**Базашева Сымбат Еркиновна**

**Философия және саясаттану факультеті**

**Дінтану және мәдениеттану кафедрасының**

**Мәдениеттану мамандығының 1 курс докторанты**

**Наурыз мейрамының қасиетті мәні**

Табиғат құбылысы көктемде байқалатын күн мен түннің теңелуі ретінде бірегей және таңғажайып табиғат құбылыстарының бірі болып табылады, оның мәні күн мен жердің қозғалысының астрономиялық принциптеріне байланысты. Әлемнің барлық елдерінде көктемгі күн мен түннің теңелуі кезіндегі түн іс жүзінде күнге тең. Астрономиялық тұрғыдан алғанда, жаңа жыл көктемгі күн мен түннің теңелу күнінен басталады. Барлық ежелгі халықтар көктемгі күн мен түннің теңелуін ерекше мереке ретінде атап өтті. Мереке көктемнің қысқы суықтан толық жеңісін білдірді.

Наурыз мейрамы күннің тоқты шоқ жұлдызында болатын ұлы күн мен түннің теңелу мерекесі ретінде белгілі. Ежелгі ирандықтардың ойынша, бүкіл әлем Күн Тоқты шоқжұлдызынан шыққан сәтте жаратылған. Жарықты қараңғыдан, күнді түннен, жақсылық пен жамандықты ажырату дәл осы кезде орын алды. Бұл күні барлық аспан денелері бастапқы нүктелеріне қайта оралып, жылды аяқтап, қоршаған дүниенің жаңаруы басталды деп есептелді. Көктемнің алғашқы күн күркіреуі, бұтақтағы бүршіктердің ісінуі, жасыл желектің жайқалып шығуы жаңарудың негізгі белгілері болды. Наурыз – көктем мерекесі, ал көктем – жер жырту керек, Наурыз ең алдымен егіншілік мәдениетімен байланысты болды.

Ежелгі уақытта қыстан аман-есен шығу қиын болды, ал егер адам күн мен түннің теңелуіне дейін жетсе, бұл оның қыстан аман шыққанын білдіреді. Демек, алда толық жаз және келесі қысқа дайындалу мүмкіндігі бар дегенді білдіреді. Жаңа жылды шығыстық жолмен тойлау дәстүрі мыңдаған жылдардан бастау алады.

«Наурыз» сөзі алтай халықтарының тілдерінің, бүкіл үлкен тіл тобына қатысты. Ол тілдік жүйелер бір-бірінен ажырамайтын кезде пайда болды және «жаңа күн» деген мағына береді. Бұл атау өзінше қайта түсіндіріліп, бүгінде оны Азия халықтары қолданады, мысалы тәжіктер оны Навруз, пуштулықтар мейрамды Навраз деп атаса, күрдтер - Неуроз, қырғыздар - Нооруз, ал түріктер - Новруз деп атайды. Бүгінгі таңда, статистикаға сүйенсек, әлемде Наурыз мейрамын 300 миллионға жуық адам тойлайды.

Наурыз бүгін көктемнің алғашқы күні мен табиғаттың жаңаруын білдіреді. Бұл мереке ұрпақтар арасында да, отбасы ішінде де бейбітшілік пен ынтымақтастық құндылықтарын, сондай-ақ мәдени әртүрлілікті сақтауға және халықтар мен әртүрлі қауымдастықтар арасындағы достықты нығайтуға ықпал ететін келісім мен тату көршілікті насихаттайды. Бұл мереке мәдени әртүрлілікті сақтауға және халықтар мен әртүрлі қауымдастықтар арасындағы достықты нығайтуға ықпал ететін татуласу мен тату көршілікке ықпал етеді.

Наурыз мейрамының халықтар арасындағы өзара сыйластық пен бейбітшілік пен тату көршілік мұраттарына негізделген байланыстарды нығайтудағы алатын орны ерекше зор. Оның салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары адами құндылықтардың өзара алмасуы жағдайында кең тараған Шығыс пен Батыс өркениеттерінің мәдени және ежелгі әдет-ғұрыптарын көрсетеді.

Наурыз мейрамын тойлау – табиғатпен үйлесімді өмірді бекіту, жасампаз еңбек пен жаңарудың табиғи циклдері арасындағы ажырамас байланысты сезіну және тіршіліктің табиғи көздеріне қамқорлық пен құрметпен қарауды білдіреді.

Мерекенің «Наурыз» атауымен түсіндірмесі біздің дәуіріміздің 2-ші ғасырында ғана пайда болғанына қарамастан, мерекенің өзі зороастризм діні үстемдік еткен исламға дейінгі дәуірде тойланды.

Қазақстанда Наурыз мейрамының алғаш рет айтылуы Тәуке ханның кеңесшісі Төле бидің есімімен байланысты және 1720 жылдан басталады.

Алайда, 1926 жылдан бастап республикамызда Наурыз мейрамына Кеңес өкіметі тарапынан мұсылмандардың діни мейрамы ретінде тыйым салынды, шын мәнінде бұл мереке діни болып саналмайды, өйткені ислам діні Орта Азия мен Қазақстан аумағына тек 8 ғасырда ғана таралса, ата-бабаларымыз жаңа жылды 2 мыңнан астам жыл бұрын тойлағандығы мәлім. Осыған орай, Наурыз мейрамы ресми түрде 60 жылдан астам тойланбаған.

