà kháo cố còn thu nhặt được 45773 mảnh gốm cổ. Tất cả những di vật đó đã phản ánh đời sống sinh hoạt đa dạng và phong phú của cư dân Văn hóa Sa Huỳnh trên dảo Lý Sơn.

Môi trường sinh sống của các cư dân Xóm Ốc gắn liền với biển. Họ khai thác các sản vật biển như các loại ốc, sò, rùa, vích, cá... Vỏ nhuyễn thể xen lẩn với gốm, xương thú và các hiện vật văn hoá khảo cổ, kết tầng dày phản ánh tính chất biển và hải đảo của di chỉ Xóm Ốc. Địa tầng các hố thám sát và khai quật cho thấy tầng văn hoá Xóm Ốc rất dày ở khu vực gần suối và mỏng dần về phía rìa chân núi và sát biển. Như vậy, cảnh quan cư trú và cấu tạo tầng văn hoá Xóm Ốc đã phản ánh cư dân cổ Xóm Ốc cư trú ổn định lâu dài với hoạt động sống chủ yếu là khai thác biển, lượm bắt những loài nhuyễn thể ven bờ.

Cuộc khai quật Xóm Ốc đã cho thấy đặc điểm cấu tạo tầng văn hóa hố khai quật phát triển liên tục từ sớm đến muộn, dày đến $1,50 \mathrm{~m}$, gồm có 3 lớp:

- Lớp mặt dày 20 cm , là lớp canh tác trồng hành tỏi của dân chúng.
- Lớp văn hóa dày khoảng $1,30 \mathrm{~m}$, đất có màu nâu xám ngả sang màu vàng, trong chứa nhiều di vật mà cư dân cổ Xóm Ốc để lại.
- Lớp sinh thổ có màu cát trắng mịn, là lớp đất nguyên sinh trước khi có con người cư trú.

Kết cấu tầng văn hóa vỏ nhuyễn thể đan xen với gốm là đặc trưng cơ bản và quan trọng; phản ánh môi trường sống khai thác biển xa xưa của cư dân cổ Xóm Ốc.

Một đặc trưng quan trọng khác của tầng văn hóa Xóm Ốc là sự lan sâu vào sinh thổ hoặc lớp sát sinh thổ các thấu kính hố rác bếp và hố đất đen hoặc sự cong võng giữa lớp vān hớa và sinh thổ. Điều đó đã phản ánh cảnh quan cư trú đầu tiên của cư dân Xóm Ốc là vùng đồi cát nhấp nhô. Quá trình sinh tụ và phát triển ổn định cộng đồng dân cư trong khoảng 1000 năm đã tạo nên tầng văn hóa dày. Nhìn chung, những đặc trưng trên đã phản ánh họat động sống sôi nổi của cư dân Xóm Ốc.

Táng tục của cư dân cổ Xóm Ốc khá đa dạng, với các kiểu chôn mộ nồi vò và mộ huyệt dất. Loại mộ nồi bụng tròn, miệng dửng, thân phủ văn thừng chôn ở dộ sâu từ $1,15 \mathrm{~m}$ $1,60 \mathrm{~m}$. Dạng nồi này có dường kính bụng 35 cm , cao trung bình khoảng 20 cm , bên trong nồi có dồ tùy táng là chân dế gốm và một ít xương trẻ em dược cảa táng gồm xương hàm, xương dùi, xương chi và xương trán. Kiểu mộ nồi này có phong cách giống với dạng nồi gốm Long Thạnh.

## 

Loại mộ nồi giai doạn giữa, là mộ số 5 trong hố khai quật, nằm ở độ sâu 1 m , được chôn đứng, bị ghè ở phần miệng, bên trên có nắp đậy bằng bát bồng. Loại mộ nồi này có dáng bụng phình, đường kính bụng khoảng $37,5 \mathrm{~cm}$, đáy tròn, vai hơi gãy gớc, miệng loe, toàn thân tô hồng hoàng và trang trí văn thừng, quanh vai miết láng và tô 1 băng chì (graphite), xương gốm dày hơi cứng. Mộ nồi này có phong cách giống với kiểu nồi gốm Binh Châu. Trong mộ nồi có xương trẻ em cải táng và kèm theo 13 hạt chuỗi làm từ vó ốc hoa được ghè thủng ỏ phần lưng.

Lốp văn hóa muộn, trong lớp này có một vò gốm làm quan tài phong cách Hán tìm thấy ở độ sâu $0,75 \mathrm{~m}$. Vò có dạng đáy bằng, bụng phình, toàn thân trang trí hoa văn in hình kỷ hà, miệng dược dậy kín bổi 1 nồi gốm. Bên trong nồi có dồ tùy táng gồm nồi gốm, dao găm sắt và hũ gốm. Đây là loại vò phong cách Hán có văn in hình học, diển hình của vùng Hoa Nam (Trung Quốc).

Nhìn chung các mộ nồi tìm thấy ở Xóm Ốc đều chửa di cốt trẻ em dã cải táng. Điều này có nghĩa trong cộng đổng cư dân cổ Xóm Ốc, mộ nồi chỉ dùng chôn quan tài cho trẻ em. Người lớn, di hài được chôn trong các mộ huyệt đất, theo hình thức đơn táng hoặc song táng. Đến nay ở Xóm Ốc có đến 8 mộ huyệt dất của cư dân cổ Xóm ốc được tìm thấy. Tuy nhiên nét đặc truing nhất của mộ huyệt đất ở Xóm Ốc vẫn là mộ chôn song táng lần đầu tiên được tìm thấy trong các di tích Tiền Sa

## Wän húa truyền thồng dia Ľy Ofon

Huỳnh - Sa Huỳnh. Mộ song táng với các đặc điểm sau: Hai di hài được chôn trong huyệt đất hình chữ nhật, đặt theo hướng bắc - nam chếch tây, theo kiểu đặt chồng lên nhau. Phía bên trên và xung quanh có kè đá và vó sò, ốc biển lớn. Trước khi đặt thi hài xuống, người cố Xóm Ốc đã rải một lởp gốm võ và hồng hoàng móng lên nền sinh thổ cát trắng. Di hài người đàn ông được chôn theo tư thế nằm thẳng, đầu đặt theo hướng mộ, mặt quay hướng nam. Di cốt này có phần sọ bị vỡ mất một phần đình nhưng phần mặt và hàm răng còn khá nguyên vẹn, phần chi tay còn tương đối nguyên nhưng bị mất phần chân. Mặc dù, di cốt không còn đầy đủ nhưng dựa vào những yếu tố thể hiện giới tính như móm chũm và u chỏm người lớn, xương hàm trên và xương hàm dưới thô, xương đòn lớn, hệ số nanh trên... Nguyễn Lẩn Cường đã xác định đó là di cốt người đàn ông khoảng 50-60 tuổi. Dặc biệt di cốt này có hiện tượng thiếu răng và cà răng (Nguyễn Lân Cường, 1998). Nằm so le với di cốt của người đàn ông là một di cốt người đàn bà mà hộp sọ và các xương chi đều lớn và dài. Di cốt được chôn theo tư thế nằm nghiêng, chân co theo cùng hướng với di cốt người đàn ông. Di cốt có sọ mõm chũm bé, ụ chỏm ngoài nhó, góc xương hàm dưởi nhám, cơ nhai không phát triển mạnh, hố chậu lớn. Nguyễn Lân Cường đã xác dịnh di cốt người nữ khoảng 20-25 tuổi. Để xác định loại hình chủng tộc, Nguyễn Lân Cưởng đã tiến hành so sánh, đối chiếu 12 đặc điểm, chỉ số của hộp sọ của di cốt nữ với các chỉ số trung bình khác (X) của các sọ nữ ỏ Luobowan (Quảng Tây, Trung Quốc), nguời

## Yän hía truyè̀n chồng dáa Lyy You

cổ Đông Sơn, người Việt và Tây Úc hiện dại. Sau khi tính toán theo công thức của F. Heincke, ông cho rằng sọ nữ Xóm Ốc gần gũii với các sọ nữ người Việt, Luobowan và khác xa với các sọ nữ Tây Úc. Các kich thước của xương hàm dưới và răng của di cốt nữ Xóm Ỗc cũng chứng minh di cốt này gần gũi với những dại diện Mongoloid (Nguyễn Lân Cường, 1998).

Những hiện vật chôn theo trong mộ cũng rất phong phú, chứng tỏ chủ nhân của mộ táng đó có địa vị quan trọng trong cộng đồng thị tộc. Đồ tuỳ táng trong ngôi mộ này được đặt úp hoặc nghiêng, tương ứng với quan niệm táng tục của cư dân Bình Châu. Trong mộ, ở vị trí cuối chân di cốt nư có đặt nồi gốm to, phần khuỷu chân co có úp một bát bồng lơn. Dọc theo thân hai thi hài về phía bên phải có chôn theo bát bồng, bình con tiện và nồi gốm nhỏ. Những đồ gốm này đều có dáng vai gãy mang phong cách gốm Bình Châu, dưọ̣c trang trí màu đỏ và màu den ánh chì, kết hợp với những mô típ hoa văn khắc vạch tinh xảo. Trên ngực trái di cốt nữ đặt một vỏ ốc biển to cọ́ vân hoa màu hồng rất dẹp, mà nhân dân địa phương ngày nay gọi loại ốc này là ốc đụn (Textus (Rochia) maximus). Ở vị trí trên khuỷu tay trái của người nữ có một mũi tên dồng dạng Bình Châu. Có lẽ mũi tên là biểu tượng cho quyền uy trong xã hội mẫu hệ.

Trong hố khai quật năm 1997, các nhà khảo cổ dã tìm thấy một số lượng lởn hiện vật. Có thể phân chia từng nhóm theo chất liệu như sau: Hiện vật đá bao gồm: 8 chiếc cuốc đá, 2 riu

## Wän hóa truyè̀n thống dáo Lyy Ofon

đá (Trong hố thám sát năm 1996 đã tìm thấy 2 cuốc đá, 1 bôn đá và 1 hạch đá, nâng số công cụ dá được phát hiện và nghiên cứu lên 14 chiếc). Ngoài ra còn có 59 hiện vật đá khác như chày nghiền, bàn nghiền, bàn mài, hòn kê... được tìm thấy trong tầng cư trú.

Hiện vật xương có 225 mũi nhọn xương tìm thấy trong lớp cư trú của cư dân cổ Xóm Ốc, trong đó có 115 mũi nhọn xương chế tác từ xương thú và có 110 chiếc chế tác từ xương hom cá theo cách dùi thủng đế chuôi xương, lội dụng mũi nhọn sắc bén ở đầu xương để làm kim khâu vá và khâu lưới. Có một số được sử dụng nhiều lần mòn vẹt đầu. Ngoài ra trong hố khai quật còn tìm thấy hiện vật bằng đồng thau như mũi tên, khuyên tai, các loại tiền đồng $\mathrm{Ngũ}$ Thù, tiền đồng Minh Mạng, Khảng Hy. Hiện vật bằng sắt như dao găm, kiếm sắt. Hiện vật thủy tinh như hạt chuỗi hình bầu dục, khuyên tai ba mấu nhọn màu xanh diệp lục. Đặ̉c biệt trong hố khai quật tìm thấy dạng phác vật công cụ và đồ trang sức được chế tác từ vó ốc biển như tai tượng (Tridacna), ốc cừ (Turbo), ốc đụn, ốc cối, ốc xéo... Đây là nguồn nguyên liệu phong phú ở đảo mà cư dân cổ Xóm Ốc đã khai thác sáng tạo. Tổng số hiện vật vỏ nhuyễn thể này có 94 tiêu bản, hiện diện suốt từ trên xuống dưới của tầng văn hóa nhửng tập trung nhất vẫn là ở lớp 4 (6080 cm ).

Trong địa tầng hố khai quật Xóm Ốc đã tìm thấy 32.320 mảnh gốm Tiền Sa Huỳnh - Sa Huỳnh, được phân loại theo

## Män hía truyè̀n thống dio Ľij Ofon

màu sắc, chất liệu, loại hình và hoa văn. Dựa vào màu sắc áo và xương gốm có thể phân chất liệu gốm thành ba loại: Gốm màu vàng xám, gốm màu đỏ gạch non và gốm màu đen. Gốm tô màu chủ yếu tô trên loại gốm màu vàng xám với ba loại màu khác nhau là màu đỏ, màu đen ánh chì và màu đen láng bóng. Màu đỏ và màu đen láng bóng thường hay được tô trước khi nung tạo lớp áo màu hoặc thành băng kết hợp với những băng tô đen ánh chì sau khi nung. Ngoài ra trong hố khai quật còn tìm thấy 6.839 mảnh gốm in ô vuông phong cách Hán và 2.770 mảnh gốm Sa Huỳnh - Chăm, trong dó đồ gốm mang phong cách Sa Huỳnh - Chămpa có mặt từ buổi đầu của giai đoạn muộn. Gốm mang phong cách Hán xuất hiện sớm hơn một chút. Còn gốm Tiền Sa Huỳnh - Sa Huỳnh đã xuất hiện từ đầu và giữ vai trò chủ đạo trong tầng văn hóa. Trong quá trình phân loại thống kê gốm khó có thể phân biệt rạch ròi gốm Sa Huỳnh muộn với gốm Chăm sớm. Thực tế không thể có sự phân biệt và định dạng gốm Chăm, mà chủ yếu là dựa trên tiêu chí về kỹ thuật, có khác chăng là gốm mỏng và cứng hơn. Nên chúng tôi sử dụng thuật ngũ Sa Huỳnh - Chăm để chỉ loại gốm này. Gốm văn in ô vuông với đường nét rõ ràng nhửng chưa sắc cạnh, thường có màu đỏ gạch non và màu ghi xám, xương gốm mịn, it pha chất "phụ gia" hơn gốm Sa Huỳnh và độ nung thấp hơn gốm Hán điển hịnh, chúng tôi gọi đây là gốm mang phong cách Hán. Sự có mặt của gốm mang phong cách Hán và gốm Sa Huỳnh - Chăm ở lớp trên trong tầng văn hóa đã chứng tỏ có sự chuyển biến về kỹ thuật chế

## Mấn hóa truyè̀n thống dảa Liy Olon

tạo đồ gốm và điều đó có nghĩa có sự chuyển lên từ Sa Huỳnh muộn đến Tiền Chăm mà yếu tố văn hóa Hán mang ý nghĩa chất "xúc tác" thúc đẩy nhanh sự chuyển biến đó, như Giáo sư Trần Quốc Vượng đã đề xuất.

Loại hình đồ gốm ở di chỉ Xóm Ốc phổ biến là các loại nồi, bình con tiện, bát bồng... với nhiều kiểu dáng miệng và chân đế khác nhau, song chủ yếu vẫn là ba loại hình miệng loe, miệng dứng, miệng cúp. Loại hình nồi miệng loe đáy tròn chiếm số lượng lớn, loại hình đồ gốm có chân đế như bình con tiện, bát bồng, bát có chân chiếm số lượng ít hơn.

Cư dân Xóm Ốc chế tác đồ gốm rất giỏi. Nguyên liệu làm gốm là đất sét pha cát thô trộn lẫn vỏ nhuyễn thể giã nát và bã thực vật sau dó đem nung ở nhiệt độ từ $600^{\circ} \mathrm{C}-900^{\circ} \mathrm{C}$. Đồ gốm chế tạo từ kỹ thuật nặn tay phối hợp với bàn xoay chậm. Bề mặt gốm được miết láng, tô đỏ và tô chì. Hoa văn gốm Xóm Ốc có hai loại: Hoa văn kỹ thuật và hoa văn trang trí. Hoa văn kỹ thuật nhằm tạo nên độ bền chắc của bề mặt đồ gốm, đó là loại văn được tạo nên bởi phương pháp đập và phương pháp chải. Văn đập có hai kiểu đập quấn dây xe lỏng và đập khắc rãnh. Bằng phương pháp bàn đập có quấn dây, người cổ Xóm Ỗc đã tạo ra một loại văn thừng tết lỏng, có loại thô, loại vừa, loại mịn. Văn chải thực hiện theo chiều dọc thân đồ đựng với rãnh chải tương đối sâu.

Hoa văn trang trí bao gồm văn khắc vạch, văn in chấm, văn in. Loại văn vạch được thực hiện bằng que một răng hay nhiều

## "Yán hóa truyè̀ thồng dio Liy OPon

răng để tạo nên những mô típ như khuông nhạc, sóng nước, nửa đường cong, hình ngọn lửa, những băng hình tam giác lộn đầu giống như văn trang trí trên loại bình lọ hoa gốm Long Thạnh. Hoặc có thể sử dụng móng tay để tạo vạch dạng cong võng. Văn in chấm thực hiện có thể bằng que hoặc bằng vỏ sò, hay chấm tròn kiểu cuống rạ. Mô tip tạo nên bằng kỹ thuật này phong phú như dạng chữ S , zích zắc ngọn lửa, bong bóng cá, mây mưa... Người cổ Xóm Ốc đã sử dụng màu đỏ, màu den ánh chì trang trí trên đồ gốm, làm nền cho các họa tiết trang trí.

Nhử vậy, với những tư liệu khảo cổ học có được, cho thấy lớp sớm của di chỉ Xóm Ốc được cấu thành bởi nguồn hợp từ các di chỉ tiền Sa Huỳnh trước đó như Long Thạnh, Bãi Ông, Xóm Cồn (Bích Đầm). Trong đó Long Thạnh đóng vai trò dộng lực trực tiếp và sau đó trong tiến trình phát triển của Xóm Ốc, yếu tố Bình Châu hiện diện xuyên suốt trong cơ tầng văn hóa vật chất Xóm Ốc. Sự hiện diện xuyên suốt của yếu tố Bình Châu chứng tỏ Bình Châu là khâu nối giữa Sa Huỳnh sớm và Sa Huỳnh cổ điển, hay nói đúng hơn là thông qua những bằng chứng khảo cổ học thu được ở di chí Xóm Ỗc có thể nhận thấy dược Bình Châu là một giai đoạn chuyển tiếp từ Tiền Sa Huỳnh dến Sa Huỳnh. Yếu tố Bình Châu không phải chỉ nổi trội ở di chỉ Xóm Ỗc, mà còn xuất hiện phố biến ở nhiều di tích ven biển Nam Trung bộ, góp phần rất lớn vào sự hình thành Sa Huỳnh cổ điển. Trong giai đoạn muộn của di chỉ Xóm Ỗc, bên cạnh gốm Sa Huỳnh muộn đã xuất hiện gốm

## Yân hór truyền thống dảa Liy Ơon

Chămpa sớm, gốm văn in ô vuông. Gốm Sa Hừnh muộn ở đây vẫn mang phong cách Bình Châu nhưng cứng và thô hơn, màu sắc tô kém rực rỡ hơn và chúng có màu nho chín.

Niên đại tuyệt đối của Xóm Ốc được biết qua hai mẫu than xét nghiệm phóng xạ C14. Mẫu thứ nhất ở độ sâu 109 cm (trong hố đất đen). Mẫu thứ hai được lấy ở độ sâu 80 cm , nằm gần vết tích bếp, đá kè, xương rộng động vật, gốm Sa Huỳnh nhưng cũng rất gần vị trí của Tiền đồng Ngũ Thù (Đông Hán). Những mẫu than này được phòng xét nghiệm của Trường Đại học Quốc gia Canberra (Úc) phân tích niên đại C 14 , kết quả phân tích như sau:

- Mẫu 1: 97XOHIL6al ( 109 cm ): $1910 \pm 60 \mathrm{BP}$.
- Mẫu 2: 97XOHIL5d1 ( 80 cm ): $1900 \pm 60 \mathrm{BP}$.

Hai niên đại C14 trên thuộc Sa Huỳnh sắt, là giai đọan muộn của di tích Xóm Ốc. Căn cứ vào các di vật Xóm Ốc mang ảnh hưởng Long Thạnh, Bãi Ông có thể xác định niên đại lớp sớm tiền Sa Huỳnh của di tích Xóm Ốc khoảng 3000 năm cách ngày nay.

Đời sống sinh hoạt văn hóa vật chất của cử dân cổ Xóm Ốc rất phong phú, nhất là trong nghề làm gốm, nghề chế tác dồ trang sức từ lôi vỏ nhuyễn thể. Trong nghề gốm, trình độ thẩm mỹ của họ đạt đến đỉnh cao thể hiện qua sự phong phú của đồ án trang trí, qua sự phối hợp nhịp nhàng ăn ý của các kỹ thuật tạo văn và màu sắc trên áo gốm. Chẳng hạn sự tinh tế trong cách chấm que và gai vó sò rất tỉ mỉ trên thân đồ gốm để tạo

## ©än hóa truyà̀ thông dion Liy Ofon

nên các băng chữ $S$, mây mưa, vảy cá... Kỹ thuật vạch que tạo nên hình sóng nước với bước đường sóng nối nhau, nhấp nhô, trải dài trên vai đồ gốm gợi lên sự êm đềm, vô tận, chúng được lồng trong khuông nhạc tạo điểm giới hạn khi nhìn. Trên vành miệng của các loại bình gốm tồn tại kỹ thuật vạch que và in nhấn mép vỏ sò để tạo nên dạng ngọn lửa hay răng sói. Đôi khi cư dân Xóm Ốc dùng que nhọn trổ lỗ mạnh mẽ táo bạo trên thân đồ gốm. Hầu hết các hoa văn đều được làm nổi bật bằng kỹ thuật tô chì thành băng chạy dài dưới vai cổ đồ gốm. Toàn bộ những nét hoa văn, các đồ án trang trí đã phô diễn sự tài hoa lãng mạn của người cổ Xóm Ốc trong dòng chảy nghệ thuật trang trí gốm dộc đáo của cư dân Tiền Sa Huỳnh - Sa Huỳnh.

Trong hố khai quật còn tìm thấy một dọi xe chỉ và hai hạt chuỗi bằng dất nung. Chắc chắn cư dân cổ Xóm Ỗc đã biết dến việc xe sợi dệt vải. Cư dân Văn hóa Sa Huỳnh Xóm Õ̃c biết tự làm đẹp bằng những dồ thủy tinh như khuyên tai 3 mấu, khuyên tai hình bầu dục hoặc hình giọt nước; chúng có màu xanh nõn chuối hoặc trắng; hay khuyên tai bằng đồng thau có hình người. Tuy nhiên chiếm da số vẫn là các loại trang sức bằng vỏ nhuyễn thể mà cử dân Xóm Ỗc sử dụng các loại nguyên liệu sẵn có và bằng kỹ thuật khoan, cưa, mài dể tạo nên. Đó là khuyên tai và vòng tay bằng vỏ tridacna, ốc cối, ốc đụn; đó là nhẫn vỏ ốc xéo tìm thấy trên ngón tay người phụ nữ. Hạt chuỗi đeo cổ làm từ vó ốc hoa thường được táng cho người chết.

## Yám hóa truyè̀n thống déo Liy Ơon

Hoạt dộng kinh tế cơ bản của người Xóm Ỗc là khai thác biển. Thống kê trong một lớp dất 20 cm ở độ sâu $60 \mathrm{~cm}-80 \mathrm{~cm}$ của hố khai quật đã có 483 đốt xương sống cá và 101 hàm răng cá, cùng với gần hai triệu vó ốc, vỏ sò. Cư dân cổ Xóm Ốc có trình độ phát triển cao và văn minh. Họ đã sống trong môi trường biển và biết ứng xử thich hợp trong diều kiện không gian biển, hải đảo, tiếp biến nhuần nhị các yếu tố văn hóa từ bên ngoài để phát triển mạnh mẽ các yếu tố nội sinh bên trong... Sự ưng xử thích hợp trong không gian biển và hải đảo đã đem lại kết quả là cư dân văn hóa Sa Huỳnh ở Xóm Ốc đã bảo tồn cộng đồng và phát triển lâu dài từ trước đến những thế kỷ đầu Công nguyên trên vùng đảo Lý Sơn. Cử dân cổ Xóm Ốc đã tạo lập nên một đặc trưng riêng mang sắc thái loại hình văn hóa biển của Văn hóa Sa Huỳnh.

## 1.2-Di tích khảo cổ học Suối Chình:

Di tích Suối Chình nằm ở phía đông của đảo Lý Sơn, cách di tích Xóm Ốc khoảng 3 km , thuộc thôn Đông, xã Lý Hải, có diện tích khoảng $10.000 \mathrm{~m}^{2}$ phân bố trên thềm đất phía nam ven chân núi Thới Lới. Di tích này được khai quật vào tháng 4 năm 2000 do Viện Khảo cổ học phối hợp với Sở Văn hoá Thông tin Quảng Ngãi thực hiện, gồm hai hố khai quật:

- Hố 1 có diện tích $40 \mathrm{~m}^{2}(8 \times 5 \mathrm{~m})$ được mở tại khu đất canh tác của dân, vị trí của hố 1 nằm gần đỉnh của cồn cát cổ nay đã bị san phẳng để trồng hành tỏi. Hố khai quật nằm theo hướng bắc nam lệch tây $33^{0}$ và có xu hướng dốc từ nam xuống bắc. Cách hố khai quật về phía bắc khoảng 1 km là núi Thới Lới, phía đông gần đó là biển.
- Hố 2 nằm đối diện với hố 1 cũng trên khu vực đốt canh tác của dân, hố khai quật này có diện tích $12 \mathrm{~m}^{2}$ ( $3 \times 4 \mathrm{~m}$ ). caich bờ suối Chình 6 m . Khoảng cách giữa hai hố khai quặ H 1 và H 2 là 39 m . Như vậy hai hố khai quật đều chung trong một khu di tích cư trú cổ của cư dân Suối Chình. Nhìn chung tầng vān hóa giữa hố 1 và hố 2 có cấu tạo cơ bản giống nhau. Hai hố khai quật tại Suối Chình đều có cùng cấu tạo tầng văn hớa. độ dày trên Im diễn biến như sau:
+ Lớp mặt từ $0-20 \mathrm{~cm}$ là lớp đất canh tác. Lớp đất này có cấu tạo đất cát trắng và đất bazan nâu đỏ để trồng hành tỏi.
+ Lớp 1 có độ sâu từ $25-35 \mathrm{~cm}$, là lớp đất bazan pha cát xen lẩn nhiều vỏ nhuyễn thể, có màu đỏ ngả xám, chứa gốm Hán, Chămpa, gốm thô Sa Huỳnh và các mảnh sành sứ, mảnh sắt nhỏ.
+ Lớp 2 có độ sâu từ $65-80 \mathrm{~cm}$, màu sắc đất có ba màu: Màu đỏ nhạt xen lẫn ít vỏ ốc có độ dày $20-30 \mathrm{~cm}$; tiếp theo là đất màu nâu đỏ nhạt xen lẫn vụn vỏ nhuyễn thể; kế đến là đất nâu đó nhạt ngả màu vàng xám có rất ít vỏ nhuyễn thể. Lớp 2 chứa các vật đá, xương vỏ nhuyễn thể, đồng, sắt và đồ gốm Sa Huỳnh. Trong lớp 2 có chôn cụm mộ nồi gồm 6 chiếc.
+ Cuối cùng là tầng sinh thổ cát trắng.
Tầng văn hoá của di tích Suối Chình là một thể thống nhất cấu tạo bao gồm lớp đất đỏ bazan pha cát biển, xen lẫn vỏ nhuyễn thể. Dựa vào màu sắc đất và diễn biến của di vật trong tầng văn hoá có thể phân thành hai lớp văn hoá $1 \& 2$. Tuy nhiên, hai lớp văn hoá này không phải là hai giai đoạn văn hoá khác biệt nhau, mà chính là biểu hiện của quá trình diễn biến của địa tầng và di vật có tính chất sớm, muộn.

Trong tầng văn hoá Suối Chình có sự tích tụ lớn vỏ nhuyễn thể, đá nguyên liệu, đá tự nhiên. Vỏ nhuyễn thể tích tụ trong

## Yín hira truyìn thống dien Liy ofon

tầng văn hoá gồm các loại vỏ nhuyễn thể như ốc cừ, ốc hoa, ốc nhảy, ốc xéo, ốc tai tượng, ốc đụn, ốc chìa vôi, ốc bàn tay, sò trơn, sò gai. Sự tích tụ vỏ nhuyễn thể trong tầng văn hóa của Suối Chình có đặc điềm giống với Xóm Ốc.

Cũng giống như di tích Xóm Ốc, trong tầng văn hoá di tích Suối Chình có 7 cụm gốm đá, ốc tập trung, nằm ở độ sâu từ 54 -110 cm so với lớp mặt. Trong các cụm gốm đá, ốc đều có các hiện vật như chày nghiền, bàn mài, một số mảnh vòng trang sức bẳng vỏ nhuyễn thể, cùng với các mảnh gốm, vỏ sò, vỏ ốc, xương cá, xương thú. Đáng chú ý, ở độ sâu từ $100-294 \mathrm{~cm}$ xuất hiện 9 điểm có tàn tích than tro và nhiều vỏ nhuyễn thể, xương động vật bị đốt cháy cùng chày nghiền, xương động vật có vết cắt, có thể đây là cụ̀m vết tích bếp. Đặc biệt trong hố 2 , có một mảnh bình hình trứng nằm xen lẫn trong cụm vết tích bếp.

Về mộ táng, trong tầng văn hoá Suối Chình xuất hiện 6 mộ nồi, trong đó 5 mộ phân bố dọc theo trục bắc nam và mộ thứ 6 nằm đối diện với 5 mộ trên. Các mộ nồi có chung đặc điểm là tục chôn đứng, hai nồi úp lên nhau, bên trong cải táng di cốt trẻ em, một số mộ có đặt các đồ tùy táng. Táng tục mộ nồi của Suối Chình là sự kế thừa truyền thống mộ nồi Xóm Ốc bên trong cải táng di cốt trẻ em, hoặc không có dấu vết di cốt.

Trong $52 \mathrm{~m}^{2}$ khai quật tại di chỉ Suối Chình, phát hiện được 67 hiện vật đá, 34 hiện vật bằng vỏ nhuyễn thể, xương cá và xương sừng thú rừng, 15 hiện vật bằng đồng, sắt, thuỷ tinh, 14 hiện vật bằng đất nung và mảnh gốm đặc biệt, cùng với 15.630 mảnh gốm vỡ từ những đồ đựng nguyên.

Các hiện vật đá, kim loại, vỏ nhuyễn thể ở Suối Chình có nét riêng chưa thấy ở Xóm Ốc đó là loại cuốc có vai, mai đá, đục. Dạng mai đá trước đây H. Mansuy đã phát hiện ở Hòn

## Yän hóa truyì̀n thống dio Ľy Ơon

Tre, cuốc có vai tìm thấy nhiều ở văn hóa Biển Hồ; đây là dấu hiệu bảo lưu các di vật từ thời đá mới, hiện tượng khá phổ biến ở vùng đảo. Tuy nhiên, ở Suối Chình có thể tìm thấy những hiện vật bảo lưu loại hình, kỹ thuật chế tác kế thừa từ Xóm Ốc. Có thể chỉ ra loại rìu tứ giác trước đây đã tìm thấy ở Xóm Ốc; các loại công cụ chế tác và công cụ sinh hoạt bằng đá ở Suối Chình, đều xuất hiện trước đó ở Xóm Ốc, loại công cụ dao găm sắt xuất hiện ở giai đoạn muộn của Xóm Ốc. Đạc biệt không khó khăn lắm để chỉ ra các kỹ thuật chế tác phác vật công cụ Tridacna; đồ trang sức từ vỏ Tridacna và vỏ ốc cối ở Suối Chình có nguồn gốc kế thừa từ Xóm Ốc. Chúng được thực hiện theo các thao tác kỹ thuật ghè, mài, khoan tách lõi, nhưng được nâng lên ở trình độ ky thuật cao hơn .

Trong tầng văn hóa Suối Chình tìm thấy loại hình đồ gốm đặc biệt bao gồm các hiện vật đất nung Sa Huỳnh như: Dọi xe chỉ có 3 tiêu bản, thân trang trí hoa văn, mặt cắt dọc hình thoi, có lỗ xuyên dây ở giữa. Gốm ghè tròn, có một tiêu bản được ghè và mài tròn, bề mặt trang trí văn thừng có khả năng là đồ chơi của trẻ em. Loại mảnh gốm ghè tròn này tìm thấy nhiều ở Bình Châu, Bầu Trám. Đồ gốm nguyên như nồi gốm tùy táng và các nối mộ ở Suối Chình mang phong cách Phú Khương.

Đồ gốm nguyên Chămpa trong tầng văn hóa Suối Chình xuất hiện các loại đồ gốm như bình hình trứng có 2 tiêu bản, một chiếc còn nguyên, chiếc kia còn lại $2 / 3$, chúng giống hệt những bình hình trứng ở Trà Kiệu, tuy nhiên xương gốm có phần mịn và đỏ hơn. Bình có dáng hình trứng, phần thân và đáy thường mỏng, phần vai và miệng cổ dầy, miệng thẳng đứng, thẩn hoa văn đập thô và miệng được nặn vuốt bằng tay, có màu sắc đỏ gạch non. Tại di chỉ Xóm Ốc, ở lớp muộn tìm thấy một số mảnh bình hình trứng, nhưng xương gốm có phần mỏng hơn loại bình hình trứng ở Suối Chình. Ngoài ra có các

## 

di vật Chămpa có phîn muộn hơn xuất hiện trong tầng văn hóa Suối Chình như vòi áln (Kendi) có một tiêu bản được nặn rời rồi gắn vào sau. Vòi ấn: ó màu vàng hơi ngả nâu, xương gốm mịn tinh lọc, độ nung cưng. Gạch có iố vuông, tròn, một tiêu bản có hình chữ nhậl, trên mặt rộng có một lỗ vuông nhưng đáy lại hình chóp, bên cạnh đó lại có một lỗ tròn nhưng không thủng sang mặt sau. Gạch có màu đỏ gạch non, chất liệu khá mịn. Lọ sành có một tiêu bản bị vỡ phần miệng, phần thân thuôn dần về đáy, đáy bằng. Lọ được làm bằng kỹ thuật dải cuộn kết hợp với vuột tay, độ nung cao. màu ghi xám.

Kết quả khai quật cho thấy ở lớp sớm của Suối Chình đồ gốm Sa Huỳnh chiếm vị trí chủ đạo, liền tiếp đó là gốm phong cách Hán, lớp muộn là gốm Chămpa.

Gốm Sa Huỳnh gồm có ba lọai vàng xám, đỏ nhạt, xám đen; trong đó gốm màu vàng xám chiếm số lượng nhiều nhất, có lớp áo màu vàng ngả xám, có khi mặt ngoài màu vàng xám, mặt trong có màu xám đen, xương gốm thô, độ nung đã cao nên gốm cứng. Gốm màu đỏ nhạt chiếm số lượng nhiều thứ hai. Gốm có lớp áo màu đỏ gạch non xương gốm thô và cūng có màu đỏ nhạt. Gốm màu xám đen có lớp áo màu xám đen và thường có vết ám khói bên ngoài bề mặt, xương gốm thô hơn hai loại trên, độ nung thấp hơn nên gốm có phần bở hơn.

Gốm phong cách Hán có chất liệu khác hẳn gốm Sa Huỳnh và gốm Chămpa, gốm đỏ gạch non có lớp áo và xương đều có màu đỏ nhạt, xương gốm mịn hơn gốm Sa Huỳnh và gốm Chămpa.

Gốm phong cách Hán là loại gốm đã xuất hiện trong tầng văn hoá ở di chỉ Xóm Ốc và tiếp tục hiện diện trong tầng văn hoá ở di chỉ Suối Chình. Gốm có hoa vă̆n in ô vuông, các nét in thường không sắc cạnh. Trong phân loại gốm phong cách Hán bao gồm gốm văn in ô vuông và không văn (cùng một

## Yän hóa truyè̀n thấng dioo Liy Ofon

chất liệu). Ngòai ra có loai gốm cứng h h*n có in ô vuông trám lồng và gốm bán sứ. Gốm Hán điến hình thường có màu ghi xám, xương gốm có độ tinh lọc và mịn hơn gốm phong cách Hán, độ nung khá cao cho nên gốm Hán điển hình thường cứng, giống như sành.

Gốm Chămpa có thể phân loại được ba màu sắc gồm gốm màu đỏ gạch non ngả vàng, màu ghi xám, màu vàng xám. Mảnh gốm Chămpa bao gồm những mảnh gốm Chămpa sớm, mảnh bình hình trứng và mảnh gạch, chúng phân bố trong lớp muộn của di tích.

Loại hình đồ gốm Suối Chình gồm các dạng nồi, vò, bát, bình... với các kiểu miệng loe, miệng khum và miệng đứng. Trong đó kiểu miệng loe chiếm số lượng nhiều nhất, phân thành 10 kiểu miệng loe khác nhau của các loại nồi gốm. Kiểu miệng khum phân thành 5 kiču miệng khác nhau. Kiểu miệng đứng có thể phân loại thành 3 kiểu dáng miệng.

Hoa văn đồ gốm Suối Chình rất phong phú và đa dạng. Trên các mảnh gốm vỡ Sa Huỳnh có 4 loại kỹ thuật tạo hoa văn: Văn đập (thừng thô, thừng vừa, thừng mịn); văn khắc vạch (sóng nước, khuông nhạc, khuông nhạc in chấm); văn in chấm (mai rùa, chấm đầu que); tô màu (tô màu đỏ và tô màu đen).

Có thể nhận xét, Suối Chình thuộc Văn hóa Sa Huỳnh cực muộn đã có sự chuyển biến lên Chămpa. Suối Chình có nguồn gốc phát triển từ Xóm Ốc, là giai đoạn muộn của Xóm Ốc. Đặc trưng văn hóa Suối Chình đã thể hiện cùng cội nguồn với Xóm Ốc ở một số điểm cơ bản sau.

- Cấu tạo tầng văn hoá Xóm Ốc và Suối Chình đều cùng tính chất vỏ nhuyễn thể đan xen lẫn với gốm, trong lớp đất bazan nâu đỏ. Trắc diện tầng văn hoá có những hố đất đen ăn sâu vào nền cát trắng. Chỉ khác nhau một chút là tầng văn hoá

Xóm Ốc, vỏ nhuyễn thể đan xen dày hơn và màu đất bazan thẫm đen hơn so với Suối Chình. Xóm Ốc và Suối Chình đều là di tích có đặc trưng các tầng văn hoá kết cấu vỏ nhuyễn thể xen lẫn với gốm cư trú và có nhiều hố đất đen ăn sâu vào sinh thổ cát trắng. Qua đó phản ánh đời sống kinh tế khai thác biển của cư dân Xóm Ốc và Suối Chình giống nhau.

- Di tích Xóm Ốc và Suối Chình vừa là di chỉ cư trú vừa là mộ táng đan xen nhau. Các cư dân lớp trên đã chôn các mộ xuống lớp dưới, thậm chí chôn sâu vào trong lớp sinh thổ. Đặc điểm mộ táng Suối Chình vẫn là mộ nồi mang phong cách mộ nổi Xóm Ốc. Tuy nhiên dạng mộ nồi Suối Chình mang tính chất muộn hơn thể hiện ở kiểu dáng, hoa văn, xương gốm. Đặc điểm hai nồi chôn úp nhau vẫn kế thừa dạng mộ số 5 và mộ vò phong cách Hán ở Xóm Ốc. Mộ nồi Suối Chình đều là những quan tài cải táng di cốt trẻ em cùng các đồ tuỳ táng là trang sức bằng vỏ nhuyền thể, đồ gốm. Đây là đặc trưng trong tục táng ở Xóm Ốc. Đặc biệt trong mộ nồi Suối Chình có đồ trang sức là những hạt cườm nhỏ bằng thuỷ tinh, hoạac hạt chuỗi gốm. Đây là dấu hiệu rất muộn của di tích này. Điểm đạc biệt, di tích Suối Chình chỉ thuần tuý là mộ nồi gồm 1 nồi nhỏ (nắp đậy) úp lên một nồi lớn (quan tài), cùng chôn đứng, chưa tìm thấy mộ huyệt đất ở đây.
- Di tích Suối Chình vẫn còn bảo lưu những di vật đá đặc trưng của Xóm Ốc như dạng rìu đá tứ giác; loại bàn mài phẳng. lõm, chì lưới, chày nghiền, hòn kê, cuội tròn để miết gốm, hiện vật gốm như dạng dọi xe chỉ của Sa Huỳnh muộn, trên thân trang trí, có lỗ xuyên ở giữa. Hiện vật các loại bàn mài phẳng, lõm và bàn mài trong; khuyên tai đá ba mấu đặc trưng của giai đoạn Sa Huỳnh sắt Phú Khương. Hạt cuờm nhỏ bằng đá ngọc và hạt cườm thủy tinh táng trong mộ là hiện vật ở đỉnh cao của Sa Huỳnh sắt.


## 

- Các loại hình công cụ và đồ trang sức vỏ nhuyễn thể của Suối Chình vẫn mang đặc trưng của Xóm Ốc như phác vật công cụ Tridacna, các vòng tay chế tác từ Tridacna, vỏ ốc cối. Tuy nhiên ở giai đọan Suối Chình ky thuật chế tác đồ trang sức từ vỏ Tridacna phát triến đỉnh cao thông qua sự xuất hiện nhiều lỗi nguyên liệu đã được cắt rời, các mảnh vòng nhỏ tạo thành hạt chuỗi táng trong mộ. Đồng thời trong tầng văn hớa xuất hiện nhiều bàn mài trong để mài lõi vòng.
- Có thể dễ dàng nhận thấy đồ gốm Suối Chình phát triển từ lớp muộn của di chỉ Xóm Ốc. Đồ gốm Sa Huỳnh ở Suối Chình có xương gốm thô, pha cát mịn, độ nung cao, cứng hơn trước đó. Áo gốm có ba lọai vàng xám, đỏ nhạt, xám đen. Loại gốm này trước đó đã có trong lớp sớm và muộn của Xóm Ốc. Kiểu nồi vành miệng loe xiên bụng tròn, hay vai gãy đáy chỏm cầu, kiểu bát miệng khum của Xóm Ốc tìm thấy khá phổ biến trong lớp sớm của Suối Chình. Nghệ thuật xử lý bề mặt và trang trí trên gốm của Xóm Ốc còn kéo dài qua lớp sớm của Suối Chình. Đó là kỹ thuật miết láng, tô chì thành bāng đối lập với màu tô đỏ. Các loại văn thừng, văn vạch, văn in chấm của Xóm Ốc vẫn còn di tồn ở Suối Chình. Kiểu trang trí văn vạch sóng nước ở lớp muộn của Xóm Ốc phát triển khá đa dạng ở Suối chình; vãn chấm đầu que trở nên thô hơn. Nhìn chung đồ gốm Suối Chình ít chú ý trang trí về hình thức hơn so với đồ gốm Xóm Ốc, cư dân Suối Chình chú ý hơn vào chất lượng, độ nung của xương gốm. Đáng chú ý trong tầng văn hớa Xóm Ốc. có những mảnh gốm bình hình trứng xuất hiện rải rác ở cuối lớp 3, nhưng đến Suối Chình loại đồ gốm bình hình trứng xuất hiện từ lớp sớm và phổ biến với số lượng mảnh vỡ nhiều. Niên đại của mảnh gốm bình hình trứng có thể xuất hiện ở giai đoạn 100 năm sau Công nguyên.


## Wän hơa truyè̀n thống dảa Liy Oóon

Như vậy có thể xem Suối Chình là di tích muộn của Xóm Ốc, liên kết với Xóm Ốc thành cụm di tích Xóm Ốc phản ánh quá trình phát triển của Văn hóa Sa Huỳnh trên đảo Lý Sơn, từ Tiền Sa Huỳnh - Sa Huỳnh đến Sa Huỳnh - Chăm. Hoạt động sống của cư dân Xóm Ốc, Suối Chình mang đạm tính chất hải đảo ven bờ.

Các cuộc thám sát và khai quật khảo cố học trên đảo Lý Sơn từ hai địa điểm Xóm Ốc và Suối Chình đã mở ra (hay nói đúng hơn) làm tăng thêm sức hút của một hướng nghiên cứu mởi - hướng biển trong nghiên cứu bản sắc Văn hóa Sa Huỳnh mà những sắc màu chính của nó là sự tổng hợp của 3 yếu tố văn hóa: Núi - Đồng bằng - Biển. Bên cạnh yếu tố đồng bằng với nghề nông trồng lúa nước là cơ tầng của nền Văn hóa Sa Huỳnh thì sắc thái biển của văn hóa này (qua tài liệu mới ở Xóm Ốc và Suối Chình) cũng rất đậm đà nổi trội, hòa quyện nhuần nhuyễn vào các yếu tố khác và được tôn lên rạng rơ.

Các cuộc khai quật kháo cổ học ở Xóm Ốc và Suối Chình cho thấy cách đây khoảng chừng 3000 năm đã có những nhóm cư dân cổ sinh sống lâu dài hàng ngàn năm trên các đáo ngoài khơi dọc duyên hải nước ta đế lại các di tích văn hóa với các dạng văn hóa khác nhau, song đều mang sắc thái văn hóa biển rất rõ nét và giữa chúng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau được thể hiện ra trên các di tồn vật chất mà ngày nay chúng ta gặp thấy như các công cụ và đồ trang sức bằng vó nhuyễn thể có hình dáng, chức năng và cách chế tạo giống nhau được tìm thấy rải rác từ Thổ Chu (huyện đảo Phú Quốc) qua Hòn Cau


Phong cảnh đảo Lý Son nhìn tù̀ núi Thớ Lới


Một góc đảo Lý Sonn


Mộ huyệt đất khai quật ở Xóm Ốc


Một nồi khai quật ở di chi Suối Chình


Quang cảnh truớc cưa chùu Hang


Toàn cảnh đền Thiên Y A Na ở xã Lý Vinh


## Quang cảnh lề tếlính Hoàng Sa



Cảnh tế $\begin{array}{r}\text { đình làng Lý Hải }\end{array}$
(Vũng Tàu - Côn Đảo), Bích Đầm (Khánh Hòa) đến Lý Sơn (Quảng $\mathrm{Ngãi}$ ) và xa hơn nữa về phia Bắc ở di tích Tiền Sa Huỳnh Bãi Ông (đảo Cù Lao Chàm).

Các di tích Văn hóa Sa Huỳnh ở đảo Lý Sơn đã phản ánh nguồn gốc thành tạo Văn hóa Sa Huỳnh là hợp tuyến, trong đó một nguồn hợp quan trọng của Văn hóa Sa Huỳnh là tuyến từ biển với các di tích phân bố trên các đảo ven bờ.

