# ĐẶC ĐIẺM CÁC NHÓM TỬ CHỈ̉ SÔNG NU'ỚC TRONG TIẾNG VIỆT Ở NAM BỘ CHARACTERISTICS VOCABULARY IN VIETNAMESE RIVER IN SOUTH TĂNG TÂN LỌCC 

(ThS; Đại học Tây Đô)


#### Abstract

South is home of the "river civilization", "civilized garden". The main natural condition of the land has much influence on cognitive psychology and human communication here. River water has an important role in physical life and spirit of the South. This is easily seen by using the words and the tone in bold cognitive rivers of the South.


Key words: characteristics vocabulary; cognitive rivers; South.

## 1. Dẫn nhập

Sông nước là đặc điểm nổi bật của môi trường tự nhiên ở Nam Bộ. Sách Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức có viết: "Ở Gia Định, sông suối dọc ngang chằng chịt", "Đất Gia Định nhiều sông, kênh, cù lao, và bãi cát...", "Ở Gia Định, chỗ nào cũng có ghe thuyền hoặc dùng thuyền làm nhà ở, hoặc để đi chơi, đi thăm người thân, chở gạo củi, buôn bán,..." [1]. Cũng theo một số tài liệu xưa, những kênh đào Nam Bộ có tổng chiều dài khoảng 2.500 km và các sông rạch tự nhiên khoảng 2.400 km . Lê Bá Thảo ghi nhận "có 4.900 km kênh đào. Như vậy, chi với khoảng $40.000 \mathrm{~km}^{2}$, tổng chiều dài kênh rạch ở Nam Bộ là gần $5000 \mathrm{~km}{ }^{\prime \prime}$ [7].

Đồng bằng sông Cưu Long (ĐBSCL) là quê hương của "văn minh sông rạch", "văn minh miệt vườn" khá độc đáo. Bờ sông không đắp đê, lại bị cắt từng chặng ở ngã ba, ngã tư, muốn qua kinh rạch nhỏ thì phải bắc cầu, thường làm bằng một số loại cây sẵn có như tre, dừa, gòn, mù $u$,... Cầu tre còn được gọi là cầu khỉ (người qua cầu phải lanh lẹ tay chân như con khỉ chuyền trên cây), cầu có nhịp giữa với khúc tre rời, đề phòng trường hợp ghe có mui quá cao, hoặc có cột buồm thì giở khúc tre ở giữa lên cao, ghe qua rồi thì hạ khúc tre xuống.

Trong công cuộc khai phá và xây dựng miền đất mới của cư dần người Việt ở Nam Bộ, dưới tác động của thiên nhiên, con người càng có ý thức cải tạo thiên nhiên. Lập vườn là công việc lao động đầy sáng tạo của những người mở đất. Khác với vườn ở dồng bằng sông Hồng, vườn ở ĐBSCL rộng lớn, ở từng nơi vườn thường tập trung lại với nhau thành những không gian vườn
tược rộng lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao. "Huê lợi vườn nhiều gấp 50 lần huê lợi ruộng" và riêng tỉnh Bến Tre thì "trong tổng số diện tích 154.606 mẫu tây, có 16.500 mẫu vườn tược" [ 3, tr. 74]. Sự ra đời của miệt vườn không chỉ có ý nghĩa vật chất mà còn có ý nghĩa văn hóa, thể hiện khả năng ứng xử phù hợp của con người đối với thiên nhiên.

Sông nước có vai trò rất quan trọng trong đời sống văn hóa vật chất và tinh thần đối với người ĐBSCL. Dòng sông là đường giao thông huyết mạch, là nơi giao thương, lập chợ, cư dân có tập quán sinh sống trên sông, cất nhà ven sông (dân gian có câu "nhất cận thị, nhị cận giang" theo suy nghĩ của chúng tôi có lẽ cũng xuất phát từ tập quán này). Dòng sông chở nặng phù sa, mang nguồn nước tưới tiêu cho ruộng vườn, mang lại nhiều sản vật dồi dào, đặc biệt là các loài tôm cá.
2. Đặc điểm từ vựng về sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long

Theo Lý Tùng Hiếu "một trong những đặc trưng về từ vựng của tiếng Việt Nam Bộ gắn liền với thiên nhiên và văn hóa nơi đây chính là $s u \neq$ phong phú đến múc cực đọi về các từ ngũ̃ biểu thị đồng bằng sông nước. Từ vựng về sông nước nơi đây cũng bao gồm các nhóm từ ngữ như ở đồng bằng Bắc Bộ nhưng số lượng dồi dào hơn hẳn, vừa phản ánh môi trường sinh thái đặc thù vừa phản ánh kinh nghiệm, nhận thức sâu sắc của cư dân Nam Bộ về môi trường sinh thái đó" [2, tr. 53].

