**Lễ hội Cúng biển Mỹ Long (Trà Vinh)**

# Giới thiệu nguồn gốc:

Theo các nhà nghiên cứu, tín ngưỡng thờ Cá Ông là hình thức tín ngưỡng phổ biến của cư dân ven biển Việt Nam, đặc biệt từ miền Trung trở vào, là kết quả của quá trình giao lưu văn hóa Việt - Chăm trong quá trình Nam tiến của người Việt. Tín ngưỡng này thực chất là tín ngưỡng vật linh, thể hiện sự sùng bái của con người trước biển cả trong quá trình mưu sinh, đánh bắt lênh đênh trên biển.

Lễ hội Cúng Biển ở Trà Vinh (hay còn gọi là Lễ hội Nghinh Ông) là một nét văn hóa đặc trưng của ngư dân vùng ven biển, gắn liền với tục thờ Cá Ông phổ biến từ Đèo Ngang trở vào đến Cà Mau.

Lễ hội cúng biển Mỹ Long do các di dân miền Trung đưa vào theo bước đường lưu xứ đồng thời với việc hình thành cộng đồng cư dân ở đây cách nay khoảng 300 năm, theo thời gian sự giao thoa, dung hợp văn hóa tín ngưỡng đã phát triển thành lễ hội.

Ở các vùng khác, lễ hội Nghinh Ông có nhiều tên gọi khác nhau, như lễ rước cốt Ông, lễ cầu ngư, lễ tế cá “Ông”, lễ cúng “Ông”, lễ nghinh Ông Thủy tướng.... nhưng tất cả đều có chung một quan niệm rằng cá Ông là sinh vật thiêng ở biển, là cứu tinh đối với những người đánh cá và làm nghề trên biển nói chung.

Trước đây thị trấn Mỹ Long được biết đến với tên gọi Bến Đáy, thuộc địa phận ven biển Cung Hầu và được tạo thành bởi những ngư dân vùng Nam Trung Bộ tới đây đánh bắt, sinh sống và an cư lạc nghiệp. Ngay sau đó tại nơi đây bắt đầu hình thành tục lệ thờ Cá voi, bởi đối với ngư dân Cá Voi chính là Cá ông vô cùng linh thiêng, luôn che chở, bảo vệ cho ngư dân trên biển, cầu cho mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng.

Những ngư dân từng gắn bó với nghề biển lâu đời kể lại rằng: “Ngày xưa, biển Mỹ Long có nhiều cá mập, ghe hàng khơi đi buồm khi bị sóng to, gió lớn ngư dân thường bị cá mập ăn thịt”. Do đó, “cứ nửa mùa biển là ngư dân phải tổ chức “Cúng Biển” trả lễ, nhằm cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu. Lúc đầu, do còn nghèo, ngư dân cất chòi che tạm bên mé biển để cúng, dần dần đến năm 1922, bà con góp tiền cất miễu Bà Chúa Xứ và kể từ đó ngày “Cúng Biển” ra đời cho đến nay.

* ***Tuy nhiên, lễ hội thực sự được tổ chức với quy mô lớn từ những năm 1930 trở lại đây.***

Tục lệ Cúng Biển ở Mỹ Long có từ năm 1919, lễ cúng biển tổ chức rất nhỏ, chỉ có dân địa phương tham dự vì lúc đó đường xá đi lại khó khăn. Tuy nhiên, đến năm 1997, lễ hội Cúng Biển ở đây bắt đầu sung túc lên vì người dân các tỉnh Nam Bộ và những người xa xứ hội tụ về đây cùng tham dự lễ hội.