Các cư dân tiền sử trên đảo Lý Sơn đã sinh sống lâu đời, bám trụ lâu dài, với chiến lược kiếm sống của họ là khai thác hải sản và tận dụng biển khơi như một phương tiện qua lại trong mối quan hệ giao lưu văn hóa rộng rãi của họ.

## 2. Văn hóa Chămpa trên đảo Lý Sơn:

Trong lòng đất đảo Lý Sơn tìm thấy nhiều dấu tích Chămpa. Tại Suối Chình, ở độ sâu trên 1 m , các nhà khảo cổ học đã tìm thấy hai chiếc bình gốm dạng hình trứng đặt nằm nghiêng, một cái còn nguyên và một chiếc đã bị vỡ ( ${ }^{\text {' }}$ ). Các mảnh bình hình trứng xuất hiện ở lớp muộn của Xóm Ốc và lớp trên của Suối Chình. Sự xuất hiện củ̉a loại bình hình trứng, cùng với sự chuyển biến về gốm trong lớp muộn của Xóm Ốc khiến các nhà khoa học suy nghĩ đến một giai đoạn

[^2]
## Tän hóa truyền thống dióo Ľy Ơon

Sa Huỳnh muộn Chăm sớm tiếp sau giai đoạn Sa Huỳnh sớm trên đảo Lý Sờn.

Khảo cổ học trên mặt đất đã cho thấy sự hiện diện các di tích Chămpa trên đảo Lý Sơn khá ít ỏi. Một số đã hòa nhập vào văn hóa Việt trở thành đối tượng quan trọng trong đời sống tâm linh của cộng đồng cư dân ở đảo. Các di tích Văn hóa Chămpa trên đảo gồm chùa Hang, đền Thiên Y A Na, miếu Bà Lồi và các giếng Chăm.

Cư dân Chămpa trên đảo sống quần tụ thành các làng xóm nhỏ ở phía đông và tây đảo, sinh sống chủ yếu bằng đánh bắt cá và lượm nhặt các loại nhuyễn thể ở ven đảo. Dấu ấn còn lại của những làng cổ của cư dân Chămpa là các giếng nước. Dân gian gọi là giếng bộng, xuất hiện rải rác ở đông và tây đảo. Đó là giếng ở xóm Trung Yên, nằm trước mặt dinh Thiên Y A Na, cách miếu Con Bò khoảng 100 m . Giếng này khi xưa có miệng hình vuông, sau đó dân chúng trong làng tu sửa thành hình tròn. Đáy giếng có lát gỗ, nước mạch nhiều, ngọt và trong, cung cấp nước sinh hoạt cho dân chúng trong xóm và bộ đội ở doanh trại gần đó. Giếng Xó La nằm ở thôn Đông, Lý Vĩnh, phía chân thềm của núi Hòn Vung. Giếng được dân gian tương truyền là giếng vua Gia Long cho đào. Tuy nhiên, theo khảo sát của chúng tôi đây là giếng của cư dân Chămpa. Căn cứ vào tên gọi "Xó La", là từ cổ không có trong tiếng Việt, mà có thể phiên âm từ một từ gốc nào đó thuộc ngôn ngữ Malayopolynesiens. Giếng Xó La xưa kia có lát gỗ ở đáy giếng, thành giếng xây bằng các loại san hô chết. Hiện nay giếng Xó La đã được xây
dựng hoàn toàn mới. Giếng Xó La cách biển chừng 3 m song không bị nhiễm mặn, giếng có mạch ngầm rất lớn, trong và ngọt, (rất giống giếng Chăm ở vùng Thạnh Đức (Đức Phổ) và một số nơi ở Quảng Nam). Hiện nay giếng Xó La cung cấp lượng nước thường xuyên cho dân chúng vào mùa hè khô hạn. Đợt khảo sát năm 1997, chúng tôi chứng kiến một vài người gánh nước giếng Xó La đem bán cho những gia đình ở xa không có điều kiện lấy nước. Giếng Xó La nằm ở vị trí vũng eo phía nam đảo, là vùng nước lặng, có thể neo đậu thuyền bè. Có thể xưa kia thuyền buồm của đường mậu dịch trên biển đã neo đậu tại bến nước này để lấy nước ngọt. Ngoài ra ở Lý Sơn còn một số giếng bộng khác nằm ở xã Lý Vĩnh và Lý Hải.

Giếng của cư dân Chămpa ở Quảng Ngãi có đặc trưng là được xây dựng bằng đá, có dạng hình vuông, đáy giếng lát gỗ qúy, không mục nát, dùng để làm cho mạch nước trở nên trong và tốt. Nhờ kỹ thuật đào giếng đạt trình độ rất cao, biết dựa vào địa hình, địa vật mà người Chămpa cổ đã đoán định được mạch nước ngầm rất chính xác. Chính vì vậy các giếng Chăm không bao giờ cạn trong mùa hè, hoặc không bị nhiễm mặn khi đào sát nước biển. Qua khảo sát có thể thấy đã có từ một đến hai giếng trong mỗi làng. Từ loại hình giếng có thể thấy rằng làng xóm của cư dân Chămpa qui tụ trên đảo khá đông.

Trong sinh hoạt tín ngưởng, cư dân Chămpa trên đảo theo Hindu giáo mà những di tích còn lại như miếu Bà Lồi, xưa có Con Bò bằng đá, cổ đeo lục lạc nằm trên bệ đá (hiện nay
đã mất) đã minh chứng cho điều đó. Bò thần Nandin vật cưởi của thần Vishnu nên ngôi đền này thờ thần Vishnu. Ngôi đền nằm dưới tán cây si cổ thụ thuộc xóm Trung Yên, xã Lý Hải, vị trí cách đền Thiên Y A Na 200 m về hướng Nam. Hiện nay ngôi đền chỉ là phế tích với vài bệ thờ bằng đá xanh được đẽo vuông vắn, không tìm thấy dấu tích tượng thờ. Ngôi đền này có qui mô nhỏ diện tích khoảng $400 \mathrm{~m}^{2}$ xây dựng bằng đá san hô theo kỹ thuật chồng xếp. Thuở xưa ngôi đền thờ này là nơoi hành lễ của cư dân Chămpa theo Hindu giáo sinh sống trên đảo.

Địa điểm chùa Hang nằm ở bờ biển phía bắc đảo Lý Sơn, đây là hang đá tự nhiên nằm ở dưới chân núi Thới Lới, mặt hang quay ra biển. Trong tài liệu "Inventaire descriptif des monument Cam's de L’AnNam" (Danh mục khảo tả các ngôi đền Chàm ở An Nam), H. Parmentier đã đề cập đến địa điểm chùa Hang. Theo H. Parmentier trong lòng hang đá có các bệ đá đặt các tượng đá Chămpa. Tài liệu này xuất bản năm 1924 tại Paris và H. Parmentier liệt chùa Hang là một điểm di tích trong hệ thống các đền Chăm ở miền Trung Việt Nam. Đến thập niên 60,70 vẫn còn có nhiều người thấy các tượng đá này song hiện nay đã không còn nữa. Như vậy, chùa Hang trước đó là một ngôi đền Chămpa, đến thế kỷ XVI-XVII trở đi người Việt đã tiếp thu nó. Theo truyền khẩu dân gian, trong buổi đầu khai phá đảo, người Việt đã dùng hang đá này để ẩn trú khi có giạ̣c Tàu Ô đến. Ng ôi chùa thờ Phật do họ Trần lập nên. Truyền thuyết dân gian ở Lý Sơn nôi về ông Trần Công Châu, Trần Công Tiềm tu tại

## Yân tóa truyè̀n thông dio Liy Yon

chùa Hang có thể lấy nón làm thuyền để đi hay "rấm đậu thành binh". Hình ảnh này giống như những thiền sư tu theo Mật Tông; hoặc rất gần gũi với các tu sĩ Ấn Độ giáo tu luyện đơn độc mà "Chỉ có thần linh và thú dữ mới dám sống một mình" (Kinh Upanishad). Thực tế kiểu tu luyện theo Ấn Độ giáo này rất được ngợi ca và người Chăm đã thể hiện nó trên đài thờ của tháp Mỹ Sơn E1 (thế kỷ VIII-IX).

Hiện nay bài vị các ông Trần Công Châu, Trần Công Tiềm thờ trong chùa Hang. Trong chùa Hang hiện nay vẫn còn các bệ đá xanh vuông vắn dùng để đặt các tượng thờ. Thập niên giữa thế kỷ XX , hang đá được các nhà sư của phái Phật giáo Việt Nam thống nhất sửa sang trở thành một ngôi chùa và đặt tên là Thiên Khổng Thạch tự (chùa đá trời xây). Tên chùa được khắc cùng với biểu tượng Phật sơ sinh trên vách đá mặt tiền của hang. Các hàng rào thấp, trụ biểu ở cửa hang, tượng Phật tam thế trong chính điện cũng được lập nên trong thời gian này. Trong dân gian gắn liền hai từ "hang" và "chùa" và tên gọi chùa Hang được ra đời từ đó.

Tại Lý Sơn có hai dinh thờ Thiên Y A Na. Một tại thôn Đông xã Lý Vĩnh và một tại thôn Trung Yên xã Lý Hải. "Thiên Y A Na" được phiên âm từ Pô Inưnaga là vị thần xứ sở của Chămpa. Qua việc tế tự Thiên Y A Na, có thể thấy người Việt đã tiếp thu lối thờ phụng nữ thần Chămpa trong xu hướng hòa nhập với tục thờ mẫu ở Bắc bộ và rất phổ biến ở miền Trung.

## Yän hóa truyè̀n thống dio Liy OOO

## CHƯONG III

## TỔ CHỨC LÀNG, VẠN VÀ LỊCH SỬ KHAI THÁC, BẢO VỆ HOÀNG SA CỦA NGƯỜI VIỆT ĐẢO LÝ SƠN

1- Quá trình di dân:
Lược khảo các tài liệu lịch sử cho thấy đã có 3 lớp di dân của người Việt vùng Bắc bộ vào cư trú ở vùng đất tỉnh Quảng Ngãi, đó là:

- Lớp di dân thời Hồ vào hai châu Thăng Hoa và Tư Nghĩa năm 1402, sau hiệp ước cắt đất của vua Chàm Jaya Sinhavarman.
- Lớp di dân sau cuộc bình Chiêm đại thắng của vua Lê Thánh Tôn vào năm 1471.
- Lớp di dân khi Nguyễn Hoàng vào Nam xây dựng thế lực cát cứ, bình định mở mang vùng đất phương Nam vào năm 1558.


## Yän hóa truyè̀n thồng diáa Liy Ơon

Đây là 3 cuộc di dân chính do Nhà nước tổ chức, ngoài ra hẳn đã có những cuộc di cư tự do của nông dân miền Bắc ở thời Trần hay thời loạn lạc Nam Bắc triều.

Nhìn chung, công cuộc khẩn hoang ở Quảng Ngãi từ thời nhà Hồ đến cuối thế kỷ XVI đã dần đi vào ổn định. Và cunng đã có những lớp di dân từ Quảng Ngãi tiến sâu hơn vào vùng đất phía Nam để khai phá. Đồng thời từ đất liền ven biển, những người dân Việt đã đi thuyền ra đảo chiếm lĩnh khai khẩn vùng đất đảo Lý sơn. Theo gia phả cả các dòng họ trên đảo Lý Sơn thì đã có 15 vị tiền hiền của các dòng họ, từ hai làng An Hải và An Vĩnh (vùng cửa Sa Kỳ thuộc phủ Bình Sơn) đi thuyền ra đảo khai khẩn lập làng. Trong "Non nước xứ Quảng" của Phạm Trung Việt đã nêu thời điểm khai khẩn của người Việt trên đảo Lý Sơn là 1604 , dưới triều vua Lê Kính Tông (1600-1619). Tuy nhiên có một số gia phả dòng họ trên đảo thì thời điểm di cư của người Việt ra đảo sớm hơn trước đó một chút, theo PGS. Diệp Đình Hoa có thể vào thời Hồ.

Người Việt khai khẩn đảo Lý Sơn lập nên 2 làng, đó là An Vĩnh và An Hải, về mặt hành chính thời các chúa Nguyễn gọi là phường, cách gọi này tồn tại cho đến thời triều Nguyễn. Làng An Vĩnh có 7 dòng họ khai khẩn gồm Phạm Văn, Phạm Quang, Võ Văn, Lê, Nguyễn, Võ Xuân, Đặng; được gọi là 7 vị tiền hiền. Tuy nhiên sau này vì lý do nào đó mà ở đình làng đã không có ngôi vị tiền hiền của họ Đặng, mà chỉ còn lục tộc tiền hiền. Làng An Hải nằm ở phía Đông đảo là nơi khai khẩn lập làng của các dòng họ

## 

Nguyễn, Dương, Trương, Trần, Võ, Nguyễn Đình, Nguyễn Văn, Lê. Sau đó cũng như An Vĩnh, làng An Hải không có ngôi vị tiền hiền của họ Lê, đến nay đình làng Lý Hải chỉ còn thờ thất tộc tiền hiền.

## 2- Cơ cấu tổ chức làng, vạn trên đảo Lý Sơn:

## 2.1- Cơ cấu tổ chuíc làng:

Thời Chúa Nguyễn, chính quyền phong kiến địa phương ở Lý Sơn có lý trưởng và ngũ hương quản lý thu thuế, dịch. Song song tồn tại với chính quyền nhà nước là thiết chế tự quản của làng được cơ cấu theo mô hình làng cổ truyền của vùng đồng bằng Bắc bộ. Làng trên đảo Lý Sơn bao gồm hai dạng làng nông nghiệp và làng chài (gọi là vạn), gắn liền với hai hoạt động kinh tế khác nhau đó là kinh tế nông nghiệp trồng hoa màu và kinh tế ngư nghiệp khai thác biển. Mặc dù trong không gian biển đảo song làng nông nghiệp vẫn đóng vai trò chủ đạo. Truyền thống đó vẫn tồn tại cho đến hiện nay. Vai trò của ông cả, người đứng đầu trong làng nông nghiệp vượt trội hẳn so với vai trò chủ vạn, người đứng đầu làng chài. Vạn phụ thuộc vào làng; vị trí chủ vạn thấp kém hơn vị trí chủ làng. Chính quyền lý trưởng và ngũ hương cũng phải tham gia cùng ông cả làng trong việc tế tự thần linh ở đình làng.

Qua nghiên cứu hai làng An Vĩnh và An Hải, chúng tôi nhận thấy sự phân công tế tự như sau:

## 

| CHỨC VU | TẾ TƯ | Ý NGHİA |
| :---: | :---: | :---: |
| Cả làng | Tế tự ở đình làng. Tế ở đền Hội đồng. Tế ở đền Thần Nông. Tế đ̉ đền Sơn Thần. | Cầu mùa, cầu an. |
| Chủ xóm | Tế tự ở dinh. | Cầu mùa, cầu an. |
| Chủ lân (Chòm) | Tế tự ở miếu. Tế tự ở Nghĩa Từ. | Cầu mùa, cầu an. |
| Tộc trưởng. Các tộc tiền hiền. | Phối tế tiền hiền ở đình Tế tự ở nhà thờ. | Tri ân tổ tiên, cầu an. |

Cả làng là người đứng đầu trong một làng, đóng vai trò chính trong tế tự của làng, đồng thời là người đứng ra phân xử các vụ việc trong làng trên cơ sở hương ước. Cả làng là người rất được dân làng kính trọng, thường gọi là "ông cả". Cả làng là chức vụ dọ dân làng đề cử, nhiệm kỳ 4 năm. Người được chọn làm cả làng thường là "Gia tư sở hữu, bút tớn sở thông" như câu truyền miệng của dần gian, có nghĩa là người làm cả làng phải có nhà cửa tài sản, là người có học. Tiêu chuẩn để chọn cả làng bao gồm 3 điểm căn bản.

1- Cả làng phải là người trước đó đã làm hương chức trong làng. Trường hợp này thường rơi vào các vị lý trưởng và ngũ hương có uy tín sau khi thôi việc Nhà nước được dân làng bầu chọon làm cả làng.

2- Cả làng là người có tài sản giàu có, nhà cửa to lớn rộng rãi. Tiêu chuẩn này hoàn toàn không mang tính thực dụng

## Yän hóa truyè̀n thầng dáa Ly

hoặc trọng người giàu có của dân làng mà bắt nguồn từ hai lý do:

- Các đạo sắc của làng được bảo quản ở nhà cả làng, cuối năm các đạo sắc thần được rước đưa về đình làng để tế lễ, gọi là lễ rước sắc thần. Kết thúc Tết Nguyên đán, đạo sắc được rước từ đình làng đưa về lại nhà cả làng, gọi là lễ an sắc thần. Do đó nhà của cả làng phải là nhà đắp kiên cố tránh được hỏa hoạn nhằm bảo quản tốt các đạo sắc.
- Các ngày lễ Tết, lý trưởng và ngũ hương đến nhà cả làng để lạy sắc thần, do vậy ông cả phải có tiệc rượu tiếp đãi. Thực tế nếu người có kinh tế không đủ tiềm lực thì khó có thể kham nổi chức vị cả làng.

3- Cả làng là người thông thạo chữ Hán, giàu kinh nghiệm, hiểu rộng biết nhiều nhằm để giải quyết tốt công việc tế tự và các công việc chung khác của làng.

Thực tế chức cả lạ̀ng chẳng đem lại quyền lợi gì cho người giữ chức vị đó, duy nhất điều ông cả làng mong đạt đến là được mọi người trong làng kính trọng, đến khi chết được vinh dự đưa ma trong tiếng trống chầu. Trong làng vinh dự đưa ma có trống chầu chỉ có ở chức vị cả làng, chủ xóm, chủ lân. Mọi thành viên khác trong làng kể cả lý trưởng, ngũ hương cũng không có được vinh dự đó. Đây là vinh dự lớn vì vậy dân gian có câu "An cơm không rau nhu nhà giàu chết không trống". Trong tế lễ của làng, vai trò của ông cả làng vô cùng quan trọng, ở đó ông ta đứng vị trí chủ tế, lý trưởng và hương bộ đứng ở vị trí bồi tế. Ngoài tế đình,

## Yän hóa truyà̀n thồng dáo Liy ©oon

ông cả còn cúng tế ở các dinh miếu của làng, tham dự tế lễ ở các xóm, lân, vạn. Ngoài ra trong việc đảm bảo sự ổn định trật tự trong làng, phân xử những vụ tranh chấp thưa kiện, chính quyền phối hợp cùng ông cả làng để xử. Trong tình cảm dân làng, ông cả có vị trí tín cẩn đặc biệt. Trong chu kỳ một năm, cả làng đứng ra chủ trì nhiều nghi lễ.

Trong lễ Tết Nguyên đán, ngày 24 tháng Chạp, ông cả đứng ra làm lễ dựng nêu ở đình. Sáng ngày mồng Một Tết, ông cả làng đến đình làm lễ ra mắt thần.

Từ ngày mồng một đến mồng hai Tết, ông cả ở nhà để các vị lý trưởng, ngũ hương và các cựu hương chức đến lạy đạo sắc thần của đình. Sáng mồng ba ông cả chủ trì lễ rước sắc thần từ nhà đến đình làng.

Tối mùng Ba Tết Nguyên đán, vào khoảng đầu giờ Hợi, ông cả cùng các vị tân, cựu hương chức và các vị chủ xóm tề tựu ở đình làng làm lễ tế động thổ. Lễ vật dâng hiến cho thần gồm có trầu cau và gà. Trong nghi lễ cúng động thổ, ông cả làng làm chủ tế, lý trưởng và hương bộ làm bồi tế, điển nghi xướng lễ và điển lễ đọc văn tế. Sau lễ cúng dâng thần, ông cả làng hỏi thầy phù thủy hướng dại lợi, may mắn và ông cả xúc đất bỏ về hướng thầy phù thủy chỉ dẫn. Chẳng hạn thầy phù thủy cho biết trong năm tới hướng đại lợi là đông tây thì ông cả làng xúc đất từ bên đông đổ qua bên tây; đại lợi là nam bắc thì xúc đất từ phía nam đổ về phía bắc.

Đến sáng mồng Bốn Tết, ông cả cùng các vị lý, hương làm lễ cáo thần ở trong đình và rước thần sắc để vào trong

## Yín tiria truyè̀n thông diun LHy Ofon

long đình, sau đó khiêng ra nhà trò. Nhà trò xây dựng ở phía trước đình mục đích cho thần ở chứng kiến sự vui chơi trong ba ngày Tết của dân làng. Giữa nhà trò đặt long đình, hai bên nhà trò cắm cờ ngũ hành. Ông cả quỳ bên ngoài nhà trò dâng hương cúng thần, trong lễ có điển nghi đọc văn tế.

Sau nghi lễ cung nghinh thần ở nhà trò, dân làng khởi sự vui chơi các hội hè như đua ghe, sới vật, dồi bòng. Trong các trò chơi hội hè này, vai trò của ông cả thật sự quan trọng, là vị trọng tài phân xử thắng thua hoặc phạt vạ những người có hành động xúc phạm thần linh. Ông cả xem xét kỹ lưởng diễn biến của các trò chơi để phán xử. Ví như trong lễ hội đua ghe; các ghe bơi trước khi đua phải quay hướng chầu vào nhà trò nếu như vi phạm bị xem như xúc phạm thần linh. Tất cả các ghe đua phải so đều nhau đợi tiếng trống của ông cả gióng lên mới quay đầu ngược lại và bơi, nếu ghe bơi sớm hơn tiếng trống sẽ bị xử thua. Trong trò chơi sới vật, ông cả hướng dẫn cho các đô vật làm lễ bái các vị tiền hiền ở bên trong đình. Sau đó ông cả đóng vai trò là trọng tà trong cuộc đấu vật. Mỗi đô vật đại diện cho mỗi xóm và người quyết định thắng thua là cả làng. Trò chơi cuối cùng của ngày Tết là hội dồi bòng diễn ra vào ngày mồng 7. Trong lễ hội• này ông cả làng tập trung các trai tráng trong làng đến bến ghe của làng. Bắt đầu trò chơi, ông cả cầm quả bóng ném xuống nước. Trai làng bơi tranh nhau quả bòng, ai giành được coi như người đó sẽ gặp may mắn trong năm.

## Wím hín truyền thống dảo Ľy Ofon

Kết thúc ngày lễ Tết ở đình là lễ cúng tạ thần. Trong lễ tế ông cả đứng vị trí chủ tế. Bồi tế lý trưởng và phó lý. Lễ vật là một con heo lớn. Mục đích lễ cúng là tạ ơn thần và đãi cho dân bơi. Kết thúc những ngày hội vui vẻ, dân làng tin tưởng vào năm mới với sự khởi đầu tốt đẹp. Các đạo sắc phong thần ở đình làng được rước đưa về lại nhà ông cả.

Trong các lễ tế khác của làng ở đình như Thượng nguyên (15/1), Tam Hoàng Ngũ Đế (Gia Long phục nghiệp - $2 / 5$ ), Trung nguyên (15/7), Kỳ Yên (1/8), Hạ nguyên (15/10) đều do ông cả đứng ở vị trí chủ tế.

Ngoài ra, ông cả làng còn thực hiện việc dàn xếp các vụ tranh chấp, các vụ việc vi phạm hương ước trong làng, bởi ông cả làng là người được dân làng kính nể, tôn trọng và giao phó cho công việc này. Tuy nhiên để giải quyết vụ việc, ông cả làng phải phối hợp với lý trưởng, hương bộ và dựa trên cơ sở hương ước của làng.

Chủ xóm: Dưới làng là xóm, mỗi làng có từ 2 đến 4 xóm. Đứng đầu xóm là chủ xóm, được dân làng kính nể và tín nhiệm bầu lên với nhiệm kỳ 4 năm. Tiêu chuẩn chủ xóm là người trước đó đã làm thư ký trong xóm, có hiểu biết chữ nghĩa, có đức độ và giàu kinh nghiệm. Việc biết chữ là quan trọng bởi chủ xóm phụ trách việc tế tự ở dinh của xóm, viết các văn tế cúng, đồng thời giúp dân chúng trong xóm viết các đơn bằng chữ Hán hoặc Nôm (xưa kia).

Chủ lân: Dưới xóm là lân hay còn gọi là chòm. Lân hay chòm là từ dùng dể chỉ một nhóm khoảng 40 hộ gia dình tự
giác liên kết nhau thành. Mỗi lân hay chòm có một dền miếu riêng dể thờ. Phụng sự việc tế tự là chủ lân, ông ta dự̛̣c bầu theo chế độ dân cử, 4 năm một lần, tiêu chuấn bầu chọn chủ lân là nguời truớc đó đã làm thủ quỹ trong dân, có uy tín và hiểu biết.

Tất cả các vị cả làng, chủ xóm, chủ lân không có quyền lội vật chất mà chỉ có những thỏa mãn về tinh thần, chắng hạn khi chết thì có trống chầu. Đây là vinh dự lớn duy nhất ở trong làng chỉ dành riêng cho những người làm cả làng, chủ xóm, chủ lân. Đồng thòi họ được dân chúng trong làng kính trọng.

Pháp sư: Là người có ấn chú bùa phép, cúng tế âm binh bắt quyết trừ tà. Vai trò của thầy phù thủy khá quan trọng, đảm trách trừ tà cho các gia đình và làng xóm cùng các vạn chài. Pháp sư là nghề cha truyền con nối. Vai trò của pháp sư là trợ giúp cả làng trong cúng tế liên quan đến việc tẩy trừ dịch bệnh trong làng, cúng đầu năm cho làng, tế cúng lễ khao thế lính Hoàng Sa . Đồng thời cúng tế cho từng tộc họ, gia đình.

Hương bổn: Làm nhiệm vụ thư ký thủ quỹ, ghi chép thu chi tiền bạc.

Hương dịch: Nhiệm vụ lo phẩm vật tế tự cùng với chấp sự.
Tri ấp: Bồi tế, giám sát lễ vật cúng thần.
Trong làng có một vài người được cử ra làm trùm, giáp, thủ khoán cho làng và cho xóm. Làng trích ruộng đất công
cho các chức vụ này, đồng thời cho phép hưởng các lợi tức từ nguồn lợi biển, chẳng hạn nguồn lợi cá trích.

Trùm và giáp có nhiệm vụ đi mời dự cúng tế và làm các thứ vặt vãnh khác. Trùm và giáp là người làm các việc linh tinh trong làng. Nhiệm vụ của trùm là mời cúng, bưng nước vào dịp tế tự ở làng và xóm. Nhiệm vụ của giáp là gõ mỏ, đi loa tuyên truyền thông báo trong làng. Vào ngày tế đình phụ trách trông coi nấu nướng. Để trả công, làng cắt đặt công cho trùm và giáp mỗi người một số ruộng đất có diện tích 1 sào 10 thước.

Thủ khoán là nguời giữ gìn bảo vệ rừng, bắt giữ nhưng người xâm phạm... Thủ khoán cũng được làng trả công bằng việc trích cắt đất cho canh tác.

Xeo là người bảo vệ nguồn cá trích khi chúng vào bờ ở các vũng bồi ven biển, đồng thời bắt giữ những người tự ý đánh bắt cá trích trước khi làng cho phép và đánh bắt các loại cá lớn ở ven bờ. Khi phát hiện cá trích về, ông xeo có nhiệm vụ theo dõi đàn cá và báo cho ông cả làng biết đế định thời gian đánh bắt. Quyền lợi mà làng dành cho người làm xeo là khỏi phái phân chia nguồn lợi cá mà bản thân chài bắt dược cho làng.

Tộc họ: Khi người Việt đến khai phá vùng đảo Cù Lao Ré, các tộc họ khai phá, cư trú theo từng khu vực riêng. Đến nay dấu vết của kiểu cư trú theo mô hình công xã láng giềng này vẫn còn tồn tại, thậm chí có thể dễ dàng khoanh trên bản đồ các khu vực cư trú riêng của dòng họ chiếm đa số

## Män hóa truyà̀n thống dảo Lhy Ofon

trong làng. Thực tế ở đất liền cũng có sự cư trú này nhưng hiện nay đã dần phai nhạt không có sự phân biệt rõ ràng như ở trên đảo. Làng An Vĩnh có 7 dòng họ khai khẩn gồm Phạm Khắc, Phạm Văn, Võ Văn, Lê, Nguyễn, Võ Xuân, Đặng. Làng An Hải nằm ở phía đông đảo là nơi khai khẩn lập làng của các dòng họ Nguyễn, Dương, Trương, Trần, Võ, Nguyễn Đình, Nguyễn Văn, Lê. Mỗi dòng họ có một chi phái riêng; đứng đầu tộc họ là tộc trưởng. Các dòng họ đều cớ nhà thờ riêng; thậm chí có khu mộ riêng của dòng họ được chôn chung trong nghĩa địa của làng. Các gia tộc hàng năm vào tháng 3 tổ chức lễ cúng việc lề. Lễ tế cúng này như giỗ họ ở đất liền. Con cháu trong họ tề tựu về làm lễ cúng ông bà tổ tiên, ôn lại truyền thống gia tộc, tăng cường mối tình tương thân đoàn kết. Gia tộc và gia đình là nơi bảo lưu truyền thống, các giá trị đạo đức và văn hoá; trong giai đoạn hiện nay cần phải gìn giữ và phát huy các mặt tích cực và tốt đẹp.

Như vậy khi khai khẩn lập nên làng xóm trên đảo Lý Sơn, người Việt đã tổ chức phân cấp từ làng $\rightarrow$ xóm $\rightarrow$ lân $\rightarrow$ tộc họ $\rightarrow$ gia dình. Sự phân cấp này khá rõ ràng và người đứng đầu gắn với nghĩa vụ tế tự thần linh, bảo vệ hương tục, điều hòa các mối quan hệ giữa cá nhân, gia đình và cộng đồng làng xã, trong đó ông cả làng là người có quiyền hạn đặc biệt về thần quyền, cũng như giải quyết những tranh chấp dân sự trong làng. Bảng dưới đây là mô hình về sự phân công nhiệm vụ tế tự của các chức sắc trong làng.

nưởn sai văt)
3

- Hương dịch, chấp s
$\xrightarrow{12}$
感
SƠ ĐỒ PHÂN CÔNG TẾ



## Một số quy định trong sinh hoạt cộng đồng làng:

Những quy định của làng trong sinh hoạt cộng đồng bao gồm các vấn đề về lễ nghi tế tự, bảo vệ và phân chia các nguồn lợi rừng, biển, mối quan hệ của các cá nhân trong làng.

## Cấm ky trong tếlễ:

Trong đời isống sinh hoạt tinh thần của cộng đồng dân cư ở đảo, vấn đề tế tự ở làng, xóm, lân vô cùng quan trọng. Trên đảo có gần 30 đình, dinh, lăng, miếu đã phản ánh ý thức tâm linh của những người dân đối với thế lực siêu nhiên. Do việc nông, việc chài con người hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên nên trong quan niệm, ý nghï, những gì họ có được đều là phước lộc do thần thánh ban phát. Chính vì vậy mà trong các lễ tế cúng ở đình, miếu, lăng phải theo khuôn mẫu nghiêm ngặt của "thọ mai gia lễ". Trong các lễ tế luôn phải có một ban tế tự gồm chủ tế, bồi tế, điển nghi, điển lễ, học trò lễ (lễ sinh) và dàn nhạc bát âm tấu xướng. Sự nghiêm cẩn trong lễ tế không chấp nhận sự bất kính với thần thánh, nếu vi phạm thì chiếu theo hương tục, hương ước mà nghiêm trị.

Chính vì vậy mà có truyền khẩu dân gian về ông họ Lê làng Lý Hải bị truất ngôi vị tiền hiền bởi vi phạm những điều cấm kỵ với thần thánh trong lễ tế đình. Ông họ Đặng cũng bị phế truất ngôi vị tiền hiền bởi không tuân theo tổ chức của làng.

Lễ hội đua ghe về hình thức là lễ hội vui chơi của làng nhưng trong nội hàm của lễ hội là sự diễn trò trước thần linh với ý nghĩa cầu mùa, cầu an. Do vậy, làng qui định nếu ghe đua nào không quay đầu vào đình hoặc vội trở đầu ghe trước khi ông cả làng đánh trống thì bị xem là bất kính với thần thánh và sẽ bị loại ra khỏi cuộc đua và bị đánh trước sân đình.

Chính sự nghiêm cẩn trong tế lễ đã khiến cho các đình, lăng, miếu của Lý Sơn vẫn giữ được những nếp xưa lề cũ trong sinh hoạt tâm linh tín ngương và truyền thống đó đã thấm sâu qua bao thế hệ người dân trên đảo.

## Quy dịnh trong hành lễ:

Nhiệm vụ cúng tế của ông cả làng ở đình, miếu Thần Nông, Sơn thần và các lễ tiết theo chu kỳ trong một năm của mùa màng. Trong tế lễ của làng, ông cả làng quàm nhiệm vụ chủ tế cùng với các bồi tế (lý tưởng, hương bộ) và các vị chủ xóm làm nhiệm vụ tế lễ. Trược khi tế lễ ở đình, ông cả làng có nhiệm vụ gặp các vị ngũ hương và các chủ xóm để bàn định chặt chẽ theo chức sắc trong làng. Sự phân ngôi thứ khi tế lễ trong khu vực nhà tiền đường của đình làng như sau:

Tại gian giữa, ông cả làng là chủ tế đứng phía trước ở vị trí trung tâm đối diện với hương án. Hai bên tả hữu của làng có 4 người lễ sinh đội mũ đi hia, quần trắng áo lụa đen thắt

## Yän hóa truyè̀n thống dả LLy OOOn

dây nịt điều, 2 người dâng đèn đứng phía trước và 2 người dâng mịch (đựng rượu và gói trầm) đứng phía sau.

Lý trưởng và hương bộ là bồi tế đứng sau ông cả làng. Tiếp theo ở hàng sau là hương biển, hương dịch, hương kiểm, hương mục.

Tại gian hữu, là chỗ đứng của tiền hiền làm nhiệm vụ đông phối.

Tại gian tả, là chỗ đứng của hậu hiền làm nhiệm vụ tây phối.

Tại gian vách hữu là vị trí của chủ xóm (xóm Đông - ghe rồng, xóm Trung Hòa - ghe Lân) làm nhiệm vụ đông giản. Tại vách tả là vị trí đứng của chủ xóm, xóm Trung Yên (ghe Qui) và xóm Tây (ghe Phụng) làm nhiệm vụ tây giản.

Tại cột hữu gian giữa là vị trí của điển lễ có nhiệm vụ xướng hưng bái, khởi chinh cổ, chước tửu... Chức điển lễ chọn từ con cháu tiền hiền, những người có nhân cách, biết lễ nghĩa.

Tại cột tả gian giữa là vị trí của điển nghi làm nhiệm vụ đọc văn tế. Điển nghi chọn từ người có vốn chữ Hán, có giọng đọc văn hay.

Quy định phần nhạc trong tế lễ là bộ bát âm gồm trống, chiêng kèn, đàn cò, xập xõa, bồng, sanh, uyển.

Quy định về tài chinh phuc vu tế tự:

## Mán hón truyè̀n thồng dả Líy Ơon

Tiền dùng cho việc cúng đình và các lễ tế trong năm của làng, do làng trích ra từ các nguồn lợi thu được từ thủy sản như đánh bắt cá trích cùng lợi tức mà dân làng phải trích nộp từ nguồn dầu phộng, đồng thời vạn cunng phải tự giác đóng góp vào việc cúng đình khi làng yêu cầu.

Nguồn lợi cá trích trước đây ở trên đảo rất phong phú, hằng năm từ tháng 7 đến tháng 9 chúng tụ về các đầm bãi ven đảo, dân làng dùng chài và tay để bắt cá, làng quy định mỗi lần chài thì phải đem lên bờ rũ cho cá rởi xuống. Nếu cá còn mắc trong chài thì thuộc về người chài và cá rơi ra ngoài chài thuộc về của làng. Cá đem bán sung tiền vào ngân quỹ của làng để dùng vào việc cúng tế.

Ngoài ra cứ một người làm nông đóng thuế sưu thì phải nộp số dầu phộng như sau: Lượng dầu bằng một nồi ba nộp cho triều đình. Đồng thời phải nộp thêm lượng dầu bằng ba gáo dừa, trong đó phân ra: 1 gáo nộp cho làng để chi cho việc cúng tế và thắp đèn, 2 gáo nộp cho bộ máy chính quyền lý trưởng và ngũ hương để lo việc lương bổng.

Việc cúng tế các dinh miểu ở xóm, lân do nhân dân tự nguyện đóng góp. Người dân ở xóm, lân nào thì đóng góp và dự tế cúng ở xóm và lân đó.

## Quy định về việc đồng tế:

+ Trong các lễ tế cúng thượng điền (Kỳ yên) vào tháng 8 , lễ cúng thần này vào giữa năm và lễ tiết Thanh Minh vào
tháng 3 , tất cả dân làng tự làm mâm lễ vật mang đến để cúng tế thần linh.
+ Lễ cúng thượng điền sau khi mùa màng thu hoạch xong (còn gọi là lễ kỳ yên), mỗi gia đình trong làng đội một mâm cỗ gồm xôi và bánh tét đến cúng thần và tiền hiền tại đình làng. Sau khi cúng tế xong, mỗi gia đình được làng cắt cho một miếng thịt nhỏ gói trong lá đặt trên mâm xôi mang về.
+ Lễ cúng Thần Nông tại miếu Thần Nông trên núi, mỗi gia đình đội mâm cỗ đặt bắp chín nguyên trái đến cúng. Lễ cúng Thanh Minh cô hồn ở nghĩa tự do xóm cúng và có nhiệm vụ thông báo cho dân làng biết, mỗi gia đình đội mâm lễ vật gồm xôi, bánh tét, hoa quả và có một tấm thẻ ghi tên người cứng. Sau khi cúng tế xong mỗi gia đình mang về.
- Quy định tếtư:

Công việc tế tự của cả làng, chủ xóm, chủ lân được quy đinh cụ thể: Khi chủ xóm hoặc chủ lân tế tự thì có nghĩa vụ mời cả làng về dự đồng thời mời các chủ xóm, chủ lân khác đến dự. Trong nguyên tắc tế tự, người chủ xóm hoặc lân ở các dinh miễu lạy trước, sau đó đến ông cả làng lạy, tiếp theo là các vị chủ xóm và chủ̉ lân khác.

Những phần việc tế tự của cả làng, chủ xóm, chủ lân được làng quy định như sau:

## Män hoá truyè̀n thống dảo Ľy ©oon

| Người thực hiện | Địa điểm tế lễ | Nội dung ý nghĩa | Ghi chú |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Cả làng (chủ tế), lý trưởng, hương bộ (bồi tế), phân hiến: 4 vị chủ Xóm (Lý Hải), 2 vị chủ xóm (Lý Vĩnh) | Đình làng | - Tế Xuân Thu nhị kỳ vào $20 / 2$ và $20 / 8$, tế cúng thần linh, thành hoàng và 7 vị tiền hiền, các vị tiền vãng, hậu vãng, lễ vật heo. <br> - Lễ hạ điền, tháng 2 chọn ngày tốt. Lễ vật gà, hoặc heo. Ý nghĩa: Cầu cho mùa màng tốt tươi. <br> - Lễ thượng điền, tháng 8 . Lễ vật heo các gia đình mang mâm lễ gồm xôi và bánh tét đến đình làng để cúng thần linh và tiền nhân. Ý nghĩa: Cầu an sau khi mùa màng thu hoach xong. | Thầy phù thủy hướng dẫn cho ông cả làng hướng đại lọ̣i trong năm. |
|  |  | - Lễ cúng tá thổ, tháng 3 cúng chúa Ngu Man Nương. Lễ vật: Trầu rượu + cá nướng. Ý nghĩa: Tạ ơn vị Chúa đất Ngu Man Nương, cầu sự bình an. |  |
| - |  | Lễ cúng tưởng niệm Tam Hoàng Ngũ Đế và Gia Long phục nghiệp, ngày $02 / 5$. |  |

## Tän hóa truyồn chống dảo LLy Yan



## 



## Män hóa truyè̀n thống dảa Liy Gon



| Chủ xóm (chủ tế), thuộc làng Lý Vĩnh | $\begin{array}{\|ll} \text { Dinh Đụn } \\ \text { Dinh Bà } \\ \text { Dinh } & \text { Lôi } \\ \text { công } & \\ \hline \end{array}$ | - Thờ U Linh Sạ Nữ Vương. <br> - Thờ Thiên Y A Na Ngọc nữ diễn phi thượng đẳng thần <br> - Thờ thần hỏa, thần sét. | $\begin{array}{\|l} \text { - Xóm Đông } \\ \text { - Xóm Tây. } \\ \text { - Xóm Tây } \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Chủ lân (chủ tế), thuộc làng Lý Hải | Miễu Đông Thạnh. <br> - Miễu Thái Hòa. <br> - Miễu Chủ tho | - Thờ Thiên Y A Na. <br> - Thờ bà chúa Ngũ Hành <br> - Thờ Thành hoàng | - Lân Đông Thạnh - Lân Thái Hòa - Lân Chủ thơ |
| Chủ lân (chủ tế) thuộc làng Lý Vĩnh | - Miễu An <br> Hòa  <br> - Miễu <br> Vĩnh Hòa  <br> - Miễu <br> Vĩnh Lộc  <br> $-A$ Anm Linh <br> tự  <br> - Miễu  <br> thânh  | - Thờ Bạch Mã thái giám. + Thành hoàng + Thổ địa. <br> - Thờ Bà chúa Ngũ Hành phối thờ Thiên Y A Na và Hồng Nương. <br> - Thờ Thiên Y A Na. <br> - Thờ lính Hoàng Sa , phối thờ chúa chưởng ôn hoàng, chưởng phụ, tam vị thần tiên. <br> - Thờ bà chúa Ngũ Hành phối thờ Thiên Y A Na | - Lân An Hòa, thuộc ghe rồng. - Lân Vĩnh Hòa, thuộc ghe Lân. <br> - Lân Vĩnh Lộc. <br> - Lân Vĩnh Lợi thuộc ghe quy. <br> - Lân Tân <br> Thành, thuộc ghe Phung. |

## Yân hơa truyè̀n thống da̛o LLy Ơon

Quy định về tếlễ ở các đền miếu của làng:
Qui định tế tự của các làng, xóm, lân tại các dinh, đền, miếu được liệt kê dưới đây:

| TT | Tên đình làng | Ký hiệu bản đồ | Thuộc làng : xóm - lân phụng sự | Thờ ai | Ngày ky | Thuộc ghe |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Đình làng | 7 | Làng phụng sự Thôn Đông | Thất tộc tiền hiền + thần | Xuân thu |  |
| 2 | $\begin{array}{ll}\text { Đền } & \text { Thần } \\ \text { Nông }\end{array}$ | 8 | Làng phụng sự Thôn Đông | Thần Nông | Nhị kỳ |  |
| 3 | Nghĩa tự | 2 | Làng phụng sự Thôn Đông | Âm hồn |  |  |
| 4 | $\begin{array}{ll} \text { Miếu } & \text { Hội } \\ \text { Đồng } \end{array}$ | 12 | Làng phụng sự Thôn Tây | Sơn thần (bà Chúa Yàng) |  |  |
| 5 | Dinh Bà Chúa Yàng | 3 | Xóm phụng sự Đông Thạnh | (Phi Phu nhân tôn thần) |  | Rồng |
| 6 | Dinh bà Thủy Long | 6 | Xóm phụng sự Trung Hòa | Bà Thủy long |  | Lân |

## Yän hóa truyền thống dảo Liy ofon

| 7 | Dinh Bà Chúa Ngọc | 9 | Xóm phụng sự Trung Yên | Thiên Y A Na Ngọc nữ diễn phi (thờ chính có cốt tượng) | Quy |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 8 | Dinh Tam Tòa | 11 | Xóm phụng sự Thôn Tây | Bạch mã Thái giám | Phung |
| 9 | Miễu Đông Hải | 1 | Lân Đông Hải cùng vạn An Phú đồng tế | Cá Ông (Nam Hải đại tướng quân) |  |
| 10 | MiếuĐông <br> Thannh | 4 | Xóm phụng sự Đông Thạnh | Thiên Y A Na |  |
| 11 | Miếu Thái Hòa | 5 | Xóm phụng sự Thái Hòa | $\mathrm{Ngũ}$ hành |  |
| 12 | Miếu Chủ thơ | 10 | Xóm phụng sự Chủ tho | Thành hoàng |  |
| 13 | $\begin{aligned} & \text { Lăng thủy } \\ & \text { thần } \end{aligned}$ | 13 | Làng phụng sự thôn Đồng Hộ | Thủy thần |  |

## Män hóa truyền thống dảa Liy Gon

LÀNG - XÃ LÝ VĨNH

| TT | Tên dinh - đền <br> - miếu | $\begin{aligned} & \text { Ký hiệu } \\ & \text { bản đồ } \\ & \hline \end{aligned}$ | Thuộc làng - xóm <br> - lân phụng sự | Thần linh được thờ | Ngày <br> ky | Thuộc ghe |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Miễu An Hòa | 19 | Lân phụng sự An Hòa | Bạch mã thái giám + Thành hoàng + Thổ địa | $\begin{gathered} 2 / 2 \\ 11 / 5 \end{gathered}$ | Rồng |
| 2 | Dinh Đụn | 17 | Làng phụng sự Thôn Đông | U Linh Sạ Nữ Vương | 3/5 | Rồng |
| 3 | Miễu Vĩnh Hòa | 20 | Lân phưng sự <br> Vĩnh Hoà (xóm <br> Ốc)   | Bà Thiên Y A Na + Hồng Vương Chúa Đông + Bà Chúa Ngũ Hành (Chính thờ Ngũ Hành) | 25/2 | Lân |
| 4 | Âm Linh tự | 26 | Lân phụng sự Vĩnh Lợi | Chúa Chưởng Ơn Hoàng + Hoà Ôn Đại Thánh + Khương phụ tiên Sinh + Tam vị thần tiêu + Cô hồn |  | Quy |
| 5 | Miểu Tân <br> Thành | 33 | Lân phụng sự Tân Thành | Thiên Y A Na + Ngũ Hành |  | Phụng |
| 6 | Dinh Lôi công | 34 | Làng phụng sự thôn Tây | Thần sét - Thần hỏa | 26/6 |  |

## Yän hơr truyè̀n thông dao LLy Sfon

| 7 | Miễu Vĩnh Lộc | 25 | Lân phụng sự Vĩnh Lôc | Bà Thiên Y A Na (có tương thờ) | 29/10 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 8 | Dinh Bà | 32 | Làng phụng sự thôn Tây | Bà Thiên Y A Na (có tượng thờ) | 25/2 |
| 9 | Dinh Bà Roi | 16 | Tộc Phạm phụng sư | Húy Phạm Thị Điều linh ứng thời Thành Thái |  |
| 10 | $\begin{array}{ll} \text { Miếu } & \text { Ông } \\ \text { Thắm } \end{array}$ | 31 | Lân phụng sự Vĩnh Thành | $\left\lvert\, \begin{aligned} & \text { Thành Hoàng Võ Văn } \\ & \text { Khiết + Bảach Mã thái } \\ & \text { giám + Thố dịa } \end{aligned}\right.$ |  |
| 11 | Miễu Hội Đồng + Lăng thờ Thủy thần | 38 | Làng phụng sự thôn Bắc | Sơn thần và Thủy thần |  |
| 12 | Đình làng | 22 | Làng phụng sự | Thờ lục tộc tiền hiền + Thần | Xuân thu nhị kỳ |

## Qưy định phân chia ngıồn lợi biển và rù̀ng của làng:

Nguồn lợi biển đáng kể nhất là cá trích. Từ thập niên 40 trở về trước, hàng năm đến kỳ tháng $7,8,9$ cá trích ngoài biển Đông tụ về các vũng nước lặng được bao bọc bởi những doi cát trải dài ở phía tây, nam và đông của đảo. Nhiệm vụ theo dõi đàn cá về được giao cho thủ khoán (còn gọi là xeo), sau đó báo cho ông cả làng biết. Ông cả làng sẽ tập trung dân làng định ngày đánh bắt cá. (Hương ước qui định, khi cả làng chưa cho phép đánh bắt thì các thành viên trong làng không được tự ý khai thác, sẽ bị phạt).