Dưới góc nhìn của ngôn ngữ học, chúng tôi tiến hành thống kê và phân loại các nhóm từ về sông nước (kể cả các từ chi thực thể có liên quan đến sông nước) vùng đồng bằng sông Cửu

Long. Bước đầu, chúng tôi nhận thấy có bảy đặc điểm sau đây:

### 2.1. Nhóm tù chi động vật sông nuớc

Nam Bộ là vùng đất khi hậu nhiệt đới với lượng mưa dồi dào, nền độ ẩm luôn ổn định. Nam

Bộ còn có hệ thống kinh rạch chằng chịt, diện tích rừng ngập mặn rộng lón. Với những điều kiện thuận lọi như vậy, vùng đất này từ lâu đã trở thành môi truờng sống li tương cho các loài động vật, nhất là động vật sông nước.

| Đinh danh khái quát | Định danh cụ thể |
| :---: | :---: |
| CA | cá ba sa, cá bã trà̀u, cá bày màu, cá bới, cá bồi phệt, cá bông, cá bông lao, cá bống cál, cá bóng chèm, cả bống dưra, cả bống mú, cả bống sao, cả bống thê, cả bống trợng, cả bống xệ, cá buôi, cá chach, cá chạch lấu, cá chêm, cá chép, cá chim, cá chốt, cá cóc, cá còm, cá cimg, cá däi áo, cá dại, cá dänh, cá dầy, cá duồng, cá đen, cá đốl, cả he, cá hèn, cá heo (nurocc), cá hô, cá hồng, cá hủ, cá hròng, cá kèo, cá khoai, cá kim, cá lat, cá lẹp, cá leo, cá lia thia, cá lim kìm, cá linh, cá liệt, cá lò tho, cá lớ, cá lơng tong, cá lòng tong hay, cá lu đđu, cá luỡi trâu, cá mè vinh, cá mể gà, cá móc, cá ngác, cá ngù, cá nhäi, cá nhám, cá nhan, cá nhét, cá nóc mit, cá muóc, cá ông (cá Voi), cả phé, cá phrớn, cá rô, cá rô biển, cá rô dăm, cá rô đồng, cá rô mề, cá rô phi, cả rưa, cá sặ̆, cá sặt rà̀n, cá sấu, cá tai tuọng, cá tai tuơong da beo, cá tèn, cá thác lác (cá nàng hai), cá thu, cá tra, cá tràu, cá tràu cing, cá tràu dô, cá tráng, cá trèn, cá trê, cá trê dǐa, cá trê đia, cá trê nong, cá trê tráng, cá trê vàng, cá vồ (cá dồ), cá vồ đém, cá vuơc, cá xà, cá xü |
| TÔM | tôm bacc, tôm càng, tồm càng xanh, tôm châm, tôm chi, tôm châu, tôm chông, tôm chuc, tôm cỏ, tôm cù, tôm đáa, tôm đất, tôm gậ, tôm gọng, tom hium, tôm kett, tôm lóng, tôm lông, tôm lía, tôm lira, tôm mắt tre, tôm quy̆, tôm rằn, tôm rồng, tôm sắt, tôm sú, tôm the, tôm tit, tôm tich, tôm tu, tôm vang. |
| TÉP | tép bac, tép bầ, tép chì, tép chong, tép đất, tép mòng, tép rong (tép châu) |
| CUA | cua biển, cua càng, cua đá, cua đinh, cua đồng, cua đinh, cua ghê, cua kình, cua lột, cua lǐa, cua sũăa, cua tối trời. |
| CHIM | chim ăn giunn, chim bánh it, chim bẹ cát, chim bìm bịp lơn, chim bổ các, chim bông lao mày trăng, chim bồng bồng, chim bồng chanh tai xanh, chim cà kheo, chim cáo già, chim chài chäi, chim chàng bè, chim chàng nghich, chim chắn chó, chim chằng bè, chim chiền chiện lơn, chim cổ rắn, chim cốc đen, chim cốc đế, chim cốc đế nhò, chim cồng cộc (còng coc), chim cu curòm, chim cu xanh đầu xám, chim cú lọn lung xám, chim cuim núm, chim cuốc ngưa trắng, chim dang sen (dang ốc), chim dè quạt, chim diệc lǐa, chim diệc xám, chim diều trắng, chim dòng dọc, chim dô nách, chim điên điên, chim già đãi, chim heo, chim học trò, chim hit cô, chim hút mật họng tim, chim két, chim kên kên, chim khoang cổ, chim lá rưng, chim lắc nuơoc, chim le nâu, chim le le, chim liếu điếu, chim mỏ cau, chim mỏ nhél, chim nhạn bụng trắng, chim nhãn ốc, chim nhát bông, chim nhát hoa, chim óc cau, chim quach quach, chim ré choăt, chim ré quat java, chim rồng rộc, chim sả cá, chim sáo mó ngà, chim sáo nâu, chim se sè, chim sè khoang cồ, chim séo, chim thầy bùa, chim thuyền chài, chim tim vịt, chim trau tràu (sa sä), chim träu nguc nâu, chim tu hú, chim ut, chim vôi. |
| CÒ | cò bợ, cò bơ java, cò huoong, cò lía lìng, cò mau, cò ngàng nhó, cò quắm, có quắm đầu đen, cò ráng, cò ruồi, cò trắng, cò xanh. |
| RAN | rắn bông síng, rắn hố, rắn hô đất, rán hó hành, rắn hổ mang, rắn hổ mây, rắn mái dầm, rắn hố nguza, ră̆n luc, rắn nẹp (cap) nia, rắn mrớc, rắn ri cá, rắn ri voi, rắn trung. |
| ÓC | ốc biênn ốc bu, ốc bu vàng, ốc dùra, ốc đã́ng ốc gao, ốc qấm, ốc ghi, ốc lác, ốc lồi, óc len, ốc mô, óc móng tay. |
| LOAI KHÅC | ba khia, ba ba, bù tọt (bồ tọt), cáy, cóc, còng còng, chem chép, chàng hiu, cóc bịch, còng lira, dã tràng, đĩa, đĩa mén, đia trâu, éch, ễnh roong, hà, hến, luoon, lich, loăng quăng, ma da, mı̣c, ngao, nghêu, ngỗng, nhái, nhái bàu, nòng nọc, rùa, rết, sò, thòi lòi, thòi lò̀ biên, thòi lòi vi, vit,. |