Nói đến Cúng Biển Động Cao thì phải nhắc đến sự kiện: đầu thập niên 80 thế kỷ trước, những ngư dân làm nghề đáy hàng khơi ở Mỹ Long (huyện Cầu Ngang) theo dòng hải lưu của biển, di chuyển hàng đáy xuống vùng biển Đông Hải cặm cột rồi chọn ấp Động Cao đầy cách trở khó khăn về đường bộ nhưng rất thuận lợi về đường sông, làm bến đỗ. Ở đây, có một làng nghề tồn tại và phát triển với niềm kiêu hãnh, đó là nghề làm đáy hàng khơi mà cuộc sống của người dân nơi đây quanh năm họ phải đối mặt với biết bao sóng gió. Chính vì vậy, ngư dân ở đây rất xem trọng việc tâm linh nên họ lập Miếu Bà Chúa Xứ (1979) giống nguyên mẫu của miếu Mỹ Long và chọn ngày 20 - 21/2 năm Canh Thân (1980) làm Cúng Biển để tạ ơn biển khơi và cầu bình an, mùa màng bội thu.

# Thời gian, địa điểm

Như vậy, ngư dân Mỹ Long đã chọn thời điểm tổ chức đúng ngày hết con nước đóng đáy, vì những ngày này nước không chảy nên cá tôm không chạy, đáy xoắn mang về và ghe tàu cũng về hết, tận dụng dịp nghỉ đó, ***ngư dân chọn ngày 10 - 12/5 âm lịch làm ngày lễ.*** Còn ngư dân Động Cao lại chọn Cúng Biển ***ngày 20 - 21/2 âm lịch*** cũng là thời điểm chuẩn bị vào mùa Nam chính vụ đáy hàng khơi (đầu tháng Ba âm lịch).

* ***Có thể nói rằng, đây là một minh chứng về sự ảnh hưởng của điều kiện sinh thái đến sinh hoạt kinh tế, văn hóa của ngư dân ven biển Trà Vinh. Người dân Trà Vinh đã nhận thức được đặc trưng của điều kiện tự nhiên nơi đây và biết cách thích ứng, lựa chọn các hoạt động kinh tế, văn hóa của mình sao cho phù hợp.***

Lễ hội cúng Biển Mỹ Long diễn ra tại ngôi Miếu Bà Chúa Xứ thuộc thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Lễ hội với sự tham gia của người dân địa phương và một số tỉnh miền Tây Nam Bộ như Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bến Tre, An Giang...thậm chí còn thu hút những du khách trong nước và quốc tế bởi những nghi lễ truyền thống độc đáo và đặc sắc.

Lễ hội Nghinh Ông là một lễ hội tại Miếu Bà Chúa Xứ, vì vậy lễ hội này còn trùng với lễ hội Vía Bà. Hàng năm, tại nơi đây diễn ra những hoạt động vô cùng ý nghĩa, thiêng liêng và trở thành một lễ hội đặc biệt so với những lễ hội của ngư dân các nơi.

# Đối tượng thờ tự

Người dân thờ Cá Ông (cá voi), thần Nông và Bà Chúa Xứ.

*Xưa kia, chúa Nguyễn Ánh trốn sự truy đuổi của quân Tây Sơn đã tới biển Cung Hầu để tìm đường lánh nạn. Lúc này Cá voi xuất hiện đã cứu sống ngài bằng cách đưa ngài đến bờ cù lao Cổ Chiên. Từ đó, vua Gia Long đã chính thức sắc phong Cá voi làm Nam Hải Đại tướng quân. Một hôm, dân làng thấy xác Cá voi trôi dạt vào bờ, ngư dân vùng biển đã đưa xác Cá Ông vào để thờ cúng. Từ đó trở đi hàng năm vào ngày Cá Ông mất, ngư dân địa phương đã tổ chức lễ hội lớn để ghi nhớ công ơn của ngài.*

# Nội dung

Lễ hội cúng biển được diễn ra trong ba ngày, với những tên gọi theo trình tự: *Túc yết, Đoàn cả, Tống quái.*

## Ngày Túc Yết

Ở miễu bà Chúa Xứ Động Cao người ta không tiến hành lễ Túc yết, còn miễu bà Chúa Xứ Mỹ Long thì tiến hành lễ Túc yết ngày mùng 10/5.

Mục đích chính là các thành viên trong Ban Quản trị hội tề tựu lại phân công nhiệm vụ các thành viên và vệ sinh, sắp xếp, trang trí lại miễu, đóng tàu, tắm Bà.