Đến khi nước triều rút, cá sẽ bị mắc cạn trong các vũng gọi là đầm ốc, dân làng Lý Hải và Lý Vĩnh dàn thành 2 hàng dài ở trên và ở dưới vây đuổi cá chạy vào đầm ốc, sau đó quây tròn xung quanh để đánh bắt cá. Quy định của làng là chỉ được dùng chài, xúc vợt hoặc tay chứ tuyệt đối không được sử dụng lưới để bắt cá, nếu vi phạm sẽ bị thu lưới. Trong thời gian khai thác cá trích làng không cho dùng lưới bắt các loại cá lớn ở xung quanh đảo như cá nháy, cá nhồng... mục đích để cho các loại cá lớn này đuổi cá trích chạy vào các doi cát xung quanh đảo.

Làng quy định việc phân chia nguồn lợi cá trích bắt được theo cách, khi dùng chài bắt cá, mỗi một lần chài thì phải đem lên bờ rũ chài, cá rơi ra ngoài thuộc về làng, cá còn nằm trong chài thuộc về người chài... Làng đem cá bán lấy tiền sung vào ngân qũy dùng vào việc tế tự của làng. Riêng người chài cá là ông thủ khoán (xeo), ông giáp thì không


Làm đất chuẩn bị trồng hành, tòi


Chăm sóc hành, tỏi


Chạm thủng hình ành nai, doi, sếu kiến trúc nhà ở


Cham nổi hình ảnh song ngu


## Đình làng xả Lý Hải



Âm linh tư thò lính Hoàng Sa


Lăng cá Ông ở xã Lý Vĩhh


Bộ xuoong cá Ông (cá Voi) thờ trong lăng Cồn

## 

phải nộp cá cho làng, đây được xem là quyền lợi mà làng trả công. Ngoài ra nếu bắt cá bằng vợt hoặc dùng tay thì được miễn chia cho làng, xem đây là nguồn lợi trời ban mọi dân làng được hưởng. Do đó mới có câu truyền tụng dân gian:"Thượng. Sơn lâm cấm, hạ hải đầm ốc, dữ dân đồng chi". Có nghĩa là: "Cấm khai thác nguồn lợi rừng trên núi, nguồn lợi các đầm ốc dưới biển dân làng được quyền chia nhau khai thác".

Hương ước của làng quy định cây cối trên núi cấm mọi người trong làng chặt phá. Nếu ai có nhu cầu đốn cây làm nhà thì phải trình báo xin phép làng, nếu tự ý đốn cây làng sẽ chiếu theo hương ước mà nghiêm trị. Hình thức là cùm chân, gông cổ giam nơi chòi canh của làng, đồng thời người vi phạm phải nộp tiền phạt. Thủ khoán là người bảo vệ rừng, nếu phát hiện rừng bị xâm phạm liền báo cho ông Cả làng để xử lý.

## 2.2-Tổ chức vạn:

"Vạn" nghĩa là bầy ghe đậu ở bến nước. Các chủ ghe, thuyền hộ hợp nhất lại với nhau thành làng chài có bến nước riêng, tên gọi riêng. Vạn là đơn vị cư trú của người làm nghề chài lưới, chuyên hoạt động trên sông biển, chịu sự quản lý hộ khẩu của chính quyền thông qua trùm vạn.

Tại Lý Sơn có 2 vạn, vạn Vĩnh Thạnh ở về phía tây đảo thuộc địa bàn của xã Lý Vĩnh. Vạn Vĩnh Thạnh có các bến đậu ghe như bến Ngoài, bến Đình, bến Đá. Vạn An Sơn sau
đổi thành An Phú ở về phía đông đảo thuộc địa bàn Lý Hải. Bến ghe neo đậu của vạn là bến Đình.

## a/. Cơ cấu tổ chức của vạn:

Vạn Vĩnh Thạnh và An Phú đ̉ược tổ chức theo cơ cấu như sau:

1-Người đứng đầu vạn là chủ vạn. Chủ vạn có vai trò quan trọng trong việc quản lý các thuyền hộ, cát lái (chủ ghe, ngư dân). Đồng thời chủ vạn đảm nhận trọng trách trong việc tế tự ở các lăng cá Ông. Chủ vạn là người được các cát lái bầu ra, nhiệm kỳ từ 1 năm đến 3 năm, tùy theo khả năng của người làm chủ vạn. Tiêu chuẩn để chọn chủ vạn :

- Chủ vạn là người có nhiều ghe, có hiểu biết, giàu kinh nghiệm đi biển và đánh bắt cá, khai thác hải sản.
- Chủ vạn phải là người đã tham gia trong tổ chức vạn và được nâng đở dần lên. Tuổi của chủ vạn từ $58-60$ tuổi trở lên, với khoảng tuổi này chủ vạn là người giàu kinh nghiệm trong sản xuất, thông thạo trong vấn đề tế tự.
- Chức chủ vạn khồng có tính chất cha truyền con nối. Tuy nhiên khi người cha làm chủ vạn muốn con kế tục chức vụ của họ, thì tạo điều kiện cho con làm chấp sự vạn, sau đó phấn đấu thành trùm vạn thì lúc đó mới có điều kiện để được cát lái bầu lên chức chủ vạn.

2- Dưới chủ vạn là trùm vạn làm nhiệm vụ phó, giúp đơ vhủ vạn trong quản lý các thuyền hộ và làm nhiệm vụ bồi tế
trong các cuộc tế lễ ở các lăng thờ cá Ông. Thông thường sau khi chủ vạn trước từ nhiệm thì người được các cát lái bầu kế nhiệm chức chủ vạn là trùm vạn.

3- Cát lái là các chủ ghe (thuyền hộ, ngư dân) trong vạn. Đặc điểm cơ bản để được gọi là cát lái là phải có ghe và phương tiện đánh bắt hải sản. Khi con cái của cát lái trưởng thành, lập gia đình thì cha mẹ phải cho mỗi người một chiếc ghe cùng ngư cụ và một ít tài sản để cho con làm ăn. Thực tế càng về sau đã có nhiều thuyền hộ, cát lái giàu có, nhiều ghe. Trong vạn cũng có những ngư dân không có ghe lưới; những người này cùng làm việc với chủ ghe, họ được gọi là bạn. Những người này cùng hợp tác với chủ ghe đánh bắt hải sản, nguồn lợi được phân chia. Tuy nhiên mối quan hệ giữa chủ ghe và bạn không phải là quan hệ chủ tớ mà là quan hệ hợp tác, giữa bên có vốn và bên có sức lao động cùng làm việc. Nguồn lợi hải sản được phân chia theo tỉ lệ tứ lục, chủ ghe được 6 phần và bạn được 4 phần. Sự phân chia sản phẩm theo tỷ lệ tứ lục mang tính phổ biến chẳng những ở Lý Sơn mà còn có ở các vạn chài vùng duyên hải Quảng Ngãi. Đối với những cát lái có ghe bầu buôn bán, chở hàng hóa trên biển thì việc phân chia sản phẩm hàng hớa bán được giữa chủ ghe và bạn theo tỉ lệ lục tứ. Trong cách phân chia có sự khác hơn; sau khi chủ ghe lấy đi 6 phần cho chi phí, 4 phần còn lại bạn và chủ cùng chia nhau.

Để duy trì trật tự ổn định trong nội bộ, vạn đã ban hành những nghiêm lệ bắt buộc những thành viên trong vạn tự giác chấp hành, được gọi là "vạn ước" bao gồm những quy
định ứng xử giửa các thành viên trong vạn và cộng đồng Vạn và những kiêng cử trong nghề nghiệp.

- Các cát lái và bạn có nghĩa vụ đóng góp tiền quỹ của vạn để chi cho việc tế tự ở các lăng cá Ông và dinh Thủy Thần.
- Trong khi đi biển các thành viên trong ghe không được nói tục, không được cãi vả mất đoàn kết, cát lái phải chịu trách nhiệm nội bộ của ghe mình. Nếu ghe nào phạm vào điều cấm trên thì phải giải thể bán ghe.
- Các thành viên trong vạn đi biển gặp cá Ông đi tu (chết), đó là điều may mắn phước lộc cho ghe, nên mang về đảo táng theo nghi lễ long trọng và trang nghiêm. Sau 5 năm quật cốt đóng quan xây lăng để thờ (nếu cá lớn) hoặc nhập vào lăng đã có (nếu cá nhỏ).
- Các thành viên của vạn đi biển phải kiêng cử:
+ Trước khi đi biển, nếu thành viên có tang phải làm lễ rút chỉ tống táng theo nghi thức: rút 7 sợi chỉ khăn tang, để trên bè chuối thả trôi ra biển. Đồng thời nhằm tránh rủi ro, các ghe tuyệt đối cấm phụ nữ dưới 60 tuổi bước lên ghe nghề.
- Trong ngôn ngữ thường ngày, vạn bắt buộc các cát lái và bạn ở từng ghe nghề hoạt động trên biển phải gọi tránh từ ngữ các vật dụng sinh hoạt hàng ngày như: Chén ăn cơm gọi là đọi, dĩa gọi là đĩa, mỏ gọi là móc (ví dụ: mỏ neo gọi


## Oän hóa truyền thống diỏ LLij ©̛on

là móc neo), buồm gọi là cờ, ngủ gọi là giấc, cá Voi chết phải gọi là cá Ông đi tu.

## b/. Hoạt động kinh tế của vạn:

Thời Nguyễn tổ chức vạn ở Lý Sơn hoạt động mạnh với dạng đánh bắt cá và buôn bán trên biển. Hoạt động khai thác hải sản sử dụng các loại ghe bầu có kích thước trung bình hoặc nhỏ. Ngư trường của vạn ở Lý Sơn rộng rãi, ngư dân đánh cá bằng loại lưới được đan bằng nhợ lấy từ vỏ cây gai. Hoạt động buôn bán trên biển của vạn ở Lý Sơn khá sôi nổi nhộn nhịp. Đặc biệt vạn có những ghe bầu có chiều dài từ 35 thước mộc trở lên dùng để chở các loại hàng hóa trao đổi buôn bán với nơi khác. Tại Lý Sơn các ghe bầu chở hàng hóa như đá vôi, mủ cây chai mắm (cây xác máu) để làm ghe sau đó mua gạo từ nơi khác đem về bán ở Lý Sơn. Một số ghe vạn khác đi mang muối Sa Huỳnh và Tịnh Hòa chở vào trong Nam bán; đồng thời chở đá và sắt về bán cho thương nhân người Hoa ở Tam Kỳ (Quảng Nam). Hoặc mang các loại lướ đan bằng nhợ lấy từ vỏ cây gai đem bán ở các cửa Sa Cần, Sa Kỳ, Cửa Đại (Quảng Ngãi), cửa Thanh Khê, Hiệp Hòa (Quảng Nam).

Như vậy, hoạt động kinh tế của vạn Vĩnh Thạnh và An Phú phát triển trên một bình diện không gian rộng, theo hai hướng ngư chài và thương mại trên biển. Tuy nhiên để có lượng ghe bầu phục vụ cho các họat động trên, ở trên đảo Lý Sơn đã hình thành làng nghề truyền thống chuyên đóng mới và sửa chữa các loại ghe bầu tại Bến Đá (Lý Vĩnh). Nguồn gốc hình thành làng nghề này chưa rõ ràng. Làng có

## Yín hóa truyền thống dảo Ľy Ơon

thờ tổ nghề của nghề. Từ năm 1947 thực dân Pháp cấm làng nghề hoạt động, đồng thời khủng bố, tiêu hủy các phương tiện ghe bầu ở Lý Sơn. Làng nghề đóng ghe bầu ở Lý Sơn không còn hoạt động, các thợ đóng ghe phiêu dạt vào đất liền, đến các nơi như Phú Thọ, Tịnh Kỳ (Quảng Ngãi), Tam Kỳ (Quảng Nam) để tiếp tục hành nghề. Trong tộc tiền hiền của xã Lý Vĩnh đã có một số tộc họ sống bằng ghe bầu chở hàng hóa trên biển, điển hình là họ Võ, họ Đặng, họ Phạm... Chính vì giỏi nghề đi biển nên trong các thư tịch Toàn tập Thiên Nam tú chí lộ dồ thư của Đỗ Bá, Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quý Đôn, Việt sử thông giám cương muc của Nguyễn Thông cũng chỉ chép Chúa Nguyễn tuyển mộ lính Hoàng Sa ở phường An Vĩnh của đảo Cù Lao Ré (Lý Sơn). Dưới thời Chúa Nguyễn•Phúc Chu một số ghe bầu bị bão trôi dạt vào bờ biển Hải Nam (Trung Quốc), nhà Thanh đã báo cho Chúa Nguyễn đó là ghe của người dân ở phường An Vĩnh (Cù lao Ré) và thả về. Trong sử sách và dân gian lưu truyền về những nhân vật giỏi nghề đi biển như ông họ Đặng, chuyện đánh giặc Tàu Ô của ông Nguyễn Văn Tuất, ông Võ Văn Thắm, ông Phạm Quang Ảnh... Tất cả những nhân vật này đều là người của phường An Vĩnh (xã Lý Vĩnh).

- Như vậy, song song với tổ chức làng của cư dân nông nghiệp, Vạn đã có vai trò quan trọng trong hoạt động kinh tế truyền thống của Lý Sơn trên phương diện đánh bắt thủy sản và thương mại trên biển. Đến nay những ngư dân vạn Vĩnh Thạnh và vạn An Phú vẫn còn giữ được vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của huyện đảo.


## Yán hioa truyè̀n thống dảo. Lí C̛on

### 2.3. Mối quan hệ giữa làng và vạn:

Làng và vạn ở Lý Sơn có quan hệ gắn bó khắng khít gần như không có sự phân biệt sâu sắc như các làng, vạn khác ở vùng ven biển Bắc bộ và Trung bộ. Thực vậy yếu tố địa lý hải đảo của Lý Sơn rất dễ dàng xóa nhò̀a ranh giới giửa làng nông nghiệp và làng vạn chài trên biển cả. Tính chất thuần nông trong kinh tế không có sự rõ ràng. Chẳng hạn người dân làm nông nghiệp muốn gia nhập vạn để làm nghề biển thì điều kiện tiên quyết là họ phải có phương tiện ghe lưới để sản xuất và đem lễ vật đến chủ vạn để cáo thần cho gia nhập vạn. Người mới vào nghề biển, gia nhập cộng đồng vạn chài phải tuân thủ theo quy tắc của vạn, đồng thời được chính quyền sở tại cấp giấy hoạt động và chịu sự quản lý của chủ vạn. Thực tế từ một thành viên của làng chuyển hẳn qua làm một thành viên của vạn hoàn toàn không có sự khó khăn. Tuy nhiên, ngược lại từ một thành viên củ̉a vạn gia nhập vào thành viên của làng hoàn toàn không được làng chấp thuận. Làng chỉ cho phép những cát lái có tiền thì được quyền mua đất của làng để xây dựng nhà ở và sản xuất nhưng làng không xem họ là thành viên của cộng đồng làng. Những cát lái, ngư dân vạn chài có đất ở làng phải nộp tiền thu từ hoa lợi cho làng làm lễ tá thổ (cúng đất) và phải làm nghĩa vụ nộp thuế. Do vậy từ xưa đến nay tính chất Vạn ở Lý Sơn, những ngư dân không phải cư trú hẳn trên ghe thuyền mà họ có đất làm nhà gần với bến ghe. Nhà cửa của họ được xây dựng quần tụ liền kề nhau mà hiện nay còn biểu hiện rõ nhất ở vùng thôn Tây, xã Lý Vĩnh.

## Män hóa truyền thấng däo Liy ơon

Về sự phân tầng xã hội, làng có vị trí cao hơn vạ̣n, vạn phải lệ thuộc và tuân theo một số quy định của làng. Chẳng hạn khi vạn chuẩn bị tế lễ ở các lăng thờ cá Ông thì phải trình báo cho ông cả là̀ng biết và đích thân chủ vạn đến mời ông cả làng đến dự buổi cúng tế. Ngược lại trong các lễ tế Xuân Thu nhị kỳ ở đình làng, nếu làng thiếu kinh phí thì cả làng kêu gọi vạn đóng góp (hoặc vạn tự giác đóng góp). Chủ vạn được mời đến dự lễ tế đình. Chủ vạn đại diện cho bổn vạn mang mâm lễ vật gồm trầu và rượu đến dâng lạy các tiền hiền, thần và thành hoàng ở đình. Sau đó cáo lui. Chủ vạn không có vị trí đứng tế lễ ở trong đình làng. Thực tế qua các cuộc khảo sát ở hai làng xã Lý Vĩnh và Lý Hải, chúng tôi nhận thấy rằng giữa làng và vạn vẫn có sự dính dáng với nhau trong một số lễ tế và hội hè. Có thể dẫn ra một số biểu hiện sau:

- Tín ngưởng thờ cá Ông không chỉ là của vạn mà còn là của lân thuộc cư dân nông nghiệp. Vấn đề này được thể hiện ở miếu Đông Hải. Ngôi miếu này vừa là của lân, vừa là của vạn. Lân Đông Hải gọi đây là miếu Đông Hải, là nơi thờ cá Ông đi tu (chết) mà dân làng phát hiện bên bờ biển đem chôn, sau đó cải táng vào quách và lập miếu thờ vào thời Minh Mạng. Tuy nhiên, đối với vạn An Phú đây là lăng chính của Vạn, gọi là lăng Cồn Tự, thờ bộ xương cá Ông (cá Voi) rất lớn. Bộ xương cá trước ở nơi khác sau đó di dời về Đông Hải và được thờ ở đây. Việc cúng tế, giữa làng Đông Hải và vạn An Phú bố trí thời gian cúng tế vào 2 ngày liền kề nhau, vào tối ngày mồng Một, rạng ngày mồng Hai của


## Yän hóa truyè̀n thồng dư, LLiy OYon

tháng 2 và tháng 8 (âm lịch) hàng năm. Phân coinizs irng lễ tế như sau: Nếu lân làm chủ tế lễ cúng thì vạn hầu tế và cúng bái theo lân, ngược lại vạn làm chủ tế thì lân làm hầu tế và cúng bái theo vạn.

- Giửa làng và vạn có chung sinh hoạt đua thuyền. Thực ra lễ hội đua thuyền là hoạt động của cư dân sống trên sông biển và đ̛̉ đất liền, hoạt động này gắn với các làng chài. Tuy nhiên ở đảo Lý Sơn hoạt động đua thuyền hàng năm trong Tết Nguyên đán do làng tổ chức, các thuyền được đặt tên theo bộ tứ linh: Long, Lân, Quy, Phụng và thờ ở các dinh của xóm. Nhưng dân bơi (người chèo thuyền đua), tổng lái, là người của vạn do đó khi giã trò làng làm heo để tạ thần và đãi dân bơi và ngũ hương, đồng thời ở xóm nơi để ghe cũng làm heo tạ thần và đãi dân bơi. Thực chất của hội đua thuyền mang ý nghĩa cầu mùa và vui chơi đầu năm của cư dân vùng sông nước, song với đảo Lý Sơn lễ hội này quy tụ tình cảm, tâm linh của mọi người dân trên đảo, là hoạt động chung của làng và vạn nhằm hướng tới một năm mới bình yên, được mùa biển, mùa nông.
- Mối quan hệ giữa làng và vạn ở hai xã Lý Vĩnh và Lý Hải có mức độ khác nhau, phản ánh nguồn gốc hình thành khối cộng đồng dân cư ở đảo Lý Sơn. Vấn đề này đến nay còn phản ánh rõ nét trong sinh hoạt tín ngươnng cộng đồng. Tại xã Lý Hải có sự phân biệt giữa làng và vạn tương dối rõ. Làng chiếm ưu thế nổi trội. Trong tổng số 14 di tích đình, dinh, miếu, lăng nghĩa tự thì vạn An Phú chỉ có một nơi sinh hoạt tín ngưởng đó là lăng Cồn Tự (Đông Hải miếu) tại thôn


## Wän hiou truyền llî́ng dio Ľiy Ơon

Đông '(tuy nhiên tại di tích này có sự tham gia thờ cúng của vạn và lân). Do vậy ở Lý Hải tổ chức làng nông nghiệp cổ xưa của người Việt với đình làng, cơ cầu tổ chức làng tự quản, sinh hoạt tín ngưởng thuộc về nông nghiệp lấn át hẳn sự hiện diện của tổ chức vạn An Phú. Nói cách khác Lý Hải (xưa là An Hải phường) là làng nông nghiệp cổ của người Việt vùng đồng bằng Bắc bộ được lưu giữ nguyên vẹn về hình thức lẫn nội dung.

Ngược lại ở Lý Vĩnh (thuộc An Vĩnh phường thời Nguyễn) ranh giới phân định giữa làng và vạn dường như bị xóa nhò̀a, ở đây vạn chiếm ưu thế nổi trội trong sinh hoạt tín ngưỡng cộng đồng. Theo thống kê, ở đây có đến 7 lăng thờ cá Ông Nam Hải và thủy thần của vạn, các dinh miếu còn lại thờ thần Thiên Y A Na, âm linh tự thờ lính thú Hoàng Sa thuộc hoạt động tín ngưỡng chung của vạn và làng. Xưa kia phần lớn các hộ ở Lý Vĩnh (An Vĩnh) làm nghề vạn chài đánh cá, buôn bán trên biển, đóng ghe bầu, chỉ có một số ít làm nông nghiệp. Do vậy lê̂ động thố đầu năm vào ngày mồng 3 Tết Nguyên đán được ông cả làng thực hiện tại Lăng chánh của bổn vạn chứ không phải đình làng. Đặc biệt tại: lăng chánh bên cạnh hình thức thờ cá Ông Nam Hải Cự tộc tước vị Trung đẳng thần còn thờ Tam phủ (Thiên - Địa Thuỷ̉). Khi làm lễ xuống nghề ngày mùng 1-2/2 (Âm lịch) chủ vạn đứng ra làm chủ tế, khấn vái Tam phủ trước thứ đến là Nam Hải Cự Tộc. Tín ngưởng thờ Tam phủ là đạ̣c trưng của làng Việt vùng đồng bằng Bắc bộ đã hòa nhập với tín ngưởng thờ cá Ông Nam Hải của cư dân biển. Nói khác hơn

## Mán thóa truyè̀n thông dảo Liy Oon

ở phường An Vĩnh xưa, nay thuộc địa bàn xã Lý Vĩnh, giữa làng và vạn đã hòa nhập vào nhau trong đó vạn chiếm ưu thế nổi trội.

Từ các vấn đề trên đã cho phép nhận định nguồn gốc và quá trình hình thành khối cộng đồng dân cư trên đảo trong buổi đầu khai khẩn lập làng gồm hai nhớm: Nhóm cộng đồng dân cư thuần nông cư trú trên vùng đất phường An Hải nay thuộc địa bàn xã Lý Hải và nhóm cộng đồng dân cư thuần biển cư trú ở khu vực phường An Vĩnh nay thuộc địa bàn xã Lý Vĩnh. Nhóm dân cư thuần nông đã xây dựng nên tổ chức làng xóm theo khuôn mẫu của các làng cổ của người Việt vùng đồng bằng Bắc bộ gồm hệ thống các đình, dinh, miếu phục vụ cho các hoạt động tín ngưởng nông nghiệp. Nhóm cư dân thuần biển đã xây dựng nên tổ chức vạn cùng hệ thống lăng cá Ông Nam Hải và đền thờ Thủy Thần. Song song là nhóm cư dân vừa nông vừa biển trong đó kinh tế biển đớng vai trò quan trọng, họ đã xây dựng nên thiết chế cộng đồng trong đó vị trí của làng khá mờ nhạt, bị vai trò của vạn lấn át hẳn. Từ góc độ văn hóa và lịch sử phản ánh Cù Lao Ré, trong buổi đầu khai khẩn đảo đã có hai nhóm cư dân thuần nông và thuần biển cư trú ở phía đông và phía tây đảo, từ đó thiết lập nên làng và vạn, có mối quan hệ gắn bó, tương hợp sản sinh dạng văn hóa đa sắc vừa mang tính khuôn mẫu văn hớa làng của người Việt đồng bằng Bắc bộ vừa mang đậm tính chất biển và hải đảo của những cát lái vạn chài.

3- Lịch sử khai thác và bảo vệ đảo Hoàng Sa của người dân đảo Lý Sơn.

Khác với các đảo ven bờ của Việt Nam, lịch sử đảo Lý Sơn khá đặc biệt. Từ buổi đầu khai phá và xây dựng đảo, những người dân Việt trên đảo đã được các Chúa Nguyễn giao trọng trách quan trọng là vượt biển đi đến quần đảo Hoàng Sa để khai tuác các sản vật đồng thời bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo này. Đội Hoàng Sa được hình thành từ đó và tên tuổi gắn liền với lịch sử khai thác vùng lãnh hải của Việt Nam. Nhằm hiểu rõ hơn về đội Hoàng Sa , dưới đây chúng tôi trình bày các tư liệu thư tịch Việt Nam viết về đội Hoàng Sa và các di tích trên đảo Lý Sơn gắn liền với đội Hoàng Sa.

## 3.1- Tıt liệu thut tịch:

Phủ biên tạp lục là tên một bộ sách do Lê Quí Đôn viết tại Phú Xuân (Huế), khi ông được vua Lê, chúa Trịnh phái đi trấn nhậm Thuận Hóa, Quảng Nam vào năm Lê Cảnh Hưng thứ 7 (1776).

Phủ biên tạp lục là sách ghi chép các việc phủ dụ trấn an vùng biên thùy của nhà Lê (Đàng Ngoài). Trong thời gian làm quan ở Thuận, Quảng mỗi khi nhàn rỗi công việc quan, Lê Quí Đôn đã đi kiểm tra núi sông trong trấn hạt và sưu tầm hỏi han nhân sĩ, bô lão ở các địa phương rồi chép vào sách Phủ biên tạp lục. Phủ biên tạp lục gồm 6 quyển, đoạn
chép về đảo Lý Sơn và việc khai thác sản vật trên đảo Hoàng Sa như sau:
"... Ở ngoài cửa biển lớn thuộc về địa phận xã An Vĩnh, huyện Bình Sơn, phü Quản» Nghĩa cớ một hòn núi mang tên là Cù Lao Ré. Chiều rộng núi này có thể hơn 30 dặm. Ngày trước có dân cư phường Túa Chính trồng các thứ cây đậu tại ruộng nương nơi đó. Người ta ra biển rồi chèo thuyền đi bốn trống canh nũa có thể đến Cù Lao Ré. (Quyển 2, tờ 78b79a).

Ở ngoài núi Cù Lao Ré có đảo Đai Hoàng Sa, ngày trước nơi đây thường sản xuất nhiều hải vật chở đi bán các nơi, nên Nhà nước có thiết lâp một đội Hoàng Sa để thu nhận các hải vật. Người ta phải đi 3 ngày đêm mới đến được đảo".

Đề cập đến đội Hoàng Sa được lập nên ở Lý Sơn, Lê Quý Đôn chép trong Phủ biên tạp lục như sau: "...Ngày trước, họ Nguyễn có thiết lập đội Hoàng Sa gồm 70 suất, lấy người ở $x a ̃$ An Vĩnh bổ̉ sung. Mỗi năm họ luân phiên nhau đi biển, lấy tháng Giêng ra đi nhận lãnh chỉ thị làm sai dịch. Dội Hoàng Sa này được cấp phát mỗi người sáu tháng lương. Họ chèo năm chiếc thuyền câu nhỏ ra ngoài biển cả ba ngày ba đêm mới đến đảo (tức đảo Hoàng Sa). Họ tha hồ lượm lăt, tự ý bắt chim, bắt cá làm đồ ăn. Ho được những đồ hải vật như gươm và ngựa bằng đồng, hoa bac, tiền bac, vòng bac, đồ đồng, thiếc khối, chì đen, khẩu súng, ngà voi, sáp ong vàng, đồ chiên giạ, đồ sú... Họ còn lượm những vỏ đồi mồi, những con hải sâm, những con ốc hoo thật là nhiều.

Dến kì tháng Tám, thì đội Hoàng Sa ấy mới trở về cửa Eo(l), rồi họ tới thành Phú Xuân trinh nạp các vật hạng dã lượm nhặt được, người ta cân, khám nghiệm và định xong đŭ̉ng hạng câc sẳn vật, rồi mới cho đội này bán riêng những con ốc hoa, mai hảai ba, hải sâm. Bấy giờ đội ấy được nhận lãnh bằng cấp trở về nhà. Nhũng vật hạng lượm nhặt được ngoài biển cơ khi nhiều, khi ít không nhất định, cũng có lần họ ra đi rồi cunng trở vè̀ không.

Tôi (Lê Quí Dôn) từng tra khảo sổ biên của cai đội Thuyên - Dî́c - Hầu ngày trước như sau:

Năm Nhâm Ngo (tức năm 1702 sau Công nguyên), đội Hoàng Sa lượm dược bạc 30 thoi.

Năm Giáp Thân (tức năm 1704) lượm được thiếc 5100 cân.
Năm Ất Dậu (tức năm 1705) lượm dược bạc 126 thoi.
Còn từ năm Kỷ Sửu (1709) đến năm Qui Tỵ (1713) tức là trong khoảng 5 năm, thỉnh thoảng họ cũng lượm được mấy cân đồi mồi và hải sâm. Cung có lần họ chỉ lượm được mấy khối thiếc, mấy cái bát đá và hai khẩu súng đồng.

Họ Nguyễn còn thiết lập thêm một đội Bắc Hải. Dội này không dịnh trước bao nhiêu suất. Hoặc chọn lấy người thôn Tứ - Chính (ở gần bờ biển) thuộc phủ Binh Thuận, hoặc chọn lấy người làng Cảnh Duơng (sát cửa biển Ròn?) lấy nhưng người tình nguyện bổ sung vào dội Bắc Hải. Quan dịa

[^3]
## 

phương cấp phát phó tù (túc văn bằng) và chỉ thị sai phái đội ấy đi làm công tác.

Nhưng người được bổ sung vào đội Bắc Hải đều được miễn nạp tiền sưu cùng các thứ tiền lặt vặt như tiền đi qua đồn tuần, qua đò.

Quan trên khiến những người trong đội chèo thuyền tư và thuyền nhỏ câu cá ra cù lao Côn Lôn ở giữa Bắc Hải, hoặc đi đến xú́ Cồn tự thuộc vùng Hà Tiên để tìm kiếm, lượm nhặt những hạng đại mội, hải ba, đồn ngu (cá heo lớn nhu heo con) lực quí ngu, hải sâm (con đia biển).

Nhà nước sai chức cai đội Hoàng Sa kiêm lãnh quản đốc bằng đội Bắc Hải này, vì chẳng qua họ chỉ lấy được nhưng hải vật kể trên mà thôi, còn nhu vàng bạc và các của cải quí báu khác thì it khi họ tìm kiếm được" (Quyển 2, tờ 82b-85a).

Lịch Triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú soạn năm 1821, phần Địa dư chí có biên khảo về phủ Tư Nghĩa (Quảng Ngãi). Trong đó, Phan Huy Chú dề cập đến địa vật của phủ Tư Nghĩa, đảo Cù Lao Ré và Hoàng Sa như sau: "Phủ Tu Nghĩa ở giũa đạo Quảng Nam, ở thượng du núi liên tiếp đăng ngang, phía dưới đến biển lớn, chính giũa địa thế rộng rãi, thời đc̣i Thái Vương (tức Nguyễn Hoàng 1558-1613 - NV) chuyên chế dổi làm phủ Quảng Nghĩa gồm có 3 huyện. Ở đây vật lực phong phú, lúa gạo không kể xiết, vìng bạc, cây gỗ, châu báu, trầm hutơng, tốc hương đều rất tốt, voi ngưa chăn nuôi cunng rất nhiều. Lại có đảo lớn, đảo nhở ở ngoài biển, cảnh vật xinh tốt, báu kỳ, vật lạ phần nhiều ở nơi
này vậy. (Thôn An Vĩnh thuộc huyện Bình Dương (tức Bình Sơn - NV) ở ngoài biển, gần phía Đông Bắc, ngoài biển có hòn đảo lớn, nhiều núi linh tinh hơn 130 ngọn, từ trong núi ra biển, uớc đầy một ngày đường hoặc vài trống canh. Trên núi có suối nước ngọt, giưa hòn đảo có bãi Hoàng Sa, dài độ 30 dặm, bằng phẳng rộng lớn, nước trong suốt đáy. Bên đảo có vô số yến sào (Ổ chim yến), bầy chim kể hàng ngàn hàng vạn, thấy người đi tới đậu chung quanh, không hề tránh đi. Bên bãi có rất nhiều vật lạ, về ốc vằn có thứ gọi là ốc tai voi, lớn bằng tấm chiếu, trong bụng có hạt châu lớn bằng ngón tay, vỏ nó có thể đẽo thành bia; lại có thể hầm vôi để tô trét. Có thứ gọi là ốc xà cừ, có thể trang sức đồ vật; lại gọi là ốc hương. Có thứ đồi mồi rất lớn, gọi là hải ba, vỏ mỏng có thể trang sức kní mảnh, tráng như ngón tay cái. Có thúu gọi là hải sâm, tưc kêu là con đột đột, bò chơi trên bãi cát, người ta bắt lấy, dùng vôi chà xát qua, bỏ ruột, phơi khô, khi ăn lấy nước cua đồng mà ngâm, nấu chung với tôm, thịt heo cũng ngon. Nhiều thuyền buồm gặp gió nương đậu ở đảo này. Tiền Vương lịch triều (các chúa Nguyê̂n) đặt đội Hoàng Sa 70 suất, lấy nguời thôn An Vĩnh (Cù Lao Ré, Lý Sơn - NV) luân phiên sung vào, lội trên mặt nước để lấy (?), mỗi năm cú đến tháng 3, nhận chỉ thị đi làm việc, 'đem theo lương thực 6 tháng, đi 5 chiếc thuyền nhỏ, ra khơi 3 ngày 3 đêm mới đến đảo này, ở đó mặc tình tìm lấy, bắt cá mà ăn, lấy dược rất nhiều đồ vật quí báu của thuyền chở, cùng lượm lấy khá nhiều hải vật, qua tháng 8 trở về, vào cửa Eo (Yêu Môn), tới thành Phú Xuân"(Quyển 5).

Dại Nam Thực Lục do các sử thần trong Quốc Sử Quán Triều Nguyễn biên soạn gồm 2 phần Tiền Biên (viết về các chúa Nguyễn) và Chính Biên (viết về những việc đương thời của các triều vua Nguyễn). Bại Nam Thưc Lưc Tiền Biên khắc in năm Thiệu Trị thứ 4 (1844) có chép về đội Hoàng Sa như sau: "Tháng 7, mùa Thu, năm Giáp Tuất (1754), dân dội Hoàng Sa, gặp giớ to, giạt vào hải phận Quỳnh Châu, thuộc nhà Thanh. Quan tổng đốc nhà Thanh chu cấp cho đầy đủ rồi sai đưa về. Chúa sai viết thu gửi qua (ngoài biển xã An Vĩnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có hơn 130 cồn cait, caích xa hoạćc một ngày đuờng hoặc vài trống canh, chiều cài kéo dài không biết tới mấy ngàn dặm, tụ gọi là Vạn Lý Hoàng Sa Châu, trên có giếng nước ngọt, sản vật có hải sâm, đồi mồi, ốc hoa, giải, ba ba. Hồi quốc so (đầu triều Nguyễn) dặt đội Hoàng Sa gồm 70 người lấy dân xã An Vĩnh sung vào, hàng năm cứ thaing 3 cưỡi thuyền ra đảo, 3 ngày dêm mới tới nơi, thu lượm hóa vật, đến thâng 8 trở về nộp. Lại cớ dội Bắc Hải mộ dân thôn Tu Chính, Bình Cố hoặc xã Cảnh Dương sung vào, được lệnh cuơơ thuyền nhỏ ra các đảo Côn Lôn ở Bắc Hải thu lự̛̣m hơa vật, cūng do đội Hoàng Sa cai quản luôn".

Dại Nam Thực Lục Chính Biên cũng ghi chép về đội Hoàng Sa và Phạm Quang Ảnh (người làng An Vĩnh, Cù Lao Ré - Lý Sơn) như sau:
"Tháng giêng, năm Ất Hợi (1815) sai bọn Phạm Quang Ảnh thuộc dội Hoàng Sa ra đảo Hoàng Sa xem xét đồ đạc thuy trinh ...".

Tiếp theo năm sau "Năm Bính Tý, niên hiệu Gia Long thứ" 15 (1816) ...
...Vua ra lệnh cho thủy quân và đội Hoàng Sa đi thuyền ra Hoàng Sa để xem xét và do đạc thủy trình ...".
"Tháng 6 mùa hạ năm Ất Mùi, Minh Mạng thú 16 (1835).
... Dựng "Thần từ" ở Hoàng Sa thuộc Quảng Ngãi. Hoàng Sa ở hải phận Quảng Ngãi".

Việt sử cương giám khảo lược của Nguyễn Thông ( 18271894) có đoạn viết về đội Hoàng Sa như sau: " ...Vạn Lý Trương Sa: Tù đảo Lý Son ituc gọi là Ngoại Lao, nguời Trung quốc gọi là Ngoại La) (tû́c Cù Lao Ré) đi thuyền về phía Dông, ba ngày đêm thì đến. Nước Việt Nam ta ở buổi quốc sơ thường kén nhưng người đinh tráng ở hai hộ An Hải và An Vinnh mà đặc đội Hoàng Sa để di kiếm lượm nhũng vật ngoài biển. Hàng năm cú tháng 2 di, tháng 8 về. Bãi cát dăng từ phía đông mà sang phía Nam, chỗ nổi lên chỗ chìm xuống, không biết mấy nghin dặm. Ở trong có vụng sâu, thuyền có thể dậu dược. Trên bãi có nước ngọt. Chim biển có nhiều giống không biết tên. Có một cái miếu cổ, lợp ngới, biển ngạch khắc mấy chũ "Vạn Lý Ba Bình" (muôn dặm sóng êm), không biết dựng từ đời nào" (Quyển 4).

Đụi Nuım Nhất Thống Chí bắt đầu biên sọan năm 1865 hoàn thành năm 1882 dưới thời Tự Đức nhưng chưa khắc in. Đến đời Thành Thái khởi thảo lại do Cao Xuân Dục làm tổng tài, đến năm 1910 đời vua Duy Tân mới soạn xong. Trong phần chép về Quảng Ngãi, Dại Nam Nhất Thống Chí

## Yän hóa truyền thấng da̛o $\mathscr{L}_{y} \mathscr{Y}_{\text {on }}$

có đề cập đến đội Hoàng Sa như sau: "Lúc mới lập quốc đặt ra đội Hoàng Sa gồm 70 nguơò lấy dân xã An Vĩnh sung vào. mỗi năm cứ tháng 3 ra khơi lấy hải vật, tháng 8 biển tư hiền trở về dâng nụp. Lại đặt đội Bắc Hải, khiến đội Hoàng $S a$ kiêm quản, ra các đảo Côn Lôn ở Bắc Hải tim thấy hải vật.

Phía đông hòn đảo gần phủ Quỳnh Châu, Hải Nam nước Thanh (Trung Hoa). Đầu đời Gia Long, phỏng theo phép cũ, đặt đội Hoàng Sa, rồi lại bỏ. Dầu đời Minh Mệnh, sai quan thuyền đến đó dò thám đường biển".

## 4.2-Di tích về đội Hoàng Sa trên đảo Lý Sơn:

Đội Hoàng Sa được thiết lập dưới thời chúa Nguyễn và triều Nguyễn từ Gia Long đến Tự Đức. Sự hình thành đội Hoàng Sa có khả năng vào đầu thế kỷ XVII. Đội Hoàng Sa gồm 70 suất, lấy người xã An Vĩnh (theo Nguyễn Thông còn có làng An Hải), tỉnh Quảng Ngãi luân phiên nhiệm kỳ 6 tháng đảm trách nhiệm vụ (từ tháng 2 đến tháng 8 ). Đội Bắc Hải được thành lập sau, số người không hạn định, lấy người ̛̛̉ thôn Tư Chính, tỉnh Bình Thuận và làng Cảnh Dương (thuộc Quảng Bình?). Đội Bắc Hải trực thuộc sự cai quản của đội Hoàng Sa , phụ giúp đội Hoàng Sa kiểm soát các hải đảo phía Nam trong đó có Trường Sa , Cốn Lôn cũng như vùng Hà Tiên (cuác hải đảo vịnh Thái Lan). Hoạt động của đội Hoàng Sa lần lượt được các tài liệu thời chúa Nguyễn (thế kỷ XVII-XVIII) cũng như các tài liệu thời triều Nguyễn (thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX) xác nhận một cách liên tục, trải qua nhiều thế kỷ. Mãi đến cuối đời Tự Đức, theo tài liệu của Nguyễn Thông viết trong Việt sử thông giám khảo lược
(1876), đội Hoàng Sa mới bị bãi bỏ vì Việt Nam bị Pháp xâm lược, hải quân Pháp uy hiếp mặt biển của Việt Nam, khiến các hợt động của hải quân Việt Nam bị đình trệ (Hãn Nguyên, 1974). Như thế đội Hoàng Sa do chúa Nguyễn cũng như các vua triều Nguyễn ra lệnh thành lập, hoạt động tới 3 thế kỷ. Theo nhân dân Lý Sơn, 70 định suất đi Hoàng Sa (và sau này cả Trường Sa ) được chia đều chủ yếu cho các tộc họ làng An Vĩnh và một số ở làng An Hải trên đảo Lý Sơn.

Các chúa Nguyễn và triều Nguyễn tuyển lính Hoàng Sa theo cách khoán cho mỗi dòng họ một số lượng người đi lính tương ứng theo nguyên tắc để người tộc trưởng ở nhà lo việc tế tự còn các con thứ trong gia đình và dòng họ phải đi lính Hoàng Sa , mỗi năm một lần luân phiên nhau. Những người lính Hoàng Sa được triều đình ưu đãi một số khoản như miễn nạp tiền sưu cùng các thứ tiền lặt vặt như tiền qua đồn tuần, qua đò. Đến thời Gia Long, những người đi lính Hoàng Sa, ngoài việc được miễn sưu dịch còn được miễn thuế nông nghiệp. Ở Lý Sơn, thuế nông nghiệp được tính trên dầu phụng. Thời Gia Long một người trong một năm phải nộp I nồi ba cho nhà nước, ngoài ra còn nộp thêm 3 gáo dừa đầy, trong đól gáo cho đình làng để thắp đèn và 2 gáo nộp cho chính quyền địa phương để lo việc trả lương bổng.

Người đứng đầu chỉ huy đội Hoàng Sa gọi là cai đội. Đảo Lý Sơn có hai vị cai đội nổi tiếng đó là cai đội Võ Văn Khiết, hiện còn miếu thờ ở xã Lý Vĩnh, gọi là miếu Ông Thắm và cai đội Phạm Quang Ảnh. Dưới triều Gia Long, cai
đội Phạm Quang Ảnh lập nhiều công trạng, khi chết được vua ban sắc phong tặng Thượng đẳng thần, hiện nay mộ ông còn ở xã Lý Vĩnh. Phạm Quang Ảnh, Võ Văn Khiết được xem là những vị nhân thần được ghi tên trong các văn tế của đình miếu ở Lý Sơn.

Lính Hoàng Sa khi ra đi đem theo lương thực, nước uống trong 6 tháng. Ngoài ra mỗi người được cấp phát một chiếc chiếu, bảy đòn tre, một số sợi mây buộc dài và một thẻ bài ghi rõ danh tính, bản quán, phiên hiệu. Mục đích nếu chết thì lấy chiếu bó xác đem về đất liền chôn hoặc thả xuống biển cho xác trôi về đảo. Dân gian ở Lý Sơn có câu ca về lính Hoàng Sa:

- Hoàng Sa lám đáo nhiều cồn,

Chiếc chiếu bó tròn mấn sọi dây mây.

- Hoàng Sa trời bể mênh mông,

Người di thi có mà không thấy vè.
Hoàng Sa mây nườc bốn bè̀,
Tháng hai khao lề thế lính Hoàng Sa.
Những người lính Hoàng Sa đi đến quần đảo Hoàng Sa bằng phương tiện ghe bầu mảnh mai, nhỏ nhoi nên luôn gặp rủi ro trước giông bão, có khi họ vĩnh viễn nằm lại trong lòng đại dương để lại nỗi đau cho người trên đảo. Thực tế từ lâu trên đảo đã có những câu ca phản ảnh điều đó.

Mãn mùa tu hú kêu thanh,
Cá chuồn đã vãn sao anh chưa về.

Hoặc:

> Hoàng Sa đi có về không, Lệh Vua sai phải quyết lòng ra đi.