Về nguồn gốc, trường từ vựng chỉ động vật cạnh đó, cũng có một Bộ phận có nguồn gốc vay sông nước chủ yếu có nguồn gốc thuần Việt. Bên
mượn từ nhiều ngôn ngữ khác: Hán Việt (cá xà, cá
bống tương, tôm bacc, rắn luc), Khmer (cá linh trây linh, cá lò tho - trây cần thô, cá hô - trây hô,... và một số ngôn ngữ khác: cá ba sa, cò bợ java, chim rẻ quạt java...

### 2.2. Nhóm tù chi thục vật sông nước

Nam Bộ nói chung, ĐBSCL nói riêng là vùng đất "sông ngòi kinh rạch chằng chịt", là "văn minh sông nước miệt vườn". Dòng sông dường như chảy qua trước cửa mỗi nhà. Theo Trần Ngọc

Thêm, "ở tiểu vùng phù sa ngọt không chỉ nghề làm vườn mà cả nghế trồng lúa và các nghề khác cũng đều có điều kiện phát triển thuận lợi. Tiểu vùng phù sa ngọt cũng là nơi mang dấu ấn đậm nét của văn minh sông nước" $[8$, tr. 111]. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến tri nhận về sông nước trong định danh từ ngữ chỉ thực vật sông nước của người dân nơi đây.