Trong nghi thức tắm Bà thực hiện theo các bước: thỉnh cốt Bà xuống, quần áo mang xuống giặt sạch, pha nước ấm bỏ hoa thơm vào lau cho Bà, lau cốt Bà từ trên xuống sau đó thay y phục cho Bà. Lễ Túc yết (túc: đêm; yết: ra mắt) diễn ra vào lúc 11 giờ đêm ngày 10/5 âm lịch, Ban Quản trị hội tề tựu lại đông đủ để bắt đầu tiến hành lễ túc yết.

Phẩm vật được dâng cúng trong lễ túc yết gồm mâm trái cây, một mâm trầu cau.

* ***sự cẩn trọng và chu đáo trong việc tổ chức lễ hội vừa thể hiện được niềm tin tưởng vào thần linh vừa là trách nhiệm với chính cộng đồng mình.***

## Ngày Đoàn Cả

Đây là ngày diễn ra rất nhiều lễ nghi chính thức kéo dài từ sáng sớm ngày 11/5 đến tận nửa đêm, bao gồm các lễ thức sau:

1. Lễ Nghinh Nam Hải
2. Lễ Cúng giỗ Tiền vãng
3. Lễ tế Thần nông và Chiến sĩ
4. Lễ Cúng Chánh tế Bà Chúa Xứ
5. Thầy cúng tế lễ

### Lễ Nghinh Nam Hải

Theo quan niệm của người dân Mỹ Long, Lễ Nghinh Nam Hải tức là đón “Quốc gia Nam Hải Cự Tộc Ngọc Lân Tôn Thần” (cá Voi) hay gọi là lễ Nghinh Ông. Vì, họ cho rằng Đức Ông (cá Voi) là vị thần theo phò trợ Bà Chúa Xứ Nguyên Nhung và Bà giao nhiệm vụ làm thần hộ mệnh của ngư dân Mỹ Long

Đây cũng là một trong những nghi thức quan trọng của lễ hội Cúng Biển Mỹ Long, thu hút nhiều người tham gia nhất và lễ được tiến hành vào lúc khoảng 9 giờ sáng ngày 11 tháng 5 âm lịch.

Trước giờ Nghinh ông Nam Hải, vị chủ tế dẫn đầu đoàn bô lão y phục chỉnh tề, có ba vị trung niên đức hạnh hóa trang thành bộ ba: ***Quan Công, Châu Xương, Quan Bình***, cùng đoàn người xuất phát từ miễu Bà đi bộ ra vàm Lầu cách miễu khoảng 800m rồi xuống tàu ra cửa Cung Hầu cách thị trấn Mỹ Long khoảng 5 km. Bàn nghinh là một khánh thờ hình dạng như một cái miếu nhỏ có ghi: ***Cung thỉnh Nam Hải Ngọc Long Thần (Kính đón Nam Hải Ngọc Long Thần)*** bằng chữ Hán.

Chiếc tàu được chọn đi nghinh (thường là chiếc tàu trúng mùa nhất năm trước), kéo theo đoàn tàu vài chục chiếc hình thành nên đám rước, với hàng ngàn người ra khơi, cung thỉnh đức Ông Nam Hải về chứng giám lòng thành của ngư dân ven biển Mỹ Long. Vật phẩm dâng cúng như 01 đĩa trái cây, 01 đĩa bánh, 01 đĩa gạo - muối, 01 đĩa tiền vàng mã, 01 lọ hoa, 03 ly rượu.

Bên cạnh đó, họ còn cung thỉnh các vong hồn không may bỏ mình trong lúc đi biển, chưa được siêu độ, còn lang thang vất vưởng nơi cuối bãi, đầu gành, cùng lên tàu về phối hưởng phẩm vật ngư dân dâng cúng.

* *Thể hiện tinh thần từ bi hỉ xả của đạo Phật, và cũng là một phần đạo lý truyền thống của dân tộc ta.*

### Lễ Cúng giỗ Tiền Vãng

Sau khi đi nghinh Nam Hải về, ngư dân Mỹ Long tiến hành giỗ tiền vãng lúc khoảng 10 giờ cùng ngày tại gian thờ Tiền Hiền.

