**Паспорт объекта нематериального культурного наследия (ОНКН)**

**Верхнеуслонский муниципальный район**

Татарский окказиональный обряд “Каз өмәсе” йоласы – (праздник Гуся, праздник гусиного пера) в деревне Янга Юл Верхнеуслонского района

***Составитель паспорта:*** Ефимова Сария Агратовна, заведующая филиалом №29 МБУ «Централизованная клубная система Верхнеуслонского муниципального района» - Янга-Юльский сельский клуб. . Тел.: 89274157635

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Классификаторы | Описание классификатора | Описание ОНКН |
| 1 | Наименование ОНКН | Название ОНКН и его жанр на языке оригинала[[1]](#footnote-1). Далее в скобках пишется комментарий на русском языке о названии ОНКН и его жанре | Татарский окказиональный обряд “Каз өмәсе” йоласы – (праздник Гуся, праздник гусиного пера) в деревне Янга Юл Верхнеуслонского района |
| 2 | Этнос | Название этноса | Татары |
| 3 | Конфессия | Название конфессии | Мусульмане |
| 4 | Вид ОНКН | В соответствии с Законом РТ от 26 мая 2017 г. N 34-ЗРТ "О нематериальном культурном наследии в Республике Татарстан", а также категоризации (Приложение 2) указывается вид ОНКН | Празднично-обрядовая культура. Окказиональные обряды. |
| 5 | Характеристика ОНКН | Последовательность действий, время и место проведения, основные участники (их роли в действии), условия исполнения, атрибуты (музыкальный инструмент, костюм, орудие труда, материал; их роль и особенности), сведения о технике исполнения или технологии изготовления и т.д. Описание ОНКН в ***естественной своей среде***. Характеристика должна быть полной (не менее 1 страницы – формат А4) | “Каз өмәсе” йоласы  Һәрбер халыкның үзенең йоласы, бәйрэме бар. Шул гореф гадәтләрне югалтмаска, буыннан буынга тапшырырга тырышабыз. Авыл клубларында мәдәни чаралар уздырабыз. Шул йолаларның берсе “ Каз өмәсе”. Бу йола борынгыдан килә. Өмә сүзе- күмәкләшеп эшләүне анлата.Гомүмән татар халкы зур эшләрне кумәкләшеп эшләргә күнеккән.  Каз өмәсе үткәрү – үзе бер дәрәҗә . ул кешенең юмартлыгын, ачык күңеллеген күрсәткән.  Татар авылларында һәрбер йортта диярлек күпләп каз устергәннәр. Көз җитү белән, тотрыклы салкын көннәр башлангач, кар тешкәч, хуҗалар казларны суя башлаганнар.  Яшь кызлар бу көннәрне бик көтеп алганнар, чөнки шул өмәләрдә яшьләр бер берсе белән очрашкан, ярәшкән. Ә өлкәнрәкләр инде үзләренә килен күзләп утырганнар, чөнки кызларның уңганлыгы, чираклыгы, пөхтәлеге шул күмәк эштә беленгән.  Ирләр казларны суйгач, алдан килгән хатын-кызлар казның башын кисеп муенын җеп белән бәйлиләр, каны агып мамыкны буямас өчен. Аннан канатын кисеп, канат астындагы хәрәм каурыйларын йолкып алалар. Шуннан соң казны кайнар суга манып (кайсы авылларда казны утүклиләр) чүпрәккә төреп торалар (артык суы сеңсен дип). Менә шуннан соң күмәкләшеп каз йолку башлана. Эш барышында уен келке, җырлар ишетелеп тора (*Приложение 1.1., 1.2. ).* Йолкып бетергәч түшкәләрне салкынга чыгарып торалар суытырга, чөнки җылы килеш маен аерырга читенрәк. Аннан соң инде кем эчен ача, кем муенын,канатларын кисә, кем бүтәкә чистарта, эчәктән маен аера. Кайсы авылларда казның эчәгесен чистарталар һэм бик тэмле эчпочмак пешерәләр. Ә инде балалар һэм өлкәнерәк хатын кызлар башларын, пәпәләрен чистарталар. Соңыннан чистарткан каз түшкәсен көянтәгә асып кызлар чишмәгә баралар. Алдан бер кыз каурыларны юлга сибеп теләк теләп бара: *”Икенче елга да казларыгыз күп булсын, хуҗаларга исәнлек саулык, йортка тынычлык ,бәрәкәт бир”* дип.Су буенда егетләр гармун белән кызларның килгәнен көтеп торалар. Яшләр шунда җырлашып, уйнап күңел ачып алалар (ләкин бүгенге көндә йоланың бу өлеше төшеп калды) *(Приложение 1.3., 1.4).* Юылган каз түшкәләре белән яшләр өйгә кайталар, анда аларны хуҗабикә каз маенда пешкән коймаклар белән каршы ала.  Ә кич белән хуҗалар барлык өмәчеләрне, туганнарын каз бәлешенә чәйгә чакыра. Табын артында утырган кунаклар мәзәк сөйләп, җырлашып, уеннар уйнап күңел ачалар.  Казнын мамыгыннан мендәр, ястык, түшәк, юрган сырып ясаганнар. Каурыйларын сыдырып май канатлары ясаганнар (анысын каурый өмәсендә). Туйларга әледә пар каз алып баралар, ул туйның күрке булып тора. Э каз итеннән төрледән төрле тәмле ризык пешерәләр (өчпочмак, каклаган каз, Бәлеш, шулпа һ.б.)  Бу йола әледә Яны Юл, Вахит, Яңга Болгар авылларында сакланып килә.  Слово обряд ( по-татарски «йола») означает совместную деятельность деревенских жителей. Каждое из совместных дел заканчивалось совместным гулянием с чаепитием.  