| Định danh khái quát | Định danh cụ thể |
| :---: | :---: |
| LÚA | lúa ba sao, lúa đ̃en mõ, lủa đuôi trâu, lúa ếch vàng, lủa gãy xe, lủa hiền, lúa ho so, lúa lạ, lúa lỡ, lủa ma, lúa muộn, lúa nàng hưong, lủa nâu, hỉa nổi, lủa ráng mây, lúa sớm, lủa tàu lai, lủa trắng lụa, lúa trắng lơn, lùa thom, lúa trắng soi, lủa trắng tép, lúa xurong rồng. |
| CÂY | cây bần, cây bình bát, cây bòng bòng, cây bồn bổn, cây chiếc, cây chùm rọng, cây cóc kèn, cây dĩ̛a nước, cây dưa xiêm, cây duoong xi, cây đay, cây điên điển, cây đurng, cây đước, cây gạt nai, cây gáo, cây gìra, cây hẹ mrớc, cây keo, cây lá he, cây lác, cây lìng, cây mái dà̀m, cây mám, cây môn, cây năng, cây nga, cây nghễ, cây ô rồ, cây quao, cây ráng, cây sậ, cây sen, cây sú, cây tra, cây tràm, cây trầu bà, cây trường sinh (cây truòng sanh), cây vẹt, cây xà bông,... |
| COB | cỏ bắc, co ngọt, co nuớc măn, co xước, co ống,... |
| RAU | rau bơ, rau cần, rau cần đước, rau chay, rau chóc, rau co, rau dîra, rau đắng, rau đắng biển, rau lang, rau má, rau mã đề, rau mác, rau muống, rau muốn biển, rau ngò om, rau ngố, rau nhút, rau răm, rau trại,... |
| LOAI KHAC | ấu, bèo, bèo cám, bèo hoa dâu, bèo tai turơng, bông sen, bông súng, cù nèo (kèo nèo), giá, lá dúáa, lục binh, rong biển, rong đá, rong đuôi chồn, rong nhớt, rong mền,... |

Qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy, đặc điểm từ vựng chỉ thực vật có liên quan đến sông nước được tri nhận bởi các yếu tố: nguồn gốc (lúa tàu lai, dữa xiêm), hình dáng (rong đuôi chồn, cây gạt nai, lúa đuôi trâu), tính chất (cỏ nước mặn, cỏ ngọt, rau đắng), màu sắc (lúa trắng lụa, lủa đen mõ, lúa ếch vàng, lúa nâu),... và cách gọi tên khá lí thú theo kiểu "lúa hiền", "lúa nổi", "lúa ma" và có cả "lúa lạ" để chỉ loại lúa chưa có tên khoa học mà người Nam Bộ "bí" không biết phải gọi bằng tên gì.

### 2.3. Nhóm tù̀ chỉ địa hình sông nuớc

Ở Nam Bộ, do điều kiện về mặt địa li khá đặc thù đã tác động không nhỏ đến việc gọi tên địa
hình sông nước nơi đây. Về địa hình, "nét nồi bật của Tây Nam Bộ như một không gian địa lí liền kề liên tục nằm ở chỗ, đây là một đồng bằng phù sa ngọt lớn nhất nước do hệ thống sông Cửu Long bồi đắp. Với diện tích $40.518,5 \mathrm{~km}^{2}$, Tây Nam Bộ được hình thành từ những trầm tích phù sa ngọt cổ, được bồi đắp dần qua nhưng ki nguyên thay đổi mực nước biển, kéo theo sự hình thành những giồng cát chạy dọc theo ven bờ biển" [8, tr. 69]. Có thể thấy rõ nhất là địa hình tự nhiên và địa hình nhân tạo (cũng có khi là sự tổng hợp cả hai yếu tố tự nhiên và nhân tạo).

| Địa hình tự nhiên | ao, bãi, bàu, bờ, bung, bùng binh, búng, buing tàu, bunng, bung biền, bung trấp, cấp, cồn, cù lao, cưa, doi, đảo, đầm, đia, gành, gänh, giồng, gỏ, hảo, hòn, hồ, khe, lạch, láng, lung, lòng chảo, mé, mô, mũi, mũi tàu, mrơng, ngãnh, ngänh, ngon, rãnh, rạch, rọc, sông, suồi, tằt, trüng, vịnh, vàm, xáng, vọi, vũng, xéo,... |
| :---: | :---: |
| Địa hình nhân tạo | bờ bao, bờ hồ, bờ kè, bờ mẫu, hầm, đ̛̣̂p, kinh, vuông.... |
| Địa hình vừa tự nhiên vừa nhân tạo | muxong, ao,... |

chiếc. Ghe xuồng ở đây được ví như "xe cộ của người dân thành phố". Người ta đi chọ bằng đò, thăm viếng nhau bằng ghe xuồng. Vùng đất này
có hẳn dịch vụ đò ngang (chở khách qua sông) và đỏ doc (chở khách đi huyện, tỉnh hay xa hơn).