Hầu tế là các vị hương chức đương nhiệm, có nhạc lễ, học trò lễ đăng điện và đọc văn tế.

Vật cúng trong nghi thức này gồm: xôi, nhang đèn, hoa quả, trà rượu, vàng bạc.

* *Mục đích của nghi lễ là tạ ơn công lao và cầu mong các bậc tiền nhân ban thêm ân huệ.*

### Lễ Cúng Thần nông và Chiến sĩ

Tế Thần Nông, Chiến sĩ trận vong được tổ chức vào lúc 17 giờ cùng ngày tại sân miếu Bà Chúa Xứ Mỹ Long. Tại đây, có bàn thờ Thần Nông cùng linh vị, đồng thời hội miếu cũng làm thêm một đài tử sĩ cùng bàn thờ để cúng tế.

Ở bàn thờ Thần Nông, vật cúng gồm: đầu heo luộc, gạo, muối, xôi, bánh, rượu, trà, hoa, quả, tiền vàng mã. Bàn thờ chiến sĩ trận vong có cơm canh, trái cây, tiền vàng mã…

Tuy là phối tự nhưng lễ tế Thần Nông được tổ chức quy mô, trang trọng, có cả học trò lễ, đội lân, đội nhạc, có đọc văn tế và người tham gia vây kín cả sân miếu.

* *Mục đích nghi lễ tế Thần Nông là thể hiện sự kính trọng vị thần nông nghiệp và các chiến sĩ trận vong vì dân, vì nước cùng về chứng giám, phối hưởng mà tiếp tục phù hộ cư dân ai cũng được cơm no áo ấm, điều này đã làm cho nội dung của lễ hội mang đậm yếu tố lịch sử, thể hiện lòng biết ơn, kính trọng, tri ân với các anh hùng liệt sĩ vì nước vong thân.*

### Lễ Cúng Chánh tế Bà Chúa Xứ

Lễ Chánh tế Bà Chúa Xứ là nghi thức chánh cúng của Cúng Biển Mỹ Long diễn ra vào lúc lúc 20 giờ.

Ngoài việc thực hành nghi lễ khá giống với lễ Chánh tế của các ngôi miễu khác trong tỉnh, vị Chủ tế lại dẫn đầu Ban Quản trị, các bậc bô lão, và học trò lễ (áo choàng màu xanh, đội mão màu đen, thắt lưng đỏ gồm ba cặp: cặp đăng, cặp đài và cặp thài) y phục chỉnh tề, xếp hai hàng trước điện Bà Chúa Xứ.

Các phẩm vật được dâng cúng lên Bà như trầu cau, trái cây, gạo, muối, hương hoa, xôi... còn các phẩm vật dâng cúng lên binh gia Đức Ông như một con heo 100kg hiến tế sống giết thịt để nguyên con, xôi, gạo, muối, hương hoa, trầu cau, trái cây được đặt sẵn trong gian trước chánh điện.

Lần lượt, dưới sự hướng dẫn của vị bồi tế, các học trò lễ dâng hiến tuần hương, tuần hoa, tuần quả, tuần rượu, dâng sớ và tuần trà... dâng lên Bà và Đức ông. Nghi thức này, học trò lễ phải bước đủ 9 bước thực hiện từ ngoài cửa đến vào trong chánh miễu rồi dâng lên bàn thờ.

Trước khi hiến lễ phải xây tứ tượng hoán vị ở bốn hướng, dứt nhịp với bài thài ở bước cuối cùng. Sau đó, vị hương văn lần lượt đọc bài chúc văn ca ngợi công đức của Bà và bài văn tế ca ngợi công đức của Đức ông Tiếp theo lễ Chánh tế là hát bóng rỗi. Đây là hình thức diễn xướng tổng hợp có chức năng thực hành nghi lễ: nghi lễ khai tràng, chầu mời - thỉnh tổ (múa bóng), múa dâng bông, dâng mâm. Sau nghi lễ dâng bông, dâng mâm còn có các điệu múa giúp vui gọi chung là múa đồ chơi: múa kiếm, múa dù, múa khạp, múa nón, múa nhành hoa...