Những người lính Hoàng Sa bị chết ngoài biển không về thì những người cha, me, vợ hoặc anh em trong gia đình làm các hình nhân tượng trưng bằng đất sét và chôn thành các mộ gió. Hiện nay các mộ gió này nằm ở vùng thôn Đông và thôn Tây xã Lý Vĩnh.

Hiện nay trên đảo Lý Sơn còn tồn tại những di tích gắn với đội Hoàng Sa như sau:

1. Âm Linh tự (Lý Vĩnh) là nơi thờ chung lính Hoàng Sa và các vị thần khác (sẽ được mô tả ở phần sau). Nơi đây còn đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong, hàng năm đều có lễ tế lính Hoàng Sa và những người bỏ mình trên biển.
2. Miếu Thành hoàng ở đình làng Lý Hải, là nơi thờ Bùi Tá Hán, Nguyễn Tú Tài và lính Hoàng Sa bỏ mình trên biển. Hàng năm có cúng tế chung của đình làng.
3. Mộ cai đội Phạm Quang Ảnh thời Gia Long (tương truyền được phong Thượng đẳng thần). Mộ nằm ở thôn Đông xã Lý Vĩnh. Tương truyền đây là mộ chiêu hồn (chôn hình nhân đất sét).
4. Nhà thờ tộc họ Phạm Quang có nhiều người đi lính Hoàng Sa , còn lưu giữ các tài liệu gia phả (bằng chữ Hán) trong nhà thờ, có liên quan đến cai đội Pham Quang Ảnh và những người đi lính Hoàng Sa.

## Yán hóa truyò̀n thống dióo Ľy Ơon

5. Miếu ông Thắm là nơi thờ cai đội Võ Văn Khiết (dân trong thôn xem ông như Thành hoàng, cũng tương truyền được phong Thượng đẳng thần). Miếu thờ nằm ở thôn Tây, xã Lý Vĩnh.
6. Mộ cai đội Võ Văn Khiết nằm ở thôn Tây, xã Lý Vĩnh, tương truyền là mộ chiêu hồn, chôn hình nhân bằng đất sét.
7. Nhà thờ họ Võ nơi có thờ nhiều người đi lính Hoàng Sa.
8. Khu mộ gió, là một khu nghĩa địa dành cho lính Hoàng Sa, nằm ở thôn Tây, xã Lý Vĩnh. Đây là khu mộ chiêu hồn, chôn bên dưới các hình nhân bằng đất sét, nhưng trên mỗi ngôi mộ đều có tên tuổi người chết.
9. Đình làng An Vĩnh, nơi lính Hoàng Sa tế tự trước khi xuất hành, lẫn khi trở về.

Di tích về đội Hoàng Sa còn có trong đất liền, trước đây gọi là làng An Vĩnh nay thuộc xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh. Nơi đây có dấu tích miếu Hoàng Sa. Trong miếu có cốt ông Hoàng Sa (xương cá voi), gọi là thần Hoàng Sa (Nguyễn Quang Ngọc, 1998).

Khảo cứu về đội Hoàng Sa trên đảo Lý Sơn cũng cần đề cập đến lễ khao thế lính Hoàng Sa tức là lễ cúng cầu an cho nhửng người lính Hoàng Sa trước khi lên thuyền ra biển. Sau này khi không còn đội Hoàng Sa, các tộc họ trên đảo có người đi lính Hoàng Sa không trở về đã gắn lễ cúng với giỗ họ (cúng việc lề) nên gọi là khao lề tế lính Hoàng Sa.

## Yán hióa truyè̀n thống táo Liy OTon

Theo ghi chép trong tộc phả của các dòng họ có người đi lính Hoàng Sa thì đã có rất nhiều người lính ra đi không trở lại. Do vậy để cho người lính yên tâm ra đi, triều đình tổ chức lễ khao thế lính Hoàng Sa trước khi những người lính trong đội Hoàng Sa lên thuyền ra đảo. Nguyên nhân lễ khao thế lính Hoàng Sa có truyền thuyết dân gian cho rằng: Oan hồn của những người lính đã chết trên biển hiển linh đòi triều đình phải cúng thế lính. Tộc trưởng (hay chủ nhà) sẽ là người chủ bái trong khi hành lễ. Trưởng các chi phái sẽ là bồi tế. Nhưng cả tộc họ phải chuẩn bị mọi thứ lễ vật, phân công công việc cho các thành viên trong từng chi phái, từng gia đình trưởc đó nhiều ngày. Kinh phí thực hiện lễ tế từ nguồn đất hương tỏa, hoặc nguồn lợi từ ghe thuyền của ông bà để lại mà con cháu sử dụng. Ngày nay các tộc họ phải quyên góp từ các gia đình.

Trong lễ tế luôn phải có sự hiện diện của pháp sưo ông ta đội mũ tam sơn, khăn ấn, áo dài là người điều hành lễ tế. Pháp sư là người có vai trò quan trọng trong lễ tế. Pháp sư chuẩn bị thuyền lễ cúng, cờ, linh vị và các hình nhân bằng bột gạo, hoặc bằng rơm rạ. (Ngày nay những hình nhân được thay bằng giấy điều). Thuyền lễ là một chiếc ghe bầu giả, đáy ghe làm bằng bè chuối, thân ghe sử dụng tre để làm khung sau đó cắt giấy điều dán kín. Về hình thức đây là chiếc ghe bầu hoàn chỉnh như ghe thật, cũng có nhiều khoang, buồng lái, cột buồm, dây buồm, mũi và đuôi ghe. Trên chiếc ghe này, người ta cắm một lá cờ ngũ hành làm bằng giấy điều và 5 lá cờ đuôi nheo theo 5 màu (ngũ sắc). Ở

## Wín hóa truyì̀ thống dảa Ľy Ofon

phần khoang lái người ta cắt bốn hình nhân bằng giấy điều (tước kia hình nhân độn rơm) đặt ở bốn góc của chiếc ghe. Linh vị có danh tánh người lính Hoàng Sa trong tộc họ đã bị tử nạn vì di lính Hoàng Sa, có bao nhiêu người bị tứ nạn là có bấy nhiêu linh vị. Linh vị được dán trên bìa cứng, có nẹ gỗ, hoặc tre phía sau và được cắm trên đài cây chuối (cắt theo chiều ngang thân chuối). Người ta đặt các linh vị này trên đàn cúng. Phía trước mỗi linh vị có một cây nến thắp sáng. Lễ cúng tế đã được bắt đầu từ ngày 17 và diễn ra trong nhà, kèm theo lễ vật chỉ có trầu rượu, hoa quả. Chiều 19 chiêng trống gióng lên báo hiệu cho bà con tộc họ đến để làm lễ yết. Sau đó người ta mổ heo gà. Đến giờ Tý, vào giờ chuyển ngày, lễ tế chính phần nhập yết diễn ra và kéo dài hàng vài tiếng đồng hồ sau đó.

Ngày 20) là ngày tế chính, người ta thiết bàn ngoài sân. Trên bàn có các lễ vật như sau: trầu, rượu, giấy vàng, 1 con gà, 1 con cá nướng, 1 con cua, 1 món gỏi cá nhám và thịt heó, xôi chè. Ngoài ra trên đàn lễ còn có muối, gạo, củi, mắm, nồi niêu... là những thứ mà lính Hoàng Sa phải mang theo trên thuyền (và cũng là những thứ mà người đi làm biển phải mang theo). Trên bàn cúng đặt các linh vị, thuyền lễ và các hình nhân. Chuẩn bị hiến lễ người ta đặt vào trong thuyền các đồ lễ như vàng mã, muối, gạo, nếp nổ, chè xôi, gỏi cá nhám, cua, cá nướng, đầu, chân, tiết, lòng gà là những thứ được chia ra trên đàn cúng và nhang đèn. Trong lễ tế chiếc ghe bầu giả được đặt bên tả cỗ bàn cúng, hai bên

## Mran hin txuyồn thống tráa Liy Ơơn

có trống chiêng và hai hàng cờ ngũ hành đuôi nheo. Tất cả lễ cúng diễn ra ở sân trước nhà.

Diễn trình của lễ như sau: Đầu tiên vị trưởng tộc cáo tế tổ tiên ở trong nhà, sau đó bái lạy cỗ bàn cúng ngoài sân. Lễ vật hiến tế trong nhà cho ông bà, tổ tiên, và các thần linh độ mạng (nhà thờ họ) có heo, gà và những thứ xanh tươi khác, tùy điều kiện, và theo các bước từ sơ hiến, á hiến, chung hiến. Pháp sư không tham dự lễ cúng này. Lễ hiến tế ngoài sân thầy phù thủy cũng tế và làm các nghi thức bùa phép trước đàn thờ, pháp sư khấn cầu bà Thủy Long cùng các thủy thần trả linh hồn người chết về cho tổ tiên, "gửi tên tuổi và linh hồn (người sống)" vào hình nhân (thế mạng) nhằm cầu mong sự bình an cho người ra đi. Trong lễ Khao thế, pháp sư đọc văn tế, tiếp đến ông tộc trường đọc văn tế cúng. Trong buổi lễ có nhạc bát âm xướng tấu và có sự hiện diện của các vị chức sắc trong làng. Kết thúc lễ tế, pháp sư đặt các hình nhân vào thuyền. Sau đó là lễ rước ghe bầu khao thế lính Hoàng Sa ra nơi bến ghe. Tại đây sau khi Pháp sư vái tạ tứ phương, chiếc ghe được đem thả xuống nước, một người dân chài dìu ghe ra khơi để cho ghe trôi về biển Đông. Như vậy có nghĩa là sinh mạng và tàu thuyền của những người lính trong đội Hoàng Sa đã được hiến tế cho thần linh và những người lính Hoàng Sa yên tâm ra đi. Ngày xưa, theo trí nhớ của những người cao tuổi, người đi lính Hoàng Sa sẽ đứng hầu thần suốt thời gian tế lễ.

## CHƯƠNG IV

## Đời SỐNG VĂN HÓA VẬT CHẤT CỦA NGƯỜI VIỆT ĐẢO LÝ SƠN

## 1- Kiến trúc:

Lý Sơn là một hòn đảo yên bình giữa biển, nơi đây có điều kiện khí hậu, sinh thái tốt. do vậy các di tích kiến trúc cổ được bảo tồn chu đáo và còn tương đối nguyên vẹn.

Kiến trúc cổ trên đảo Lý Sơn rất phong phú về số lượng và đa dạng về loại hình. Trên cơ sở công năng chúng tôi chia thành hai nhóm cơ bản là nhóm kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng sinh hoạt cộng đồng và nhóm kiến trúc nhà ở gia đình.

## 1.1- Kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng sinh hoạt cộng đồng:

Bao gồm các loại hình đình, dinh, miếu, lăng, chùa được sử dụng trong mục đích tín ngưởng, đời sống tâm linh của cộng đồng cư dân trên đảo. Ở từng loại hình có các chức năng riêng biệt khác nhau trong sự thờ phụng.

## a-Kiến trúc đình làng:

Đình làng là sản phẩm văn hoá của người Việt ở vùng dồng bằng Bắc bộ, theo chân những người nông dân "Nam tiến" trong các thế kỷ XV, XVI, XVII. Đình làng người Việt xây dựng trên vùng đất mới vẫn giữ nguyên giá trị, ý nghĩa của nơ. Nhưng kết cấu kiến trúc có khác hơn, giản lược các đầu góc mái không còn kiểu "đà đao" cong vút và đặc biệt trong thờ phụng có sự đa dạng hơn. Ngày nay ở Quảng Ngãi hầu như các đình đều đã bị phá hủy trong thời gian chiến tranh. Một số rất ít còn sót lại như đình làng ở Nghĩa Hành và đình làng Lý Hải ở Lý Sơn. Ở đây chúng tôi xin bàn đến đình làng người Việt trên đảo Lý Sơn.

Thuở xưa trên đảo Lý Sơn có hai ngôi đình làng là đình Lý Hải và đình Lý Vĩnh. Đình Lý Vĩnh bị thực dân Pháp tàn phá khi chúng chiếm đóng đảo Lý Sơn, nên hiện nay chỉ còn lại duy nhất đình làng Lý Hải.

Cảnh quan của đình làng Lý Hải vẫn theo khuôn mẫu của thuật phong thủy mà người xưa chú ý chọn lựa. Mặt tiền đình làng quay về hướng Đông, nhìn ra biển khơi xanh mù tít tắp, đình lấy vũng eo của biển làm minh đường, phía Bắc đình là núi Thới Lới sừng sững, dưới chân núi có dòng suối Chình chảy quanh làm tả Thanh Long, phía Nam đình lấy Hòn Cò là hữu Bạch Hổ. Bao quanh đình làng là vùng rừng dừa xanh ngát rất đẹp. Người Việt quan niệm đình làng liên quan đến sự hưng thịnh suy vong của làng, do vậy việc chọn vị trí để xây dựng đình phải tuân theo thuật phong thủy, âm
dương ngũ hành. Đình làng Lý Hải có một câu đối mang ý nghĩa của thuật phong thủy, nội dung như sau:

> "Sơ xuyên chung tối tú, Hà hải hựu chơn linh".

Kiến trúc đình làng Lý Hải kết cấu theo hình chữ tam (三) gồm đình thượng, đình trung và đình hạ tức tiền đường, chánh điện và hậu cung. Đây là kiểu kết cấu chung của các đình làng ở Quảng Ngãi. Tuy nhiên có một số đình chỉ kết cấu theo hình chữ nhị ( $=$ ) gồm tiền đường và hậu tẩm. Đình làng Lý Hải, các gian của đình thượng, trung, hạ liên kết với nhau bằng hệ thống kèo cầu đỡ máng xối. Chúng tôi xin trình bày kết cấu kiến trúc như sau:

- Dình ha (tiền đường):

Gồm 18 cột chia làm 3 gian 2 chái, các cột cái làm bằng gỗ mít, kích thước lớn, cột quân nhỏ hơn. Các cột được tạo dáng theo kiểu thượng thu hạ thách, chân cột có kê đá tảng. Kết cấu bộ khung gô̂ của nhà tiền đường gồm 4 vì kèo trụ chống cánh dơi, các kèo xuôi qua các đầu cột đở hệ thống đòn tay mái và thượng lương. Điểm tiếp giáp của sự liên kết kèo cột, những người thợ thực hiện theo phương pháp, đầu kèo dưới chồng lên đuôi kèo trên, gác qua rãnh ở đầu cột, giữ cố định chốt mộng. Các trính, xuyên liên kết nhau qua đầu cột bằng cách chốt mộng nhằm để giữ sự cố định lòng nhà.

Trụ chồng gác qua mặt trính tạo tác theo mô típ hình "chày cối", đầu choãi cánh dơi. Theo quan niệm tín ngưởng

## 

dân gian, cánh dơi nhằm đỏ 2 kèo mái ở hai bên, đồng thời giúp cho đầu trụ chồng không đụng vào mặt dưới của thượng lương để tránh sự xui rủi. Cánh dơi và đế trụ chồng được chạm những đường cong uốn lượn, đối xứng, cân phân, thanh thoát. Bề mặt của đầu kèo và đuôi kèo được trang trí bằng các đường gờ, dây leo thực vật tạo nên vẻ đẹp và sự nhẹ nhàng của tổng thể công trình. Các kèo mái nối tiếp với kèo giữa, xuyên qua đầu cột vách và gác qua đầu cột hiên, đở phần mái hiên. Bề mặt của đầu kèo hiên cũng được trang trí mô típ dây leo hết sức công phu, tỉ mỉ. Phần trên của đỉnh cửa được trang trí các mắt cửa gồm 6 cái. Mắt cửa có 2 tác dụng là phần bên trong nhà là chốt tra, phía bên ngoài vách được trang trí theo mô típ hoa cúc. Trang trí mắt cửa liên quan đến tín ngưỡng xua tan âm khí, trừ tà cầu mong sự bình yên trong cộng dồng.

Hàng cột hiên ở mặt tiền của nhà tiền đường được xây dựng bằng gạch, gồm có 6 cột.

Đặc biệt hai cột ở hai đầu hiên chái, kiểu dáng trụ vuông, phần đế cột đặt trên lưng hai con nghê quay đầu vào nhau. Thân cột ghi hàng chữ Nho đã mờ nét. Mô típ đôi nghê đơ cột đình chầu vào nhau theo cặp âm dương ít thấy xuất hiện trong kiến trúc đình chùa Việt Nam. Đôi nghê được tạo dáng với các mảng khối sinh động. Thân nghê ghép sành sứ, phần đầu nghê, mắt, mũi và răng đều lộ, tai vểnh, bờm tớc dựng đứng trông rất dữ tợn.

Phần mái của nhà tiền đường lợp ngói đất, đỉnh bờ mái trang trí mặt trời (ở giữa) và hai rồng chầu 2 bên theo mô típ lưỡng long triều nhật. Hai đầu hồi nhà tiền đường đắp nổi mặt long phù. Bờ mái của đầu hồi trang trí rồng phượng theo mô típ long phụng triều qui. Đầu gớc bờ mái trang trí cá chép hóa rồng.

Mặt bằng của nhà tiền đường (đình hạ) có chiều ngang là $9,4 \mathrm{~m}$, chiều dài là $12,7 \mathrm{~m}$, diện tích $119,38 \mathrm{~m}^{2}$.

Trong nội thất của nhà tiền đường thờ thập loại cô hồn và à nơi đặt long đình, dùng rước thần và các thuyền đua long, lân, qui, phụng dùng trong ngày hội đua thuyền.

- Dình trung (chánh điện):

Đình trung hay còn gọi là chánh điện liên kết với đình hạ (tiền đường) bằng một máng xối dài. Về mặt kết cấu, ở đây là hai nhà tách rời, khoông có sự liên kết bằng hệ thống kèo như ta thường thấy ở các đình chùa có kiến trúc hình chữ tam khác. Mặt bằng của đình trung (chánh điện) gồm có 16 cột làm thành 4 hàng: 2 hàng cột lớn (chính) ở giữa để đở bộ vì kèo của khung nhà, hai hàng cột phụ ở hai bên mái có chức năng là cột hiên.

Kết cấu kiến trúc của đình trung chia thành một gian hai chái. Khung gỗ gồm ba bộ vì kèo với kiểu trụ chồng "chày cối đầu choãi cánh dơi", tạo dáng đẹp, cân đối, nhẹ nhàng. Các liên kết trính, xuyên, kèo với đầu cột chính theo phương pháp chốt chắn chắc.

## Yinn hía txuyìn thông drion Liy Yoin

Ở bờ mái đầu hồi của đình trung, hai bên có hai kỳ lân chầu tượng trưng cho sự vững bền. Đỉnh bờ mái trang trí theo mô típ lưỡng long triều nhật. Kết cấu phần mái trên lợp ngơi đất, phần mái dưới vẫn giữ nguyên ngói âm dương.

Phần vách đình trung xây dựng bằng gạch và vôi vữa, ở đầu hàng vách có 2 cửa vòm nhỏ được thiết kế để ra vào.

Nội thất đình trung (nhà chánh điện) thờ: Tam hoàng ngũ đế, Ngũ hành tiên nương, Ngu Man Nương, tiền hiền, hậu hiền. Tục thờ Tam hoàng ngũ đế và Ngũ Hành Tiên Nương: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ được biện lễ theo kiểu Tàu. Về tục thờ chúa Ngu Man Nương, trong dân gian còn lưu truyền chuyện kể, khi chúa Ngu Man Nương (người Chăm) giao dất Lý Sơn cho người Việt đã qui ước việc thờ tự trong đình làng và cúng tế hàng năm đối với chúa Ngu Man Nương.

- Dình thự̛̣ng (hậu cung):

Đình thượng tức nhà hậu cung liên kết với đình trung (nhà chánh điện) bằng một máng xối. Về kiến trúc thì đình thượng không còn kiến trúc gổ mà được xây dựng hoàn toàn bằng hợp chất vôi vữa trộn cát mật. Phần vách của đình thượng được trổ 2 cửa hông nhỏ̉ để ra vào.

Phần mái của đình thượng được nâng thành tám mái theo kiểu chồng cổ diêm. Mái trên và mái dưới được lợp ngói âm dương. Phần cổ diêm được chia làm 4 mặt, mỗi mặt được trang trí đắp nổi theo nhiều đề tài khác nhau. Mặt phía tây trang trí đề tài mai điểu, mặt phía đông trang trí đề tài hoa và thú lạ, mặt phía bắc trang trí đề tài ngư điểu. Đỉnh bờ 112
mái được trang trí lưởng long chầu vào bình hồ lô, theo tích truyện Tôn Tấn - Bàng Quyên, bốn góc mái trên trang trí phượng hoàng, 4 góc mái dưới trang trí rồng, tất cả được đắp nổi. Nội thất đình thượng thờ cốt tượng Thiên Y A Na.

Tóm lại, kiến trúc của đình làng Lý Hải được thiết kế theo kiểu hình chữ tam, chia làm 3 nhà: đình hạ, đình trung và đình thượng.

Trong kiến trúc, người Việt xưa bao giờ cũng mong hướng đến sự bình an, tránh điều rủi ro. Chẳng hạn, môtíp cánh dơi thường thấy trong kiến trúc dân gian ở Quảng Ngãi là kiểu thức chung phổ biến, tránh cho đầu trụ chồng đụng thượng lương có thể gây rủi ro, tai họa cho gia chủ, cộng đồng. Quan niệm âm dương còn biểu hiện qua phong cách trang trí lưỡng long tranh nhật, long phụng triều qui, song nghê, mô típ năm con dơi tượng trưng cho ngũ phúc, trái đào tượng trưng cho thọ, con sóc chùm nho tượng trững cho phúc lộc... Nhìn chung các môtíp trang trí đều thể sự mong ước một cuộc sống bình yên vĩnh hằng, không bị xáo trộn, luôn có nhiều may mắn phản ánh tâm lý hiền hòa, bình dị của người Việt sống trong các làng quê yên bình.

Trong kết cấu thờ phụng, đình làng Lý Hải giống như mọi ngôi đình khác ở vùng miền Trung, gian chính điện (đình trung) thờ Tam Hoàng Ngũ Đế, Ngũ Hành Tiên Nương và thờ tiền hiền, hậu hiền ở gian tiền đường (đình hạ). Điểm khác biệt so với một số nơi là ở đình làng Lý Hải thờ các vị thần Chămpa như Thiên Y A Na (Pô Inưnaga) thờ ở hậu

## Yán hóa truyền thống dio. Liy Olon

cung (đình thượng) và Ngu Man Nương (Uma) thờ ở đình trung (chánh điện). Việc thờ phụng Thiên Y A Na và Ngu Man Nương ở đình làng Lý Hải đã phản ánh lịch sử của đảo Lý Sơn mà chắc chắn rằng sự cộng cư buổi đầu trên vùng đất đảo Lý Sơn giữa người Chăm và người Việt đã diễn ra trong sự dung hợp, hòa huyết. Các di chỉ văn hóa, tín ngưởng đã chứng tỏ rằng những mảnh vỡ của văn hoá Chămpa được dung hòa bảo bọc trong lòng của văn hoá Đại Việt.

## b-Kiến trúc dinh, miếu:

Đây là những công trình mang tính chất tín ngưởng để thờ các vị thần linh, thành hoàng và các vị nhân thần có công với dân với nước. Ở Lý Sơn người ta thường nói nôm na có 24 tòa dinh miếu, tức xã Lý Hải có 12 dinh miếu và Lý Vĩnh cunng có 12 dinh miếu, tuy nhiên thực tế còn nhiều hơn.

Đặc điểm chung trong mặt bằng kiến trúc của các dinh miếu ở Lý Sơn là chúng được xây dựng trên một bố cục thống nhất gồm tiền đường, chánh điện và hậu cung, cùng nằm trên một trục thẳng. Bồng thời về phía bên tả có nhà bếp để nấu nướng và có nhà soạn để dọn các mâm cổ cúng tế. Ngoài ra còn có bể để chứa nước ngọt. Trong kết cấu kiến trúc các dinh miếu, vách được xây bằng vôi vữa tam hợp rất dày và chắc chắn. Tùy theo quy mô mà một số dinh miếu người ta có thể làm bờ thành bao bọc bảo vệ. Bờ thành này cũng được xây bằng vôi vữa tam hợp.

## Tân hóa truyền thống tró Ľy Ơon

Hầu hết các dinh miếu đều được tu bổ lại rất kiên cố trên cơ sở kết cấu vách chịu lực nên hầu như bộ khung gỗ bao gồm cột, kèo, trính, xuyên giảm về số lượng, nghèo nàn về các kiểu thức trang trí chạm nổi, chạm lộng trên gỗ. Khảo sát các dinh miếu, chúnng tôi thấy duy nhất chỉ có đền thờ thần Thiên Y A Na ở Lý Hải là có bảng lồng ở chánh điện trang trí điêu khắc gỗ chạm thủng hình tượng đôi voi đực có ngà. Môtíp lưởng long tranh châu với kiểu rồng mềm mại mình phủ hoa dây và mây lửa, phản ánh quan niệm âm dương.

Các bộ vì kèo ở các dinh miếu là vì kèo trụ chồng đầu choãi cánh dơi, các đầu cánh dơi hầu hết để mộc. Ở một số nơi như dinh thờ Thiên Y A Na ở Lý Vĩnh cánh dơi được cách điệu bằng hình tượng song ngư (đôi cá chép quay đầu vào nhau).

## c- Kiến trúc chùa:

Chùa cổ trên đảo Lý Sơn có phong cách kiến trúc khá đặc biệt, đó là kiểu chùa xây dựng trong hang đá tựa vào vách núi, nên dân gian gọi nôm na là chùa Hang. Đảo Lý Sơn có đến hai chừa Hang.

Một chùa nằm dưới chân núi Thới Lới thuộc xã Lý Hải tục gọi là chùa Hang, tên chữ Hán là "Thiên Khổng Thạch tự" (chùa đá trời xây).

Một chùa nằm trên mé đỉnh núi Giếng Tiền tục gọi là chùa Đục, tên chữ Hán là Đỉnh Liêm tự.

## Yän hóa truyè̀n thống dio LLy Ofon

Tất nhiên cách tạo dựng chùa trong hang núi không chỉ có ở Lý Sơn, mà nhiều nở ở miền Bắc Việt Nam cũng có kiểu chùa trong hang đá. Ở Trung Quốc, vào đời Bắc Ngụy (386543) khoảng thế kỷ V , đã có kiểu kiến trúc chùa xây dựng trong hang đá, đó là chùa Yangang có nhiều tượng Phật khổng lồ được đặt trong hang.

Chùa Hang ở Lý Sơn khi xây dựng con người đã dựa vào hang đá sẵn có của thiên nhiên và mở rộng không gian bên trong để thờ phụng. Chùa Hang, theo mô tả của H . Parmentier, có nguồn gốc là ngôi đền của người Chăm dùng để thờ các vị thần Bà La Môn giáo (H. Parmentier, 1924). Sau này người Việt tiếp thu đã thay thế vào đó bằng lối thờ Phật. Cấu trúc thờ phụng trong Chùa Hang như sau: Bàn thờ Phật Tam thế nằm ở giữa vách hang, hai bên là các bàn đá thờ Dạt ma, Địa tạng, Quan thế âm, Hộ pháp cùng các vị Hòa thượng sáng lập và trụ trì chùa và các vị Tiền vãng. Mặt bằng chùa Hang nằm sâu so với mặt đất bên ngoài hang nên ở cửa hang có bậc cấp đi xuống, không khí mát lạnh. Bên ngoài chùa Hang có nhiều cây phong ba tỏa bóng mát, có một đền thờ Phật Quan âm bồ tát, nhìn về hướng Bắc mặt biển mênh mông dợn sóng, cảnh vật u tịch.

Từ chùa Hang đi dọc theo bờ biển về hướng tây khoảng 5 km thì đến chùa Đỉnh Liêm (chùa Đục). Chùa nằm lơ lửng trên vách núi Giếng Tiền. Tương truyền xưa chùa vốn là hang đá nhỏ, sau này có một nhà sư lọ̣i dụng lòng hang núi, đục đá mở rộng kiến tạo nên chùa. Mặt chùa quay về hướng bắc nhìn ra biển cả mênh mông sóng nước, lưng chùa dựa

## 

vào vách núi Giếng Tiền, vốn là núi lửa đã tắt từ lâu. Miệng núi tạo thành vùng đất lòng chảo rất đẹp. Có một đường sơn đạo nhỏ từ chân núi đi ngang qua trước chùa và lên núi Giếng Tiền, những người hành hương đã đi theo con đường này.

Diện tích bên trong chùa hang Đỉnh Liêm khoảng $40 \mathrm{~m}^{2}$, phần lớn do bàn tay con người cải tạo nên. Mặt bằng chia làm hai phần là Tiền đường và Chánh điện. Chánh điện có diện tích khoảng $14 \mathrm{~m}^{2}$, bên trong có bàn thờ tượng Phật Thích Ca bằng đất nung, bên ngoài tiền đường có diện tích rộng hơn, hai bên tả và hữu vách núi được đục lõm vào để lập án thờ và kho đựng lương thực. Mặt ngoài của tiền đường tạo dựng hai cửa ra vào và một cửa sổ, hai bên đặt hai tượng hộ pháp bằng gạch. Trước chùa có một sân nhỏ, phía bên hữu có nền nhà tăng cũ đã bị phá dở. Để có nước dùng cho sinh hoạt, phía bên trong hang người ta xây một bể chứa hứng nước rỏ từ vách hang xuống.

Chùa Hang, "Thiên Khổng Thạch tự", và chùa Đỉnh Liêm là danh lam thắng cảnh nổi tiếng của đảo Lý Sơn, nơi đây cảnh quan thiên nhiên hài hòa với sự sáng tạo của con người để tạo nên cổ tự hiếm có trong lòng hang đá.

## 1.2- Kiến tríc nhà ở:

Qua khảo sát hệ thống nhà ở cổ trên đảo Lý Sơn chúng tôi thống kê được khoảng 19 ngôi nhà rường làm bằng gỗ to lớn, chắc chắn, còn giữ nguyên kết cấu kiến trúc cũ cùng các chi tiết chạm khắc gỗ.

## Män hóa txuyền thống tao LLy OOO

Trên cơ sở đặc trưng của kết cấu kiến trúc, chúng tôi chia nhà ở của đảo Lý Sơn thời xưa theo ba loại, đó là nhà tranh tre, nhà rường đủ gỗ và nhà đắp.

## a-Kiến trúc nhà tranh tre:

Nhà tranh tre là kiểu kiến trúc cổ xưa nhất của cư dân Việt khi họ đến cư trú trên vùng đất đảo Lý Sơn.

Kiểu nhà này xây dựng trên cơ sở những vật liệu dễ tìm, đó là tranh tre. Mái nhà lợp tranh dày, vách nhà bằng đất với cốt bên trong làm bằng tre, cột nhà bằng tre. Nhìn tổng thể mặt bằng ngôi nhà được chia làm 3 phần gồm nhà chính, nhà ngang và nhà bếp và chuồng trại chăn nuôi được bố cục theo kiểu chữ đinh. Giữa nhà chính và nhà ngang liên kết kèo cầu bắc máng xối hoặc không có sự liên kết, song giữa nhà ngang và nhà bếp được làm chung một vách và có cửa thông thương để có thể đi lại nấu nướng, ăn uống thuận tiện. Phía góc nhà bếp được đặt thêm một chuồng gia súc để nuôi heo, gà.

Trên mặt bằng tổng thể đó có thể phân chia theo chức năng như sau:

Nhà chính là nơi thờ phụng và nơi các thành viên trong gia đình sinh hoạt, tiếp khách, ngủ; nhà ngang được sử dụng làm nơi ăn uống, bảo quản và chế biến lương thực; nhà bếp dùng để nấu nướng.

Nhà chính bên trong có 8 hàng cột, tổng cộng có 32 cột chia mặt bằng của nhà chính thành 3 gian: Gian giữa là nơi

## Yän hóa truyè̀n thống dảo Ľy ©tom

đặt bàn thờ tổ tiên, phía trước đặt tấm phản gỗ và bộ ghế gỗ để tiếp khách đàn ông của ông chủ gia đình, nếu khách ở lại có thể ngủ trên phản đặt trước bàn thờ. Đây là không gian linh thiêng và trang trọng nhất của ngôi nhà, nơi đây có một cửa chính để ra vào.

Gian phía tây có một góc buồng vách bằng phên liếp tre đan gọi là buồng tây dùng để đặt đồ đạc và là chỗ ngủ của ông bà chủ gia đình. Phía ngoài được đặt thêm ghế ngựa, phản ngủ để dành choo khách nam và con trai trong nhà. Trong gian này có một cửa phụ và một cửa chính ra vào. Gian phía đông được dành cho đàn bà con gái trong nhà. Tại gian này góc phía đông ngăn phên liếp tre thành buồng riêng gọi là buồng đông, buồng này dành cho bà chủ trong gia đình (hoặc cho vợ chồng con trai trưởng, nếu gia đình đó phân chia thêm một tiểu gia đình). Trong gian này có ghế ngựa và phản gỗ dùng cho con gái trong nhà sinh hoạt, ngủ và bà chủ gia đình tiếp khách nữ trên tấm phản gỗ được đặt trong gian giữa của ngôi nhà (lệch với bàn thờ). Trong gian này có một cửa chính ra vào.

Loại hình nhà tranh tre này tưởng như đơn giản về lối kết cấu kiến trúc song trái lại nó khá phức tạp.

Cột nhà được làm từ loại tre đặc ruột, ngâm chín, rất bền chắc. Trong không gian của ngôi nhà số lượng cột quá lớn, có đến 32 cột trong đô 16 cột chính. Nhìn tổng thể ngôi nhà được chia thành hai phần với hai hàng cột giửa lòng nhà. Phía ngoài có hai hàng cột, số lượng cột chia thành 8 hàng

## Uän hóa truyè̀n thống dio Ľy ơon

ngang để đơ 8 vì kèo tre. Loại hình nhà tranh này tồn tại kiểu vì kèo cánh ác cột trính chuyền, hai kèo cánh ác là hai thanh tre dài thả xuôi từ nóc đến mái hiên liên kết các đầu cột chính, cột vách và cột hiên bằng hệ thống chốt sẻ.

Bộ hai tay kèo liên kết chắc chắn với cột bằng hệ thống tréo dọc và hệ thống đòn tay. Tại điểm liên kết giữa kèo và cột chính có trính cặp thượng gác qua hệ thống trỏng nóc (trụ chồng) đõ thượng lương và 2 xà phụ đõ hai tay kèo liên kết nhau thành chữ $V$ và chống lên điểm giữa của trính cặp thượng, lực đè sẽ được phân đều qua hai trụ cột chính. Trính cặp hạ là hai thanh tre dài, liên kết với đoạn cuối của hai tay kèo, gác qua hai cột nhì tiền và hậu (cột vách), liên kết với hai cột chính ở giữa lòng nhà bằng hệ thống chốt sẻ. Trính cặp hạ có nhiệm vụ nâng hai cột trấn đơ hai kèo mái. Tất cả lực đè của mái được trính cặp hạ phân đều qua 4 cột. Tại hàng cột nhì hậu có kiểu kết cấu kèo phụ gồm hai đoạn tre liên kết kèo cột theo thế tung hoành để đở mái chống gió xoáy giật. Tại phía cột nhì tiền và cột hậu cũng có bộ phận chống gió bão gồm kèo phụ liên kết kèo chính, trính cặp hạ và cột nối với xà ban liên kết với cột vách (cột nhì tiền) và cột hiên. Sự liên kết giữa kèo phụ và kèo ban cũng nhằm thực hiện chức năng chống gió xoáy giật, bảo vệ vững chắc ngôi nhà.

Để tăng cường sự bền vững của ngôi nhà người ta đào sâu lỗ cột vách và cột hiên, rồi lấy tre nẹp để làm cừ chống gió bão gây đổ nhà. Mái nhà được kết cấu bởi hệ thống đòn tay và rui mè, trên lợp tranh tấm phủ dày, nóc nhà có hai lớp

## Man hria truyion thông drö Liy Orin

tranh được xếp dày gọi là sắp nóc để chống dột và che mưa nắng.

Nhìn chung loại hình nhà tranh vích: đî́l tuy đơn giản song có kết cấu kiến trúc khá công phu. Sự liên kết giữa các bộ phận luôn phù hợp, cân xứng và gitự đúng chức năng̣. đem lại sự bền vững cho ngôi nhà.

## b - Nhà rường:

Bên cạnh những nhà tranh vách đất, cư dân Lý Sơn đã phát triển kiểu nhà rường vách đất, mái lợp tranh, có bộ khung bằng gỗ, vỏ mái bằng tre. Thực ra kiểu nhà rường này là sự dung hòa giữa kiểu nhà rường truyền thống của miền Trung và bộ mái kết cấu tranh tre của kiểu nhà tranh vách đất đã mô tả ở trên. Nhà rường này còn gọi là nhà rường không đủ gỗ hay còn gọi là nhà song nga. Đạ̣c điểm củ̉a loại nhà rường này là bộ vì kèo không có trính chồng, không có hệ thống bảng lồng. Nhà rường này có kết cấu 4 hàng cột chính bên trong và một hàng cột hiên bên ngoài với tổng số 30 cột, được làm từ gỗ mít nài rất tốt. Bốn hàng cột bên trong được phân bố như sau:

Giữa nhà có hai hàng cột cao to, có tổng số 8 cột gọi là cột cái, được chia ra với các tên gọi khác nhau: Hai cột trong phía đông gọi là nhứt đông hậu, hai cột trong phía tây gọi là nhứt tây hậu, hai cột ngoài phía đông gọi là nhứt đông tiền, hai cột ngoài phía tây gọi là nhứt tây tiền. 8 cột cái này liên kết với kèo để đơ toàn bộ trọng lực mái.

## Män hóa truyè̀n thống dio LLy SOon

Hai hàng cột vách được chia ra với tên gọi như sau: Dãy cột vách sau nhà gọi là cột hàng nhì hậu, dãy cột vách trước nhà gọi là cột hàng nhì tiền. Hai dãy cột này để đở kèo nhì gác qua, cùng nằm trong dãy hai hàng cột này có 4 cột ở 4 gớc nhà gọi là cột quyết để đở kèo quyết, chúng được phân chia thành đông hậu, tây hậu, đông tiền, tây tiền.

Bốn cột vách đông tây nằm bên hai hàng cột cái gọi là cột đầm được phâṇ chia thành đông hậu, tây hậu, đông tiền, tây tiền. Chúng có chức năng đở các kèo đầm thả xuôi từ cột cái.

Tổng số 30 cột phân thành 5 hàng đã chia ngôi nhà rường thành 3 gian, hai chái và một hiên trước. Đồng thời hai hàng cột góc ở phía đông và tây nhà (gồm các cột cái, cột hàng nhì, cột quyết, cộ̀t đấm) được đóng vách gỗ tạo thành hai gian buồng gọi là đông phòng và tây phòng (tương ứng với hai chái đông và tây). Đây là buồng ngủ của vợ chồng chủ gia đình và con cái. 3 gian chính giữa nhà dùng để thờ phụng, đặt phản gỗ, bàn tiếp khách. Con trai trong gia đình, khách đàn ông có thể ngủ ở đây. Dãy cột vách mặt trước nhà (hàng nhì tiền) gồm 4 cột được kè gỗ làm ngạch tạo thành 3 khuôn cửa để đặt 3 gian cửa bàn khoa bằng gỗ. Cấu tạo một gian cửa bàn khoa thường có 3 cánh rời liên kết nhau bằng chốt gỗ. Bệ dưới của mỗi cửa bàn khoa có ngỏng quay nhằm giúp cho việc mở đóng cửa được dễ dàng. Bệ trên đỉnh cửa có một chốt gỗ được tra theo chiều dọc, để đóng cửa. Mỗi cửa bàn khoa đều có chấn song nằm ở vị trí $1 / 3$ cửa tính từ đỉnh, tác dụng để thông gió, quan sát bên ngoài. Bên trong

## Yín hóa truyền thống dao Liy ofon

chấn song có một tấm gỗ kéo có thể đóng mở không cho bên ngoài nhìn vào. Mỗi gian cửa bàn khoa có cấu tạo bao áp cửa và trụ cánh dọc.

Kết cấu kiến trúc của nhà rường mái tranh vách đất tương đối đơn giản, kiểu kiến trúc của loại nhà này có hai phần: Phần bên dưới là bộ khung nhà rường kết cấu các cột kèo, trính xuyên liên kết nhau theo lối chốt mộng. Phần bên trên là vỏ mái bằng tre lợp tranh sắp nóc giống như kiểu nhà tranh vách đất, các đòn tay tre gác lên kèo gỗ canh ác chạy xuôi qua các đầu cột gác qua hàng cột hiên.

Kèo gỗ này gác trên đầu kèo hàng nhì, liên kết nhau bằng kết cấu khuông lồng. Bộ phận khuông lồng có một xuyên trường để đở tay kèo, 1 trụ khuông lồng để nâng xuyên trường gắn với một lá ngửa bên dưới nằm bên lưng kèo.

## c- Nhà đắp (nhà lá mái):

Nhà đắp thực chất là kiểu nhà rường, trần nhà lót ván đắp đất, mái đòn tay tre, lợp tranh. Nhà đắp khác với kiểu nhà rường đã mô tả ở trên bởi số lượng cột nhiều hơn. Tổng số cột của nhà đắp là 42 cột trong đó có 6 cột hiên phụ và 36 cột chính chia làm 7 dãy. Tính từ sau ra trước có hàng cột phụ hiên chái sau nhà, hàng cột vách sau gọi là dãy cột hàng nhì hậu, giữa nhà có 8 cột cái to cao chắc chắn với hai hàng cột, tiếp đến là dãy cột hàng nhì, dãy cột hàng ba và dãy cột hàng tư ở mặt hiên ngoài. Số lượng 6 hàng cột chính chia không gian ngôi nhà thành 5 lớp, tính từ trong ra ngoài: Lớp

1 đặt bàn thờ tổ tiên, lớp 2 là nơi lễ bái, lớp 3 và lớp 4 là nơi tiếp khách, lớp 5 là hiên ngoài. Giữa lớp 2 và lớp 3 được ngăn cách nhau bởi hệ thống cửa bàn khoa bên trong; giữa lớp 4 và lớp 5 ngăn cách nhau bởi hệ thống cửa bàn khoa bên ngoài; nhà đắp có hai lớp cửa là kiểu nhà phòng thủ chống giặc Tàu Ô, kiểu nhà này hiện nay ít thấy ở Lý Sơn, chỉ duy nhất còn lại một cái là nhà ông Lê Lý ở xóm Trung Hòa, thôn Đông, xã Lý Hải. Đây là ngôi nhà còn giữ số lượng 42 cột.

Phổ biến ở Lý Sơn là loại hình nhà đắp có số lượng 28-30 cột, do người ta bớt đi hai hàng cột. Số lượng cột nhiều hay ít chỉ có tác dụng tăng thêm sự bền vững của ngôi nhà chứ không có nghĩa để nới rộng diện tích nhà. Việc bố trí các hàng cột chia không gian ngôi nhà đắp thành 3 gian 2 chái với các chức năng: 3 gian giữa dùng để thờ tổ tiên, phía trước đặt phản gỗ, bàn ghế tiếp khách; hai gian chái ngăn vách ván làm thành 2 buồng gọi là đông phòng và tây phòng là chổ ngủ của vợ chồng, con cái trong nhà. Trước đây người ta dựa vào các chân cột để làm rầm hạ nhằm cất giấu đồ đạc chống lại sự cướp bóc của giặc Tàu Ô.

Kết cấu bộ vì kèo và mái của nhà đắp được tạo dựng rất công phu. Kiểu vì kèo của nhà đắp là kiểu trụ chồng đầu choãi cánh dơi, đầu trụ chồng được cách điệu kiểu cánh dơi, cánh phụng, đế được cách điệu cánh sen rất đẹp. Vì kèo có hai tay kèo, kèo thượng đở thượng lương và xuôi về hai hàng cột cái, chốt mộng ở đầu cột; kèo hạ còn gọi là kèo nhì liên kết cột cái và hai hàng cột hàng nhì (tiền, hậu). Phía

## 

mặt tiề: có hai kèo nối với cột hàng ba và hàng tư gọi là ngạo hàng ba (ngạo thượng) và ngạo hàng tư (ngạo hạ). Ở một số ngôi nhà, như nhà ông Trương Đạt thôn đông, xã Lý Hải, kết cấu ngạo hàng tư được thay thế bằng hệ thống trần gỗ gọi là bảng rui tàu chuyền đai, bề mặt được trang trí ô hộc và nhiều môtíp họ̣a tiết khác nhau theo kỹ thuật chạm nối.

Trên lưng kèo và ngạo có gắn các tấm ván có khoét lỗ để đặt các thanh rui chạy dọc ngôi nhà nhằm đđ̛ lớp ván gỗ. Trên lớp ván gỗ được đắp đất cỏ để làm trần. Trên đầu các cột được gắn các trụ chống bằng gỗ, người ta bao phủ các trụ này bằng các ụ đất, nhằm đở mái tranh che phủ bên ngoài.

Trong ngôi nhà có từ một đến hai hệ thống bảng lồng, đó là bảng lồng thượng diện ngoại gắn trên đuôi kèo ở dãy cột hàng nhì tiền và bảng lồng hạ diện nội gắn trên đầu của hàng cột cái. Các bảng lồng gỗ được trang trí theo kỹ thuật chạm nổi và chạm thủng. Đồng thời để ngăn cách gian thờ phụng với gian tiếp khách bên ngoài, người ta làm bảng võng bằng gỗ gắn trên hàng cột cái bên trong, tại các góc của bảng võng gọi là con sẻ được trang trí theo kỹ thuật chạm thủng mô típ cá chép hoá rồng hoặc cánh phụng.

Bên trong nội thất của kiểu nhà rường đắp đất có nhiều tác phẩm chạm khắc gỗ tinh xảo, chúng được thực hiện từ bàn tay tài hoa khéo léo của người thợ theo hai kỹ thuật chạm thủng và chạm nổi. Nghệ thuật trang trí chạm khắc gỗ được thể hiện ở khắp mọi nơi, từ hệ thống bảng lồng, bảng

## Män hón truypìn thồng diao $\mathscr{L}_{y} \mathscr{O}_{O n}$

rui tàu, bảng võng đến các kèo, trụ chồng... với nhiều chủ đề trang trí khác nhau. Dưới đây chúng tôi mô tả một số tác phẩm chạm khắc gổ tiêu biểu được thể hiện trên bảng rui tàu (trần gỗ ở hiên nhà) và trên hệ thống bảng lồng. Trên bảng rui tàu chuyền đai dạng ô hộc của nhà ông Trương Đạt xóm Đông, thôn Đông, xã Lý Hải có một số ô để mộc và một số ô trang trí chạm nổi theo các chủ đề. Có thể thống kê caíc trang trí chạm khắe gỗ trong ngôi nhà lá mái như sau.