| Định danh khái quát | Định danh cụ thể |
| :---: | :---: |
| GHE | Ghe bả̛u, ghe bẩu nóc, ghe bẩul lơn (ghe Irrờng đà), ghe bất mân, ghe be, ghe bè, ghe buôn, ghe cà vom, ghe cá, ghe cào, ghe Cà̀n Dước, ghe câu, ghe cira, ghe chài (ghe bóc chài), ghe chài lơn, ghe chài lồng, ghe chap phô, ghe chèo, ghe chiển, ghe cui, ghe diệu, ghe đò, ghe đuc, ghe đuuôi tôm then trồ, ghe guộc, ghe lê, ghe giàn, ghe hàng, ghe hàng bồ, ghe hál, ghe hà̉u, ghe neo, ghe máy, ghe máy đuôi tôm, ghe khoäi, ghe lái ngoài, ghe lồng (ghe bàn lồng), ghe hròn, ghe nam, ghe ngo, ghe rồi, ghe sam bu, ghe tam bàn, ghe tam sắc, ghe thurong hổ, ghe tôm, ghe trẹt, ghe son, ghe sai, ghe vach (ghe mo vach), ghe vem, ghe vori, ghe xêp. |
| XUOONG | xuồng ba lá, xuồng Bộng, xuổng be chin, xuồng be muời, xuồng be tám, xuồng cui,... |
| LOAI <br> KHÅC | bè cá, bè thiy lucc, cầu dira, cầu uắc, cầu đ̛ic, cà̉u khi, cẩu mống, cẩu nurơc, cầu thang, cồu tiêu, <br>  tàu đò, tẳc ráng, trái nôi, trại đày, trai ghe, trẹt, vò lâi, xáng, xáng capp, xảng múc (xuic), xáng thồ,. |

Sự phân loại nêu trên trước hết dựa vào các tiêu chí khác nhau như cách thức di chuyển, nguồn gốc, hình dáng, cấu tạo, chức năng, và cả tính chất điển dạng của từng tiểu loại, cũng rất khác nhau. Có thể nói rằng, trong số các định danh vừa nêu, có sự xuất hiện hình thức định danh nhiều yếu tố vay mượn của người Khmer và người Hoa (Triều Châu) như ghe cà vom, ghe chapp phô, ghe chài (tuk pokchay hay pok chay), ghe sam bu (sampou)...

### 2.5. Nhóm tù chỉ hoạt động của con nguò̀i trên sông nước

- Hoạt động của con người trên mặt nước: bẻ bánh lái, bé bờ, bẻ cua, bẹo, cập bờ, câp bến, cào, cẳm câu, cặm, câu giăng, câu nhẩp, câu thrợc, câu thả, câu rê, câu viền, chài, chạy đồng, chạy nò, chèo mái cuốc, chèo mái dài, chèo mái một, dậm cù, đảnh cá, ạ̛ap triều, đọ̆t chà, đậu, đóng đáy, giăng luới, hàng đáy, kéo trúm, khẳm, khẳm đư, khẳm lìr, lọ̣p, lư, lưới chụp, kéo luới, vó, lui ghe, neo, nò, nòngo, nhô sào, rà cá, thả cá, trết lải, trết mũi,...
- Hoạt động của con người trong nước: cà hớp, cà hớp cà hớp, cà hụp, cà hưp cà hụp, cà ngoi, cà ngoi cà ngoi, chết chim, chết hưt, chết ngộp, chết sình, chết trôi, lạn, lặn đất, lặn hụp, lặn sâu, lội, lội qua lội lại, lội ruộng, mò, thả trôi, thả ngũa, trầm minh, trầm nghịch, trầm thưy, trấn nuớc, xổ phèn,...