Nghi lễ hát múa bóng rỗi không thể thiếu ở lễ hội Cúng Biển Mỹ Long, Động Cao, vì đây là nghi lễ đặc trưng cho phần nghi thức cúng ở các miếu Bà ở Việt Nam. Tóm lại, hát múa bóng rỗi là một hình thức diễn xướng dân gian độc đáo, có chức năng kép, vừa thực hiện lễ thức vừa phục vụ giải trí.

### Thầy cúng tế lễ

Nghi thức này ở Mỹ Long tổ chức lúc 3 - 6 giờ sáng ngày 12 tháng 5

Khi lễ chánh tế xong, thầy cúng lập đàn tụng kinh dạy bảo các vong hồn mà lúc sáng đi nghinh rước họ về. Sau đó thầy cúng đại diện cho ngư dân dâng cúng cho họ sáu cái nọng heo luộc, gạo, muối, xôi, bánh, rượu, trà, hoa, quả, tiền vàng mã…

## Ngày Tống Quái

Ngày cuối cùng của lễ hội Cúng Biển Mỹ Long tổ chức ngày 12 tháng 5. Trong ngày này, diễn ra các lễ thức là lễ Nghinh Ngũ phương và lễ Tống quái.

### Lễ nghinh Ngũ Phương

Lễ Nghinh Ngũ Phương được tiến hành lúc 9 giờ nhưng ngày xưa bắt đầu lúc 6 giờ sáng.

Nghinh Ngũ phương là đi theo đường bộ, nghinh năm hướng. Ngũ phương tức là Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung tâm. Trung tâm ở đây là Miếu Bà Chúa Xứ, còn lại là bốn hướng xung quanh. Nghinh Ngũ phương theo quan niệm của ngư dân ở đây giải thích là chào đón Ngũ Phương, Ngũ Thổ Long Thần, Ngũ Hành Nương Nương, binh gia các đẳng ở năm hướng để đưa ra biển.

Dẫn đầu đoàn nghinh là đội lân, đội nhạc, kế đến là bàn nghinh cùng hai thiếu nữ và ba vị chức việc hóa trang Quan Công, Châu Xương, Quan Bình, theo sau là dân chúng tạo thành một đoàn náo nhiệt. Ngày xưa, nghinh Ngũ phương là đi nghinh xuống tới ấp Nhì, xã Mỹ Long Nam rồi vòng lên chợ, sau đó về miễu. Nhưng nay chỉ đi nghinh từ miễu Bà Chúa Xứ vòng quanh chợ Mỹ Long rồi trở về miễu.

Trên đường đoàn đi qua nhà nào thì nhà đó cũng có đặt mẻ muối đốt kêu tí tách nhằm chào đón các vị thần linh và binh gia các đẳng, còn giấy vàng bạc để và rải hoặc cho vào bàn nghinh nhằm dâng cúng để cầu mong an lành cho gia đình.

Ngày xưa, khi nghinh ngũ phương Quan Công được ngồi lên kiệu khiêng, kiệu khiêng tới ngang nhà nào thì nhà ấy mang túm gạo, muối, củi, chuối, củi, bỏ vào kiệu và mang về cúng, đãi khách. Nếu đãi khách còn thì họ mang vật phẩm bỏ trong chiếc tàu để tống đi. Nhưng ngày nay, hình thức này không còn vì khi đi nghinh, Quan Công ngồi lên kiệu không còn nữa, người dân thì chỉ mang vật phẩm lên miễu cúng rồi bỏ vô chiếc tàu để trưa ngày 12/5 thả ra biển.