Trên các bảng lồng, đỉnh cửa, đầu kèo, bảng võng, án thờ... các nghệ nhân đã trổ tài điêu khắc trang trí trên gỗ theo các kỹ thuật chạm thủng, chạm lộng, chạm nổi với nhiều đề tài phong phú, đa dạng, thể hiện các ước muốn của nhân dân trong cuộc sống. Dưới đây chúng tôi xin thống kê các đề tài trang 'trí theo kỹ thuật chạm khắc như sau:

- Kỹ thuật chạm thủng bao gồm các chủ đề: Song điểu mô tả đôi chim khổng tước đang bay. Song ngư mô tả đôi cá lý ngư đang bơi trong làn nước. Triền chi (dây leo) và chữ hỷ ý chúc phúc. Chữ thọ và triền chi ngụ ý chúc thọ. Song ly chầu nhật mô tả hai con ly chầu mặt trời chúc khỏe mạnh. Chim phụng mô tả đầu, cánh và lông đuôi chúc may mắn. Liên áp mô tả sen và đôi vịt chúc sự bình an. Mai điểu mô tả con chim đứng trên cành mai. Đôi chim uyên ương trong bụi cỏ biểu tượng cho tình yêu thương. Đôi sốc biểu tượng cho phíc lộc. Chim két biểu tượng cho niềm vui. Đôi sếu biểu tượng cho sự chung thủy. Cá hoá long biểu tượng cho sự thăng tiến, thịnh đạt. Bụi trúc biểu tượng cho sự cao khiết của người quân tử. Song phụng biểu tượng cho sự an bình.


## Wän hín truy ồn chống dio Liy dFon

Mai điểu biểu tượng cho niềm vui hạnh phúc. Nai tùng biểu tượng cho phước lộc, bền vững.

- Kỹ thuật chạm nổi bao gồm các chủ đề: Con ly (còn gọi là long mã) mô tả linh vật thần thoại; Đào viên mô tả cành, lá và trái đào, trên có một hoành phi đề 4 chữ "Đào viên tam hội" (ba người gặp nhau ở vườn đào nói về ba anh em Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi kết nghĩa trong vườn đào). Chủ đề cành trúc mô tả cành và lá trúc, trên có hoành phi đề "Trúc lâm thất hiền" ( 7 vị hiền sĩ trong vườn trúc).


## 2- Ẩm thực:

## 2.1-Món đ̆n hải sän:

Người dân đảo bao đời sống gắn với biển cả nên trong cuộc sống sinh hoạt ẩm thực của họ hầu như phần lớn là các món hải sản. Khác với đất liền họ có cách chế biến món ăn theo khẩu vị riêng. Có thể trưng ra dưới đây một số phong cách chế biến các món ăn có nguồn gốc biển nhử sau.
a- Hải sâm: Còn gọi là con vú, sinh sản ở vùng biển nước sâu, xa đảo, độ sâu khai thác được hải sâm từ 50 đến 60 m . Hải sâm có thể ăn tưởi hoặc phơi khô, mỗi cách ăn có kiểu chế biến khác nhaul.

Ăn tuioii: Mổ bụng hải sâm lấy ruột bên trong bỏ, cạo nhẹ lớp nhờn bên ngoài và bên trong ruột, nhúng vào nước sôi một lúc, sau dó vớt ra dùng dao cạo sạch lớp da ngoài sần sùi và nạo sạch phía trong ruột cho dến lốp thịt cuĺng rồi rửa sạch,

## 

thái từng lát bỏ vào nối nước lạnh nấu chung với một ít đu đủ, trái lác. Nấu cho đến khi chín nát và nước trong nồi đặc sánh thì bỏ vị hương (thuốc bắc) vào nấu thêm ít phút rồi bắc xuống dể nguội ăn.

Phoi khô: Cũng làm đoạn đầu như nấu tươi, nhưng khi đã lấy từ nước đun sôi ra làm kỹ trở lại rồi rửa sạch đem phơi cho khô, khi dùng chí cần ngâm hải sâm cho mềm rồi thái miếng ra nấu như đã nói trên.
b- Vẹm: Khai thác ở các chân thềm, rạng đá ngầm chung quanh bờ biển đảo, đưa con vẹm về ngâm trong nước ngọt ít giò̀, sau đó dùng dao nhọn mổ con vẹm lấy ruột ra và bỏ vó. vẹm có hai cách chế biến :

Vẹm xào: Vẹm được chà rửa cho sạch chất nhờn, khử dầu xong bỏ vẹm vào xào chung với ít đu đủ dã thái sợi. Vẹm cũng có thể xào chung với bún.

Mắm Vẹm: Ruột vẹm cũng được chà sạch dem trộn với muối theo tỷ lệ rồi đem phơi nắng ít ngày, khi thấy con Vẹm đỏ và chín, có mùi thờm là dùng được. Vẹm có thể dùng làm nước mắm để chấm nhử nước mắm cá.
c- Nhum: Dùng dao chặt dôi con nhum ra, vét sạch phân phía trong, cầm cả vó nhum rửa vào chậu nước cho sạch. Dùng muổng nạo ruột nhum ra từng lát nhử lát chuối khô đổ ra thau.

## Yín hia truyè̀n thông dảo LHy Ofon

Nhum có nhiều cách ăn: Ån sống với chanh, dấm và muối tiêu. Nấu với cháo (gọi là cháo nhum). Xào với bún tàu nhó sợi. Giã nhum nhỏ thêm bột để làm chả gọi là chả nhum.
d-Hầu: Hầu thường bám vào những tảng đá để sống, ngoài đầu hầu có vảy cứng, thân hầu mềm, mình tròn dài từ 4 đến 5 cm .

Hầu ăn nuơi: Lắc vảy cứng ở đầu lấy thân mềm của hầu, rửa sạch, chà xát trên rỗ nhựa trong thau nước cho kỹ. Sau đó đern xào với dầu ăn và gia vị.

Hấu phơi khô: Cung làm như cách nấu tươi, nhưng đem phơi khô, khi nào nấu đem ngâm cho mềm rồi biến chế như hầu tươi.
$e$ - $\hat{O} \boldsymbol{c}$ :
Ốc đưn: (Loại lớn) vỏ dùng để khảm trang trí như ốc xà cừ.
Ruột ốc, đem luộc chín ăn vởi muối tiêu hoặc thái nhỏ trộn vởi rau thơm gọi là ốc trộn.

Ốc cư: (Loai nhỏ) ở gần biển trên các gò nổi, khi nước thủy triều xuống. Ốc cừ đưa về nấu cả vỏ, láy ruột ra ăn với muối tiêu hoặc thái nhỏ trộn với rau thơm và gia vị.

Ốc cừ nướng: Con ốc cừ có thể để nguyên cả vỏ đem nướng chín, lấy ruột ra ăn.

Ốc tai rự̛ng: Ốc sinh ở các hóc đá dưới doi cát sâu ở ven bờ biển. Ngưởi ta dùng dinh sắt để bắt ốc, sau đó dùng dao mổ
đôi vỏ ra, lấy ruột, bỏ vỏ ngoài. Chế biến theo cách xào tươi, hoặc nấu cháo, ăn rất ngon, mát, bổ.

Có thể thống kê các loại nhuyễn thể dưới biển ở Lý Sơn mà người dân đảo dùng làm thuốc và món ăn bổ dương như sau:

1. Ốc dụn
2. Ốc chìa vôi
3. Ốc cừ
4. Vẹm
5. Ỗc nhảy
6. Sò dĩa
7. Ôc xéo
8. Sò bùn
9. Õc chân quạn
10. Nhum (nhím biển)
11. Õc u
12. Hải sâm
13. Õ̃c dập dái

## g-Các lọ̣i rong biển :

Các loại rong biển, chủ yếu là rau đông (còn gọi là rau câu) là loại có giá trị kinh tế nhất, vì biến chế được đông sương (tức là rau xoa), dùng để giải khát trong mùa nắng, còn các loại rong biển khác chỉ dùng làm rau dể luộc hoặc ăn tươi hằng ngày mà thôi.

Rauı dông: Thường mọc ở các sườn gò dọc bờ biển của dảo, những ngày nước thủy triều xuống mới có thể lấy được.

Muốn lấy rau đông, người ta dùng 1 thanh sắt dẹp đầu nhọn và uốn cong, để nạo rau, rau mọc lẫn với dất cát nên rất khó

## Män hóa truyền thống dảo LIy OOon

thu hải. Khi nạo xong đem xuống nước rửa lấy nguyên sọ̣i rau đưa lên đất phơi cho khô. Đây là rau dông chưa chế biến.

Cách chế biến rau dông thành dông sương như sau: Rau đông khô sau khi rửa sạch các chất tạp dính trong rau, loại bó hết đất đá, sau đó đem ngâm nước rồi vớt phơi cho trắng và loại cho hết tạp chất lẫn trong rau. Rau đông sau khi được làm sạch đem nấu (Nồi dùng nấu rau đông không được dùng để nấu các chất mặn như cá hoặc vật chiên xào). Khi nấu rau đông bỏ thêm bột phèn chua hoặc lá me, hay lá bứa. Nấu cho rau nát hết, khi thấy trong nồi sợi rau đã nát nhừ và nước có độ sệt thì bắc xuống đổ vào các chậu, bát, khi nào thấy trên mặt tô đã cứng thì đổ nước lạnh lên trên mặt cho đông sương được cứng thêm cho đến khi dùng.

Dưới biển còn có các loại tảo làm thức ăn bổ dưởng như rau câu nhỏ, rau chắp xôi, rau bồng bông, rau chân vịt, rễ trê.

Trên đảo còn có nhiều loại cây thuốc dân gian, từ bao đời nay người dân trên đảo vẫn dùng làm thuốc chữa bệnh và bồi bổ sức khỏe như ngũ trâu (cây tù tà); hắc sửu (cây bìm bìm hột); lá sâm (cây chua lé); nghĩa sâm (cây sâm núi); thiên môn (tóc tiên); bản hạ (cây củ chốt); huyền sâm (củ cây kim cang); bạch tật lê (cây ma vương); sài hờ (cây chân chó); thảo khuyết minh (cây muồng hòe); ngũ gia bì (cây chân chim); cam thảo đất; trường sanh (cây sống đời).

## Yän hóa truyền thống dảo Ľy Oón

## 2.2-Món ăn truyền thống chế biến từ bột ngũ cốc:

Cây nông nghiệp truyền thống của đảo Lý Sơn xưa là các loại rau củ như bắp, đậu phộng, khoai lang, mì ở vùng chân núi.
a/. Bắp: Từ những năm 40 trở về trước, bắp gần như là cây lương thực chính trên đảo Lý Sơn, bởi nơi đây không thể trồng được lúa. Bắp mỗi năm trồng được hai vụ, một vụ chính vào tháng 7 đến tháng 10 âm lịch và một vụ từ tháng 11 đến tháng Giêng năm sau. Bắp sau khi thu hoạch phơi khô và chế biến thành bột, có hai cách chế biến:

Cách chế biến cổ xưa nhất là dùng kiểu hòn ghè và bàn nghiền bằng đá dân gian gọi là đá mẹ, đá con. Người ta đưa hòn ghè và bàn nghiền vào một cái thúng bằng da trâu, sau đó đập cho bắp nát trong thúng. Kiểu chế biến này giống như cách làm của cư dân thời tiền sử.

Đến những năm sau 1934, người dân bắt đầu dùng cối giã hay cối đá xay bột để chế biến bắp thành bột bắp để dùng hàng ngày cùng với gạo.
b/. Khoai lang: Xưa kia khoai lang là loại lương thực đứng thứ nhì ở Lý Sơn, sau bắp, nên dân gian có câu:
"Ghe rồng, ghe phụng đua bơi Ghe quy về nhất được mùa củ lang".

Hai câu ca dao trên phản ảnh khoai lang là loại cây lương thực quan trọng của cư dân trên đảo. Khoai lang trồng mỗi năm một vụ, bắt đầu từ tháng 8 (âm lịch) đến tháng Giêng

## Yán hía truyồn thống dản Liy offon

năm sau. Khoai lang sau khi thu hoạch đem về nhà dùng cát biển ủ lấp để ăn dần, hoặc xắc lát phơi khô dùng lâu dài.
c/. Khoai mì: Mỗi năm trồng một vụ có thể xen canh vào đất trồng khoai lang, cứ giáp chu kỳ một năm thì thu hoạch. Khoai mì thường được dùng ăn thay cơm, hoặc chế biến thành bột.

## 3- Hoạt động kinh tế truyền thống:

## 3.1- Nông nghiêp trồng trọt:

Nhìn chung, trên đảo Lý Sơn từ bao đời nay đã hình thành nền văn hơa nông nghiệp đất khô, chuyên trồng các loại cây như bắp, khoai lang, đậu phộng và đặc biệt là hành và tỏi. Nông cụ làm đất truyền thống là cuốc bàn, cuốc dia, bừa kéo. Chúng tôi xin giới thiệu các loại cây trồng có vị trí quan trọng trong đời sống kinh tế truyền thống của người dân đảo Lý Sơn.
a/. Đậu phộng: Đây là lọai cây trồng hiện diện rất sớm ở Lý Sơn. Các tài liệu thư tịch như Phủ Biên Tạp Lục có chép trên đảo Cù Lao Ré (Lý Sơn) trồng rất nhiều đậu phộng. Người dân chế biến đậu phộng thành dầu bằng cách ép. Triều Nguyễn thu thuế ở đảo Lý Sơn bằng dầu phộng, mỗi người phải nộp một nồi ba dầu phộng cho triều đình. Đậu phộng trên đảo được trồng trong 6 tháng từ tháng giêng đến tháng 6 (âm lịch), trên đất bazan pha cát.
b/. Cây hành: Theo như người dân địa phương kể lại, thì cây hành du nhập vào Lý Sơn từ cuối những năm 50 , có

## Tän hóa truyồn thồng diáa Lhy Ơon

nguồn gốc từ Huế đưa về. Ở Lý Sơn, hành được trồng một năm hai vụ. Một vụ từ tháng 3 đến tháng 5 , được gọi là hành nước. Sở dĩ gọi là hành nước bởi vì trong mùa nắng người dân dùng nước tưới thường xuyên. Vụ hành này người dân trồng lọai giống củ to, thường một sào hành nước trồng khoảng 90 kg hành giống. Vụ hành trồng từ tháng 7 đến tháng 9 gọi là hành mùa. Người dân trồng loại giống có tép củ nhỏ, trồng thưa, chủ yếu nhờ nước trời mưa. Thường một sào đất thì trồng khoảng 70 kg hành giống.

Trước khi trồng hành hoặc tỏi người ta phải làm đất thật kỹ. Vì diện tích đất sản xuất hẹp, dân số đông nên người nông dân trên đảo bắt buộc phải dùng kỹ thuật thâm canh tăng vụ, đồng thời vì mục đích tăng sản lượng và chất lượng củ hành đã khiến cho khâu làm đất để trồng hành, tỏi rất công phu. Người dân lấy đất bazan trên núi đem về trải trên khu vực đất trồng hành, cứ mỗi vụ hành, tỏi họ lại thay một lớp đất bazan mới phủ chồng lên. Thường một sào cần khoảng 600 thùng đất bazan để trải phủ mặt. Trong quá trình trải đất bazan, người dân trộn các loại phân chuồng và rong rêu để mục vào với đất, sau đó dùng đầm để đầm cho bằng. Để cho cây hành, tỏi phát triển tốt, lớp đất nền này phải dày khoảng 10 cm . Tiếp đến dùng tro và phân trải một lớp mỏng lên trên. Cuối cùng trải lên trên một lớp cát mỏng. Đối với hành nước thì lớp cát phải dày khoảng 30 cm . Do vậy cứ một sào trồng hành phải cần 300 xe cát (tức 1200 thùng cát). Đối với hành mùa, lớp cát trải mỏng hơn, khoảng 10 cm , do vậy một sào cần khoảng 100 xe tức 400 thùng.

## Mán hóa truyền thống dio Liy ©fon

Mục đích của lớp cát biển này là nhằm để chống nắng, giữ cho cây phát triển tốt, đồng thời tăng thêm chất muối, canxi và các nguyên tố vi lượng khác cho cây hành, tỏi. Vì vậy, hành, tỏi ở Lý Sơn có hương vị thơm ngon, đậm đà.

Công cụ làm đất trồng hành là dạng bừa nhiều răng, mỗi răng cách nhau 16 cm , bừa được kéo trên đất bằng tạo nên rãnh nhỏ, hành củ được trồng dưới các rãnh đó.

Khoảng năm 1955 trở về trước người dân đảo Lý Sơn trồng hành trên các giồng cao 5 cm , rộng 30 cm , hành được trồng từ một luống sau phát triển thành 2 luống. Sau khi trồng được 20 ngày thì bón phân urê và tro. Trong một vụ hành, người dân có 4 lần bón phân. Do kỹ thuật thâm canh cao nên mỗi năm người dân trên đảo trồng được ba vụ hành, từ tháng $2-4 / v u ̣$, từ tháng $5-7 / v u ̣$ và từ tháng $8-10 / v u$. Hiện nay diện tích trồng hành ở đảo Lý Sơn là 411 ha, trong đó Lý Hải có 242 ha, Lý Vĩnh có 169 ha, năng suất bình quân đạt 27,9 tạ/ha. Sản lượng đạt 1.148 tấn/năm.
c/. Cây tỏi: Theo những người dân đảo Lý Sơn, thì cây tỏi ở Lý Sơn có nguồn gốc từ Sài Gòn và được du nhập về đảo vào những năm 60 do ông Đặng Tung, Đặng Mạ buôn lươi nhợ đem về trồng thử. Hiện nay cây tỏi trở thành loại cây gia vị có thế mạnh kinh tế đem lại thu nhập cao cho người dân đảo Lý Sơn.

Cây tỏi trồng mỗi năm một vụ từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau. Quy trình làm đất, cách thức trồng và chăm bón cho cây tỏi giống như cây hành.

## 

Nông cụ làm đất có dạng bừa nhiều răng do người kéo. Tuy nhiên các răng bừa dùng để kéo luống trồng tỏi có độ rộng từ $13-14 \mathrm{~cm}$, khiến cho các luống tỏi hẹp hơn.

Khi tỏi con nứt mầm vươn lên, người ta hòa phân urê với nước biển để tưới, theo tỷ̉ lệ một lon phân hòa với một gánh nước.

Vào năm tỏi được mùa, người dân thu hoạch một sào được 400 kg tỏi tươi, khi phơi khô đạt 270 kg . Tuy nhiên trung bình thường chỉ đạt từ $200-250 \mathrm{~kg}$ tỏi tươi, khi phơi khô còn lại 150 kg tỏi khô.

Hiện nay trên đảo diện tích trồng tỏi là 300 ha , trong đó Lý Hải 151 ha, Lý Vĩnh 149ha, năng suất bình quân đạt 21,5 tạ/ha, sản lượng đạt 645 tấn/năm.

## 3.2- Khai thác thủy sản:

Lý Sơn là hòn đảo có truyền thống khai thác cá và các loài nhuyễn thể từ lâu đời. Từ thời tiền sơ sử cư dân trên đảo sinh sống chủ yếu bằng hoạt động khai thác biển. Tại các điểm di tích cư trú trên đảo của người tiền sử, các nhà khảo cổ học tìm thấy rất nhiều xương cá và vỏ ốc. Đồng thời trên đảo còn có rất nhiều lăng Cá Ông, đã phần nào phản ảnh truyền thống khai thác biển của người dân đảo Lý Sơn .

## a/. Các phtơong tiện đánh bắt cá:

Xưa kia để đánh bắt cá người dân đảo Lý Sơn dùng hai loại phương tiện là ghe bầu và xuồng, thúng.

## Wän hóa truyè̀n thồng dả Liy Ơon

- Ghe bầu đánh bắt cá là loại ghe nhỏ có chiều dài khoảng 25 thước mộc, rộng 5 thước mộc; loại ghe bầu này được đóng ở Lý Sơn vào những năm đầu của thế kỷ trước. Ghe bầu được dùng chủ yếu để đánh bắt cá chuồn.
- Xuồng có chiều dài từ 12 đến 13 thước mộc, lòng rộng khoảng 3,5 thước mộc, là phương tiện dùng đánh bắt cá ven bờ hoặc trung chuyển hàng hóa từ ghe bầu loại lớn vào bờ.
- Thúng được làm bằng tre, tuy nhiên rất ít khi làm ở trên đảo mà hầu hết được mua ở đất liền. Thúng dùng làm phương tiện cho một người lặn dùng chỉa đâm cá ở ven biển hoặc cận khodi.
- Lưới, xưa kia được đan từ vỏ cây gai, ngày nay người ta dùng lưới cước để đánh bắt cá. Mỗi loại cá người dân Lý Sơn có loại lưới riêng để đánh bắt. Lưới 8 dùng để đánh bắt cá thu; lưới 4 dùng để bắt cá nháy, lưới 3 dùng để bắt cá chuồn, lưới 2 dùng để bắt cá sơn ở những bãi ngầm, lưới nhỏ dùng đánh cá cơm. Ngoài ra ban đêm người dân trên đảo dừng lưới 8 bơi thúng ra xung quanh đảo để bắt cá nhồng, cá ngừ.


## b/. Nghề đánh bắt cá:

Xưa kia các ngư dân trên đảo Lý Sơn chủ yếu khai thác hai loại cá đó là cá chuồn và cá sơn. Mùa khai thác cá chuồn từ tháng 2 đến tháng 5 , dân gian gọi là nghề khơi. Mùa khai thác cá sơn từ tháng 4 đến tháng 7 gọi là nghề lộng. Ngoài ra từ tháng 7 đến tháng 11 là mùa khai thác cá trích ở các gò bãi quanh đảo, cá nháy đánh bắt vào tháng

## Yín, hróa truyì̀n thồng dảo Liy ofon

11 ; từ tháng 11 đến tháng 4 là mùa đánh bắt các loại cá đòn, vàng di, bò hầu.

Cá trác ở độ sâu từ 15-20 sải tập trung ở vùng biển xung quanh đảo Lớn và đảo Bé.

Cá sơn ở vùng biển quanh đảo ngư dân đánh bắt bằng mành gọi là trố. Cách thức đánh bắt khá đặc biệt dùng mành lưới gai đánh cá. Đúng thời điểm sáng sớm, cá về trố, người dân chài dừng mành giăng lưới xung quanh trố (tức hốc đá ngầm san hô ở ven bờ), sau đó lặn đuổi cá vào lưới.

Để đánh bắt cá chuồn ngư dân dùng các loại ghe từ 25 thước mộc trở xuống gọi là ghe nghề khơi. Trong thời kỳ từ 1930-1945, đảo Lý Sơn có 40 chiếc ghe dùng để đánh bắt cá chuồn.

Khi ra khơ đánh bắt cá, mỗi ghe bầu có 8 người vừa bạn và lái, mỗi ghe đem theo thúng, trương buồm chạy ra khơi xa, về phía vùng "đèo đông" gần bãi cát vàng (quần đảo Hoàng Sa ). Mỗi ghe bầu chở theo hai thùng muối để muối cá. Trong ghe còn đem theo lương thực, nước uống cho thời gian lênh đênh trên biển từ 4 đến 8 ngày. Nguồn cá đánh bắt được ngư dân mang bán ở Thanh Khê (Quảng Nam), cửa Sa Kỳ, Sa Cần, Cửa Đại.

Nghề cá ở Lý Sơn cũng bao phen thăng trầm, đặc biệt trong những năm từ $1947-1954$, thực dân Pháp đổ quân lên đảo, chiếm cứ nhằm làm bàn đạp tấn công vào đất liền. Trong thời gian này quân Pháp triệt phá tất cả các ghe bầu của ngư dân, cấm ngư dân đóng mới các loại ghe. Chúng

## Mán hóa truyì̀ thống däo LLy Ơon

còn cấm ngư dân đánh bắt cá ngoài biển khơi và đi lại buôn bán với đất liền. Giai đoạn này chỉ có một ít ngư dân giấu được ghe đánh bắt cá vào ban đêm đồng thời lợi dụng đêm tối lén vào đất liền để trao đổi hàng hóa.

Sau năm 1954, thực dân Pháp rút quân khỏi Việt Nam, đảo Lý Sơn trở lại đời sống yên bình, nghề đánh cá và đi lại buôn bán trên biển của Lý Sơn có điều kiện phát triển. Năm 1957, có một số hộ ngư dân mua máy Zanna 8, Kiloca 5, Kiloca 10 và 15 để gắn lên các ghe bầu. Thời kỳ từ 1957 1960, LÝ Sơn có khoảng 10 chiếc ghe bầu gắn máy sử dụng chân vịt cánh quạt thay cho buồm. Năm 1960 ở Lý Sơn xuất hiện một ghe bầu kéo gắn máy thủy.

Năm 1965, một số hộ ngư dân đã mua phà ở các nơi về Lý Sơn, khoảng 2 chiếc.

Năm 1971, ngư dân đã mua lưới để khai thác cá và lưới cước được dùng phổ biến từ năm 1975. Từ đó, không còn dùng lưới gai... Hiện nay ở đảo Lý Sơn đã có 206 chiếc ghe, tàu có động cơ, tổng công suất là $8,203 \mathrm{CV}$. Đánh bắt được 5,685 tấn hải sản gồm cá và mực (số liệu thống kê năm 1999).

## c/. Nghề câu khơ:

Câu khơi là hành nghề ở vùng biển khơi cách xa đảo, chẳng hạn như vùng Đồng Vôi, đi từ đảo đến đó mất từ 7-8 giờ. Trong nghề câu, sử dụng ống câu có chiều dài khoảng 40 m , lươi câu bằng đồng do ngư dân tự làm.

## Yân hina truyè̀n thống dain Ľy Yon

Nghề câu của ngư dân Lý Sơn chủ yếu là câu mực. Mực thẻ khai thác ở vùng biển xung quanh đảo, vào mùa tháng 7 , khi mực về nhiều. Mực có nhiều ở vùng Đồng Vôi, ngư dân chạy ghe tàu đến đó rồi dùng đèn măng-xông để câu. Thời kỳ, những năm 30-40 trở về trước mực có rất nhiều ở vùng biển quanh đảo, ngư dân đốt đuốc, mực tập trung quanh ghe, họ câu hoặc dùng vợt để bắt. Ngoài ra ngư dân đảo Lý Sơn còn khai thác các sản vật biển khác như như hải sâm, vích, rùa, các loại ốc biển ở vùng biển xung quanh đảo và quần dảo Hoàng Sa.

## d/. Một số loại cá và thờ vụ đánh bắt:

Ngư dân Lý Sơn đánh bắt nhiều loại thủy sản bao gồm:

- Chuồn khơi: Khai thác từ tháng 2 đến tháng 5 (âm lịch), vùng biển khai thác từ Nha Trang đến Huế.
- Cá sơn: Mùa khai thác từ tháng 4 đến tháng 7 (âm lịch). Vùng khai thác là ở xung quanh đảo, nơi có trố (bãi ngầm).
- Cá nháy, cá đòn, cá dàn đi... còn gọi là cá lưới 8 . Mùa khai thác từ tháng 11 đến tháng 3 (âm lịch) năm sau. Vùng khai thác ở xung quanh đảo.
- Cá trích: Mùa khai thác từ tháng 7 đến tháng Chạp âm lịch. Vùng khai thác xung quanh đảo, nhất là khu vực bến Đình, bến Tàu. Đây là loại cá ngon và quý, nên việc khai thác đánh bắt cá trích có quy định và sự quản lý của Hương thôn rất chặt chẽ. Muốn khai thác cá trích phải được phép


## Yän hóa truyè̀n thông dào LLy Ofon

của Hương thôn và số lượng khai thác bao nhiêu, trích lại cho làng xã bao nhiêu được quy định rõ ràng.

- Mực thẻ: Khai thác quanh năm ở vùng xung quanh đảo. Khai thác vào ban đêm, dùng đuốc, sau là đèn để mồi và dùng vợt xúc.
- Mực đồng vôi: Khai thác từ tháng 11 đến tháng 7,8 năm sau. Vùng khai thác ở khu vực gần đảo Hoàng Sa . Mỗi chuyến đi đồng vôi từ 8-10 ngày.
- Cá cơm: Là nghề mới có từ năm 1985 đến nay, khai thác xung quanh đảo.

Ng oài các loại trên, ngư dân đảo Lý Sơn còn lượm bắt các loại ốc, nhất là ốc tai tượng, ốc cừ, vẹm, vích, hải sâm.

## e/. Phân công lao động trong khai thác thủy sản:

Ngày xưa, khi chưa sử dụng lưới cước, lưới ni lông, thì có sự phân công lao động trong bộ phận dân cư ngư nghiệp là đàn ông, trai tráng đi biển còn đàn ba, con gái ở nhà đan lưới gai.

Sau giải phóng 1975, nhất là sau khi chia lại ruộng đất, tính chất chuyên nghiệp trong một gia đình ngư nghiệp không còn vì được chia đất sản xuất, hơn nữa cũng từ sau năm 1975, lưới cước, lưới ni lông được dùng phổ biến thay thế lưới gai nên sự phân công lao động theo giới tính trong nghề kinh tế biển không còn rõ nét. Nhìn chung, đàn ông trai tráng đi biển, đàn bà làm nông, buôn bán.

## Hán hia truypòn thống dảa Lij Ofon

Phân chia sản phẩm: Xưa mỗi ghe bầu đi đánh bắt hải sản thường có từ 4 đến 8 người (cả chủ và bạn).

Cách chia sản phẩm sau mỗi chuyến đánh bắt như sau: 6 phần cho chủ ghe, 4 phần còn lại chia đều cho chủ và bạn.

Kinh nghiệm đi biển: Trước kia, mỗi khi đi biển gặp gió bão, ghe thường cố gắng chạy về đảo do đó thường bị tai nạn $70 \%$. Về sau, trong quá trình đi biển ngư dân rút ra kinh nghiệm là mỗi khi gặp gió bão, không chạy ghe về như trước mà thả dìm cuốn buồm và "chong" ghe để trôi tự do đến khi yên gió bão.

## 3.3- Thutơng mại trên biển:

Ngư dân Lý Sơn có truyền thống đi biển rất giỏi, họ có thể đóng mới các loại ghe bầu kích cơ lớn từ 35 thước mộc(*) trở lên dùng để đi lại buôn bán trên biển.

Trong quá khứ, đảo Lý Sơn là điểm dừng của các thuyền bè đi lại trên biển của con đường mậu dịch gốm sứ Đông Nam Á. Sự giao lưuu buôn bán này còn để lại bằng chứng là đồ gốm sứ Trung Hoa thời Hán Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh và gốm Islam còn lưu lại rất nhiều trong lòng đất trên đảo, cùng các giếng nước ngọ̣t cung cấp cho thuyền bè đi lại trên biển. Đồng thời trên đảo còn có nhiều tiền cổ phương Tây nằm trong lòng đất mà nhân dân tìm được. Những đồng tiền này có niên đại ở thế kỷ XV đã chứng tỏ

[^4]
## Män hón truyền thấng dío Liy Ơon

ngày trước đảo Lý Sơn là nơi ghe vào nghỉ và trao đổi của các thủy thủ đoàn. Đảo Cù Lao Ré - Lý Sơn có làng nghề đóng ghe bầu nên đã hình thành đội ghe bầu sớm nhất ở miền Trung chuyên chở hàng hóa buôn bán từ đảo đến các vùng đất liền và ngược lại. Ghe bầu (Prahu) là sản phẩm của cư dân Mã Lai - Đa đảo được dùng để thực hiện những cuộc hành trình dài ngày trên biển. Có thể nhờ những ghe bầu này mà cư dân Chăm -Việt có thể dùng vượt biển đến quần đảo Hoàng Sa và các nơi trong vùng Tây và Nam Thái Bình Dương. Có thể chính vì bản thân người dân đảo Lý Sơn rất giỏi nghề đi biển nên Chúa Nguyễn đã lập nên đội Hoàng Sa để khai thác hàng hóa sản vật trên đảo Hoàng Sa.

Theo một số vị cao niên ở thôn Tây Lý Vĩnh trong giai đoạn từ năm 1930 đến năm 1945, ở Lý Sơn có khoảng 20 chiếc ghe bầu 35 thước mộc dùng để chở đá vôi ở Lý Sơn đem vào đất liền bán, đồng thời mua gạo từ đất liền chở về bán ở đảo. Gạo mua và chở về đảo trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5 . Các ghe bầu này còn tham gia vận chuyển đường, muối, nước mắm đem vào bán ở các tỉnh miền Nam đồng thời chuyển sắt, thiếc đem về bán cho người Hoa ở cửa Kỳ Hà.

## 3.4- Nghề truyền thống:

Một số nghề truyền thống đã đóng vai trò quan trọng trong đời sống sinh hoạt của người dân trên đảo. Tiêu biểu có các nghề dưới đây:

## Yän hión truyè̀n thống dáa LIy Ofon

## a/. Nghề đan lutới gai:

Hiện nay nghề đan lưới gai không còn nữa nhưng từ thập niên 60 trở về trước lưới gai rất thịnh hành, là phương tiện đánh bắt cá chủ yếu của người dân đảo Lý Sơn.

Lưới gai là loại lưới được đan từ sợi của vỏ cây gai, công việc này do phụ nữ thực hiện. Ngày trước trên đảo Lý Sơn trồng rất nhiều cây gai, thân gai được tước vỏ, kéo sợi dệt lưới, lá cây gai quết với bột để làm bánh ít lá gai, món bánh truyền thống của miền Trung.

Cây gai được trồng vào tháng 11 bằng cách dùng hom thân cây cắm vào đất xốp để mọc nhánh mầm, lớn lên nhờ nước trời và phân chuồng. Cây gai thu hoạch 3 lứa trong một năm, 2 lứa chính vào tháng 9 và tháng 11 (âm lịch), người ta cắt toàn thân cầy gai đem về. Lứa phụ vào tháng giêng (âm lịch), người ta chỉ cắt những cây gai có thân lớn, còn những mầm nhánh nhỏ để nguyên chăm bón đợi thu hoạch vào lứa chính.

Vỏ thân cây gai khi còn tươi dùng dao cạo sạch lớp bao phía ngoài sau đó đem phơi nắng cho khô, tiếp đến chẻ nhỏ tạo thành sợi. Các sợi ngắn được nối kết để kéo dài, quy trình này người ta gọi là chắp bã. Công việc chắp bã khá đơn giản, người ta đóng một cái móc neo vào cột gắn với một ống trảy rỗng có dùi một lỗ nhỏ ở ngang thân, người thợ xỏ sợi vào lỗ kéo xuống chắp gập xe qua tay, sọi sau khi xe xong dính vào nhau kéo dài, người thợ quấn sợi thành trái bã. Trái bã được ngâm trong nưởc giếng để kết dính các mối

## Wän hóa truy ò̀n thống dảo LLi OPon

sợi, sau đó đưa qua xa kéo thành lọn nhợ, lọn nhợ được đem đan thành lưới. Khi đán lưới người thợ dùng một miếng trè để làm chuẩn để lấy cở cho các mắt lưới khác nhau. Miếng tre này gọi là giếng. Ngoài ra còn có một miếng tre khác gọi là ghim có cấu tạo dẹp, có lỗ nhỏ ở giữa thân, một đầu nhọn, một đầu bằng móc võm. Nhợ đưa vào lỗ nhỏ vòng qua đầu võm. Khi đan người thợ dùng ghim vòng nhợ qua giếng sau đó thắt gút. Có nhiều cỡ giếng khác nhau. "Giếng" kích cơ 4 phân dùng đan lưới cá cơm, "giếng" cỡ 12 phân ( 12 cm ) đan lưới đánh bắt cá chuồn. Lưới sau khi đan xong người thợ đem nấu chung với mủ cây chai mắm (xác mắm) cho lưới có màu đỏ. Hiện nay cây gai và nghề đan lưới gai không còn nữa do trên thị trường đã có lưới nhợ nilông.

## b/. Nghề đóng ghe bầu:

Nghề đóng ghe bầu ở Lý Sơn đã có thời phát triển thịnh đạt. Tuy nhiên, khi quân Pháp chiếm đóng đảo Lý Sơn đã phá hủy hàng loạt ghe bầu trên đảo, cấm những người thợ chuyên đóng ghe hoạt động, nên những người thợ ở làng nghề ghe bầu của Lý Vĩnh phiêu tán vào đất liền để tiếp tục hành nghề ở Phú Thọ, Tịnh Kỳ, Sa Huỳnh...và nghề này đóng ghe bầu dần dần bị thất truyền.

Theo khảo sát của chúng tôi, ở Lý Vĩnh đã hình thành nên một làng nghề chuyên đóng ghe bầu hoạt động nhộn nhịp phồn thịnh từ thế kỷ XIX trở về trước. Ông Võ Đềm, một ngư dân ở xã Lý Vĩnh cho biết cha của ông, tính đến

## Tain hóa truyè̀n thống dáa Ľy OOOn

nay là 115 tuổi, là người chuyên đóng ghe bầu, hiện nay trong nhầ của ông cờn thờ mô hình một chiếc ghe bầu.

Làng nghề ghe bầu nằm ở khu vực bến Đá, xã Lý Vĩnh. Nguồn gốc và sự hình thành làng nghề không còn tư liệu thành văn lưu lại, song theo các vị cao niên, ông tổ nghề đóng ghe bầu là người ở Huế, hiện nay tại nhà ông Võ Đềm vẫn còn bàn thờ ông tổ nghề.

Nguyên liệu để đóng ghe bầu là gỗ chò mua trong đất liền ở vùng cầu ván (Quảng Nam) riêng ván đơng ghe mua ở Nam Ô (Đà Nẫng). Ghe bầu loại lớn có chiều dài 35 thước mộc (khoảng 16 m ), chiều ngang 9 thước mộc (khoảng 4 m ), đây là loại ghe dùng để vận chuyển hàng hóa buôn bán trên biển. Loại ghe trung bình có chiếc dài khoảng 25 thước mộc (khoảng 11 m ), loại ghe bầu này dùng để đánh cá trên biển. Bình quân để đóng xong một chiếc ghe bầu cần khoảng 300 công lao động.

Ghe bầu có cấu tạo 3 khoang: khoang đốc, khoang lòng và khoang mũi. Mỗi ghe có một cột giữa gọi là cột lòng cao 22 thước mộc (khoảng 9 m ) dùng để cột buồm và một cột mũi cao 18 thước mộc (khoảng 7 m ), cũng dùng để cột buồm. Ngoài ra còn có 1 chèo lái, 4 chèo ngang, 1 bánh lái để chèo lái ghe, 1 bánh mũi để đỡ ghe cho khỏi tạt nghiêng một bên. Mỗi ghe bầu có 8 người ( (kể cả chủ và bạn) cùng đi trên ghe, kèm theo 1 chiếc xuồng (đối với ghe buôn bán) hoặc 1 chiếc thúng (đối với ghe đánh cá).

Ghe đóng xong, người thợ lấy dầu rái cùng mủ cây chai mắm (xác máu) quét lên ghe để chống rỉ nước. Riêng mủ cây chai măm còn ốp vào các chốt nêm bằng gỗ để chốt chặt không cho rỉ nước.

Như vậy, mặc dù sự cư trú và khai phá lập thành làng xóm của người Việt trên đảo Ly Sơn không sớm lắm, chỉ mới bắ đầu từ cuới thế kỷ XVI sang đầu thế kỷ XVII nhưng người Việt đã có thế ứng xử thích hợp trong môi trường biển, đảo để tạo dựng cuộc sống ổn định và phát triển với nền kinh tế truyền thống đa dạng, vững chắc. Kinh tế nông nghiệp trồng hoa màu nhà̀m cung cấp lương thực ổn định. Mặc dù phải trồng hoà màu trên đất chân thềm núi nhưng bản thân cách ứng xử của người Việt vẫn là kiểu nông nghiệp trổng lúa nước của vùng đồng bằng trũng Bắc bộ. Điếu này được phản ảnh qua các nghi lễ gắn với chu kỳ sản xuất nông nghiệp, ví như lễ thượng điền, lễ hạ điền, mừng cơm mới... Kiểu mô hình đình làng là đặc trưng của văn hóa Việt, nó là linh hồn, là nền tảng trong đời sống tâm linh của cộng đồng người Việt, nơi đây diễn ra các nghi thức cúng tế liên quan đến chu kỳ sản xuất nông nghiệp và các lễ hội khác.

Theo số liệu thống kê, đến nay có khoảng $85 \%$ dân cư trên đảo chuyên sống về nông nghiệp trồng hành tỏi, còn lại $15 \%$ là sống bằng nghề khai thác biển và dịch vụ buôn bán. Tuy nhiên số dân cư sống bằng nông nghiệp cũng không hoàn toàn thuần nông, họ vừa canh tác nông nghiệp vừa khai thác biển ở ven bờ. Điều đó đã cho chúng ta thấy rằng
giữa nông nghiệp và ngư nghiệp vẫn có sự đan xen nhau trong hoạt động kinh tế của cư dân trên đảo Lý Sơn.

Kinh tế khai thác biển là thế mạnh chủ yếu của đảo Lý Sơn, đến nay có trên 260 tàu thuyền của ngư dân trên đảo để đánh bắt cá ở các ngư trường, từ Quảng Ninh vào đến Kiên Giang.

## 3. Di tích kiến trúc tiêu biểu:

Trong mục này chúng tôi giới thiệu một số di tích kiến trúc tiêu biểu của người Việt trên đảo Lý Sơn

## 3.1- Chùa Hang:

Chùa Hang (còn gọi là Thiên Khổng Thạch tự) thuộc thôn Đồng Hộ, xã Lý Hải, nằm về phía Đông Bắc đảo Lý Sơn, dưới chân núi Thới Lới, trên bờ biển đẹp có nhiều hang động như Hang Dơi, Hang câu, Giếng Tiền, cổng tò vò. Chùa Hang nằm trong hang đá sâu trong lòng núi, bên bờ biển, đứng từ xa quan sát chúng ta không thể biết được chùa Hang, mà chỉ nhìn thấy một vàị cây dừa cao chót vót và vô số cây bàng phễu (tức cây phong ba - một loại cây được trồng nhiều ở hải đảo). Đường lên chùa Hang dốc đá cheo leo, qua nhiều bậc tam cấp. Từ phía bờ biển đi lên, chùa Hang có một vách đá dựng đứng cao khoảng 20 m , người ta khắc 4 chữ Hán, sơn màu vàng "Thiên Khổng Thạch Tự" (Chùa đá trời xây ).

Chùa Hang được người xưa xây dựng trong hang đá tự nhiên, có nhiều ngóc ngách lên xuống, theo sự tưởng tượng
của nhân dân địa phương thì đó là những đường lên trời, đường xuống âm phủ địa ngục. Xung quanh chùa Hang được vách đá tự nhiên che chắn, mặt trước của chùa Hang được chắn bởi bức tường xây bằng đá sa thạch. Đường ra vào chùa Hang duy nhất chỉ có một ở phía bên phải của động, có các bậc tam cấp để lên xuống. Vòm trần đá của chùáa Hang thấp. Theo gia phả họ Trần, xã Lý Hải, lưu truyền ông Trần Châu, Trần Tiềm tu tập trong chùa Hang. Gốc của họ Trần là ở làng An Hải trong đất liền (tức xã Bình Châu, huyện Bình Sơn ngày nay) và họ Trần cũng là một trong 7 họ tiền hiền lập ra làng An Hải xưa.

Hiện nay anh Trần Dự còn giữ được 2 tài liệu (tờ đơn). Trong một tờ đơn đề ngày 11 tháng 7 năm Bảo Đại thứ 12 (Tức năm 1937), do ông Trần Thiếu ( 25 tuổi) gửi quan Bang tá đồn Lý Sơn, nội dung viết: "Nguyên trong làng Hải Yến này có một cảnh chùa Hang đá ở bên phía sau núi, chùa ấy hiệu là Thiên Khổng Thạch Tự, nhưng thuở xưa ông cha của con có ở tu tập tưng niệm lưu truyền từ ấy đến nay, hiện còn có đủ bàn ghế thờ Phật và tượng Phật ..."

Trong một tờ đơn khác đề ngày 16 tháng 2 năm Bảo Đại thứ 17 (1942) do thầy chùa Ng ô Như Sử, chủ tự là Trần Thiếu gửi quan Bang tá đồn Lý Sơn ghi rất rõ: "Nguyên ngôi chùa Thiên Khổng Thạch Tự là một cảnh thiên tạo rất đẹp, anh linh hiển hách, ngôi chùa này từ xưa thờ phụng Phật Thánh, đến nay đã trên 300 năm, là một ngôi chùa cổ tích, các tượng Phật trong chùa lâu đời ...".

## Wän hón truyè̀n thông dia Ly dow

Ở trước cửa ra vào chùa, có hai trụ biểu hai bên, trên có ghi hai câu đối bằng chữ Hán như sau:
> "Nhất Trần bát bảo bồ đề địa Vạn thiện đồng qui thiềm khố môn"

Theo H. Parmentier, bên trong chùa Hang có nhiều tượng sa thạch của Chămpa. Có thể trước đây, chùa Hang là ngôi đền tu tập của các tu sĩ Bà la môn Chămpa.

Lòng chùa Hang có chiều sâu 24 m , bề rộng 20 m , chiều cao $3,2 \mathrm{~m}$, diện tích $480 \mathrm{~m}^{2}$, có nhiều ngóc ngách. Chùa Hang có các bàn thờ bằng đá sa thạch đục đẽo công phu, mà trong Đại Nam nhất thống chí gọi là "giường đá, kỷ đá, bàn đã". Trên các bệ đá bố trí các tượng thờ Phật tam thế (A Di Đà, Như Lai và Di Lặc) tọa trên tòa sen bằng đá. Ngoài ra còn có bàn thờ các vị tổ tiền hiền người họ Trần trên đảo, đó là các ông Trần Công Quận, Trần Công Thành, Trần Công Tăng, Trần Châu, Trần Tiềm, bàn thờ tiền hiền thất tộc (7 người có công lao trong việc xây dựng, lập làng An Hải xưa, nay là xã Lý Hải), bàn thờ thẩn thánh, 12 vị Diêm vương, âm binh, cô hồn, bàn thờ những người có công xây dựng chùa Hang cùng các bổn đạo thiện nam, tín nữ.