### 2.6. Lối diễn đạt đậm chất sông nuơoc đồng bằng

Ngôn ngữ học tri nhận không xem xét con người tách khỏi môi trường xung quanh, tách khỏi người khác mà như một chủ thể tương tác. Trên cơ sở đó, những tổng thể traii nghiệm được hình thành và các chủng loại trải nghiệm này không chi luôn được mở rộng mà còn thường xuyên được kiểm tra thông qua sự nhận hiểu của các thành viên trong một cộng đồng diễn ngôn. Hãy quan sát cách diễn đạt sau đây của người dân vùng sông nước đồng bằng: anh em cột chèo, ăn nhur xáng múc mần nhux lục bình tròi, bắt cá hai tay, cá chồt ria, cá đọ, cá cựcc, cá rô ria, cái đầu sặt rằn, câu độ, cảu giờ, cầu khi, chụp ếch, chìm xuồng, choi tới bến, chốt qua sông, chãa lỉa (khi uống ruợu, bia), có giang, cù lao, cuời mắm chung, dạy sóng, ââm xuổng bê, đi cầu, đổ lop, đíng girũa hai dòng mrớc, ghe chài, hạng cá kèo, híp mơóc mắm, híp nước lèo, làng nhur cái đia, làm mắm, lăn hụp, (uống) lấy ngót (uống ly ruơu đầu tiên sau buôi nhạuu hôm trước), lép nhur con tép, lơn thuyền lớn sóng, mất cả chi lẫn chài, mò tôm, mũi dại lải chịu đòn, ngồi kiểu muớc lưt, nhấm môi cắn luỡi, nhấp môi, nhậu, neo, ngâm tôm, phá mồi, rể điên điển, rộng (rong), quậ, quậy nát mước, quắc cà̀n câu, râu cá chốt, thà con tép bắt con tôm, tép lặn tép lọi, tép rong tép riu, thỏi lòi đoo bập dìra, trút lọp, sắc keoo, vô khẳm, vuốt đuôi luoon, vự़t cạn, xuồng ba lá, lên bờ xuống ruộng, đổ hà̉m nhảy, thiva
mức đục thả câu, đực nước béo cò, còn nuớc còn tát, còn tát còn mưoc, mưoc tớt chum (chân) mới nhày, tức nước vỡ bờ, luoon chê lịh, ôm nhuc khô cá lẹp, chân uớt chân ráo, chân lắm tay bùn, uởt nhur chuột lột, té giếng (sông, hồ, ao, murong, đia...), le nhur con tép, câm nhur hến, ngang nhuc cua, dai nhur đĩa, chim sa cá lặn, chậm như rùa, dinh nhut sam, đi biển mồ côi, hàng tôm hàng cá, mưóc mắt cá sấu, gịàn cá chém thớt, cá mè mọt lía, nhur cá găp muớc, cá chép hóa rồng, mò kim đáy biến, cá lởn nuốt cá bé, cá ăn kiến kiến ăn cá, mước măn đồng chua, mơơ đố đầu vịt, nưóc đổ lá môn (khoai...), tát nuớc vào mặt, đi bắt cá hôi (do bần, sình lấy), hai lúa, tát nuớc theo mua,...

Dễ nhận thấy rằng, trong tiếng Việt toàn dân, khi gọi ai đó là hũ chìm, cảm nhận bình thường, không khó khi giài mã nó bởi nó đã trở thành ngữ nghĩa phổ biến của nhiều vùng. Tuy nhiên, khi nói Anh Hai là chiếc xuồng ba lá, anh Ba là chiếc ghe chài, nếu không phải là người Nam Bộ, người ĐBSCL với một tri thức nền xuö̀ng ba lá là nguời có tưu luợng thấp, uống it, mau say nhumg mau tinh, chẳng hạn: Gặp xuồng ba lá nên có mấy li mà đã ngủ rồi [11, tr. 1834]; ghe chài là nguời có tưu lượng cao, uống nhiều, lâu say, lâu tinh thì để hiểu được chúng là điều không phải dễ dàng.

## 2.7. Định danh nuớc trong tiếng Việt Nam $B \hat{o}$

### 2.7.1. Mô hinh: $X+$ nuớc

Ao nước, ấm nước, bát nuớc, bàu nước, bình nuớc (bình thuiy nuớc), bụm nuớc, ca nuớc, cân nuớc, cà̀u nuớc, chai nuớc, chậu nuớc, chén nuớc, chĩnh nuơoc, cốc nuớc, đầm nuớc, đập nuớc, đia nuớc, gảnh nuớc, gáo nuớc, gàu nước, giếng nước, hà̀m nuớc, hồ nuớc, hớp nuớc, húp nuớc, hưng nuớc, khe mơóc, lach nuớc, lo nuớc, lu nuớc, ly muớc, lit nuớc, muơng nuớc, ngãnh nuớc, ngánh nuớc, ngum nuớc, nồi nuớc, ngòi muớc, phá nuớc, phich nước, rạch nuớc, ruộng moớc, sàn nuớc, thau nuớc, thia nuớc (muỗng nuớc), tô nuớc, trũng nuớc, vũng mrớc,...
(1) Vật chứa liên quan gián tiếp đến Bộ phận co thể con nguời: tay (bụm nước), miệng (hớp nước, húp nước, hứng nước, ngụm nước),...
(2) Vật chứa là dụng cụ nhân tạo: ấm nước, bát nước, bình nước, chai nước, chĩnh nước, gàu nước, lít nước, lu nưóc, phich nước, thia nước,...
(3) Vật chúa là sưv vật tụ nhiën hay nhân tạo: ao nước, hồ nước, ngòi nước, vũng nước, ruộng nước, rạch nước, mương nước, giếng nước...