Наурыз мейрамы Қазақстанда алғаш рет 1989 жылы тойланып, жұртшылық тарапынан кеңінен қолдау тапты. Наурыздың ресми танылуы 1991 жылы 15 наурыздан, Қазақстан Республикасы Президентінің «Көктемнің ұлттық мерекесі – Наурыз мейрамы туралы» жарлығы шыққаннан кейін келді. Жалпы адамзаттық құндылықтарды бекіту, республика халықтарының достығы мен бауырластығын нығайту, ежелден келе жатқан салт-дәстүрлерді, сондай-ақ табиғат пен адам үйлесімділігін жаңғырту, оны шынайы гуманизм рухында адамгершілік тұрғыдан тазарту мақсатында ел Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 22 наурызды көктемнің ұлттық мерекесі – Наурыз мейрамы күні деп жариялады.

2001 жылы бұл мереке мемлекеттік мереке болып жарияланса, 2009 жылдан бастап үш күн қатарынан тойланып келеді. 2010 жылдың ақпан айында Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас Ассамблеясының 64-сессиясы, 21 наурызды – Халықаралық Наурыз күні деп жариялады.

Жаңа жылды тойлау мен көшпелі малшылар арасындағы құнарлылық культінің ажырамас байланысы кең көлемде орындалды деп болжауға тиіс тағы бір ғұрыптық әрекетпен айқынырақ көрінеді: Жаңа жыл күні ата-бабалар рухын еске алды, ауқатты адамдар. оларға құрбандық шалды, олар асыл тұқымды еркектерді сойды.

Егер бұл күні қар жауса, бұл жақсы белгі болып саналды және келер жылдың жемісті болатынын білдіреді. Сонымен бірге қазақ аңыздарында қыз баланың да сұлулығын Наурыздың аппақ қарымен салыстырады, өйткені наурыз айында әдетте ерекше ақтығы бар жұмсақ үлпілдек қар жауады.Алайда жаңбыр да жақсылықтың белгісі болып саналған; жер нұрымен нұрланғанын айтты – «Нұр жауды».

Наурыз мейрамында бәрі жақсы көңіл-күйде болуға тырысып, ұрысып қалғандар бір-бірімен татуласып, кездескенде құшақтасып, барлық қиыншылықтар мен қиыншылықтар өздерінен өтпес үшін ең шынайы, мейірімді тілектерін білдірді.

Қазақтардың мифологиялық нанымдары бойынша бұл күн қарсаңында жер бетінде «бақыт» жүреді, сондықтан мереке алдындағы түн «бақыт түні» деп аталады. Сондықтан, мейрам қарсаңында қыздар күйеу жігіттерге арнап «Ұйқы-ашар» деп аталатын ет пен уыз сүттен жасалған тағам әзірлеп дастархан жаяды. Бұл аспаздық жұмыс шабандоздың рухани және физикалық күш-қуатын арттыру, оның бойында махаббат сезімін ояту, жас жігіттің табиғаттың оянуының басталуын ұйықтатпауы үшін бағаланды. Өз кезегінде салт аттылар келіншектерге «селт еткізер» сыйлықтарын: сұлулықты, жастық пен мәңгілікті бейнелейтін - айна, тарақ немесе хош иіс суын тарту етті.

Қазіргі Қазақстанда Наурыз көктемнің, еңбек пен бірліктің ұлттық мерекесіне айналды. Ол жыл сайын терең рухани және эстетикалық мағынаға ие, ол қазіргі заманның ең өзекті мәселесін - адамның табиғатпен бірлігі мен үйлесімділігін қамтиды.

Наурыз мейрамын тойлау дәстүрлері адамның ең жақсы қасиеттерін ашуға бағытталған: ашықтық, ақкөңілділік, жауаптылық, мейірімділік. Ал еліміздің түкпір-түкпіріндегі мерекелік бағдарламалардың тек ойын-сауық қана емес, сонымен қатар шығармашылық болуы да кездейсоқ емес. Биылғы жылы мерекенің жаңа тұжырымдамасы әзірленді.

Өткеннің қирандысына негізделген мәдениет болмағаны сияқты, би мен әнсіз нағыз мереке де болмайтынын есте ұстаған жөн.

Бұл мерекеде әртістер, әншілер, күйшілер өз өнерлерін көрсетіп, әр тілде ән мен лебіздер тыңдалады. Олар ұрпақтар сабақтастығын, ұлттық дәстүрдің мәңгілігін, кең байтақ еліміздің барлық халықтарының достығын айғақтайды.

Ежелгі дәстүрлер бүгінгі таңда жастарды қоршаған ортаға деген жауапкершілік сезімін оятып, онымен үйлесімділік пен тепе-теңдік табуға шақырады. Екінші жағынан, сабақтастық қағидасын сақтай отырып, халықтың ересек бөлігі тәрбиелік әдіс-тәсілдер арқылы Наурыз мейрамының игі дәстүрлерін еліміздің өскелең ұрпағына жеткізеді.

Мереке оған қатысуға қуанышты, әдемі мен жақсыны білуге ​​және оған қосылуға шын жүректен ұмтылатын әрбір адамға жақсы көңіл-күй сыйлау дегенді білдіреді.