Hàng năm đến ngày lễ, Tết Nguyên đán, lễ Phật Đản, lễ Vu Lan, nhân dân địa phương thường tới làm lễ, tụng kinh niệm Phật, thắp nhang cúng quải, riêng tộc họ Trần trên đảo Lý Sơn làm lễ cúng bái tại chùa Hang vào các ngày $10-3$ và ngày 8-4 âm lịch hàng năm rất long trọng và đều đặn.

## Winn hơn truyè̀n thống dảo LLy Ofơn

Xung quanh chùa Hang, ba bề bốn bên đều có vách đá tự nhiên che chắn, dứng ở trong chùa Hang này ta có cảm giác như đi vào thế giới huyền ảo, thuần khiết, thoát tục.

## 3.2- Dinh thờ Thiên Y A Na:

Tín ngường thờ thần Mẹ xứ sở Pô Inưnaga của Chămpa đã được người Việt dung hoà với tục thờ Mẫu vốn có của mình. Từ đó Pô Inưnaga hóa thân thành Thiên Y A Na, hay Bà Chúa Ngọc, Bà Chúa Tiên, hoặc chỉ gọi là Bà. Tín ngưỡng thờ nữ thần Thiên Y A Na phổ biến ở miền Trung từ Huế đến Bình Thuận. Nhưng ở Lý Sơn thờ ở nhiều dinh, theo hai dạng thờ độc lập hoặc phối thờ.

Qua khảo sát, hiện nay ở Lý Sơn tồn tại 3 dinh có thờ tượng Thiên Y A Na (bà Chúa Ngọc), đó là dinh ở Trung Yên, xã Lý Hải; dinh ở thôn Tây, Lý Vĩnh và dinh ở lân Vĩnh Lộc, thôn Đông, Lý Vĩnh. Ngoài ra, Thiên Y A Na còn được phối thờ ở đình làng xã Lý Hải; lăng Vĩnh Hòa ở thôn Đông, xã Lý Vĩnh. Trong số những địa điểm thờ Thiên Y A Na, dinh bà ở xóm Trung Yên, thôn Đông, xã Lý Hải là tiêu biểu hơnl cả. Đây là nơi tập trung nhiều lễ tế Bà và nhiều hoạt động tín ngưỡng tâm linh khác.

Dinh Thiên Y A Na, dân gian còn gọi là dinh Bà, được xây dựng trên một gò đất cao thuộc xóm Trung Yên, thôn Đông, xã Lý Hải. Nơi đây xưa kia là một vùng gò đồi với nhiều cây cổ thụ to lớn, cành lá xum xê, nhân dân thường gọi là rừng Dinh. Hiện tạii xung quanh dinh vẫn còn nhiều cây sợp cao hàng chục mét, tởa bóng mát cả một vùng. Có

## Mrim hin truyìn thông dà LX: CHon

khả năng dinh bà ở xóm Trung Yên, nguyên thủy là nơi thờ nữ thần Pô Inưnaga của người Chăm, sau đó người Việt ra định cư ở đảo dã xây dựng dinh thờ Thiên Y A Na theo kiểu kiến trúc Việt. Xung quanh dinh Bà hiện nay vẫn còn tồn tại một số di tích của người Chămpa như giếng nước hình vuông, miếu Bà Lồi. Những di tích đó khẳng dịnh người Chămpa dã sống tập trung thành làng xóm, và họ đã lập miếu để thờ các vị thần của họ. Di tích miếu Bà Lồi, cách dinh Bà khoảng 200 m , hiện tại chỉ còn là phế tích. Nhưng người dân ở đây vẫn nhớ rất rõ vật thờ trong miếu là một coon bò, vì vậy nhân dân thường gọi là miếu con bò. Đây là bò thần Nan Din, vật cưởi cưa thần Vishnu, do đó có thể đây là đền thờ thần Vishnu.

Dinh Thiên Y A Na có diện tích khoảng 150) $\mathrm{m}^{2}$, mặt hướng về phía Nam và có lối kiến trúc hình chữ tam chia làm 3 tò̀a: Tiền đường, chánh điện, hậu cung. (Xưa chỉ có chánh điện và hậu tẩm, nhưng sau này do nhu cầu tế lể và sinh hoạt của người dân, họ đã xây thêm tiền đường). Hậu cung là nơi thờ Thiên Y A Na được xây bằng chất liệu vôi vữa tam hợp. Kiến trúc bên ngoài của dinh là kiểu kiến trúc thời Nguyển thế kỷ XIX. Nhà hậu cung có các đầu đao trang trí rồng, điềm mái lợp ngói ống, phần trên cắt cổ diêm thành 4 mái; cổ diêm chia làm 4 mặt, mỗi mặt trang trí theo 3 ô hộc, ô hộc giữa là trang trí chính, chiếm tỷ lệ gấp đôi, là nơi thể hiện các chủ đề chính. Hai bên là 2 ô hộc phụ nhằm để minh họa phụ trợ cho ô hộc chính.

## 

Mặt tiền diện: Ở ô hộc chính trang trí đôi sôc vui đùa dưới gốc đào, hai bên ô hộc phụ trang trí hoa.

Mặt thứ hai: Ô hộc chính trang trí chữ thọ đắp nổi, hai o hộc hai bên trang trí đôi chim sẻ trên cành trúc và cành đào;

Mặt thứ ba: Ô hộc chính trang trí sơn thủy và cành mai, hai ô hộc hai bên trang trí chùm quả đào tiên.

Các chủ đề trang trí trên có ý nghĩa cầu mong phước, lộc, thọ trường tồn. Diềm của các ô hộc trang trí văn kỷ hà, dặc biệt nớc mái của cổ diêm được làm cong như một chiếc thuyền, ở hai đầu mũi thuyền là hai con rồng đang uốn mình bay lên (điểm giữa chiếc thuyền, trên đỉnh nóc cổ diêm, trang trí phụng đắp nổi, hai bên là hai con cá chép theo kiểu song ngư, dỉnh nớc cổ diêm trang trí lưỡng long tranh châu. Đây là môtíp trang trí phổ biến trong kiến trúc thời Nguyễn.

Trước dinh có bình phong, trụ biểu, trên hai trụ biểu có hai con kỳ lân. Bình phong được đắp nổi hai mặt, mặt ngoài là hổ, mặt bên trong là long mã. Ngoài ra trước dinh còn có một con nghê đá, tương truyền con nghê đá được người dân tìm thấy ngoài biển và mang về thờ tại dinh. Hiện tại ở Lý Sơn có hai con nghê đá, một con được thờ ở dinh Bà và một con thờ ở chùa Vĩnh Ân, xã Lý Vĩnh, đây là hai con nghê đá có niên đại từ thời Minh (Trung Quốc).

Việc thờ phụng được bố trí bên trong dinh như sau: Tại hậu tẩm thờ tượng Bà ở giữa, hai bên là tượng cô và cậu Tương truyền tượng bà Thiên Y A Na và tượng cô, cậu được làm bằng gỗ mít. Cây gỗ mít được một người dân ở Lý Sơn

## Wirn huin truyèn thông däs Liy dion

sau một thời gian tòm kiếm khắp nơi nhưng không tìm thấy đã được Bà báo mộng và tìm được ở xã Bình Hải mang về Lý Sơn và thuê thợ đẽo tượng ở làng Kim Bồng (Hội An) tạo nên. Tượng Bà cao khoảng $0,5 \mathrm{~m}$, đặt trên ngai thờ, đầu đội khăn xanh. Toàn bộ tượng Bà toát lên vẻ phúc hậu của một người phụ nữ Việt Nam. Trước tượng Bà có linh vị khắc chữ Hán: "Sắc: hoằng huệ phố tuế linh mặc tướng trang uy dưc bảo trung hưng Thiên Y A Na diễn ngọc phi thượng đẳng thần, tả linh châu thái tủ thần tướng, hữu linh bảo thái tử thần tướng".

Tại gian giữa chánh điện có bàn thờ và ngai thờ bà, hai bên là hai bàn thờ tiền hiền, hậu hiền. Tại tiền đường các bàn thờ được phân chia: Ở giữa là bàn thờ bà, hai bên đặt hai con ngựa gỗ với đầy đủ yên cương và hai lão bộ gắn thập bát ban võ nghệ để thần dùng trấn áp ma quỷ. Hai bên dặt các bàn thờ tiền vãng, hậu vãng, cô hồn. Mỗi bàn thờ đều có đầy đủ đồ thờ tự như bình phong, bộ tam sự bằng đồng... Đạ̣c biệt trong dinh có rất nhiều bức hoành phi và liễn. Tiền đường của dinh có treo ba bức hoành phi đại tự: "Oai linh quán cổ", "Thiên y linh thần", "Thánh phi điện". Hậu cung có bức hoành phi cổ ghi "Thiên Y A Na". Nhiều câu liễn đối ở tại tiền đường và chánh điện, nội dung nói lên sự linh hiển của thần Thiên Y A Na và mong thần phù hộ cho nhân dân có cuộc sống thái bình, thịnh vượng. Các câu đối như sau:

> - "Thần minh phổ tế hộ an dân
> Linh trấn kim đài cu thự̛̣ng cảnh".

- "An hội thanh tâm duy đúc thạnh

Báo phò xich tử hiển thần oai".

- "Thần oai hiển hách vĩnh thiên thu

Thánh đức chiếu chương thùy vạn cở".

## 3.3- Âm Linh tưt:

Âm Linh tự thuộc đội 5, thôn Tây, xã Lý Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Vị trí của Âm Linh tự nằm sát đường đi trong làng. Du khách đến Âm Linh tự theo đường bộ và đường thủy đến đảo Lý Sơn, từ bến thuyền rẽ về phía Tây 300 m là đến di tích.

Âm Linh tự là nơi thờ chiến sỹ trận vong, đi lính thú Hoàng Sa bị chết. Âm Linh tự được xây dựng vào giưa thế kỷ XVII, thời các chúa Nguyễn trị vì. Đến sau năm 1975, do nhà thờ tiền hiền lục tộc Lý Vĩnh thay đổi vị trí, Âm Linh tự làm thêm nhiệm vụ thờ sáu vị tiên công khai phá vùng đất Bình Vĩnh, tức Lý Vĩnh ngày nay. Đó là các họ: Võ Văn, Võ Xuân, Nguyễn, Phạm Văn, Phạm Khắc, Lê. Ngoài ra trong Âm Linh tự còn phối thờ các vị thần khác.

Âm Linh tự xây dựng theo hình chữ công hoàn chỉnh. Chính giữa là nhà thờ chính, phía đông là nơi nhà hội và nơi nấu ăn khi cúng tế, phía tây là nơi thờ thần. Mặt trước sân Âm Linh tự là tháp thờ ghi 4 chữ Hán: "Chiến sĩ trận vong". Tháp thờ này nhằm tưởng nhớ những người lính thú đã hy sinh khi bảo vệ đảo Hoàng Sa.

## 

Kiến trúc hình chữ "công" của Âm Linh tự khá cân đối hài hò̀a, được bố cục theo nguyên tắc đối xứng. Từ cổng vào sẽ tiếp xúc với bình phong chạm nổi hình beo. Hai bên bình phong là hai con lân và hai trụ biểu đối xứng qua lại, qua bình phong là đến tháp thờ Chiến sĩ trận vong tạo dựng theo hình trụ tứ giác đều, trên đỉnh đặt bồn hương. Đi qua tháp thờ đến nhà thờ và nợi hành lễ. Mặt tiền của ngôii nhà này đề 3 chữ :"Âm Linh tự", trên đỉnh mái tạo dựng hình lưỡng long tranh châu khá sắc sảo. Nội thất của nhà tiền đường, nhà chánh điện, hậu cung không có sự trang trí đáng kể. Tuy nhiên, khi bước vào nhà chánh điện phải đi qua 3 cửa vòm được trang trí tinh xảo. Trên đỉnh trụ cửa áp tường trang trí lưởng long tranh châu theo kỹ thuật đắp nổi vô cùng sống dộng.

Nhà tiền đường chia làm 3 gian, gian giữa thờ các bài vị cửa lục vị tiên công, hai bên thờ tiền hiền và hậu hiền.

Nhà chánh điện chỉ tồn tại một vì kèo trụ đỡ cánh dơi và có cột giữa chắc chắn, các kèo xuôi về các hàng cột vách.

Khoảng năm 1960 do bị hư hại nên Âm Linh tự được tu sửa ở một số hạng mục như thay đổi ngói âm dương bằng ngới bản, thay đổi bộ khung nhà. Sự tu sửa này nhằm mở rộng lòng nhà để thờ thêm sáu vị tiền hiền của sáu họ ở Lý Vĩnh.

Khi vào Âm Linh tự đọc hai câu đối trước án thờ được cẩn xà cừ, khiến lòng người thương cảm những người lính thú Cù Lao Ré ngày xưa đã dụ̀ng thuyền buồm mong manh để vượt
biển đến quần đảo Hoàng $S a$ gìn giữ hải đảo, tìm kiếm sản vật. Nội dung hai câu đối như sau:
"Dịa nhựt tịch, dân nhựt phiên. bạt hải lư vong vòng lọti lạc. Sơn nhu' lệ, hà như đới, thiên thu miếu mộ dũng thần côn".

Tử đớ chúng ta thêm biếl ơn những người đã ngã xuống, biếl ơn những bậc tiền bối đã dày công khai phá mảnh đất Lý Sơn, xây dựng làng xóm trù phú. Tuy có sự tu bổ nhưng nél xưa của kiến trúc của Âm Linh tự vẫn còn. Âm Linh tự hiển nhiên chứng minh trong lịch sử trước đây quần đảo Hoàng Sa là của quốc gia Việt Nam.

Di tích Âm Linh tự cần được đưa vào hệ thống du lịch, tham quan nhằm phát huy giá trị kiến trúc và giá trị lịch sử của nó.

## 3.4-Lăng Cồn:

Lăng Cồn là ngôi đền thờ cá Ông thuộc độj 6, xóm Cồn, thôn Tây, xã Lý Vĩnh. Di tích nằm trong khu dân cứ, nhìn ra biển Đông mênh mông sóng vồ. Lăng Cồn được xây dựng thời Minh Mạng, do dân làng gốp tiền thuê thợ lập nên. Miếu thờ quay về hướng bắc phía Hòn Bé. Ngôi miếu này được tu bổ tôn tạo lại vào năm 1956. Tuy nhiên vẫn giữ được nguyên bản kiến trúc cổ xưa.

Nhìn chung cấu trúc lăng Cồn có bố cục đăng đối. Sân trưởc đền có bình phong trụ biểu. Đền thờ cá Ông gồm 2

## Yium hive ruupien thống dio Liy don

gian nhà: Nhà chính diện gồm có 16 cột chia làm 3 gian, gian giữa có ngai thờ, hai bên là tả ban, hữu ban tùng tự.

Bên trong lăng Cồn thờ một bộ xương cá voi rất lớn, đồng thời bên trong nhà hậu cung còn có 5 quách đựng xương cá vơi. Lăng Cồn có mặt tiền khá lộng lẫy với lối chạm nổi hình cá, hình lương long tranh châu.

Bên trong vách xây bằng vữa tam hựp. Kiến trúc lăng Cồn theo kiểu tiền đường hậu tẩm. Bộ khung nhà gồm có 8 bộ vì kèo với trụ chồng đầu choãi cánh dơi, phần đế trụ trang trí rất đẹp.

Lăng Cồn là di tích đền thờ cá Ông. Phản ánh phong tục tín ngưỡng biển của cư dân đánh cá. Đây là nét đặc trưng văn hớ hải đạ̉o đặc sắc cần được bảo lưu. Đền thờ cá Ông được dân chúng tôn tạo tu sửa hàng năm nên luôn luôn mới. Mỗi năm vào mồng một rạng ngày mồng hai tháng 2 và tháng 8 (Ấm lịch) ngư dân tập trung tổ chức lễ cúng.

## 3.5-Lăng Đông Hải:

Lăng Đông Hải là đền thờ cá Ông nằm ở đội 14 , thôn Đông, xã Lý Hải. Đền thờ nằm sát bờ biển, mặt quay về hướng Đông ra biển.

Lăng thờ cá Ông phản ảnh tín ngưởng đặc trưng của cư dân biển. Ở biển khơi, những con thuyền bi giông tố, may mắn được cá voi, cá heo tiếp cứu đưa vào bờ. Do vậy, loài cá voi, cá heo được thần thánh hoá thành Cá Ông (gọi là ông Lớn, ông Nhơ) và được tôn thờ. Đây là tín ngương đặc
trưng của cư dân làm nghề đi biển. Khi cá Voi bị mắc cạn, chết, xác chúng sê được ngư dân đưa vào bờ chôn cất, sau đúng 3 năm sẽ cải táng đem xương về đền thờ, xương vụn bỏ vào quách, xương lớn đặt ngoài bên cạnh ngai thờ. Hạ̀ng năm vào tháng 2 và tháng 8 (âm lịch) ngư dân tụ họp về cúng tế.

Lăng Đông Hải có chiều rộng 15 m , chiều dài 30 m , diện tích $450 \mathrm{~m}^{2}$, khuôn viên bao gồm bình phong, trụ biểu và rhà.

Bình phong đắp nổi hình phụng (mặt trước đã bị phai mờ, mặt sau đắp con ly). Hai bên bình phong là trụ biểu có hình búp sen ở đỉnh. Qua khoảng sân rộng thì đến đền thờ. Đền xây dựng hình chữ đinh. Nhà phụ ở phía Bắc để nấu nướng, sửa soạn đồ lễ. Nhà chính để cúng tế. Mặt trước có ba cửa ra vào vòm thấp, bằng gỗ. Trong nhà chính chia làm hai phần là tiền đường và hậu cung. Bộ khung ở tiền đường là vì kèo cổ xưa còn nguyên vẹn theo lối trụ chồng đầu choãi cánh dơi. Bước qua hai cửa phụ nhỏ là đến hậu cung. Hậu cung cũng tồn tại bộ vì kèo chồng cổ xưa được trang trí khá đẹp. Nhà hậu cung gồm 16 cột chia hậu cung làm một gian hai chái, 4 cột giửa được nâng lên bởi các trụ đỡ tạo thành gian thờ chính.

Ở gian thờ chính có viết chữ "Thần" bằng chữ Nho. Phía bên trái gian thờ chính là 5 quách đựng xương cá voi, cá heo (loại xương nhỏ, vụn), phía bên phải là nơi đặt các xương cá voi (loại xương to) cao 2 m .

## 

Đền thờ cá Ông ở lăng Đông Hải là di tích kiến trúc cở xưa còn lại nguyên bản, là nơi diễn ra lễ hội tiñ ngưỡng mang nét đặc trưng văn hoá biển của cư dân trên đảo.

## 3.6- Đình làng và nhà thờ tiền hiền xã Lý Hải:

Đình làng và nhà thờ tiền hiền xã Lý Hải hiện nay thuộc thôn Đông, xã Lý Hải. Cụm di tích kiến trúc cổ này nằm gần bên bờ biển phía đông của đảo. Mặt trước của đình là nhà thờ tiền hiền nhìn ra phía biển, phía sau là trường học, xung quanh được bao bọc bởi rừng dừa xanh. Địa điểm tọa lạc của di tích nằm trong một không gian với cảnh quan dẹp và thơ mộng, ở đây cớ bờ biển với bãi cát dài, trắng phau xa tít lắp, có bến thuyền ghe chài đậu mỗi buổi chiều về. Cảnh quan này hấp dẫn lồi cuốn du khách, khiến cho họ vừa được chiêm ngưỡng nét cổ kính của di tích vừa hòa vào khung cảnh thiên nhiên thanh bình với vẻ đẹp u tịch hiếm có.

Dình làng Lụ́ Hải: Bược xây dựng vào năm Minh Mạng nguyên niên 1820. Thời gian xây dựng lại được ghi vào bề mặt của thượng lương bên trong đình trung (chánh điện). Đây là công trình kiến trúc cổ đặc sắc mang tính nghệ thuật chạm trỗ hết sức có giá trị, nó phục vụ cho việc sinh hoạt tâm linh của các thành viên trong cộng động làng Lý Hải từ xưa đến nay. Đình làng và nhà thờ tiền hiền xã Lý Hải được xây dựng do sự gớp sức của 8 tộc họ tiền hiền là Nguyễn, Dương, Trương, Trần, Võ, Nguyễn Đình, Nguyễn Văn, Lê và dân làng cùng góp công của để tạo dựng. Sau này họ Lê không còn được tôn là tiền hiền nữa và không dược thờ trong nhà thờ tiền hiền vì vi phạm điều cấm ky trong khi tế 160
đình. Do đó đình làng và nhà thờ tiền hiền chỉ thờ 7 vị tiên công là Nguyễn, Dương, Trương, Nguyễn Đình, Nguyễn Văn, Trần, Võ. Tất cả các vị tiền hiền này là những người có công đầu tiên khai phá mở mang vùng đất xã Lý Hải, gồm các thôn Đông, thôn Tây, Đồng Hộ thành làng mạc trù phú sầm uất.

Đình làng do những thợ mộc, nề ở Lý Sơn và thợ chạm khắc gỗ đ̛̉ xã Phổ Thuận (huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi) thi công xây dụng. Tuy nhiên để xây dựng ngôi đình làng này, các nhóm thợ thường dăm bảy người tập hợp dưới quyển điều hành của người thợ cả để nhận xây dựng từng phần của công trình. Trong tài liệu gốc không ghi chép ai đứng ra chỉ huy xây dựng đình, chỉ ghi những người đốc công để trùng tu đình làng và nhà thờ tiền hiền. Đình làng Lý Hải đến nay đã trải qua 4 lần trùng tu.

- Lần thứ nhất vào năm 1926-niên hiệu Bảo Đại năm thứ nhất.
- Lần thứ hai vào năm 1938 - niên hiệu Bảo Đại năm thứ 13.
- Lần thứ ba vào năm 1943, trùng tu Đình Trung và Đình Hạ.
- Lần thứ tư vào năm 1974, trùng tu toàn bộ ngôi đình.

Hai lần trùng tu vào năm 1926 và năm 1938 chỉ tu bổ và sửa chữa các bộ phận bị hư hỏng của đình làng. Trong các lần trùng tu tiếp theo thì lần trung tu năm 1943 là lớn nhất. Lần trùng tu này đã trùng tu và tôn tạo hoành tráng qui mô

## Mian trúa truypìn thống dà LLy Ofon

đình trung và đình hạ, đem lại cho ngôi đình làng dáng vẻ bề thế to lớn như hiện nay.

Lần trùng tu năm Bảo Đại nhất niên - 1926 (theo bản chữ Hán trong đình) có ghi cựu lý trưởng Nguyễn Hưng được giao làm đốc công để trùng tu. Đồng thời làng đã viết ở bảo trí, cùng đồng ký thỏa thuận, mọi việc thất thoát hư hỏng thì đốc công phải chịu trách nhiệm chiếu theo hương ước, lệ làng.

Sau này, công cuộc trùng tu năm Bảo Đại thứ 13 (1938), theo bản chữ Hán ở đình, làng cũng đã làm giấy tư trí bảo từ cho ông Nguyễn Hào để ông làm đốc công tu sửa, nhằm tăng thêm trọng trách của người trực tiếp làm công tác trùng tu nhà tiền đường, được thay thế bằng toàn bộ hệ thống cửa bàn khoa thấp (ở phần chính điện) và hai cửa phụ tả hữu hai bên.

Đình làng Lý Hải được xây dựng kiên cố, vách bằng chất liệu vôi và vữa, mái lợp ngơi âm dương, phần đỉnh mái có cắt cổ diêm có đắp nổi trang trí. Đình trung và đình hạ có bộ khung nhà gồm các hàng cột lớn đơ trính xuyên kèo có chạm khắc hết sức đẹp đẽ.

Việc thờ phụng trong đình làng Lý Hải được bố trí như sau: Ở hậu cung (đình thượng) thờ Thiên Y A Na, chánh điện (đình trung) thờ Tam hoàng Ng ũ đế, Ngu Man Nương, Ngũ vị tiên nương (Kim, Mộc, Thủy, Hỏ̉a, Thổ), tiền hiền, hậu hiền. tiền đường (đình hạ) thờ thập loại cô hồn, tiền vãng.

## Wân hóa truyè̀n thống daio Liy Ofon

Tại nhà thờ tiền hiền thờ các vị tiền hiền có công khai khẩn làng Lý Hải đó là các thủy tổ họ Nguyễn, Dương, Trương, Nguyễn Đình, Nguyễn Văn, Trần, Võ và các hậu hiền khai cư.

Ngôi miếu nhỏ ở phía bắc của đình làng là nơi thờ thành hoàng Bùi Tá Hán (nguyên là Bắc quân đô đốc Trấn Quận Công thời vua Lê Trang Tông, làm nhiệm vụ trấn thủ Thừa Tuyên Quảng Nam) và Nguyễn Tú Tài người có công lớn trong việc lập sổ bộ đạc điền ở Lý Sơn thời Gia Long và phối thờ lính Hoàng Sa . Đồng thời ở phía nam đình làng Lý Hải còn có nghĩa tự thờ thập loại cô hồn.

Đình làng Lý Hải mặt chính diện quay về hướng đông, được kiến trúc theo hình chử tam gồm tiền đường, chánh điện và hậu cung mà dân gian quen gọi là đình hạ, đình trung và đình thượng. Tổng thể kiến trúc của đình làng Lý Hải đều được bố trí trên trục đông tây.

Mô típ trang trí của đình làng Lý Hải theo quan niệm âm dương, thể hiện mong muốn về sự bình an. Chúng ta có thể tìm thấy tư duy này trong môtíp trang trí lưởng long triều nhật, long phụng triều qui, ngũ phúc... Đặc biệt môtíp tượng đôi nghê gắn với cột đình chầu vào nhau theo thế âm dương là môtíp ít thấy trong các kiến trúc của đình chùa Việt Nam.

Đình làng Lý Hải thờ các thần linh, tiền hiền và cô hồn. Vấn đề đáng chú ý là nghi thức thờ phụng của đình đã phản ảnh lịch sử hình thành vùng đất Lý Sơn, thông qua tục thờ Thiên Y A Na và Ngu Man nương. Đây chính là sự dung
hòa các mảnh vơ của văn hóa Chămpa trong văn hóa Đại Việt.

Nhà tiền hiền: Được nối với đình làng bằng nhà cầu nhằm tránh mưa nắng khi qua lại. Nhà tiền hiền có chiều dài $6,5 \mathrm{~m}$, rộng $5,4 \mathrm{~m}$, diện tích $35,1 \mathrm{~m}^{2}$. Mặt bằng có 4 hàng cột với tổng số 12 cây, chia làm một gian hai chái. Có thể nói kiến trúc nhà tiền hiền hoàn toàn giống kiến trúc của nhà chánh điện (đình trung) của đình làng Lý Hải. Vách nhà xây bằng gạch và đá chẻ, mái nhà lợp ngói đất, đỉnh mái trang trí lưỡng long triều nhật. Nội thất nhà tiền hiền chia làm 3 gian: gian chính giữa thờ tiền hiền, hai bên tả ban, hữu ban thờ hậu hiền, và được trang trí bằng nhiều bức liễn đối cẩn xà cừ gắn trên các cột, các bức tranh cẩn cừ, hoành phi được gắn trên vách và trong mặt sau bàn thờ.

Miếu thờ thành hoàng ở về phía Bắc của đình làng và nhà thờ tiền hiền, trong khu vực dị tích. Đây là ngôi miếu nhỏ, mái lợp ngói âm dương cố kính, bên trong thờ thành hoàng Trấn quận công Bùi Tá Hán thời Lê và Nguyễn Tú Tài thời Nguyễn.

Nghica Từ ở về phía Nam của đình làng và nhà thờ tiền hiền. Nghĩa Từ được xây dựng với nhiều am thờ, kiến trúc nhỏ nhưng đẹp, là nơi thờ thập loại cô hồn, được cúng tế vào tiết thanh minh. Ở Quảng Ngãi có đặc điểm là làng nào cũng có nghĩa từ, song nghĩa từ của Lý Hải được bố trí trong không gian chung của kiến trúc đình làng đã tạo nên sự phong phú và hòa hợp về cảnh quan.

## CHƯONG V

## ĐờI SỐNG VĂN HÓA TINH THẦN CỦA NGƯỜI DÂN VIỆT ĐẢO LÝ SƠN

## 1- Phong tục:

Phong tục là thế ứng xử thích hợp của một cộng đồng người trải qua thời gian đúc kết thành những qui ước nhất định trong cuộc sống. Trên đảo Lý Sơn, người Việt khai cư lập làng cư trú theo dòng họ. Mỗi làng xã là một công xã láng giềng với sự cộng cự của nhiều dòng họ cùng nương tựa vào nhau để sinh tồn. Sự cố kết này dựa trên nền tảng hương ước và bảo vệ cho nó là bộ máy làng xã truyền thống. Đây cũng chính là cơ sở để bảo tồn các giá trị thuần phong mỹ tục, tín ngưởng, lễ hội mà chúng tôi sẽ lần lượt trình bày dưới đây.

## 1.1- Phong tục trong sinh hoạt cộng đồng: <br> al. Phong tục trong ngày Tết Nguyên đán:

Cũng như các vùng khác trên đất nước, đối với Lý Sơn, Tết Nguyên đán là tết quan trọng nhất trong năm, thể hiện ở

## Yain hóa truyè̀n thống dào Liy Coon

chỗ tất cả mọi người đều háo hức đón Tết với niềm hy vọng về một tương lai tốt đẹp. Mặc khác, Tết còn là dịp để con người thể hiện các mối quan hệ của mình với tổ tiên, với thần linh, với bà con, họ hàng, bạn bè.

Ở Lý Sơn, sắp đến Tết Nguyên đán ở các đình, miếu, nhà tộc họ và mỗi gia đình đều dựng một cây nêu trước sân. Thời gian dựng nêu đối với đình, miếu, nhà tộc họ vào ngày 24 tháng Chạp, còn ở gia đình vào ngày 30 tháng Chạp. Bến ngày 7 tháng Giêng (lễ khai hạ) tất cả các cây nêu ở gia đình đều được hạ. Riêng ở một số lăng, miếu, đình, chùa, có khi kéo dài đến rằm tháng Giêng. Cây nêu được làm bằng một cây tre thẳng chặt ngọn, dài chừng 4-5 mét, trên ngọn nêu thường được gắn rồng, phụng, cá hoặc chỉ là một lá cờ. Ngoài ra người dân Lý Sơn còn dựng nêu bằng một cây tre để ngọn, giữa cây nêu có treo một giỏ tre, trong giỏ đựng trầu, cau, bánh khô (để cúng thần tiên trên trời hạ xuống trong ngày Tết) và một "lá bùa" được đan bằng nan tre để trừ ma quỉ, giữ sự bình an cho gia đình vui Tết. Ngoài cây nêu chính trong sân còn có cây nêu nhỏ hơn được dựng ở ngoài ngõ, hoặc có gia đình lại dùng lá "đùng đình" cắm ngoài ngõ để trừ ma quí.

Khi dựng nêu người ta kiêng cử không cho bất cứ người nào đến ôm hoặc trèo lên cây nêu. Vì họ cho rằng nếu có người ôm, trèo cây nêu thì sau này con trai, con gái trong gia đình khó dựng vợ gả chồng...

Bắt đầu từ ngày 30 Tết, mọi nhà đều chuẩn bị đầy đủ lễ vật và quét dọn, trang trí bàn thờ gia tiên để cúng mời ông

## Wín hóa truyè̀n thống dà LLy ƠOn

bà về ăn Tết cùng con cháu. Khi đón giao thừa con cháu thường tập trung về nhà thờ tộc để hầu đón ông bà tổ tiên về ăn Tết, sau đó mới về đón giao thừa tại nhà riêng của mình. Trong suốt 3 ngày Tết, ngày 2 buổi đều cúng cơm, bánh cho ông bà. Đến chiều ngày mùng ba hoặc sáng mùng 4 Tết thì "đốt vàng bạc" (hớa vàng) để "tiễn đưa ông bà đi".

Trong những ngày Tết, tại các lăng của xóm và đình làng liên tục diễn ra các lễ tế tạ ơn thần linh đã phò trợ cho xóm làng và cầu mong sự thịnh vượng trong năm mới cho dân làng, đặc biệt là xin ngày giờ xuất hành đầu năm. Trong các lễ tế đầu năm tại các đình, lăng, miếu, người trong làng chỉ được dùng loại trống chiêng nhỏ (không được dùng trống chầu). Đến khi làng làm lễ "động thổ" mới được dùng trống chầu để đánh trong khi tế lễ.

Trong những ngày Tết Nguyên đán có tục rước sắc thần. Các sắc thần được bảo quản tại nhà riêng của ông cả̉ làng, nhưng vào ngày Tết Nguyên đán được đưa về đình làng để cúng tế. Vì vậy, ở Lý Sơn, dịp Tết nguyên đán còn có tục rước các đạo sắc từ nhà cả làng về đình làng vào ngày 3 Tết. Đoàn rước sắc gồm có 4 người khiêng long án đựng sắc thần có lọng che đi đầu, đi sau long án là cả làng, chức sắc trong làng và hai hàng người cầm cờ đi hai bên, sau cùng là dân làng, có chiêng trống. Đến ngày mùng 8 tháng Giêng lại tổ chức rước sắc thần về lại nhà ông cả làng theo cách thức như rước về đình và tổ chức lễ an vị sắc thần tại nhà ông cả làng.

Trong ngày Tết, ở các gia đình có tục xông nhà (xông đất). Đây là một nghi thức cầu mong mang lại may mắn,

## Y̌in hía truyìn thống dảo Liy Oon

phúc lộc cho gia đình. Có khi sau giao thừa, hoặc mồng Một Tết, gia đình thường chọn trước một người, sao cho tuổi người ấy phải tương sinh tương hợp với con giáp mà năm mới định danh, từ ngoài nhà bước vào đầu tiên để cho năm mới chủ gia đình được mạnh khỏe và làm ăn gặp nhiều may mắn. Ngày nay nhiều gia đình chỉ chọn trong số bè bạn, gia đình đang làm ăn phát đạt, hạnh phúc đến xông nhà. Khi đến xông nhà, người xông nhà thường chúc gia đình những điều tốt đẹp nhất.

Ngày Tết người ta thường đi thăm hỏi nhau, từ những người thân trong gia tộc nội, ngoại và bè bạn, láng giềng đến thầy học và những người có quan hệ làm ăn để chúc tụng nhau trong năm mới và củng cố mối quan hệ thân tộc, xóm làng, bằng hữu. Ngoài ra trong những ngày Tết người dân Lý Sơn còn đến các chùa chiền, lăng miếu để thăm viếng và lễ Tết, xem như là việc tri ân với thánh thần, cầu mong cho bản thân, gia đình, gia tộc hưởng một năm mới an khang, hạnh phúc.

## b/. Phong tục trong tế đình:

Lễ tế được tổ chức từ ngày 19 đến ngày $20 / 2$ và ngày 20/8 (âm lịch) hàng năm, gồm 2 lễ chính:

Lễ nhập yết : Trước khi vào lễ người ta dọn dẹp sạch sẽ xung quanh đình. Cờ ngũ hành được cắm khắp sân đình. Vị chủ tế (trước đây là chủ làng, ngày nay là người vị đứng đầu trong 7 tộc tiền hiền) đứng ra tễ lễ mở đầu cho ngày hội lễ chính thức hôm sau.

## Män tóa truyè̀ thồng dảo LLy Ofon

Lễ nhập yết thường được tổ chức vào đầu giờ đêm ngày $19 / 2$. Trong lễ nhập yết có lễ "tỉnh sinh", nghĩa là xin phép thần linh được giết heo để làm vật tế. Các vật phẩm tế lễ trong lễ nhập yết chỉ là bàn trầu, rượu và hoa quả. Sau khi các vị chánh tế và bồi tế dã làm xong việc củ soát lễ vật (kiểm tra các vật phẩm tế lễ) là lễ dâng hương trong tiếng nhạc âm vang trầm lặng. Lễ nhập yết kết thúc sau 3 tuần rượu (sơ hiến, á hiến, chung hiến). Cũng trơng buổi lễ nhập yết, ngày xưa người ta thường tổ chức "nói tuồng". Những người tham gia "nói tuồng" chỉ là những người có năng khiếu về diễn xuất, có giọng ca tốt, nhớ nội dung các tuồng, tích. Họ phân vai nhau, ngồi đối diện nhau trong đình để "nói" và diễn lại một vở tuồng, tích nào đó cho dân làng xem, tạo không khí vui tươi cho ngày lễ của làng. Đến ngày hôm sau (20/2) là ngày tế lễ chính thức.

Lễ tế chinh: Lễ tế chính thức được bắt đầu vào buổi sáng, ông cả làng giữ vai trò chủ tế, lý trưởng, hương bộ giữ vị trí bồi.tế, hương dịch, chấp sự lo lễ vật cúng thần, hương bổn lo việc chi tiêu cho lễ tế. Có thể nói rằng không gian đình làng là một xã hội thu nhỏ, có sự phân vị rất rạch ròi, điều này được thể hiện rõ nét ở lễ tế đình của đình làng Lý Hải. Ông cả làng đứng ở giữa trên trục thần đạo của ngôi đình, hai bên có bốn học trò lễ, hai người bưng đèn và hai người bưng mịch trong đựng rượu và trầm hương. Phía sau ông cả làng là lý trưởng và Hương bộ làm nhiệm vụ bồi tế, tiếp sau nữa là hương kiểm, hương mục. Tại gian hữu nhà tiền đường của đình làng là chỗ đứng của các tộc trưởng họ tiền hiền làm

## Uán hía truyồn thống dian Liy Com

nhiệm vụ đông phối. Tại gian tả là chỗ đứng của các tộc trưởng họ hậu hiền làm nhiệm vụ tây phối. Tại gian vách hữu là chỗ đứng của xóm Đông (ghe rồng), xóm Trung Hòa (ghe lân) làm nhiệm vụ đông giản. Tại gian vách tả là chỗ đứng của xóm Trung Yên (ghe quy), xóm Tây (ghe phụng) làm nhiệm vụ tây giản. Tại cột hữu là vị trí của điển lễ có nhiệm vụ xướng lễ, tại cột tả là vị trí của điển nghi có nhiệm vụ xướng văn.

Từ sáng sớm nhân dân trong xã, các chức sắc địa phương tập trung về đình để dự lễ tế đông đủ. Trong ngày tế lễ chính thức, đoàn tế gồm có một vị chủ tế (trưởng tộc tiền hiền), hai vị bồi tế và $10-12$ phụ tế. Chủ tế và bồi tế ăn mặc chỉnn tề, áo thụng màu xanh, đầu đội khăn đóng. Bắt đầu vào buổi tế, những hồi trống chiêng được gióng lên liên hồi, và trong quá trình tế dàn nhạc bát âm luôn ngân lên những bài bản theo từng nghi thức tế lễ. Tiếng chiêng trống trầm hùng, mùi hương trầm nghi ngút, ánh đèn mờ ảo dưới mái đình cổ kính, tạo nên không khí uy nghi và trang nghiêm của buổi lễ. Sau 3 tuần rượu (sơ hiến, á hiến, chung hiến), đến tuần trà và mục đọc văn tế (xướng văn). Người đọc điển nghil, hặc cũng có khi là chánh tế hay bồi tế hoặc chọn trong số những người tham gia buổi tế có giọng xướng tốt để đọc.

Sau các nghi thức "chúc vị", "chuyển chúc" (chuyển chúc văn đến vị trí đọc) và "đọc chúc", văn tế được người đọc xướng lên với âm điệu du dương, trầm bổng dễ đi vào lòng người. Để ca ngợi công đức của các vị tiền hiền, trong bài văn tế có đoạn: "Thuở trước các vị tư chất thông minh, biết

## 

- nhìn xa trông rộng, võ nghệ tài giỏi vô song, văn chương thông thái, tính tình siêng năng cần mẫn, không ngại khó, ngại khổ, chẳng quản xa xôi cách trở, chẳng sợ nắng mưa giông tố, dốc lòng chăm lo mở mang bờ cõi, trăm năm làm nên sự nghiệp, xây dựng cơ đồ có qui mô đường hoàng, nên con cháu và lớp người sau nguyện thành kính phụng thờ lửa hương để̉ đền đáp công ơn và nguyện noi gương các vị, kính mong các vị phù hộ cho toàn thể nhân dân an cư lạc nghiệp".

Nét nổi bật trong buổi lễ tế chính là tiết mục dâng đèn khá sinh động. Boàn dâng đèn gồm có 6 người, mặc áo thụng xanh, đầu đội mũ cánh chuồn, chân bó tất. Khi dàn nhạc bát âm tấu lên điệu nhạc dâng đèn, đoàn dâng đèn theo hàng một tiến vào điện thờ, tới các bàn thờ theo nhịp bước hình chữ chi, tay khuỳnh trước trán nâng đèn dưới sự điều khiển của vị chánh tế. Đèn được cấu tạo như một đài hơa, bên trong được thắp sáng bằng nến, có tác dụng thắp sáng dẫn đường cho các vị chủ tế đi đến từng điện thờ làm các nghi lễ như châm rượu, châm trà, bái...

Cũng như lễ nhập yết, buổi tế lễ chính thức cũng tuần tự qua ba bước sơ hiến, á hiến và chung hiến và kết thúc khi các chức sắc trong làng, đại diện các tộc tiền hiền, dân làng dự lễ thay nhau vào bái kiến trước ngai thờ tiền hiền để tỏ lòng thành kính tổ tiên và cầu mong sự bình an cho cuộc sống của làng xã, gia đình và cho bản thân mình.

Sau phần nghi lễ là cuộc hội ngộ tâm tình giữa các tộc họ, dân làng và các chức sắc địa phương để cùng nhau ôn lại

## 

truyền thống tốt đẹp mà cha ông đã lưu truyền lại và còn giữ đến ngày hôm nay, với mục đích giáo dục lòng tôn kính tổ tiên, tinh thần đoàn kết cộng đồng và lòng tự hào về quê hương, tổ tiên mình cho con cháu hôm nay và mai sau.

Ngoài ra, trong các dịp tế thu ( 20 tháng 8 ) và lễ hội đầu xuân (từ mùng $4-8$ tháng Giêng) các nghi thức của lễ tế vẫn giống như nhau. Chỉ riêng trong lễ hội đầu xuân tại đình có thêm phần hội đua thuyền (tứ linh) khá sôi nổi và hấp dẫn, thu hút hầu hết dân trong xã về xem.

Nếu cúng đình là một hình thức hội làng truyền thống như các nhà nghiên cứu thừa nhận thì những kỳ giỗ tiền hiền là những ngày sinh hoạt văn hóa truyền thống của nhân dân xã Lý Hải, vừa thể hiện tấm lòng "uống nước nhớ nguồn", hướng tâm linh của mình đến các vị "tiền hiền khai khẩn, hậu hiền khai cư", vừa biểu hiện mong muốn về một cuộc sống no đủ, hạnh phúc, đồng thời còn là dịp để thắt chặt lại sợi dây đoàn kết giữa các dòng tộc cũng như các thành viên trong cộng đồng qua việc thăm hởi sức khỏe, trao đổi những kinh nghiệm trong sản xuất và giải quyết các mâu thuẫn bất đồng nảy sinh trong cuộc sống. Với ý nghĩa đó, những ngày lễ hội ở đình làng Lý Hải góp phần vào việc bảo tồn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của quá khứ, thắt chặt sợi dây đoàn kết giữa các họ tộc, làng xóm; khơi dậy tình yêu quê hương và lòng tự hào về tổ tiên của mình để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

## 1.2-Phong tưc trong sinh hoạt gia đình, họ tộc:

## a/. Thờ clíng tổ tiên:

Tổ tiên luôn ở trong tâm thức của mỗi người dân Lý Sơn, dù làm gì, ở đâu họ vẫn quan niệm tổ tiên ông bà đã quá cố luôn ở bên mình để phù trợ cho mình. Vì vậy, việc thờ cúng tổ tiên được người dân Lý Sơn coi trọng và tổ chức cúng tế nhiều lần trong năm.

Trong mỗi dòng họ đều có nhà thờ riêng gọi là nhà thờ tộc, là nơi thờ phụng ông tổ của dòng tộc. Nếu dòng họ lớn có nhiều chi phái thì ngoài nhà thờ chính thờ thủy tổ còn có nhà thờ riêng của từng chi phái. Nhà thờ tộc ở Lý Sơn, là nơi thờ cúng riêng nhưng cọ́ tộc là nhà lưu truyền nhiều đời của ông trưởng tộc. Dù hình thức nào, thì nhà thờ tộc cũng được con cháu trong tộc gìn giữ, tu bổ và tổ chức thờ cúng hết sức trang trọng. Người cai quản nhà thờ tộc, là ông trưởng tộc hoặc trưởng chi phái, lo hương đèn hằng ngày và cúng giỗ hằng năm. Đặc biệt mỗi năm các nhà thờ tộc ở Lý Sơn đều tổ chức "cúng việc lề" để tất cả con cháu trong tộc tập trung về nhà thờ chính cúng bái. Đây là dịp gặp mặt bà con và thắt chặt mối quan hệ dòng tộc.

Mỗi gia đình đều có bàn thờ ông bà tổ tiên từ ông cố, ông nội đến cha mẹ. Bàn thờ được đặt nđơ trang trọng nhất trong nhà (giữa nhà). Trước nơi đặt bàn thờ phụ nữ không được ngời hoặc nằm. Trên bàn thờ thường có bộ tam thờ (làm bằng đồng), lư hương, bình hoa, bình phong; hai bên bàn thờ có đôi liễn khả̉m xà cừ (hoặc liễn vải) ca ngợi công đức tổ
tiên. Trên bàn thờ còn có "Phủ quí" (hộp đựng gia phả) thờ (đối với nhà thờ tộc, chi phái). Gia phả ghi chép theo thứ tự tên gọi, ngày sinh, ngày chết của tổ tiên dòng tộc.

Ngày trước, mỗi dòng họ, chi phái đều có ruộng "hương hỏa" dành cho trưởng tộc canh tác để lấy lợi tức cúng tế hằng năm. Hiện nay, không còn ruộng "hương hỏa" nên đến dịp cúng tế con cháu phải đóng góp tiền gạo.

Lễ vật trong các dịp tế tổ tiên tùy theo khả năng kinh tế của dòng họ, nhưng bao giờ cũng phải có đĩa muối, bát gạo, ly nước lã, trầu cau, rượu... Thức cúng con cháu không được nếm thử hoặc ăn trước khi dâng cúng tổ tiên, nếu ăn trước là vô phép và sẽ bị "ông bà quở mắng".