### 2.7.2. Mô hinh: mưóc $+X$

Nuớc ấm, muớc bac, nuớc bién, nuớc bò, nuớc bọt, nuớc bối, muóc cam, nươ cann, nước cái, mước cất, nuớc cốt, nuớc chế, mưóc chanh, mươ chay, muớc chảy, nuớc chân, muớc chè, nước chụp, nước chum, mức chim, nuớc cốt, mứ̛c com, nướ cụt, mơóc dão, nươ đá bào, nuớc đầy, nước đái, mươ đục, nuớc đố, nuớc đồng, nuớc đíng. nước giùt, nươc kém, nước kênh. mưóc kiệt, nước lạnh, nuớc lăn, nuớc lèo, mưóc lên, mưóc lè̀nh, muóc lơ, nuớc lạt, nước lớn, nuớc lụt, nuớc lung. mước mát, nuớc màu, mớc mắm, nước măn, nước mia, nưóc muói, nưóc đuờng, mớc trơng, nức mắt, nuớc miếng, nuớc mũi, nưóc nạp, nuớc ngập, nưóc ngrực, mớc nhảy, mưóc nhi, mưóc nhimg, muớc nóng, nuớc nội, nuớc nôi, nuớc nếp, nước phông tên, mước quay, mưóc rạch, muớc rặ̆c, nuớc rằm, muớc rèo, mước ròng, nơóc rọt, nuớc rông, mươ rút, nuớc sát, mưóc sặt, mơoc son, nuớc sông, nuớc suói, nước súp, muớc thánh, nước trong, nuớc trôi, nước thốt nốt, mửc uoug, nươc vặn, nuớc xiết, nuớc xoáy, nước xuôi, nuớc xuóng, nuớc vãi, nước jave,...
(1) X là Bộ phận cơ thể của con người hoặc có liên quan đến chúng: mước mắt, mươ mũi, mước miếng, nuớc bọt, muờc đái, mơớc ói, mớc vãi,...
(2) X là các từ ngữ chi sở thuộc: mước suói, nước sông. mưóc kênh, nuớc rach. mớc rèo, nước đồng....
(3) X là hoạt động, trạng thái, tính chất của nguồn nước:

- nuớc chày, muớc lên, nưóc xuống, muớc nổi, mỡc chìm, mưóc đđing, mơóc nhày, nước lãn. nuớc bò, nuớc trôi,...
- nuớc mát, nưóc lạhh, muớc ấm, nước nóng, nuớc đầy, nuớc lumg, nuớc cam, nuớc đục, nuớc trong...
- nuớc javel, nuớc mềm, nuớc cất, nuớc muối, nước súp,...
- nuớc ngot, mước măn, muớc lọ, mước lạt, nuớc chè, mước hai...
- nuớc bạc, nuớc chế, nuớc lũ, nuớc cam, nuớc trà, nuớc chanh, nuớc mia, nuớc thốt nốt...

Bên cạnh cách tri nhận theo mô thức: vật chưa (nhân tạo hay tư nhiên) + vật durợc chưa là nuớc, kiểu như: lu nước, lạch nước, ghè nước,... cho thấy tính thích nghi của nước và một số hoạt động, tính chất, trạng thái của nó nhu: lên/xuống, đ̂̂̀y/vori, dục/trong, lớnròng, nổi/chim, boillặn/ội, ngụp... làm miền nguồn để phóng chiếu lên miền đích trong nhiều phạm trù tinh thần rất phổ biến trong tiếng Việt. Rõ ràng, nguơời Nam Bộ phân loại nước rất chi tiết và có phần khác lạ hơn so với người dân ở các vùng miền khác của đất nuớc. Bên cạnh 117 kết hợp quen thuộc [4], để định danh loại chất lơng không màu, không mùi tồn tại trong tur nhiên, theo khảo sát trong quyển Đại Nam Quấc Âm Tự Vị, có trên 30 ngữ đoạn định danh nước có nét riêng của phương ngữ.