Среди обрядов осеннее-зимнего периода у татар особо выделяется праздник гуся «Каз омэсе». В каждой семье эти традиции находят своё продолжение , где стараются хранить их и передавать подрастающему поколению.  Татарская молодежь с нетерпением ждёт и тщательно готовится к этому празднику. Ещё в незапамятные времена, в начале лета молодая девушка приходила к хозяйке, владелице большого гусиного стада, с просьбой взять её в помощь к себе. Ведь на этом празднике молодежь присматривалась друг к другу. Иных мест встреч в татарских деревнях попросту не было. Это запрещал шариат. На сегодняшний день обряд уже не носит характера знакомства, сейчас это просто форма бытового обряда.  «Каз омэсе» в переводе на русский означает «Гусиное перо»- древний татарский праздник. Начинается с первого дня зимы и продолжается до тех пор, пока вся деревня не справится с урожаем «белого пера».  Мужчины колют гусей, а женщины отрезают головы, завязывают шею, чтобы кровь не пачкала пух, затем отрезают крылья и выщипывают перья (которые называются «харам») из-под крыла. После ошпаривают гусей в кипятке, и затем начинают щипать, в одну сторону откладывая перья, в другую пух. Все это сопровождается веселыми песнями, шутками, прибаутками (*Приложение 1.1., 1.2. ).* Ощипанных гусей заворачивают в старое покрывало, чтобы оно впитало лишнюю влагу, затем выносят на холод. Дело в том, что гусиное сало очень нежное и для того, чтобы его отделить, тушку необходимо остудить. Каждая девушка выполняет свою работу: кто-то вынимает внутренности, кто чистит желудок, кто отделяет сало от кишок. После, вычищенные тушки подвешивают на коромысло и идут мыть в проточной воде на родник. По дороге одна из девушек, идя впереди, раскидывает перья и говорит пожелания: чтобы и на следующий год в этом доме было много гусей и здоровья, благополучия хозяевам.  Но самое радостное в том, что у родника молодых девушек поджидали деревенские парни с гармошками и песнями. Здесь звучали песни, плясали (данная традиция сейчас не практикуется). *(Приложение 1.3., 1.4).* После молодежь идёт домой с чистыми тушками гусей, где их ждёт хозяйка с блинами, испеченными на гусином жире.  Хозяйка дома, к вечеру, приглашает всех помощниц и родню на «бялеш» из гусиного мяса, где также звучат песни и пляски.  Гусиным пухом набивают подушки, которые являются символом достатка в любом доме. Из крупных перьев мастерят «крылышки» для смазывания противней, сковородок и пирогов. |
| 6 | Состояние бытования ОНКН | Информация о современном состоянии и проблемах существования ОНКН: утрачивающаяся, бытующая, сценическая (может быть и промежуточные, переходные варианты, например, одновременно и утрачивающаяся и восстановленная) | Бытующая |
| 7 | Форма существования, организации ОНКН | Указывается, в какой форме объект существует или организуется в настоящее время (работниками культуры, образования или носителями) | Бытующая среди местных жителей.  Кроме того, детский татарский фольклорный коллектив «Шаяннар» под руководством заведующей Янги-Болгарским СК Айгуль Фаритовны Нуриевой, воспроизводит обряд в сценической игровой форме во время мероприятий осеннее-зимнего периода, тем самым распространяя традиции обряда среди населения и гостей поселка. |
| 8 | Место бытования ОНКН | Информация о том месте муниципального образования, где описываемое явление существует сегодня | Татарские подворья населенных пунктов Янга-Юл (Шура), Вахитово, Янги-Болгары Верхнеуслонского муниципального района. |
| 9 | Лица, имеющие отношение к ОНКН | Сведения о носителе (ях), исполнителе (ях) (в том числе лица от кого была перенята данная традиция, лица, которые переняли традицию) | Ефимова Сария Агратовна, заведующая филиалом №29 МБУ «Централизованная клубная система Верхнеуслонского муниципального района» - Янга-Юльский сельский клуб. . Тел.: 89274157635  Нуриева Айгуль Фаритовна, заведующая филиалом №3 МБУ «Централизованная клубная система Верхнеуслонского муниципального района»- Янги-Болгарский сельский клуб. Тел.: 89520479408  Сафина Фания Галиахметовна, заведующая филиалом №7 МБУ «Централизованная клубная система Верхнеуслонского муниципального района»- Вахитовский Сельский Дом культуры, Тел.: 89393939404  Жители населенных пунктов Янга-Юл, Вахитово, Янги-Болгары. |
| 10 | Фиксированные формы ОНКН и изделия | Файлы, приложенные к паспорту, доказывающие[[2]](#footnote-2) существование данного ОНКН: фото, видео, аудио, письменный текст, графика, сборники, газетные и журнальные статьи (в графе дается название файлов, например, видеофайл «Сабантуй №1», под этим же названием сам видеофайл прикрепляется к данному паспорту) | Фото материал обряда |

