Новый год – это один из любимейших праздников для населения всего мира. Миллионы жителей по всему свету отмечают этот праздник в ночь с 31 декабря на 1 января. В Азербайджане Новый год начали праздновать с приходом первых русских поселенцев, кроме того в течение многих веков Новый год праздновали жители Азербайджана, исповедующие православие и католицизм.

Большая часть жителей Азербайджана – мусульмане, поэтому Новый год традиционно праздновался в день весеннего равноденствия – в праздник Новруз. В XIX веке Азербайджан попадает под протекторат Российской империи и с приходом русских в страну начинают проникать западные традиции. После присоединения Азербайджана к Советскому Союзу Новый год стал официально отмечаться в ночь с 31 декабря на 1 января, а после обретения независимости 31 декабря стали отмечать новый праздник – День солидарности азербайджанцев всего мира, а 1 января стал официальным днем празднования Нового года.

Новый год в Азербайджане отмечают также как и в других постсоветских странах. Главными атрибутами Нового года считаются ёлка и Дед Мороз со Снегурочкой. У азербайджанцев Дед Мороз зовётся Шахта Баба, а Снегурочка - Каркыз, при этом Шахта Баба одет в голубой, а не в красный костюм.

Азербайджанцы очень гостеприимный народ, поэтому большинство жителей страны встречают этот праздник в кругу близких и друзей. На столе обязательно присутствуют традиционные национальные блюда и, конечно же, вино. Перед тем как пробьют часы, жители Баку выходят на улицы, чтобы увидеть традиционный новогодний салют. 1 января в Азербайджане официально праздничный и нерабочий день.

Меня зовут Гасымзаде Али, мне 27 лет. Живу в Азербайджане, в городе Баку. Работаю графическим дизайнером в газетной редакции «Халг газети» («Xalq qəzeti»), учусь в Академии Step IT на Java разработчика.

Новый год – мой самый любимый праздник.

В начале декабря во всех домах начинают наряжать елку. Это особенно нравится детям. 31-го декабря идет подготовка к последнему ужину старого года. Этот день в нашей стране так же отмечается, как День Солидарности азербайджанцев мира.

Провожаем мы старый год обычно в кругу семьи, близких людей и друзей.

Мужчины готовят кебаб, мы часто на новый год готовим кебаб из индейки.

Собираемся за столом всей семьей. На ужин, как и на всех праздниках национальные блюда, особенно плов.

Дарим друг-другу подарки.

Конечно же какой же праздник без застолья. На последний ужин старого года готовим

1

Azərbaycan müsəlman ölkəsi olsa da, bütün dinlərə və millətlərə tolerant mühitin mövcud olması ilə tanınıb. Mənim ölkəmdə İslam dininin bütün bayramları qeyd olunur, lakin xristianlıqdan gələn Yeni il də eyni təntənə ilə qarşılanır. Doğrudur, bunun tarixi var. 1920-ci ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti süqut edəndən sonra ölkəmiz bolşeviklərin hakimiyyəti altına düşdü. Yeni İl bayramının qeyd olunması da həmin dövrlə bağlıdır. SSRİ-nin ilk lideri olmuş Leninin imzladığı dekretlə Azərbaycanda da Qriqori təqvimi qəbul olundu və bu təqvimə uyğun olaraq hər ilin 1 yanvar tarixində Yeni İlin qarşılanması həyata keçirildi. Lakin bizim Yeni ili bu qədər sevməyimiz və öz milli bayramlarımızdan ayırmamazın əsas səbəbi millət olaraq tolerant olmağımızdan irəli gəlir. Azərbaycanda xristianlar öz dinlərinə azad şəkildə ibadət edərək yaşayırlar və onlara, eləcə də digər dinin mənsublarına heç vaxt diskriminasiya olmayıb. Biz öz milli bayramlarımızla yanaşı, həm də Azərbaycan vətəndaşı olan xristianların da bayramını sevə-sevə qeyd edirik. Onu da qeyd edim ki, xristianlar və digər dinlərə mənsub olanlar da bizim Novruz bayramımızı öz bayramları kimi qeyd edirlər. Bu çox gözəl mənzərədir.

2. Bizdə Yeni İlə hazırlıq adətən bayramdan 15 gün əvvəl başlayır. Amma bayram atmosferi dekabr ayının ilk günlərindən etibarən həyatımıza daxil olur. Bəli, biz də Yeni İli qeyd edən bütün xalqlar kimi evimizdə Şam ağacı bəzəyir, altına hədiyyələr qoyuruq. Övladlarımız dekabrın 31-i axşamından Şaxta Babanı gözləməyə başlayır. Yəni dünyada Yeni İl bayramlarından elə də ciddi fərqi yoxdur.

3. Bayramda öz milli mətbəximizin ənənəvi yeməklərindən hazırlayırıq. Dolma, plov, kabab və s. Bayram süfərində vazkeçilməz təamlarından biri də balıqdır. Hətta bəzi bölgələrdə bütöv qızardılmış balığın ağzına qiymətli əşyalardan qoyurlar və inanırlar ki, növbəti il köhnə ildən daha müsbət olacaq. Plov bizim gündəlik qid qəbulumuzda əsas yer tutur, yəni istənilən vaxt bütün evlərdə plov bişirilir. Lakin bayramlarda da süfrənin əsas bəzəyi məhz plovdur. Süfrədə şirniyyatlar və digər nemətlər də olur.

4. Bayramlarda adətən bir-birimizin evinə gedirik. Novruz bayramında olduğu kimi, Yeni İl bayramında da küsülülər barışır, növbəti ilə küsülü qədəm qoymaq istəmir. Bir-birimizə ən müxtəlif hədiyyələr veririk, bu bahalı, yaxud ucuz ola bilər, fərqi yoxdur, hədiyyənin verilməsi adətən qonaq getdiyimiz evə əliboş getməmək ənənəsindən irəli gəlir. Bu, bizim ən vacib adətlərimizdəndir. Yeni İl də ən çox uşaqlara hədiyyələr paylayırıq, hətta küçədə tanımadığımız insanların övladlarına da hədiyyələr verir, onları sevindiririk. Ümumiyyətlə Yeni İl Azərbaycanda böyük coşqu ilə qarşılanır.