Mỗi năm có một ngày "giỗ họ" hoặc "chạp mã", con cháu tập họp lại, đi dẫy mả (sửa sang mồ mả) sau đó về lo cúng tế. Đây là dịp con cháu kính cáo với ông bà, tổ tiên đã khuất mặt và cầu mong tổ tiên phù hộ độ trì. Đây còn là dịp nhận mặt bà con dòng họ, để kết chặt huyết thống, tránh những sai trái trong hôn nhân, những bất đồng đáng tiếc giữa những người trong dòng tộc...

## b/. Giỗ tộc họ (cuíng việc lề):

Cúng việc lề là một tâm thức hướng về cội nguồn tổ tiên dòng họ̣ đạc sắc của người dân Lý Sơn. Nghi thức "cúng việc lề" ở Lý Sơn khá phức tạp, có nhiều nội dung đan xen vào nhau như quan niệm của họ: "Trước là cúng việc lề, sau là cúng đất, cô hồn, tế lính Hoàng Sa và cầu an cho dòng họ".

## UFin hira ixuyèn thông diór LLy ©fon

Trước hết, cúng việc lề là cúng các vị thủy tổ dòng họ di cư, khẩn hoang, lập nên cuộc sống ở vùng đất mới. Đặc điểm trong nghi thức cúng việc lề là ngoài thức cúng như thịt, cá, trầu, rượu, người ta còn dùng một con cá nướng để nguyên con như một sự nhắc nhở con cháu trong việc hình dung phần nào cuộc sống khó nhọc của tổ tiên trong buổi đầu khẩn hoang tại vùng đất mới.

Các tộc lớn ở Lý Sơn như Nguyễn, Dương, Trương, Trần, Võ, Nguyễn Đình, Nguyễn Văn ở Lý Hải; Phạm Văn, Phạm Cuang, Võ Xuân, Võ Văn, Lê, Nguyễn ở Lý Vĩnh. Đây là những tộc tiền hiền và một số tộc lớn khác như Đặng, Phan,... hằng năm cứ đến "Lệ xuân" (tháng 2 âm lịch) đều tổ chức cúng việc lề.

Đến ngày cúng việc lề con cháu trong họ tập trung về nhà thờ tộc để dự lễ cúng. Sau khi sửa soạn lễ vật xong, ông trưởng tộc đứng ra khấn vái tổ tiên ở trong nhà thờ. Ngoài sân, ngoài thức cúng thịt cá, bánh khô, gạo, muối, nếp nổ... người ta còn làm một chiếc thuyền bằng thân cây chuối và các hình nộm đặt lên tàu để thầy phù thủy cúng âm hồn, binh phu, dân gọi là "Tế lính Hoàng Sa". Tục này chỉ có đối với các dòng tộc có người đi lính Hoàng Sa thời chúa Nguyễn.

Cúng việc lề là một dạng "giỗ họ", là ngày "hiệp ky" tổ tiên của một dòng họ. Vì vậy nó mang tính chất riêng tư của từng dòng họ nên mỗi họ quy ước với nhau về ngày cúng, thức cúng.

Ngoài ý nghĩa chính là thờ cúng tổ tiên, cúng việc lề còn nhằm cầu an cho dòng họ, khấn vái ông bà tổ tiên phù hộ con cháu tránh mọi điều rủi ro, dịch bệnh. Do đó trong dịp cúng việc lề người ta kết hợp cúng cầu an và đôi khi còn thực hiện nghi thức "tống ôn".

Trong cúng việc lề, một nghi thức luôn được thực hiện là khi cúng xong, người ta xếp lên chiếc thuyền (thuyền dùng trong lễ cúng) các lễ vật đã cúng mỗi thứ một ít, sau đó đem thuyền ra biển thả.

Cúng việc lề là một tín ngưỡng đặc thù của nhân dân Lý Sơn, được hình thành từ thời khẩn hoang, lập làng trên đảo. Hiện nay tất cả các dòng họ lớn ở Lý Sơn đều còn lưu giữ tín ngương "cúng việc lề" và các nghi thức cúng khá đậm nét, biểu hiện tính cố kết tình thân tộc, dòng họ và lòng biết ơn của con cháu đối với tổ tiên.

## 1.3- Phong tục trong chu kỳ đời người:

## a/. Sinh đẻ:

Khi mang thai người phụ nữ phải kiêng cử, mục đích để sinh nở dễ dàng, như không ăn cua sợ đẻ ngang, không ăn quả dính đôi sợ đẻ sinh đôi... Bến ngày sinh nhưng chưa sinh, người chồng lén tìm một chuồng bò hoặc chuồng trâu, tháo cổng chuồng và thả trâu, bò trong chuồng, quan niệm vợ sẽ đẻ nhanh. Khi sinh người ta nhờ một bà mụ trong làng đở đẻ và dùng một miếng sành để cắt nhau đứa trẻ, chôn nhau ở nơi kín, nhất là tránh chôn nơi giọt nước mái nhà đổ xuống vì sợ đầu đứa trẻ sẽ bị ghẻ chốc.

## Yán hia truapìn thöng dion Liy OOon

Người phụ nữ sau khi sinh sẽ được nằm ở phòng kín và phải nằm lửa than. Trong thời gian "ở cử" (từ 7-9 ngày) người lạ không được vào buồng sản phụ vì sợ "Bà túm" (một biểu hiện mê tín) bắt đứa bé đi. Sau thời gian "ở cử" người ngoài mới được vào thăm và sau một tháng người phụ nữ mới được ra ngoài.

Đứa trẻ sinh được người ta huơ lửa thường xuyên, đến lúc đầy tháng (gái tụt hai, trai tụt một) người ta làm lễ cúng và đặt tên cho đứa bé. Lễ cúng được tổ chức đơn giản gồm chè, xôi, rượu, trà. Trong lễ cúng ông nội đọc tên đứa bé (tên đứa bé không được trùng với tên tổ tiên). Bên cạnh tên chính người ta thường gọi đứa bé bằng một tên xấu xí, khó nghe để quỉ thần không chú ý đến đứa trẻ để cha mẹ dễ nuôi.

Tròn một năm, cha mẹ đứa bé tổ chức cúng "thôi nôi". Sau khi cúng xong người ta đặt các loại bút; vở, gương, lược, bánh... để đứa bé chọn. Đứa bé chọn vật nào thì người ta sẽ đoán định tương lai của nó.

Những đứa trẻ khó nuôi, người ta thường làm lễ để "bán khoán" cho thần phật. Đến khi trưởng thành lại làm lễ chuộc về.

Người phụ nữ khi sinh con đầu lòng hay con thứ đều sinh ở nhà chồng hoặc nhà riêng của vợ chồng, không có tục "con so nhà mạ, con rạ nhà chồng".

## b/. Hôn nhân:

Hôn nhân là chuyện quan trong của đời người, khi trai gáii đến tuổi 16-17, cha mẹ nhà trai nhờ người "mai mối"

## UCîn hio trungè̀n thồng daio Lij ©fon

tìm vợ cho con. Nhưng gia đình quen biết nhau thường hẹn ước thông gia lúc con còn nhỏ, đến tuổi trai gái trưởng thành hai gia đình thống nhất dựng vợ gả chồng cho con.

Trong hôn nhân truyền thống ở Lý Sơn vai trò của người "làm mối" rất quan trọng. Nhà trai chọn người làm mối đến thưa chuyện với nhà gái, nếu được nhà gái đồng ý, nhà trai tiến hành tổ chức các lễ: Lễ thăm nhà (nhà trai được phép đem lễ vật đến thăm hỏi nhà gái, để làm quen); lễ sơ vấn, gọi là lễ dạm hỏi (hỏi tuổi tác tên họ) để sau đó nhờ thầy xem xét sự tương sinh, tương khắc ở mức nào để có thể tô chức xây dựng gia đình cho đôi trai gái, và chọn giờ, ngày, nặm thích hợp để tổ chức lễ cưới. Tiếp đến là lễ ăn hỏi. Trong lễ này có cha mẹ chàng rể, chàng rể, bà con nội ngoại. Lễ vật.gồm trầu cau, rượu trà, bánh (thường không có tiền vàng). Tất cả lễ vật được đặt trong một đôi xiểng, mang đến nhà gái làm lễ ra mắt ông bà bên nhà gái, xin cô gái cho chàng trai và chính thức nhận chàng trai làm rể. Sau đó chàng rể tương lai có thời gian lui tới nhà gái, giúp đỡ gia đình nhà gái $i$, gọi là làm rể. Đặc biệt trong năm đầu tiên khi làm lễ ăn hởi xong mà chưa tổ chức cưới được, thì khi Tết đến (Tết Nguyên đán) nhà trai phải có lễ tết nhà gái. Lễ vật gồm 1 con heo sống (hoặc đầu heo), trầu, rượu. Nếu gia đình kinh tế khó khăn thì phải có một con cá to, loại ngon; trầu, rượu. Đến những năm tiếp theo nếu vẫn chưa tổ chức được lễ cưới thì chỉ thăm hởi bình thường cho đến ngày tổ chức lễ cưới chính thức.

Khi hai bên gia đình thỏa thuận được ngày lành tháng tốt thì làm lễ cưới và rước dâu.

Một ngày trước khi tổ chức lễ cưới chính thức, mỗi bên gia đình tổ chức ngày họp họ. Cũng trong ngày này, họ nhà trai tổ chức mang lễ vật đến cho nhà gái. Nhà trai gồm cha chú rể, chú rể, chủ hôn. Lễ vật gồm trầu, rượu, và một con heo sống. Heo cưới được nhốt trong cũi và được 2 thanh niên khỏe mạnh khiêng (không chở). Khi khiêng heo trên đường đi không được nghỉ dọc đường, dù đường đi có xa đến mấy, vì quan niệm nếu để nghỉ dọc đường thì cuộc hôn nhân của đôi trai gái sẽ không suôn sẻ, dễ "gãy gánh" giữa đường. Đến đêm, khi mổ heo để cúng ông bà bên gái, bắt buộc phải có chú rể chứng kiến và lạy tạ ông bà nhà gái khi dâng lễ vật.

Đến ngày hôm sau, hai bên gia đình tổ chức lễ cưới, đưa đón dâu. Trong lễ cưới họ nhà trai gồm cha mé, bà con nội, ngoại, chú rể (khoảng 10-14 người) mang lễ vật đến nhà gái rước dâu. Lễ vật được đặt trong một đôi xiểng có người gánh gồm trầu, rượu, bánh, đôi hoa tai, vàng, bạc và một tờ sính lễ. Tờ sính lễ ghi chép đầy đủ số vàng, bạc, đất đai... nhà trai cho đôi tân hôn làm vốn để sinh sống tự lập sau này. Tờ sính lễ có giá trị như một tờ đăng ký kết hôn, nhưng tờ sính lễ này được cha mẹ nhà gái, hoặc cô dâu giữ như một sự đảm bảo về quyền lợi khi vợ chồng ly hôn. Đến nhà gái, được nhà gái đón tiếp vào nhà, lấy lễ vật đặt lên bàn thờ tổ tiên trước sự chứng kiến của hai họ. Cô dâu, chú rể lạy trước bàn thờ ông bà. Sau lễ nhà gái dọn tiệc tiếp đãi nhà trai. Khi

## 

đứng làm lễ ông bà chú rể thường được cha mẹ dặn dò là tránh để bông của mình bị cô dâu dẫm phải, vì như vậy sau này trong cuộc sống vợ chồng sẽ bị cô dâu lấn lướt.

Đúng giờ quy định nhà trai xin rước dâu và họ nhà gái đưa dâu về nhà chồng. Đến nhà trai cũng tổ chức lể khấn vái ông bà tổ tiên như ở nhà gái. Kết thúc lễ nhà trai cũng tổ chức tiệc chiêu đãi nhà gái và sau đó đưa họ nhà gái (kể cả cô dâu) ra về.

Trong 3 ngày đầu sau khi cưới, hằng ngày chú rể phải đến nhà cô dâu để "hầu" ông bà bên nhà gái. Đến ngày thứ 3 , mẹ chú rể, hoặc dì, chị gái lớn sẽ đến nhà gái rước cô dâu về. Cô dâu về nhà chồng gánh theo đôi xiểng khi làm lễ cưới nhà trai để lại. Trong xiểng có một ít bánh khô và 3 miếng trầu têm sã̃n, "ba miếng trầu làm dâu nhà người". Đến lúc này đôi trai gái mới chính thức sống cuộc sống vợ chồng.

Ngày nay không còn tục khiêng heo, gánh xiểng trong lễ cưới nữa, nhưng những nghi lễ trong lễ cưới ở Lý Sơn vẫn còn giữ được nhiều nét truyền thống của người Việt và giản lượt đi nhiều nghi thức để phù hợp với đời sống mới hiện nay.

## c/. Tang ma:

Người chết được tắm rửa bằng rượu, thay quần áo sạch, đắp giấy "vàng bạc" lên mặt, người trong gia đình đi báo cho gia quyến gần xa biết và đến làm lễ kính báo tổ tiên tại
nhà thờ tộc. Sau đó nhờ thầy chọn đất để chuẩn bị mai táng và tiến hành tổ chức khâm liệm người chết.

Khâm liệm người chết thì tùy giàu nghèo mà dùng tơ lụa, hoặc vải trắng để may đồ liệm. Đồ liệm gồm quần áo người chết (không có cúc áo hoặc đồ kim loại) chỉ dùng giây cột bằng vải, tấm chăn lớn bọc ngoài có một đai buộc dọc và 5 đai buộc ngang. Ngoài ra còn có gối đầu, bao bàn tay, bàn chân để giữ xương cớt không bị rơi vãi khi da thịt tan rữa.

Khâm liệm xong người ta đặt thi hài vào quan tài và đem để ở một bên nhà, dầu quan tài hướng ra ngoài sân. Trên quan tài đặt bảy ngọn nến, lư hương và một chén cợm và trứng vịt luộc chín bóc vỏ để thờ. Trước linh cữu có đặt bàn thờ, gồm bài vị, ảnh, cặp đèn cầy, bình hoa. Sau khi làm lễ phát tang (lễ thành phục) thân quyến người chết đến bàn thờ bái tạ và bịt khăn tang, mặc đồ tang. Trong thời gian linh cữu được quàng tại nhà, con cháu người chết thay phiên nhau túc trực bên linh cữu để tạ ơn khách đến viếng.

Đúng giờ lành tổ chức mai táng người chết. Trong ngày chôn cất, thân quyến họ hàng, làng xóm đến đưa tang. Con trai trưởng bưng linh tọa đi lui, mặt nhìn quan tài. Con trai, con gái, bà con thân thuộc đi 2 bên linh cữu khóc than để hộ tang.

Nghi trương đưa tang gồm có lá phướng được gắn vào một cây tre dài có người cầm ghi hiệu người chết, cờ ngũ hành, hương án bày đồ thờ, giá hương, ảnh người chết. bài

## 

vị. Tham gia đoàn đưa tang còn có đội "phương tướng" gồm 5 người được vẽ mặt, hóa trang như các vị tướng, cầm gươm dáo đi đầu đám tang, vừa đi vừa múa nhửng động tác tượng trựng để dẹp đường xua đuổi "ma quỉ" cản đường đám tang, đưa linh cửu người chết đến nơi mai táng an toàn. Ngoài ra trong nghi thức đưa tang còn có người hò đưa tang, tự xướng những câu hò kể lễ thương tiếc người quá cố và đội khiêng tang vừa khiêng vừa phụ họa hò theo.

Khi linh cửu đưa đến huyệt, đúng giờ lành (được thầy xem trước) hạ huyệt. Quan tài hạ xuống, con cháu họ hàng thân thích miỗi người một nắm đất tiễn đưa. Mai táng xong về nhà lập bàn thờ và tổ chức cúng hàng ngày.

Dến ngày thứ 3 , thì làm lễ mở cửa mả; đến ngày thứ 49 làm tuần chung thất; tuẩn 100 ngày; tuần một năm và sau 3 năm làm tuần mãn tang, đốt bỏ đồ tang chế, xếp cất bàn thờ riêng đế thờ chung với bàn thờ trong gia đình; da̛ bỏ nhà mát, đắp mộ cho người chết. Sau đó hàng năm cúng giỗ vào ngày trước khi chết một ngày. Ở Lý Sơn không có tục cải táng.

## 2- Tín ngưỡng:

Tín ngưỡng là những niềm tin của con người vào thế lực siêu nhiên có liên quan trực tiếp đến cuộc sống của bản thân trong hiện tại. Sự ngưỡng vọng của con người đối với các thế lực siêu nhiên nhằm mong muốn dem lại những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

## Yän tuin truy ì̀ thống dao Liy Ofon

## 2.1-Tín ngluỡng thờ nil̃ thần:

Người Việt vùng đồng bằng Bắc bộ di cư khai khẩn lập làng ở trên đảo Cù Lao Ré trong khoảng thời gian cuối thế kỷ XVI đầu thế kỷ XVII, mang theo tín ngưởng đa thần của làng quê nông nghiệp lâu đời, đặc trưng với tục thờ Mẫu đem hò̀a nhập với tín ngưỡng đa thần của người Chăm bản địa để hình thành nên loại hình tín ngưởng dân gian đặc sắc của vùng hải đảo. Nhìn chung tín ngưởng dân gian thuộc về làng với kinh tế nông nghiệp là tín ngưởng cơ bản ở Lý Sơn và có thể chia làm 2 loại: Tín ngưỡng thờ Nữ Thần, thờ Tam phủ và các thần trong nông nghiệp.

## a/. Tín ngưỡng thờ Thiên Y A Na:

Thiên Y A Na, tên dân gian gọi là bà Chúa Ngọc.
Thực ra tên gọi Thiên Y A Na được phiên âm từ PÔINƯNƯGAR (*) tên vị thần mẹ xứ sở của người Chăm, còn gọi là PÔNƯGAR. Thực chất trong thần thoại Chăm, nữ thần PÔNƯGAR là vị thần tối cao của vương quốc, là người dạy dân trồng lúa, đem lại sự sinh sôi nảy nở của mùa màng và gia súc, là vị thần che chở và đem lại sự thịnh vượng, bình yên cho xứ sở. Người Việt cũng có tục thờ Nữ thần, trong đó, vị thần nổi bật nhất và điển hình là Thánh Mẫu Liễu Hạnh, vị nữ thần này được xem là nữ thần Mẹ của

[^5]
## Wran hia truy ìn thống dair Liy don

người Việt vùng đồng bằng Bắc bộ. Thánh Mẫu Liễu Hạnh có nhiều tên gọi: Mẫu Thiên, Mẫu Thượng Thiên, Mẫu Đệ Nhất, Mẫu Liễu, Bà Chúa Liễu... Theoo bước chân di cư của người nông dân Việt, bắt đầu từ Huế, nơi có điện Hòn Chén dến vùng cực Nam Trung bộ, hình tượng Thánh Mẫu Liễu Hạnh hòa nhập với tín ngương thờ Nữ Thần Mẹ PÔNƯGAR của người Chăm, sự hòa nhập này hình thành nên vị nữ thần có nhiều tên gọi khác nhau như Thiên Y A Na, bà Chúa Ngọc, bà Chúa Tiên, hoặc người Việl chỉ nhắc đến từ "Bà" với sự kính trọng và tin tưởng.

Trong các sắc phong của triều Nguyễn, nữ thần PÔNƯGAR Thiên Y A Na bị đưa xuống vị trí Thượng Đẳng thần, ngang với các vị thần khác. Nhưng trong ý thức tâm linh của người dân Việt ở miền Trung nói chung và đảo Lý Sơn nói riêng, nữ thần Thiên Y A Na vẫn giữ nguyên vai trò như vốn có trong thần thoại Chăm, là vị thần tối cao trong các vị thần. Kết thúc mùa màng nông, biển, ngườị dân đảo Lý Sơn đều mang lễ vật đến tạ ơn Bà. Khởi đầu trong công việc sản xuất của nghề nông, chài dân làng cũng đều cầu xin Bà đem lại sự bội thu trong mùa màng; thậm chí cả sự sinh sản trong chăn nuôi. Người Việt ở đảo và đất liền vẫn giữ nguyên lễ cúng tạ Bà để cầu mong mọi sự tốt lành.

Nữ thần Thiên Y A Na, là vị thần có nhiều quyền lực với khả năng trấn áp các thế lực siêu nhiên gây bất ổn trong cuộc sống con người. Từ quan niệm này, người Việt trên đảo đã có hình thức phối thờ Thiên Y A Na. Hình thức phối thờ nảy sinh, khi người dân đảo thờ các vị thần khác mà trong
tâm thức luôn cảm thấy sự bất an. Ý nghĩa của sự phối thờ của người Việt là sự tin tương, cầu mong nữ thần Thiên Y A Na trấn áp chế ngự những thế lực siêu nhiên gây bất an cho cộng đồng. Vấn đề này được biểu hiện ở các miếu thờ Bà Chúa Ngũ Hành (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ) đều có phối thờ nữ thần Thiên Y A Na. Người dân đảo tin rằng Bà Chúa Ngũ Hành là vị thần rất khơ chế ngự ví như hỏa vượng rất dễ gây cháy nhà, thủy vượng gây thiên tai... do vậy cần thiết phải phối thờ Thiên Y A Na. Tại đình làng Lý Hải, nữ thần Thiên Y A Na ngự ở Hậu cung cũng nhằm chế ngự các vị thần khác cơ thể gây bất an cho cuộc sống của cộng dồng làng.

Tục thờ Thiên Y A Na phổ biến ở các dinh, miếu, thậm chí còn có ở hậu cung của đình làng. Có hai dạng thờ Thiên Y A Na, thờ độc lập cá biệt và phối thờ. Dạng thờ độc lập xuất hiện tại các dinh bà chúa Ngọc, xóm Trung Yên, dinh bà ở xóm Tây Lý Vĩnh - xã Lý Hải, miễu Đông Thạnh, xã Lý Hải, ở các dạng thờ này đều có cốt tượng. Các cốt tượng này đều có niên đại vào cuối triều Nguyễn, thậm chí có tượng mới được làm đây như ở dinh Bà (thôn Tây Lý Vĩnh). Nét đặc trưng của mô típ tượng thờ mới là kiểu xiêm y rực rỡ của cung đình triều Nguyễn. Các nơi thờ độc lập đều có chung ngày lễ Vía $25 / 2$ và trở thành ngày lễ tế quan trọng của dân hai làng Lý Hải và Lý Vĩnh. Dạng phối thờ xuất hiện ở đình làng Lý Hải, các miểu của lân Tân Thành, Vĩnh Lộc, Vĩnh Hòa ở thôn Tây của xã Lý Vĩnh. Hình thức phối thờ Thiên Y A Na ở đình làng Lý Hải có phần đặc biệt, dân

## 

làng dành riêng đình thượng (hậu cung) để thờ cốt tượng Thiên Y A Na. Cốt tượng Thiên Y A Na ở đình làng Lý Hải có nét khá giống với cốt tượng Thiên Y A Na ở Điện Trường Bà (Trà Bồng), đó là tượng đất tô màu hoàn toàn Việt hóa theo quan niệm dân gian đồng bằng Bắc bộ, mô tả người phụ nữ hiền hậu, đầu chít khăn, mặc áo tứ thân ngồi trên ngai. Niên đại của hai pho tượng này có thể ở cuối thế kỷ XVII, là mẫu tượng thờ Thiên Y A Na sớm nhất của người Việt trên đảo Lý Sơn.

## b/. Thờ Ngiũ Hành:

Hiện tượng thờ Ngũ Hành khá phổ biến ở trên đảo Lý Sơn, thống kê cho thấy có đến 4 địa điểm thờ Ngũ Hành trong đó ̛̛̉ Lý Vĩnh có 3 địa điểm, hầu hết đều phối thờ Thiên Y A Na. Quan niệm thờ Bà Chúa Ngũ Hành hay Ngũ vị Tiên Nương (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ) xuất hiện phổ biến ở các làng nghề của người Việt, do vậy sự thờ Ngũ hành, vị thần Việt, ở trên đảo Lý Sơn có lẽ đối với người dân biển, họ xem việc khai thác biển là một nghề. Ngôn ngữ thường dùng của họ là "làm nghề" tức làm biển, "ghe nghề" tức ghe đi biển.
c. Bà Chuía Yàng được thờ ở bờ biển phía đông đảo, sau này di chuyển lên phía lân Đông Hải. Từ "Yàng" trong ngôn ngữ Môn Khơ-me và Malayo-polynésien đều có nghĩa là: Thần, Trời. Tuy nhiên tại đền thờ này không rõ vị thần nào được gọi là Yàng.

## Mín hơa truy

d/. Thần U Linth Sa Nã Vutơng được thờ riêng ở dinh của các xóm.
e/. Thần Thỉy Long truyền thuyết là con Long Vưong, dược thờ trong các dinh vạn ở duyên hải Quảng Ngãi.
g/. Thờ Tam phủ: Quan niệm thờ Tam phủ là của người Việt vùng đồng bằng Bắc bộ, xem vũ trụ có ba phủ: Thiên Phủ, Sơn Phủ, Thoải Phủ do có ba vị nữ thần cai quản. Mẫu Thượng Thiên (hóa thân của Mẫu Liễu Hạnh, là vị nữ thần chuyên trách trông coi trên trời, gọi là "Thiên Phủ". Kế đến là Mẫu Thượng Ngàn, vị nữ thần chuyên cai quản vùng rừng núi gọi là Sơn Phủ hoặc Nhạc Phủ, sau chót là Mẫu Thoải Phủ, vị nữ thần chuyên trách vùng sông, biển gọi là Thoải Phủ. Quan niệm thờ Tam phủ là loại hình khá đặc biệt trong việc thờ nữ thần ở Việt Nam. Hiện tượng thờ Tam phủ xuất hiện ả̛ lăng Chánh thờ cá Ông Nam Hải chứng tỏ sự hòa nhập giữa văn hớa nông nghiệp và văn hớa biển, một hiện tượng khá độc đáo ở đảo Lý Sơn.

Ngoài ra ở Lý Sơn còn thờ chúa Ngu Man Nương ở trong đình làng Lý Hải và ở bàn thờ của một số gia đình trên đảo. Tên gọi Ngu Man Nương phát xuất từ tên UMA, một Sakti của Siva. Trong hệ thống thần linh của Ấn Độ giáo nữ thần UMA có quyền lực vô song, cai quản đất đai, theo quan niệm dân gian đó là vị chúa đất, để được bình an thì dân làng hàng năm phải cúng tế vào tháng 3 (âm lịch).

Dưới đây là bảng thống kê các vị nữ thần được thờ phụng trong các dinh miểu ở Lý Sơn.
lina truyèn thông tax Ly ofon

|  |  |  | ¢ I |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| สup̧n 10000 |  <br>  |  | 11 |
|  |  |  | OI |
|  |  |  | 6 |
|  <br>  |  |  | 8 |
|  |  |  | $L$ |
| Z/Sて EIM |  |  | 9 |
| 8u¢̣n 10000 |  |  | S |
|  |  |  | † |
|  |  | !PH KT - Yu!g !eqL UET | $\varepsilon$ |
| て/SZ E! $\Lambda$ |  |  | Z |
|  |  |  | I |
| пบว ! ¢ | uȩul nu uew | uģ elp eị | $\mathbf{L L}$ |

## 2.2-Tín nguỡng gắn liền với sản xuất nông nghiệp:

a/. Fộng thổ:
Trong thời gian từ mùng Một đến mùng Ba Tết Nguyên đán, nếu chọn được ngày giờ tốt là tổ chức làm lễ động thổ. Buổi lễ được tổ chức bắt đầu tại đình làng. Tại đình làng người ta tổ chức lễ tế thần linh bằng các nghi thức cúng tế hết sức long trọng với sự có mặt của tất cả các chức sắc trong làng. Sau buổi tế, ông cả làng sẽ gióng 3 hồi trống (loại trống chầu) đầu năm, tiếp đến các lăng miếu trong xớm tiếp tục làm lễ động thổ giống như ở đình làng và gióng trống cho dân làng biết.

Sau khi làng làm lễ động thổ xong, kể từ giờ, ngày đó dân làng mới được ra đồng sản xuất hoặc cuốc xới đất đai. Nếu làng chưa làm lễ động thổ mà người nào trong làng tự ý không tuân theo qui định sẽ bị làng phạt vì quan niệm sẽ bị thần quở phạt, chuyện làm ăn trong năm đó của tất cả người dân trong làng gặp khó khăn, mất mùa.

## b/. Cuing thần nông:

Xưa ở Lý Sơn có 2 miếu thờ thần nông, thường xuyên tổ chức cúng tế và thực hiện các nghi lễ cầu cho mùa màng tươi tốt. Hiện nay chỉ còn một miếu thờ tại chân núi Thới Lới thuộc xã Lý Hải. Hằng năm nhân dân trong xã thường tổ chức cúng tế vào tháng 10 âm lịch. Tùy theo năm được hay mất mùa mà họ có thể cúng trâu, bò, heo (tam sanh thượng) hoặc trầu, trà, rượu hoa quả (tam sanh hạ)

## 

## c/. Tá thổ (cuing chía đất Ngu Man Nutơng).

Chúa Ngu Man Nương là một vị thần của người Chămpa. Từ Ngu Man Nương có thể bắt nguồn từ từ Uma là một vị Nữ thần trong tín ngưỡng Ấn Độ giáo của Chămpa. Nữ thần Uma là hớa thân của thần Shiva, vị nữ thần này có quyền lực vô hạn trong cai quản đất đai. Người Việt thờ để cầu mong sự bình an. Tục thờ cúng Chúa đất Ngu Man Nương ở Lý Sơn là biểu hiện của sự giao thoa giữa Văn hóa Việt và văn hóa Chămpa. Hiện nay ở vùng đất miền Trung Việt Nam tục thờ cúng này đã mất dần. Thần Ngu Man Nương (Uma) ngự trị ở chánh điện của đình làng Lý Hải và xưa kia ở các hộ gia đình có thờ Ngu Man Nương ở một góc của gian thờ gia tiên. Hàng năm vào tháng 3 âm lịch, dân làng sắm lễ vật gồṃ một con gà, một con cá nướng và ba chum rượu. Lễ cúng diễn ra ở đình làng do ông cả làng cúng và ở từng hộ gia đình do thầy phù thủy.cúng.

## d/. Lễ hạ điền và thượng điền:

Lễ hạ điền diễn ra vào tháng 2 âm lịch, ông cả làng đứng cúng tế ở đình làng. Lễ vật gồm gà hoặc heo. Trước khi cúng có chọn ngày tốt để hành lễ nhằm cầu mong sự tốt lành.

Lễ thượng điền diễn ra vào tháng 8 sau khi mùa màng đã thu hoạch xong. Lễ tế diễn ra ở đình làng do ông cả làng làm chủ tế, lý trưởng và hương bộ làm bồi tế. Lễ vật cúng gồm heo, xôi, bánh tét để tạ hiến thần linh. Mỗi gia đình đội một mâm xôi trên có bánh tét và hoa quả đem đến cúng ở

## 

đình làng. Sau khi ông cả làng cúng xong, người ta phân chia thịt cho mỗi gia đình đặt trong mâm lễ và mang về, phần thịt này tuy ít nhưng rất quan trọng đối với mỗi gia đình. Ý nghĩa của lễ tế nhằm cầu an sau khi mùa màng đã thu hoạch xong.

## e/. Lễ cầu mùa và tống ôn:

Hằng năm làng thường tổ chức lễ cầu mùa với mong muốn mùa màng luôn được tươi tốt, không bị sâu bọ phá noại và được mùa. Lễ cầu mùa thường diễn ra khi mùa màng có sâu bọ phá họai, có nguy cơ mất mùa. Người ta tổ chức lễ bắt đầu từ miếu thần nông và dùng một khóm thờ có bốn người khiêng và một thầy phù thủy để tiến hành tổ chức buổi lễ cầu mùa. Sau khi tế lễ xong, thầy phù thủy đi đầu, theo sau là bốn người khiêng khóm thờ và một số người có chức sắc trong làng. Thầy phù thủy dẫn đoàn người đi khắp đồng núi, vừa đi vừa đọc lời khấn và làm phép để mời tất cả các loại sâu bọ, côn trùng phá hoại mùa màng vào khóm thờ để rước về miếu thần nông. Tại miếu thần nông, tiếp tục làm lễ để mời thần trùng rời khỏi đảo bằng những chiếc thuyền làm bằng thân cây chuối thả ra biển. Đến khi thu hoạch mùa màng xong, họ lại làm lễ tế bằng bò, heo và tổ chức đua thuyền để tạ ơn.

## g/. Lễ tẩy trù dịch bệnh:

Lễ cúng tẩy trừ dịch bệnh còn gọi là "Tống ôn dịch" diễn ra khi trong làng xuất hiện dịch bệnh nhằm cầu mong sự bình an cho dân làng. Lễ tế diễn ra tại đình làng do ông cả
làng đứng tế... Lễ vật ngoài một con gà nấu chín, còn có trầu cau, rượu, gạo, muối... Người ta còn làm một chiếc ghe lớn bằng thân cây chuối, trên ghe để các lễ vật gồm hai ống gạo, hai ống nước, hai ống muối, bánh khô, hoa quả và cắt dán những hình nộm giả người. Khi lễ xong, ông cả làng dẫn đầu đoàn người đi "tống ôn", ông cả đi đầu, tiếp theo là bốn người khiêng chiếc tàu, theo sau là các chức sắc trong làng, tiếp theo sau là đoàn người cầm cờ ngũ hành, trống chiêng đi khắp làng để mời các "ôn thần" dịch bệnh ra khỏi làng. Sau đó đem ghe cùng lễ vật mang ra biển thả .

## 2.3-Tín ngıương gắn với nghề khai thác biển:

Vạn thờ cá Ông Nam Hải, thờ thủy thần đồng thời còn có một lăng riêng gọ̣i là lăng Âm Hồn thờ những thuyền nhân đánh cá bị sóng gió tử nạn trên biển.

## a/. Tục thờ cá Ông:

Tục thờ cá Ông của những ngư dân vùng duyên hải miền Trung Việt Nam đã có từ lâu đời.

Người Chăm có truyền thuyết về nguồn gốc cá Ông (cá Voi) vốn là hóa thân của vị thần tên là Cha - Aih - Va, có phép thuật tự biến mình thành cá Voi. Thần Cha - Aih - Va còn có tên là Pô - Ri - I - Ăk cứu những ghe thuyền bị nạn trên biển đưa vào bờ an toàn (Nguyễn Văn Kim, 1985).

Người Việt có truyền thuyết khác về cá Ông (cá Voi), trong truyền thuyết này nguồn gốc cá Voi là hóa thân từ
mảnh áo cà sa của Phật bà Quan Âm. Để cứu những ngư dân khỏi bị chết do đắm thuyền ngoài biển khơi, Phật bà Quan Âm xé áo cà sa thành muôn mảnh thả xuống biển hóa phép thành cá Ông, lấy bộ xương Voi ban cho để cá Ông có thân hình to lớn, lại ban phép thâu đường bơi thật mau để cứu những ngư dân lâm nạn (Lê Quang Nghiêm, 1970).

Đầu thế kỷ XIX, trong Gia Định Thành thông chí, Trịnh Hoài Đức có viết về cá Ông gọi là Nhân Ngư. Đây là tên vua Minh Mạng ban cho loại cá có khả năng kỳ diệu này.

Cũng trong thời Minh Mạng, các đền thờ cá Ông gọi là lăng được xây dựng dọc theo duyên hải Trung bộ, thuộc quyền thờ phụng tế tự của các vạn chài, đồng thời vào năm 1836 đời Minh Mạng thứ 17 , vua Minh Mạng đã ban sắc phong thần, khắc hình tượng cá Ông vào Nhân Đỉnh ( $B a ̣$ Nam Nhất Thộng Chi).

Tại Lý Sơn có 5 lăng thờ cá Ông gồm một lăng của vạn An Phú, 4 lăng của vạn Vĩnh Thạnh.

Cá Voi bị chết dạt vào bờ biển, ngư dân ở Lý Sơn gọi là "Ông đi tu", khác với cách gọi của ngư dân vùng duyên hải Quảng Ngãi gọi là "cá Ông lụy". Cách mai táng và cứng tế cá Ông theo "Thọ mai gia lễ" như cúng tế một con người. Cá được chôn ở bờ biển từ 5-7 năm (loại cá lớn), từ $2-3$ năm (loại cá nhỏ) sau đó cải táng lấy cốt đưa vào quan quách và lập lăng thờ.

Người phát hiện cá Ông chết đầu tiên gọi là Trưởng tử. Trong lễ tế bịt khăn đỏ, để tang trong 24 tháng. Tuy nhiên,
lễ tế cá Ông thuộc nhiệm vụ của chủ vạn (chủ tế) còn trưởng tử và trùm vạn làm nhiệm vụ bồi tế.

Tế cá Ông là nhiệm vụ chung của hai vạn Vĩnh Thạnh và An Phú, chi phí cho lễ tế do ngư dân trong vạn đóng góp.

## b/. Tục thờ thủy thần:

Các lăng thờ thủy thần, thần nước được lập ở Hòn Bé và Đồng Hộ do chủ lăng đứng ra tế tự. Vạn cũng tham dự lễ tế và đóng góp. Thực tế ở Lý Sơn, tại 2 điểm thờ thủy thần trên việc cúng tế đều do ngư dân làm nghề khai thác các sản vật biển ở các bãi gành, vùng biển, hay đánh cá xung quanh đảo bằng các loại thuyền nhỏ đảm nhận.
c/. Tế Âm hồn: Hàng năm vào ngày 13/3 (Âm lịch), vào tiết Thanh Mịnh, vạn làm lễ tế ở lăng Âm hồn, nơi thờ các thuyền nhân đánh cá tử nạn trên biển.

Trong các lễ tế của vạn còn có các chức vị sau: Điển lễ, thủ bổn, chấp tư lễ, chấp sự. Các chức vị này tùy người có khả năng mà chủ vạn cùng các thuyền hộ, cát lái chỉ định bầu. Diển lễ là người đọc văn tế trong các buổi lễ tế cá Ông, tiêu chuẩn để chọn điển lễ là người có giọng đọc hay; đồng thời là người có tư cách đạo đức. Thủ bổn giữ nhiệm vụ thư ký và thủ quỹ. Chấp tu lễ làm công việc xướng lễ theo Thọ Mai gia lễ trong nghi lễ tế tự ở lăng cá Ông. Chấp sự có nhiệm vụ mời khách đến dự tế ở lăng cá Ông. Dưới đậy là bảng thống kê các nơi thờ tự cá ông của vạn:

Tân hơa truyè̀n thống daio Ľy OOn

| TT | Dia điểm | Sắc phong của cá Ông | Ghi chú |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Lăng Cồn Tự - thôn Tây xã Lý Hải - van An Phú | Nam Hải Đại tướng quân | Còn gọi là <br> Đông Hải lân |
| 2 | Lăng Tân - thôn Đông Lý Vĩnh vạn Vĩnh Thạnh | Nam Hải Đồng Đình Đại Vương. Giá phong thượng đẳng Thần. Ngày vía $8 / 1$, 3/2, 3/5, 20 tháng Chap. |  |
| 3 | Lăng Chánh - thôn Đông - Lý <br> Vĩnh - thuộc van Vĩnh Thanh | Nam Hải cự tộc Ngọc Lân sắc phong trung đẳng thần phối thờ Tam Phủ |  |
| 4 | Lăng Cồn - thôn Tây - Lý Vĩnh thuộc vạn Vĩnh Thạnh | Nam Hải Dã Xa Đại Tướng quân tôn thần gia phong Thượng đẳng thần. Ngày vía $25 / 5$. |  |
| 5 | Lăng Thứ - thôn Tây - Lý Vĩnh thuộc van Vĩnh Thanh | Nam Hải cự tộc đức ngư tôn thần. Ngày vía 25/5. |  |
| 6 | Dinh Âm hồn - thôn Tây Lý Vĩnh - thuộc van Vĩnh Thanh | Thờ các thuyền nhân bị tử nạn trên biển. Ngày vía $13 / 3$ (al). |  |
| 7 | Lăng thờ Thủy Thần - Hòn Bé thôn Bắc phụng sự. | Thờ Thủy Thần. |  |
| 8 | Lăng thờ Thủy Thần - thôn Đông Hộ phụng sự | Thờ Thủy Thần. |  |

# Mân hóa truyồn thống taio Liy Ơon 

## d/. Một số tín ngưỡng khác:

+ Lễ "ra mắt":
Là nghi lễ liên quan đến nghề đánh bắt hải sản của dân vạn chài ở Lý Sơn. Trong 3 ngày Tết các chủ lái thuyền sắm lễ vật gồm trầu cau, rượu, hoa quả và một con gà trống nấu chín mang đến dinh vạn của xóm để nhờ chủ lăng tế thần linh, vừa để tạ ơn vừa cầu mong năm mới đánh bắt được nhiều cá, mực. Đặc biệt, lễ ra mắt còn nhằm để đoán xem sự may mắn hay rủi ro trong mùa đánh bắt mới thông qua việc xem giò của con gà được làm vật tế.

Ngoài ra, trong những ngày Tết, ở các dinh vạn của làng, đặc biệt là các lăng thờ cá ông, dân vạn chài trong làng (chủ lái) đều phải đến các lăng miếu trong làng để "hầu" lễ và tạ on trên phù trợ cho ghe thuyền năm qua bình an và cầu cho năm mới làm ăn được mùa.

$$
+ \text { Lễ xuống nghề: }
$$

Đây là nghi lễ quan trọng nhất trong năm của ngư dân Lý Sơn, bởi lẽ nó là nghi lễ mở đầu cho một năm đánh bắt hải sản và sự may mắn hay rủi ro của hoạt động khai thác biển của ngư dân trong chu kỳ từ tháng 2 đến tháng 8,9 (âm lịch). Các tín ngưởng nghề cũng diễn ra trong chu kỳ này. Bắt đầu từ ngày mồng một tháng hai (âm lịch), ông chủ vạn và trùm vạn làm lễ cáo ở từng lăng thờ sau đó về lăng chánh để làm lễ tế gọi là lễ xuống nghề. Các hộ ngư dân mời thầy phù thủy làm lễ trấn yểm tẩy uế cho ghe của mình. Việc cúng tế còn được tổ chức ở ngoài khơi nơi ngư dân đánh cá.

## Yán hóa truyền thống dảa Liy ©on

Tại các lăng, ngư dân cáo tế với câu cầu nguyện:"Thuyền con lái bạn vững vàng, tài lợi phân đa, chung hoàn màn vụ, con cung trần tạ lễ". Vạn chài chọn trong số các ghe của làng một chiếc mà trong năm đó đánh bắt được nhiều hải sản và chủ ghe là người lớn tuổi, đức độ, có uy tín trong nghề đi biển, giong buồm chạy ra biển đầu tiên. Tiếp theo, lần lượt các ghe khác sẽ theo thứ tự sắp xếp nhổ neo, giong buồm đi theo sau. Đoàn thuyền nối đuôi nhau tiến ra biển, sau đó quay trở lại địa điểm xuất phát, kể từ đó các she thuyền trong làng mới bắt đầu đi đánh bắt hải sản. Thường thường theo quan niệm của ngư dân ghe đánh cá ra khơi phải chọn ngày chẫn (trừ ngày mùng 8 ), kiêng kỵ ngày lẻ.

```
+ Lễ lên nghề:
```

Khi xong mùa cá, đến ngày $26 / 8$ âm lịch, vạn tổ chức lễ tế lên nghề. Trước khi tiến hành lễ tế chính thức ông chủ vạn cùng trùm vạn đi cáo lễ ở các lăng rồi quay về lăng chánh làm lễ tế chính thức. Lễ tế được tổ chức rất linh đinh, lễ vật để dâng tạ thần gồm bảy con gà và hai con heo. Định kỳ cứ 3 năm một lần (vào các năm Dần, Ngọ, Tuất), sau lễ tế thường tổ chức hát bội với mục đích tạ thần và cầu mùa.

### 2.3. Các tôn giáo, tín ngưỡng khác:

Ngoài các hoạt động tín ngương gắn liền với đời sống sản xuất nông nghiệp và đánh bắt hải sản, thờ cúng tổ tiên... người dân Lý Sơn còn sùng kính các tôn giáo khác như đạo Phật, Thiên Chúa giáo, Cao Đài, trong đó đạo Phật được nhân dân sùng kính hơn cả.

## Yän hóa truyền thống diá Lhy Ofon

Ở Lý Sơn hiện nay có 5 ngôi chùa thờ Phật là chùa Hang, chùa Từ Quang, chùa Vĩnh Ân, chùa Đục và Tịnh xá Ngọc Đức, với số lượng tín đồ lên đến 1170 người. Trong số đó, chỉ có rất ít tu ở chùa, còn lại các tín đồ nam nữ khác chỉ đến chùa trong các ngày rằm hoặc các ngày lễ Phật đản, Vu lan.

Đạo Thiên chúa giáo, Cao Đài du nhập vào Lý Sơn khá muộn. Hiện nay số tín đồ của hai đạo này chỉ có 806 người và họ chỉ đi lễ nhà thờ vào các ngày cuối tuần, dịp lễ Giáng sinh. Nhìn chung đạo Thiên chúa giáo, Cao Đài ít được nhân dân Lý Sơn sùng tín tin theo, cho dù hiện nay ở Lý Sơn cũng có một nhà thờ Thiên Chúa giáo và 2 thánh thất Cao Đài dùng trong việc hành lễ.

## 3-Lễ hội: .

Trải qua quá trình khai phá và định cư, nhân dân Lý Sơn đã tiếp thu vốn văn hóa bản địa sẵn có để hình thành nên những tập tục sinh họat văn hóa riêng mang đậm truyền thống nhân văn sâu sắc. Lễ hội là một loại hình đặc biệt của văn hóa phi vật thể, nó như một thứ văn hóa tiềm ẩn trong sâu thẳm tâm hồn nhân dân. Sự hình thành và tồn tại lễ hội ở Lý Sơn xuất phát từ thực tiễn của đời sống sinh hoạt của người dân ở một hòn đảo cách xa đất liền, sự giao tiếp với cuộc sống bên ngoài rất hạn chế nên yếu tố văn hóa của người ${ }^{\top}$ Việt xưa còn lưư giữ khá nguyên vẹn trong các nghi thức tế lễ đồng thời họ cũng biết sáng tạo nên những sinh hoạt lễ hội phục vụ nhu cầu đời sống tinh thần.