### Lễ Tống Quái

Đây là nghi thức cuối cùng của lễ hội Cúng Biển diễn ra đúng 12 giờ trưa ngày 12/5 âm lịch. Khi con nước thủy triều đã lớn đầy, vị pháp sư làm phép ấn quyết thu gom, đưa hết các oan hồn, tà ma, những điều xui rủi mà dân làng gửi gắm vào hồ lô cho lên một chiếc bè chuối làm thành hình chiếc tàu biển có giăng hoa kết tụi, gọi là tàu Tống quái (ngày nay, Tàu tống quái được làm bằng ván ép khung gỗ khá chắc chắn và trang trí rất đẹp mắt) thân tàu cũng có số hiệu: TTML.xxxx.TV hoặc ML.xxxx.TV *(TTML tức Mỹ Long, xxxx là số đại diện cho số lần lễ được diễn ra, ví dụ ở lễ hội Cúng biển lần thứ 100, con tàu có số hiệu TTML.0100.TV).* Trên tàu để sẵn phẩm vật bao gồm một con heo hiến tế, gạo, muối, củi, chuối xiêm, trà rượu, bánh trái, giấy tiền vàng bạc (vàng mã) làm thức ăn đi đường cho đức Ông và các oan hồn. Tàu Tống quái chở các phẩm vật, các oan hồn được trôi tự do ra biển cả, mang theo mọi tai ương, mọi điều xui rủi của người ngư dân ven biển vào vụ mới và họ ước mong, hy vọng cho vụ mùa đánh bắt năm mới cá tôm đầy khoan và bán được giá, mang lại cuộc sống yên bình, hạnh phúc cho gia đình họ.

*Một đặc trưng trong hình thức tống tàu trong lễ cúng biển ở Mỹ Long mà những lễ hội cúng biển ở những nơi khác không có là trên đường đoàn thả tàu đi qua nhà nào thì nhà đó cũng có đặt một mẻ muối đốt kêu lách chách, trên bàn ông thiên trước nhà cúng một nải chuối xiêm chín nhằm tiễn những xui rủi của năm qua, đón nhận may mắn sẽ đến.*

## Phần Hội (trò chơi)

Ngày xưa, trong lễ hội Cúng Biển ở Mỹ Long còn có các sinh hoạt mang tính văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao truyền thống khác, như hát bội, đua thuyền buồm, đua ghe chèo, đua mông (mông là một tấm ván dài khoảng 60 cm, ngang 30 cm, có mũi cất, vừa là phương tiện di chuyển trên bãi bùn ven biển, vừa là ngư cụ đánh bắt cá bống sao, cá kèo...), đua cà kheo, vá lưới...đậm đà sắc thái của một làng nghề truyền thống.

Ngày nay, trong hình thức tổ chức lễ hội Cúng Biển Mỹ Long thì phần hội không được đặc sắc mà chỉ là những hoạt động của các ngư dân mời thỉnh lẫn nhau, kể cả khách từ nơi xa đến cùng nhau ăn uống, vui chơi, trò chuyện thân tình; còn các hoạt động vui chơi mang tính truyền thống ở Cúng Biển Mỹ Long như đua thuyền, đua cà kheo, đua mông, vá lưới không còn được duy trì, mà thay vào đó là các chương trình ca múa nhạc tạp kỹ, sân khấu Cải lương, hội chợ thương mại, triển lãm trưng bày hình ảnh, sách báo, hiện vật giới thiệu về đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn, các giải thi đấu thể thao được tổ chức như bóng đá, bóng chuyền.... Đặc biệt, sau khi tống tàu, các chủ ghe tàu ở Mỹ Long và Động Cao còn tổ chức lễ đua ghe với hàng trăm chiếc ghe cùng thi nhau chạy xem ghe nào ra đến nơi đánh bắt cá đầu tiên, và cũng là để khai trương bắt đầu vụ đánh bắt mới.

## Tóm tắt một số nội dung chính

1. Thởi gian: Ngày 11-12/5 âm lịch
2. Gồm 3 ngày: Ngày Túc Yết, Đoàn Cả (gồm lễ Nghinh Nam Hải, Cúng giỗ Tiền Vãng, Cúng Thần Nông và Chiến Sĩ. Cúng Chánh tế Bà Chúa Xứ và thầy cúng tế lễ) và ngày Tống Quái (gồm lễ Nghinh Ngũ Phương và lễ Tống Quái)
3. Lễ vật gồm các loại nông sản như trái cây, gạo, muối, hoa…thịt heo quay, cơm, xôi…

# Giá trị và ý nghĩa