Trong hai mô hình vừa trình bày ở trên, chúng tôi đặc biệt chú ý mô hình $2(X+$ nuớc $)$, đây là cách phóng chiếu theo thang độ nhân tinh (human scale) để nhận diện nước, kiểu như: nuơoćc đưng, muớc nằm, nuớc bò, nuớc nhảy, mớc lăn, nuớc chạy, muớc uơn, muớc quạu, moóc cà tưng.... nhur cách nói khá phổ biến của nguời Nam Bộ hiện nay. Theo Trịnh Sâm, "diều này có thể giải thích được, sông nước vốn là một thực thể liên tục, nhưng để đạt được một mục đích nào đó, con người phải áp đặt một ranh giới nhân tạo làm cho chúng phân lập, riêng lẻ như chính sự hiện hữu của con người cá thể trên một mặt phẳng. Và trong truờng hợp này, không gì thích hợp hơn là dùng trải nghiệm về đặc điểm, về hoạt động của chính con người chúng ta gán cho sông nước" [ 6 , tr. 6].

## 3. Kết luận

Nam Bộ là vùng đất sông nước, ruộng vườn. Sông rạch chằng chịt gắn bó bao đời với sinh hoạt, chi phối đời sống kinh tế cũng như đơi sống tinh thần của con người. Khảo sát Đặc điểm từ vựng về sông nuớc trong tiếng Việt Nam Bộ, chúng tôi muốn nhấn mạnh tác động của thiên nhiên đến môi trường sống, đến tính cách, tâm lí của con người và tính cách, tâm lí đó sẽ ảnh hưởng đến cách sử dụng ngôn từ đặc trưng của mỗi vùng, miền.

Ở Nam Bộ, hầu hết đều có con sông chảy qua trước cửa mỗi nhà. Do vậy, số từ ngữ chỉ những sự vật, hiện tượng liên quan đến sông nước vì vậy vô cùng phong phú, là nguồn đóng góp của phương ngữ Nam Bộ vào ngôn ngữ toàn dân, chẳng hạn nhu: rạch, xẻo, con lươn, bùng binh, tắt, rỏng, vàm, lung, láng, bưng, bàu, cù lao, cồn, giồng...; nước lón, nước ròng, nước rông, nước nổi, nước kém, nước đứng, nước nhửng, nước ương...; ghe tam bản, xuồng ba lá, vỏ lãi, tắc ráng... Những từ ngữ này là lời ăn tiếng nói hàng ngày của người dân vùng đất này, là yếu tố cấu tạo của nhiều địa danh mà còn phản ánh bối cảnh sáng tác của những câu hò, điệu hát dân gian và là mảnh đất tốt để các văn nghệ sĩ khai thác trong các sáng tác của minh.

## TẢI LIẸU THAM KHẢO

1. Lý Việt Dũng, Huỳnh Văn Tới (2004), Gia Định Thành thông chí, Nxb Tổng hợp Đồng Nai.
2. Lý Tùng Hiếu (2010), Ngôn ngĩ văn hóa vìng đất Sài Gòn và Nam Bộ, Nxb Tổng họ̣p Tp.HCM.
3. Son Nam (1992), Văn minh miệt vuờn, Nxb. Văn hóa.
4. Nguyễn Thị Thanh Phượng (1997), Tìm hiểu từ ngũ sông nuớc trong đời sống văn hóa Việt Nam, Trường ĐH KHXH và NV Tp.HCM.
5. Trịnh Sâm (2011), Miền ý niệm sông mrớc trong tri nhận cuia ngıời Việt, Tạp chí Ngôn ngữ, số 12 .
6. Trịnh Sâm (2013), Miền ý niệm sông mrớc trong tri nhận cuia nguời Nam Bọ, Tạp chí Khoa học (KHXH và NV), Truờng Đại học Sư phạm Tp.HCM, Số 46 .
7. Lê Bá Thảo (1989), Thiên nhiên Việt Nam, Nxb Khoa học kĩ thuật.
8. Trần Ngọc Thêm (chủ biên), (2013), Văn hóa nguời Việt vìng Tây Nam Bộ, NxbVăn hóa Văn nghệ.
9. Đỗ Lai Thúy (2010), Đồng bằng sông Cuiu Long: ừng xủ với đất và mrớc, Ki yếu Hội thảo Văn hóa phi vật thể người Việt miền Tây Nam Bộ.
10. Huỳnh Công Tín (2006), Cäm nhận bàn sắc Nam Bọ, Nxb Văn hóa thông tin.
11. Huỳnh Công Tín (2010), Từ điên tir̀ ngũ Nam Bọ, Nxb Khoa học Xã hội.
(Ban Biên tập nhạ̃n bài ngày 17-12-2013)