## Uán hóa truyè̀n thống dảo Liy OPon

## 3.1-Lễ hội Tết Nguyên đán:

Tết Nguyên đán là lễ hội lớn nhất trong năm ở Lý Sơn. Ngoài việc chuẩn bị đón Tết của mỗi gia đình người ta còn chuẩn bị tổ chức các lễ hội trong dịp Tết. Thời gian Tết ở Lý Sơn diễn ra khá dài, từ những ngày từ cuối tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng (kết thúc hội đua thuyền) mới xem như kết thúc. Tuy lễ Tết bắt đầu vào ngày mùng 1 tháng Giêng nhưng người dân Lý Sơn chuẩn bị lễ tết từ giữa tháng Chạp. Bắt đầu từ đầu tháng Chạp đến trước ngày 23 tháng Chạp (ngày đưa ông táo về trời) mọi tộc họ đều lo sửa sang mồ mả tổ tiên ông bà cho sạch đẹp và tổ chức "chạp mả" như một bước chuẩn bị mời tổ tiên về vui xuân cùng con cháu. Đến ngày 23 tháng Chạp mọi gia đình đều lo sắm lễ vật cúng ông Táo (thường gọi là lễ đưa ông Táo về trời). Lễ vật cúng ông táo thường chỉ có trầu, rượu, chè, bắp trái nấu chín. Trước đây, ông táo (hòn đá nấu bếp) được nhân dân Lý Sơn sử dụng là loại đất sét cứng được đẻo gọt vuông vức. Sau khi cúng ông Táo xong họ đem "ông Táo" cũ đến bỏ ở các dinh, miếu trong làng và đẽo gọ̣ "ông táo" mới mang về sử dụng trong năm mới.

Cũng trong thời gian đó mọi gia đình lo mua sắm Tết, chuẩn bị các nguyên liệu như đường, bột, lá gai, dừa, đậu để làm bánh ít lá gai; gạo, muối, hoa quả cho 3 ngày Tết, sắm sửa đồ đạc và chỉnh trang nhà cửa... Đặc biệt là bắt đầu từ ngày 27,28 tháng Chạp hầu như tất cả mọi gia đình đều làm bánh ít để ăn Tết. Đây là loại bánh được làm từ nguyên liệu lá gai, bột, đường, đậu và dừa, chỉ có trong các ngày Tết và

## Wän hơa truyồn thống däo Lý OPon

ngày giỗ lớn của gia đình, một loại bánh đặc trưng của Lý Sơn mang ý nghĩa tạ ơn tổ tiên.

Sau khi chuẩn bị hoàn tất, đến chiều 30 Tết mọi gia đình đều tổ chức cúng ông bà. Đây là lễ kính cáo tổ tiên, tỏ lòng biết ơn của con cháu đối với ông bà tổ tiên trong năm qua đã phù hộ cho con cháu mạnh khỏe và "mời" ông bà tổ tiên về vui Tết với gia đình con cháu mừng năm mới.

Nửa đêm (đúng 12 giờ đêm cuối cùng của năm) mọi nhà tổ chức cúng giao thừa. Lễ cúng được tiến hành ở bàn thờ, thức cúng thường chỉ có trầu, rượu, trà, bánh ít, bánh khô. Sau khi cúng giao thừa xong, tất cả thành viên trong gia đình quây quần bên cổ bánh để vaii sum họp đầu năm.

Trong 3 ngày Tết mọi gia đình đều tổ chức lễ cúng tổ tiên ở gia đình và tham gia tế lễ tại các lăng vạn chài và tại đình làng. Ngoài ra, du xuân và thăm viếng bà con, bạn bè là hoạt động khá sồi nổi của người dân trên đảo vào mỗi dịp xuân về. Trong những ngày Tết mọi người đều tranh thủ thời gian đi thăm hỏi lẫn nhau, từ bà con thân thích nội ngoại đến bạn bè trong quan hệ làm ăn, thầy trò̀ và hàng xóm láng giềng. Hoạt động du xuân đối với nam nữ thanh niên chủ yếu là tổ chức từng nhóm du ngoạn thăm viếng các danh thắng ở Lý Sơn như chùa Hang, chùa Đục; các cụ ông thì thăm viếng lăng miếu, tham dự tế lễ tạo nên không khí hội xuân vui vẻ và đầm ấm nhưng cũng khá náo nức trong những ngày Tết trên đảo.

## Yän hóa truyền thống dảo LLy Ơon

Lễ tết còn là dịp để mọi người cùng nhau tham gia vào các trò chơi dân gian như: Đu quay, đô vật, dồi bòng, xóc bầu cua tôm cá, chơi lô tô... Đặc biệt là trò chơi dồi bòng thường diễn ra vào ngày mùng 7 tháng Giêng tại đình làng xã Lý Hải. Tham gia hội dồi bóng có các chàng trai của 4 xóm trong xã được đánh dấu bằng vôi đen, trắng, xanh, đỏ trên tráng của từng thành viên trong đội để phân biệt đội xóm này với đội xóm khác.

Trò chơi được tổ chức tại sân đình. Sau khi ông cả làng làm lễ cúng xong (lễ ra trò), đứng trên bục được xây trước đình (nhà trò) cầm trái bòng ném ra, các đội sẽ tranh nhau quả bòng, nếu đội nào bắt được trái bòng sẽ cố giữ và cố gắng mang quả bòng chạy nhanh về địa phận xóm mình. Trong lúc ấy các đội khác cũng sẽ cố chạy theo giành lại quả bòng, tạo nên sự tranh giành quyết liệt và không khí hò reo cổ vũ của những người tham dự hội. Nếu đội nào giữ được quả bòng và mang về được đến xóm của đội mình thì cor như thắng cuộc, được làng thưởng tiền. Nhưng quan trọng hơn là năm mới xóm giành được quả bòng sẽ gặp nhiều thắng lợi và may mắn hơn theo quan niệm của họ. Hội dồi bòng cùng với các trò chơi xuân khác đã tạo nên không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân trong dịp Tết nên rất cần được bảo tồn gìn giữ, nhất là hiện nay hội dồi bòng chưa được khôi phục.

Lễ Tết cùng với những nghi thức thờ cúng và trò chơi dân gian, hội hè sôi nổi là một nét đẹp văn hóa truyền thống của nhân dân Lý Sơn cần được giữ gìn và phát huy.

## Mân hơa truyền thống dao LLy OOon

## 3.2- Hội Tết thanh minh.

Trong tiết trời trong sáng, mát mẻ vào tháng 3 âm lịch, người ta thường tổ chức cúng thanh minh ở các lăng nghĩa tự (thờ cô hồn) và tại các lăng của xóm. Nghi thức cúng thanh minh cũng khá đặc biệt (nghi thức này chỉ có ở xã Lý Hải). Đến ngày cúng thanh minh mỗi gia đình tự làm mâm cổ và mang ra lăng của xóm để cúng. Ông chủ làng tập trung mọi mâm cỗ lại và đứng ra cúng vái chung, cầu mong sự độ trì của "cô hồn các đẳng" cho dân làng bình yên. Sau đó từng gia đình vào khấn vái bái lạy và mang mâm cổ về.

## 3.3- Hội Tết Doan ngọ:

Ngày 5 tháng 5 âm lịch là ngày Tết Đoan ngọ. Đối với người dân Lý Sơn thì ngày này là ngày Tết giữa năm nên được họ chuẩn bị khá chu đáo, từ việc trang hoàng nhà cửa đến việc chuẩn bị thức cúng như thịt cá, bánh... Vì được xem là ngày Tết giữa năm (đứng sau Tết Nguyên đán) nên mọi gia đình ở Lý Sơn đều tổ chức cúng tổ tiên hết sức trang trọng và mọi người dân đều thể hiện sự hân hoan chào đón ngày Tết Đoan ngọ trong năm hết sức háo hức vui vẻ. Trong ngày mùng 5 cũng đi thăm hỏi bà con, bạn bè; thăm viếng chùa chiền, lăng miếu. Trai gái thì tổ chức đi hội chùa Hang, lễ Phật tạo nên không khí tấp nập, vui tươi.

Cũng như ở gia đình, tại các lăng miếu, đình làng, đều tỏ chức tế lễ, dựng cờ, dựng nêu, tạo nên một ngày Tết Đoan ngọ có ý nghĩa quan trọng trong đời sống của người dân.

## 

## - 3.4- Hội đinh:

Hàng năm, đình làng tổ chức 2 kỳ tế xuân và thu gọi là "Xuân kỳ, thu tế" vào các ngày $20 / 2$ và $20 / 8$ (âm lịch) để tưởng nhớ công đức các vị "tiền hiền, hậu hiền" và cầu tài lộc cho dân làng. Trong nhửng ngày đầu xuân (từ mùng 4-8 tháng Giêng âm lịch) tại đình làng tổ chức các trò chơi dân gian như sới vật, dồi bòng, đua thuyền. Ngày hội dân gian đầu năm cuốn hút tất cả dân làng tham gia vào các trò chơi. Đây là những ngày hội lớn của nhân dân xã Lý Hải, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, nhớ về cội nguồn tổ tiên và cũng là dịp để dân làng, các dòng tộc gặp nhau trao đổi tâm tình, giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp của cha ông để lại.

- Bua thuyền: Hàng năm cứ đến ngày mùng 4 Tết, sau lễ tế đình là hội đua thuyền tại đình làng để tri ân các vị thần linh phù hộ cho dân làng bình an, mùa màng tươi tốt; đồng thời tưởng nhớ các vị tiền hiền đã có công khẩn hoang định cư xây dựng làng xóm trên đảo cho con cháu hôm nay và cũng là dịp rèn luyện, thi thố tài năng điều khiển thuyền trên biển của các chàng trai trên đảo. Lý Sơn có 2 xã, mỗi xã có 4 thuyền đua, mỗi thuyền đua được mang tên một con vật trong tứ linh (Long, Lân, Qui, Phụng) và được bàn tay tài hoa của người thợ trên đảo chạm khắc đầu, đuôi theo biểu tượng của con vật hết sức sinh động, làm cho người xem cảm nhận khi thuyền đang đua giống như những con vật tứ linh đang lướt nhẹ trên sóng biển bập bềnh. Các thuyền đua được đặt ở lăng miếu để thờ cúng. Ở xã Lý


## Män hía truyìn thống dáo Lhy Ofon

Vĩnh, thuyền Long thờ ở lăng Hòa lân, thuyền Phụng thờ tại lăng Cồn (lăng Tân Thành), thuyền Lân thờ tại dinh Chàm, thuyền Qui ở lăng Nghĩa Tự. Ở xã Lý Hải thuyền Long thờ ở lăng Cồn, thuyền Long ở Trung Hòa, thuyền Qui ở Trung Yên và thuyền Phụng ở dinh Tam Tòa. Thuyền đua dài từ 7 -8 m , có dáng thon, nhẹ và đã được người thợ khi đóng thuyền tính toán rất kỹ lươnng sao cho khi đua, thuyền lướt được nhanh để giành chiến thắng, đây cũng là yếu tố quan trọng quyết định sự thắng bại của cuộc đua. Thuyền đua được nhân dân đóng góp tiền thuê thợ đóng và bảo quản cẩn thận tại dinh làng, chỉ khi nào có Hội mới được làm lễ hạ thủy. Trước khi mở hội đua thuyền nhân dân các làng đều có sự chuẩn bị chu đáo và tuyển chọn $15-20$ chàng trai lực lưởng, quen nghề sông nước để thành lập đội đua. Đặc biệt là tuyển chọn người cầm chèo (tổng lái), vì thuyền đua nhẹ nên rất dễ bị sóng đánh lật vì vậy người cầm chèo phải có kinh nghiệm điều khiển để khi đua giữ thuyền luôn được thăng bằng, đi thẳng và vượt qua những khó khăn trên đường đua để đưa thuyền đến đích an toàn và chiến thắng. Theo quan niệm của người xưa, sự thắng thua của từng thuyền đua trong ngày hội thường gắn với thần linh. Họ cho rằng thuyền đua của xóm nào về đích trước thì thần linh sẽ phù hộ cho xóm đó gặp được nhiều may mắn. Do vậy trước khi đua họ cúng lễ các thần linh tại dinh làng để vừa xin phép thần linh cho hạ thủy thuyền đua và mong thần linh phò trợ cho thuyền đua về đích trước.

## Tän hóa truyền thống dáo Lly ©Oon

Sau lễ tế đình, một hồi trống tựu vang lên báo hiệu cho các thuyền đua về vị trí xuất phát chuẩn bị cho cuộc so tài. Trong tiếng trống liên hồi giục giã, tiếng reo hò của hàng ngàn người xem hội làm vang động cả một vùng sông nước, các thuyền đua xé nước lao về phía trước và cố tranh về đích trước. Kết thúc cuộc đua (sau 4 vòng đua) thuyền thắng cuộc về đích trước cũng như thuyền về sau đều được làng ban thưởng vật phẩm, vui vẻ chia tay và hẹn cuộc đua tài ngày hôm sau. Cứ như thế hội đua thuyền đầu năm kéo dài cho đến ngày mồng 8 tháng Giêng.

Hội đua thuyền là sinh hoạt văn hóa thể thao truyền thống hết sức sôi nổi của nhân dân Lý Sơn trong những ngày đầu năm mới, tạo nên không khí phấn khởi vui tươi cho nhân dân vui Tết và hấp dẫn mọi người dân trên đảo cũng như du khách đến xem và cổ vũ.

## 4- Sinh hoạt văn học dân gian:

Khi người Việt đến định cư ở đảo Lý Sơn đã mang đến vùng đất này vốn văn hóa mà họ được trao truyền từ hàng nghìn năm, từ việc lập làng, tổ chức sản xuất, đến cả vốn văn hóa dân gian, vốn dĩ là của cư dân nông nghiệp trồng lúa nước ở vùng đồng bằng Bắc bộ, vùng Thanh Nghệ nhưng đã được bồi đắp thêm tại làng quê xứ Quảng. Cho nên không có gì lạ khi đến Lý Sơn chúng ta vẫn nghe nhiều bài ca dao, nhiểu câu hát đối bên vành nôi, cánh võng giống như những bài ca, câu hát mà các nhà nghiên cứu, sưu tầm ở các nơi đã giới thiệu trong nhiều công trình biên khảo.

Tại vùng dất mới, ngoài việc lưu giữ vốn văn học dân gian cổ, dù trong vô thức, người Lý Sơn còn sáng tác thêm những tác phẩm mởi. Những sáng tác này xuất hiện chủ yếu trong các buổi sinh hoạt văn nghệ dân gian của nam nữ trên đảo.

Người Việt Lỷ Sơn không chỉ sống trong ốc đảo. Khi mới nhập cư ở Lý Sơn họ chủ yếu sống bằng nghề làm nương rẫy, một số ít làm nghề đánh bắt cá ở các ghềnh, các rạng gần bờ bằng thuyền câu, thúng. Dần dần một số cư dân ở đảo đã dùng ghe bầu đi buôn bán, trao đổi hàng hóa, nông sản với nhiều dịa phương trong tỉnh Quảng Ngãi, ra tận Hội An, Đà Nẵng vào cả Phan Rang, Phan Rí... Cùng với chiếc ghe bầu đi về, người Lý Sơn cũng đón nhận thêm những câu ca, điệu hát ở các vùng đất khác nhau. Đó là chưa kể đến việc, sau này nhiều thế hệ nam thành nữ tú của Lý Sơn cũng tổ chức những cuộc đi giao lưu hò hát với thanh niên ở đất liền. Nhiều nghệ nhân còn nhớ rõ là họ đã hát đối nhiều đêm liền với thanh niên ở Cổ Lũy, Mỹ Khê, Sa Kỳ, Kỳ Tân, An Chuẩn, Sa Huỳnh... Cho nên không phải bỗng dưng về đây ta lại được nghe cả những câu ca về Đình Cương, Long Phụng, Ô Rô, Ô Loan, Sơn Trà... là nhưng địa danh không chỉ của Quảng $\mathrm{Ngãi}$ mà còn của Phú Yên, Đà Nẵng...

Tháng 9 năm 1952, thực dân Pháp đánh chiếm đảo Lý Sơn và cũng từ đó nhiều người dân đảo phải rời xa quê hương, đến tạm cư ở khắp mọi miền tổ quốc, ngày hòa bình họ lại trở về quê nhà. Chính cuộc di cư không tự nguyện này vô tình dã

## 

mang lại cho Lý Sơn những bài ca dân gian mới, làm phong phú thêm kho tàng văn học dân gian vốn đã có nhiều sắc thái.

Để tiện trình bày tư liệu, chúng tôi tạm thời chia văn học dân gian trên đảo Lý Sơn ra làm 2 loại: Văn vần dân gian và truyện kể dân gian.

Về văn vần dân gian, ở Lý Sơn hầu như có gần đầy đủ các thể loại ca dao, tục ngữ, vè, hát đối, truyện thơ... Nói chung, nhưng bài ca, câu hát, những lời nói có vần này, cũng như ở n'ững vùng đất khác, chúng dều nhằm để phô diễn tâm tình của người dân đất đảo đối với quê hương, đất nước; để bày tỏ tình cảm trai gái, vợ chồng hoặc đồng tình hay phẫn nộ trước những biến đổi của xã hội, hay đúc kết những kinh nghiệm trong đời sống, trong lao động sản xuất, những cái nhìn về biển, về con người, về cuộc đời. Chỉ riêng nói về quê hương đất nước, ở Lý Sơn có nhiều câu ca dao ca ngọ̣i những danh lam thắng cảnh trên đảo, sự cô đơn mà hùng vĩ của Cù Lao Ré, sự tươi tốt của mùa màng, sự giàu có của sản vật, lẫn những xót thương trước cảnh binh đao khói lửa tràn qua mảnh đất nhỏ bé này:

- Lý Son cảnh dep chùa Hang

Có dường xuống dất, có thang lên trời

- Lý Són dải đất Củ Lao

Dồng rừng, đồng Hộ, đồng nào cũng xinh.

- Đưng trên hòn đất Hội An


## 'Yän hóa truyè̀n thồng dáa Ly yoon

Nhin về Lao Ré muôn vàn thân thương,
Lý Sơn cực khố trăm dường
Từ ngày Pháp chiém hết đuờng tự do.

- Trời mua trong Quảng múa ra

Mưa quanh hòn Bé mưa qua lạnh lùng...
Ca dao Lý Sơn còn phản ánh những nét sinh hoạt, những mối quan hệ trong cộng đồng làng xóm, những dấu tích lịch sử trên đất đảo. Nói về lễ hội vào Tết Nguyên đán hàng năm người dân ở đây ai cũng thuộc lòng câu ca "Mưng 4 có hội đua ghe/ Cho đến mùng 7 bắt phe dồi bòng".

Vào thời nhà Nguyễn, hàng năm triều đình chọn 70 trai tráng ở Cù Lao Ré (tức Lý Sơn) để lập đội Hoàng Sa , dùng thuyền buồm, mang theo 6 tháng lương thực, dến đảo Hoàng Sa để vừa tìm kiếm sán vật, vừa canh phòng bảo vệ đất nước. Nói về những nỗi cay cực, khó nhọc không kể xiết của những người lính Hoàng Sa , người dân ở đây đã có những câu ca:

- Hoàng Sa lám đáo nhiều cồn

Chiếc chiếu bó tròn mấy sọ̣i day mây.

- Hoàng Sa trời bế mênh mông

Người đi thi có mà không thấy vé.
Hoàng Sa mây nước bốn bé
Tháng hai khao lè̀ thế lính Hoàng Sa.
Trong số hàng trăm đơn vi ca dao mà chúng tôi sưu tập được, nhiè̀u nhất và hay nhất vẫn là những bài, những câu ca 208
về tînh yêu đôi lứa. Có lẽ ở đâu cũng vậy, sự thương yêu, hờn giận, nhở nhung, thủy chung, chia lia, ghét thói bội bạc lửa phỉnh, than thở và phẫn uất trước những dè nén của lễ giáo phong kiến là những chủ đề lặp đi lặp lại trong nhiều bài ca, nhiều câu ca. Nhưng quả là cũng giống như các chàng trai, cô gái trong ca dao ở néo dất ven biển Nam Trung bộ, người Lý Sơn thổ lộ tình cảm của mình qua những câu hát hết sức mộc mạc, chân chất, song cũng không kém phần bi lụy:

- Anh thiờng em chăng dám tới nhà

Chiều chièu ra dứng bò tra ngó chừng
Hai hàng nước mắt rùng ruing
Khóc không dám khóc xây lưng mà chùi.

- Sóm mai em ngồi bờ có chí

Em suy em nghĩ hột luyy nhó tuôn
Không hiếm chi nơi tiền vạn lúa muôn
Em thấy anh nghèo mà có ngãi em thương luôn cho vẹn tinh!

Ở Lý Sởn cũng có những câu thể hiện kinh nghiệm dân gian khi dự báo những hiện tượng thiên nhiên:

- Nuớc ngòi, trờ dộng.
- Đời ông cho chí dòi cha

Mây ráng Son Trà không gió thi mua...
Hát đối đáp, mà người Lý Sơn vẫn quen gọi là hát hò hát hố, thịnh hành ở Lý Sơn ngay từ thuở mới lập làng dựng xóm
và đã ăn sâu vào máu thịt của không biết bao nhiêu thế hệ người dân đất đảo. Hát hò hát hố xuất hiện trong những buổi sinh hoạt của thanh niên ở Bãi Sau, Bãi Trước, Bến Đình, Bến Ván..., trong những buổi giã gạo, đầm nè̀n, đan lưới, trồng tỏi... Những buổi sinh hoạt này cũng thường có các trình tụ̣ hát dạo, hát chào, hát hỏi, hát than, hát trách, hát nguyền, hát kết, hát tiễn đưa. Lời qua đáp lại có khi thâu đêm suốt sáng. Xin trích ra đây một vài câu hát:

- Ngầm nghĩ đến đâu buồn rầu đến dó

Ngẫm nghĩ chung tinh buồn có vui không
Bưa rày anh cùng em như con cá xa sông
'Càng gánh chung tinh lịu địu càng tiếc cái công thậm dày.

- Em hát một câu anh bó bầu dậy nắp

Dem vô đất liền đổi bắp ra rang.

- Không di tới đó thời thôi

Dã đi tới đó khuyên mời vô đây
Vô dây gá nghĩa mà gầy nọ duyên.

- Em dây thiệt gái thuyền quyên

Em đâu có dám tự nhiên đâu nà
Ham chi mộ diệu xướng ca
Chứ chị em họ không biết họ nói con nhà dư công
Hai dúa minh giò chion rảnh tay không
Loan ôm lấy phụng, phụng bồng lấy loan...

## Män hia truyiòn thồng daio Ly' Ofom.

Những lời ca trên thật chân thành, nhưng cũng không kém phần liều lĩnh táo bạo.

Kho tàng văn vần dân gian ở Lý Sơn vô cùng phong phú mà ở dây chúng tôi chỉ giởi thiệu sơ lược. Nhìn chung những bài ca, câu ca dân gian ở Lý Sơn được truyền miệng từ đời này sang đời khác đã phản ánh tấm lòng mộc mạc, trıng thực và cũng rất thông minh, hóm hính của người dân ở vùng đất này.

Ngoài vốn văn vần dân gian như đã nói ở trên, Lý Sơn còn lưu truyền nhiều truyện kể dân gian khá độc đáo, ly kỳ. Đó là các truyện kể về các hiện tượng thiên nhiên, về con người và lịch sử hình thành đất đảo.

Để giải thích một hiện tượng thiên nhiên về nơi có hòn đá phẳng lỳ ở núi Giếng Tiền (một trong 5 ngọn núi ở Lý Sơn), người ta gắn vào đó khá nhiều câu chuyện về các vị tiên, có cả Nam Tào, Bắc Đẩu xuống đánh cờ, đánh đu, hát múa trong những đêm trăng sáng. Về Hòn Mù Cu , hòn Bàn Than cũng có những chuyện hoang đường tương tự.

Lý Sơn còn có nhiều truyện kể liên quan đến lịch sử khai khẩn đảo. Đó là chuyện kể về cuộc đọ trí của vị tiền hiền từ An Vĩnh, An Hải (ở Tịnh Kỳ, Sơn Tịnh và Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi ngày nay) dùng thuyền buồm ra dảo đấu tranh giành đất với người Chămpa. Đó là cuộc đọ sức cần đến một trí tuệ tập thể và sự đoàn kết nhất trí cao. Một đêm nọ, các vị tiền hiền đã tranh tài xây thành với người Chăm, bên nào xong trước vùng dất ấy sẽ thuộc về họ. Lá cây ré, tre nưa và sự

## Mán hóa truyền thống diáa Liy Ofon

chập choạng của bóng đêm đã đem thắng lợi về cho các ông nông dân người Việt mưu trí. Câu chuyện này có một mô tip chung suốt vùng duyên hải Nam Trung bộ.

Cũng có những câu chuyện chỉ nhằm lý giải một hiện tượng lạ trong cộng đồng. Ví như chuyện giải thích vì sao ở Lý Vĩnh có 7 ông tiền hiền, nay chỉ còn 6 họ gọi là lục tộc (Phạm Văn, Phạm Quang, Võ Văn, Lê, Nguyễn, Võ Xuân); ở Lý Hải có 8 ông nay chỉ còn lại 7 ông, gọi là thất tộc (Nguyễn, Trương, Dương, Nguyễn Văn, Nguyễn Đình, Trần, Võ). Việc mỗi làng phế truất một ông, trong thực tế vì lý do gì chưa được rõ, nhưng chuyện kể dân gian lại nói rằng, vì vợ của 2 ông tiền hiền họ Đặng, Lê thèo lẻo, danh đá.

Lý Sơn có một cảnh đẹp nổi tiếng, đó là chùa Hang "có đường xuống đất, có thang lên trời". Đây là di tích lịch sử văn hóa đã được công nhận cấp quộ́c gia. Lai lịch ngôi chùa này cũng nhuốm đầy huyền thoại. Người Lý Hải còn kể về ba ông họ Trần người Lý Hải tu tiên ở đây 300 năm trước với sự kính cẩn, ngưỡng mộ và đầy tự hào. Trong câu chuyện kể, ba ông họ Trần đã có phép màu biến ảo khôn lường, nào là dùng đậu lúa rấm binh, nào là đi vào đất liền chỉ bằng chiếc nón bầu. Dị bản của chuyện kể này cũng có rất nhiều ở các địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi, như chuyện về thầy Lánh ở vùng cửa biển Sa Cần, chuyện về ông Xá ở huyện Sơn Tịnh...

Nhân dân Lý Sơn còn nhiều chuyện kể về việc giặc Tàu Ô đổ bộ cướp phá đảo vào những năm nửa dầu thế kỷ XIX. Theo

## OXan hóa truyồn thống dáa Lly © Oon

lời kể của các họ tộc thì, vì thiếu giáo mác nên vũ khí thời đó của người Cù Lao Ré dùng cọng lá dừa nhúng vào nước vôi hoặc nước ớt ngâm lâu để đánh giặc. Lá dừa quất vào đầu giặc để chúng cay mắt, cay mũi. Theo lời kể dân gian, trong những người lãnh đạo dân chúng Lý Sởn chống giặc Tàu Ô tiêu biểu có các ông Dương Minh Trung, Cù Hiệp Thắng, nhưng dặc biệt là ông Nguyễn Văn Tuất. Người dân Lý Sơn kể rằng, vì giặc Tàu Ô quá đông mà đội quân của ông Tuất chỉ có 40 người nên dù ông đã lập nhiều kế nghi binh hết sức ma quái vẫn không chống trả được giặc. Trong một cuộc giao chiến ông Tuất vấp phải hang loài còng biển mà quy chân nên bị giặc bắt giết ở bãi Xóm Ngoài. Vì có công ông được vua Minh Mạng truy tặng sắc phong.

Về chuyện đánh giặc Tàu Ô, còn có chuyện nàng Roi. Nàng Roi vốn họ Phạm, người làng An Vĩnh, mới 15 tuổi nàng đã trở nên xinh đẹp và nết na nổi tiếng. Khi phát hiện giặc Tàu Ô vào đảo cướp phá, nàng chạy tìm cha đang câu cần ngoài biển để báo cho cha và làng xóm biết. Chẳng may nàng bị giặc Tàu Ô phát hiện và truy đuổi, nàng chạy đến vũng Thầy Tu thì cùng đường. Để khỏi bị giặc làm nhục nàng đã nhảy xuống đó mà chết. Người ta nói nàng chết trong tư thế xếp bằng như Phật bà và sau đó nàng còn hiển thánh, thường xuyên về phù hộ dộ trì cho dân trên đảo. Ngày nay ở Hòn Tây, Lý Vĩnh còn miếu thờ nàng Roi, với tên gọi là Trinh Tịnh Đường.

Lý Sơn còn nhiều câu chuyện dân gian khác, như chuyện Nguyễn Ánh lúc lánh nạn đã đào 2 giếng nước ngọt ở sát biển; chuyện về trụ bồ trên hòn Thới Lới dùng để báo động khi có giặc Tàu Ô, chuyện huyền bí về các ông Lộng, ông Khơi, ông Nam Hải, những giai thoại về "Cá trích còn ở biển Đông/Mà ông cả bảo hái lá bông cho nhiều"... Mỗi câu chuyện một dáng vẻ khác nhau nhưng dều sinh động, hấp dẫn, phản ánh sự thông minh, giàu trí tưởng tượng của ngưởi dân Lý Sơn.

Qua các truyện kể được giới thiệu sơ lược ở trên, nhìn một cách tổng quát, có thể nói, văn học dân gian Lý Sơn có những diểm tương đồng với văn học dân gian của người Việt nói chung và của người Việt ở Nam Trung bộ nói riêng, từ hình thức biểu hiện dến nội dung thể loại. Và dĩ nhiên văn học dân gian Lý Sơn cũng còn đậm nét tính cách con ngưởi Lý Sơn, đậm nét lịch sử văn hóa Lý Sơn, bởi người Lý Sonn cũng có quyền tự hào về đất nước, con người trên vùng đất đảo. Từ niềm tự hào này mà ta có thể giải thích vì sao trong các truyện kể dân gian Lý Sơn người ta phải thiêng hóa, lịch sử hóa từng con người, từng ngọn núi, từng di tích, thắng cảnh... có trên quê hương Cù Lao Ré.

## KẾT LUẬN

1/. Lý Sơn là hòn đảo có vị trí quan trọng trên tuyến đường hàng hải quốc tế và có sự giao lưu rộng mớ trong khu vực. Từ thời Nguyễn cho đến ngày nay, Lý Sơn được coi là đảo tiền tiêu trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh hải của Việt Nam và chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa.

Di sản văn hóa trên đảo Lý Sơn bao gồm văn hóa vật thể và phi vật thể có khối lượng lớn, phong phú và đa dạng. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy con người xuất hiện trên đảo Lý Sơn cách nay khoảng 3000 năm và sự sáng tạo văn hóa của con người trên hòn đảo xanh nằm giữa biển khơi này cũng được bắt đầu từ đấy. Trong chiều dài của lịch sử khai phá và xây dựng hòn đảo này đã có ba lớp cư dân Sa Huỳnh - Chămpa Việt kế tục nối tiếp nhau theo trình tự thời gian trong khoảng từ thế kỷ $\mathrm{IX}, \mathrm{X}$ trước Công nguyên đến nay. Dòng chảy văn hóa liên tục này dã đem lại hệ quả tất yếu về sự kế thừa, phát triển với nội lực dồi dào và mang tính đa dạng trên cơ sở của sự tiếp thu hội nhập, dung hòa của nền văn hóa sau với nền văn hóa trước đó, đồng thời có sự giao lưu với những nền văn hóa đồng đại từ bên ngoài.

## Wán hóa truyè̀n thóng dáa Liy Ofon

2/. Kếṭ quả nghiên cứu cho thấy, lớp cư dân đầu tiên đã tạo dựng nên Văn hóa Sa Huỳnh mang tính chất biển - hải đảo rất dặc trưng. Văn hóa $S a$ Hùynh trên đảo Lý Sơn có nguồn gốc hình thành từ giai đoạn tiền Sa Huỳnh. Ở các di tích Long Thạnh, Bãi Ông, Xóm Cồn, Bàu Trám (lớp sớm) và Bình Châu; đồng thời có sự giao lưu rộng mở trong vùng duyên hải và các dảo ven bờ phía nam cũng như vùng hải đảo nam Thái Bình Dương. Kế tiếp sau văn hóa Sa Huỳnh về mặt thời gian, là lớp cư dân của văn hóa Chămpa, họ đã tạo dựng nên dạng văn hóa nông - chài kết hợp. Trên một số phương diện, văn hóa Chămpa đã có những biểu hiện kế thừa và phát triển từ Sa Hùynh. Văn hóa Chămpa hầu như đã hòa nhập vào văn hóa Việt mà ngày nay những mảnh vơ ấy còn thấy ẩn hiện đâu đó trong di sản văn hóa Việt trên đảo. Chẳng hạn như tín ngưỡng thờ nữ thần Mẹ xứ sở Pô Inưnaga của Chămpa đã dung hòa vào tín ngưỡng thờ nữ thần của Việt và Pô Inưnaga hóa thân thành Thiên Y A Na hay bà chúa Ngọc hay gọi chung là "Bà" và nữ thần Mẹ xứ sơ đã trở thành vị thần bảo hộ cho người dân Việt trên đảo, bà hiện diện ở nhiều đền thờ chính và phối thờ. Người Việt còn tiếp thu tục thờ Yàng, thờ Uma (Ngu Man Nương) của người Chămpa trước dó, mà phong cách thờ phụng được đặt trong không gian thờ độc lập hoặc phối thờ. Tín ngưỡng thờ cá Ông Nam Hải hiện diện suốt dọc ven biển miền Trung, là tín ngưỡng dặc trưng của cư dân biển, mà sự lý giải nguồn gốc thờ phụng dều tồn tại trong truyền thuyết của người Chăm và người Việt. Trên đảo Lý Sơn, tín ngưỡng thờ
cá Ông mang tính phố biến với nhiều lăng thờ và số lưọ̣ng lởn bộ xương cá Voi (cá Ông) được đặt trong quan quách. Ngoài ra còn có nhiều dạng văn hóa phi vật thể khác mang dấu ấn văn hoá Chămpa - Việt mà trong giới hạn của công trình chưa đi sâu nghiên cứu hết được, tuy nhiên có thể khẳng định rằng, tại Lý Sơn những mảnh vỡ của văn hóa Chămpa đã được bảo bọc và dung hòa trọn vẹn trong lòng văn hóa Đại Việt.

Cuối thế kỷ XVI, đầu thế kỷ XVII, ở Lý Sơn, lớp văn hóa Việt hình thành trên cơ sở dung hợp với văn hóa Chămpa bản địa, đồng thời bảo tồn phát triển các yếu tố cơ bản của văn hóa Việt vùng đồng bằng Bắc bộ để tạo nên văn hóa Việt vùng hải đảo, da dạng, phong phú với các thiết chế cộng dồng làng xã; sự quần cư của các dòng họ, các sinh hoạt tín ngưỡng mang đậm tính chất nông - chài... Tất cả đều được bảo tồn tương đối nguyên vẹn cho đến ngày nay. Cơ cấu tổ chức xã hội truyền thống của người Việt ở Lý Sơn đã tồn tại song song hai mô hình làng và vạn tương ứng với hai lĩnh vực kinh tế cơ bản là canh tác nông nghiệp đất khô trồng màu, đánh bắt thủy sản cùng hoạt động thương mại trên biển. Làng và vạn đều có cơ cấu tổ chức riêng để quản lý cộng đồng và tổ chức các hoạt động kinh tế, sinh hoạt tín ngưỡng nhưng đều có mẫu số chung là mọi tâm thức của cộng đồng đều hướng về sự bình an thịnh vượng trong cuộc sống.

3/. Di sản văn hoá trên đảo Lý Sơn bao gồm văn hóa vật thể và phi vật thể là vốn tài sản qúi của tiền nhân lưu truyền lại;

## Wân hóa truyền thống dảo Liy Ơon

việc gìn giữ cũng như phát huy di sản văn hóa này là nhiệm vụ của chúng ta. Các ngành chức năng cần tiến hành những công việc cụ thể để bảo tồn các di sản văn hóa vật thể, trong đó có định hướng qui hoạch bảo tồn các ngôi nhà cổ, các dình, dinh, lăng, miếu cổ đồng thời quy hoạch báo tồn các di sán trong lòng dất, không cho dân chúng đào bới sâu trong lòng đất xâm phạm đến các di tích khảo cổ.

Cần có dự án thực hiện một số vấn dề về báo tồn sinh thái văn hóa của đảo Lý Sơn trong đó bao gồm bảo tồn hệ sinh thái động thực vật trên đảo và bậc thềm chìm sâu trong lòng biển xung quanh dảo.

Nâng cao vai trò của tộc họ và khuyến khích mọi người dân gìn giữ và truyền bá những giá trị văn hóa của tộc họ, quê hương cho các thành viên trong cộng đồng. Từ đó có kế hoạch khuyến khích từng tộc họ giữ gìn vốn văn hóa truyền thống của dòng họ để lưu truyền cho các thế hệ mai sau. Đặc biệt là nghi thức tế linnh Hoàng Sa, tục cúng việc lề và các sinh hoạt mang tính tộc họ riêng; các lễ hội đua thuyền, tế đinh, tế các dinh miếu. Tổ chức các hội vui chơi dân gian như sới vật, dồi bòng, hát ống... Nên có biện pháp truyền nghề giữa lớp nghệ nhân già với lớp trẻ trong sinh hoạt lễ hội dân gian. Đồng thời nâng cao nhận thức về các giá trị văn hóa cổ truyền (phong tục, tín ngưỡng, lễ hội) trong các cấp chính quyền và nhân dân. Đây là giải pháp quan trọng có tính quyết định trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể trong đời sống cộng đồng dận cư.

## Mán hóa truyền thống dio Liy © Oon

Các cơ quan nghiên cứu văn hôa có kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức sưu tầm, nghiên cứu và hệ thống hóa các phong tục tập quán, tín ngưởng, lễ hội trên huyện Lý Sơn. Qua đó phân tích, chắt lọc những giá trị văn hóa cần được gìn giữ và lưu truyền, phổ biến để nhân dân thực hiện. Đồng thời giúp địa phương có biện pháp hướng dẫn nhân dân trong tổ chức sinh hoạt tế lễ, lễ hội đúng với văn hóa truyền thống, tránh lai tạp, làm mất đi tính tôn nghiêm và làm phai mờ các giá trị văn hóa tốt đẹp của bao thế hệ cha ông đã gìn giữ và lưu truyền lại cho con cháu hôm nay. Ở đây, việc nâng cao trình độ dân trí và nhận thức cho nhân dân, đề cao tính tự giác và cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia các hoạt động tế lễ, cũng như trong sinh hoạt lễ hội, nhất là thế hệ trẻ như một phương thức lưu truyền các giá trị văn hóa của quê hương từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Các cơ quan chức năng nên tạo điều kiện để tổ chức thường xuyên các buổi sinh hoạt ca hát dân gian, khuyến khich việc sưu tầm trong các cấp học ở nhà trường, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử địa phương, kế chuyện theo hệ thống, khoa học, sử dụng các phương tiện hiện dại như ghi âm, quay phim, ghi vào dĩa CD các buổi sinh hoạt gia đình, làng xã để góp phần giữ gìn và phát triển vốn văn hóa quí báu của vùng dất dảo./.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

## Sách:

1. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lý Sơn - Lịch sử Đảng bộ huyện Lý Sơn (1930-1945), Lý Sơn, 1998.
2. Cục Thống kê - Niên giám thống kê năm 1999, huyện Lý Sơn, phòng Thống kê Lý Sơn tháng 7 năm 2000.
3. Phan Huy Chú - Lịch triều hiến chương loại chí - Quyển 5, mục Dư địa chí - Người dịch Văn Vỹ.
4. Lê Quý Đôn - Phủ Biên Tạp Lục, bản dịch của Lê Xuân Giáo, Sài Gòn, 1972.
5. Trịnh Hoài Đức - Gia Định Thành Thông Chí, người dịch: Nguyễn Tạo, Sài Gòn, 1967.
6. Phan Khoang - Việt sử xứ Đàng Trong (1558-1777), NXB Khai Trí, Sài Gòn, 1967.
7. Li Ta Na - xứ Đàng Trong - Lịch sử kinh tế - xã hội Việt Nam thế kỷ XVII và XVIII, Nxb Trẻ, 1999.
8. Nhóm Giáo sư - sinh viên đại học Sư phạm Sài Gòn chủ trưởng - Đạ̣c khảo về Hoàng Sa và Trường $\mathrm{Sa}, \mathrm{Nxb}$ Khai Trí, Sài Gòn, 1974.

## Tân hóa truyền thống dáo Liy OOOn

9. Quốc Sử Quán Triều Nguyễn - Đại Nam Nhất Thống Chí, Quyển 6, người dịch Nguyễn Tạo, Sài Gòn, 1964.
10. Quốc Sử Quán Triều Nguyễn - Việt sử thông giám cương mưc, Nxb Sử học, Hà Nội, 1960.
11. Quốc Sử Quán Triều Nguyễn - Đại Nam Thực Lục Tiền Biên và Chính biên, Nxb KHXH, Hà Nội, 1975.
12. Quốc Sử Quán Triều Nguyễn - Đồng Khánh địa dư chí Tài liệu lưu trữ Viện Hán Nôm. Phần Quảng Ngãi (Sơn Xuyên) - Người dịch Nguyễn Đức Tập.
13. Vũ Công Quý - Văn hóa Sa Huỳnh, Nxb Văn hơa dân tộc, Hà Nội, 1991.
14. Hà Văn Tấn (chủ biên)- Khảo cổ học Việt Nam, tập II: Thời đại kim khí Việt Nam, Nxb KHXH, Hà Nội, 1999.
15. Nguyễn Bá Trác - Quảng Ngãi tỉnh chí, Nam phong tạp chí, 1936.
16. Nguyễn Quang Trung Tiến - Ngư nghiệp Việt Nam nữa đầu thế kỷ XX, Nxb Thuận Hoá, Huế, 1995.
17. Trần Quốc Vượng - Mô hình địa - vãn hóa Việt Nam trong bối cảnh Đông Nam Á, Vān hóa dại cương và cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb KHXH, Hà Nội, 1996.
18. Nguyễn Thông - Việt sử cương giám khảo lược, Quyển 4, người dịch: Đào Duy Anh, Nxb KHXH, Hà Nội, 1970.
19. Phạm Trung Việt - Non nước xứ Quảng, Nxb Khai Trí, Sài Gòn, 1971, in lần thứ 2 .
20. G. Maspéro - Le Royaume de Champa. Imprimeri ecidevant E.J. Brill, Leide, 1914.
21. H. Parmentier- Inventaire descriptif des monument Camus de L’AnNam. Paris, 1924.

## Tap chí:

1. Phạm Thị Ninh, Đoàn Ngọc Khôi: "Xóm Ốc, di tích văn hoá Sa Huỳnh ở Đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi ", Khảo cổ học số 2-1999, tr. 14-39.
2. Phạm Thị Ninh, Hà Nguyên Điểm, Trịnh Hoàng Hiệp (2000), "Báo cáo khai quạt di chỉ Suối Chình trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi)" - Tài liệu lưu trữ tại Viện Khảo cổ học
3. Nguyễn Quang Ngọc - Vũ Văn Quân: Tư liệu về nguồn gốc và chức năng của đội Hoàng Sa, tạp chí Khoa học. Đại học Quốc gia Hà Nội, t. XIV, N" 3,1998, tri. 19.
4. Lê Quang Nghiêm - Những tục thờ cúng đặc biệt và kỳ lạ của ngư phủ lưới tỉnh Khánh Hòa, Tạp chí Bách khoa, Sài Gòn, $1970^{\circ}$, số 322 , tr. 26.

## MỤC LỤC

Lò̀i nói đầu ..... 5
Lò̀ giới thiệu ..... 7
Chương I: Tổng quan dịa lý tự nhiên, hành chính và lịch sử hình thành huyện đảo Lý Sơn. ..... 16
Chương II: Văn hóa Sa Huỳnh, Chămpa trên đảo Lý Sơn. ..... 28
Chương III: Tổ chức làng, vạn và lịch sủ̉ khai thác bảo vệ Hoàng Sa của người Việt trên đảo LýSơn. ..... 54
Chương IV: Đò̀i sống văn hóa vật chất của người dân Việt đảo LýSơn. ..... 107
Chương V: Đời sống tinh thần của người dân Việt dảo LýSơn. ..... 165
Kết luân ..... 215
Tài liệu tham khảo ..... 220

# Chịu trách nhiệm xuất bản: <br> TRẦN CÔNG ANH 

Biên tập:<br>TÔ THANH LIÊM

Trình bày bia:
ĐÅNG VŪ - HỒNG QUÂN
Trình bày sách:
NHẬT PHƯƠNG

In 500 cuốn, khổ $14,5 \times 20,5 \mathrm{~cm}$ tại Xí nghiệp in Quảng Ngãi. Giấy phép xuất bản số 55/XBNT-VHTT ngày 4/12/2002 của Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Quảng Ngãi. In xong và nộp lưu chiểu tháng 12/2002.



[^0]:    (*) Theo sốliệu thống kê năm 1999. Trích trong Niên giám thống kê năm 1999 huyện Lý Sơn - Cục thống kê Quạ̉ng:Ngãi..Tháng 7/2000.

[^1]:    (I) Du Trường chữ Hán còn có nghĩa là cây Dấu.

[^2]:    (1) Loụi đồ gốm này, thuật ngư chuyên môn khăo cổ học gọi là "bình hình trứng", trước đó cón ngưò̀ gọ̣i là "bình đáy nhọn". thưc ra hai cụm từ cüng chỉ nhà̀m vào một y chi tính chất tròn nhọn ở đáy của loại bình này. Loụi đồ gốm bình hinh trưng là dụ̆c trumg của giai đoụn tiền Chămpa ờ di tích Trà Kiệu, tồn tại trước và sau Công nguyên khoưng một hai thế kỷ̉.

[^3]:    (')- Cửa Eo hay Yêu Môn, từ năm Gia Long thứ 13 (1814) được gọi là cửa Thuận An cho đến ngày nay.

[^4]:    (*) 1 thước tây $=2$ thước 3 mộc. Ghe có 35 thước mộc thì có chiều dài khoảng 16 m .

[^5]:    (*) Nữ thần PÔ INƯNƯGAR, tiếng Chăm PÔ: người đứng đầu; INƯ: mẹ, NƯGAR: xứ sở; PÔ INƯNƯGAR có nghĩa là Thần Mẹ xứ sở.

