ҰЛЫСТЫҢ ҰЛЫ КҮНІ НАУРЫЗ

ҚазақстандаресмитүрдеНаурыз 1988 жылданберітойланыпкеледі. БұлмерекеніШығыселдеріӨзбекстан, Қырғызстан, Ауғанстан, Тәжікстан, Пәкстанертекезденөткізеді. Бұлмерекетабиғат пен адамныңүндестігінкөрсетеді. Наурызкүн мен түнніңтеңелгенкүні. Көктемгікүнтоғысынаурызайының 21-нен 22-не ауысқантүніболды. Осы уақыттанбастапкүнұзарып, түнқысқарады.

Наурыз - жыл басы. Парсы тілінде "нау" - "жаңа", "руз" - "күн" дегенұғымдардыбілдіреді. Халықнаурызмерекесінеалдын - ала дайындалады. Дәстүрбойыншаүйгеқосшырақжағылады, ыдыстарернеуінедейінайранмен, сүтпеннемесебұлақсуыментолтырылады. Бұл - тоқшылықтыңбелгісі. ТабиғатпенбайланыскүнАнағадегентағзымнанкөрінеді. Бұлкүнібұлақтартазартылып, ағаштаротырғызылған. "Бұлақкөрсең, көзінаш!", "Бір тал ексең, он тал ек!", дегенсөзосыданшыққан болу керек. Наурыз - достық, еңбек, бейбітшілікмерекесі. Ұлыстыңұлыкүніадамдарбір-бірінедегенренішінұмытыпөзіне де, өзгеге де жақсылықтілеген. Дастарқанныңбасты асы наурызкөжеболған. Наурызкөжежетітүрлітағамнанжасалған. "Наурызкөженітойыпішукерек, сондажылбойытоқшылықболады!" дегенсенім бар. Дастарқанбасындажастарүлкендердіңбатасыналған. Бата - үлкендердіңөзіненжасыкішілергеберетінықыластытілегі. Ақсақалдар: "Ұлысоңболсын! Ақ мол болсын, қайда барса жолболсын!" - деп бата береді.

ДәстүрбойыншаНаурызайтысөткізіледі. Бұлжақсылық пен жамандықтың, суық пен жылының, жаз бен қыстыңайтысы.

Мерекеқызғанкездежастаралтыбақанжанындаұлттықойындаройнайды. "Көкпар", "Бәйге", "Қызқуу", "Жамбы ату" ойындары аса бірқуанышпенөтетін. КөңілдіөткенНаурызкүніәрадамныңесіндекөпкедейінсақталатын. Біздіңмектепте деНаурызмерекесінқарсыалудәстүргеайналған. Мерекегеарналғанқабырғагазеттерінде "наурыз" тарихыжазылып, өлең-жырларданүзіндіберіледі. Сахнаданаурызмерекесінеарналыпкөріністерқойылады. Мектепте"ҰлыстыңҰлыкүніне" арналғанмерекеерекшеқуаныштыөтеді. ЖүректержылыуынтаратқанкөктемніңбақытсыйыНаурызкөпұлттыеліміздіңбірлесетойлайтын - Достықмерекесі.