***Приложение 1.1.***

Каз канаты

Каз канаты кат-кат була,  
Ир канаты ат була;  
Чит җирләрдә бик күп йөрсәң,  
Сөйгән ярың ят була.  
  
Каз канаты каурый-каурый,  
Хатлар язарга ярый.  
Уйнамагач та көлмәгәч,  
Бу дөнья нигә ярый.  
  
Каз канаты ап-ак була,  
Ир канаты ат була;  
Чит илләрдә йөргән чакта  
Бик сагынган чак була.

***Приложение 1.2.***

Ай былбылым

Ай былбылым, вай былбылым,

Агыйделнең камышы;

Таң алдыннан чут-чут килә

Сандугачлар тавышы.

Ай былбылым, вай былбылым,

Агыйделдә таң ата;

Таңнар ата, өзелә үзәк,

Җырлата да елата.

Ай былбылым, вай былбылым,

Кунып сайрый талларга;

Синең хакта серләремне

Сөйлим сандугачларга.

***Приложение 1.3.***

Челтэр элдем читэнгэ

Ак алъяпкыч челтәрле,  
Илдә матурлар бетәрме?  
Илдә матурлар бетәрме,  
Җан сөйгәнгә җитәрме?  
  
Челтәр элдем читәнгә,  
Җилфер-җилфер итәргә;  
Без килмәдек буш китәргә,  
Килдек алып китәргә.  
Алын алырсыз микән,  
Гөлен алырсыз микән?  
Урталарга чыгып, сайлап,  
Кемне алырсыз икән?  
Алларын да алырбыз,  
Гөлләрен дә алырбыз;  
Күңелебезгә кем ошаса  
Шуны сайлап алырбыз.  
  
Урамнан узып бара  
Кашыннан күзе кара.  
Керфегеннән гөлләр тама  
Күрсәм йөрәгем яна.  
  
Челтәр элдем читәнгә,  
Җилфер-җилфер итәргә;  
Без килмәдек буш китәргә,  
Килдек алып китәргә.  
Алын алырсыз микән,  
Гөлен алырсыз микән?  
Урталарга чыгып, сайлап,  
Кемне алырсыз икән?  
Алларын да алырбыз,  
Гөлләрен дә алырбыз;  
Күңелебезгә кем ошаса  
Шуны сайлап алырбыз.  
  
Аллы ситса күлмәк кияр,  
Итәге җиргә тияр.  
Үзе сөйләр, үзе көлер —  
Ул ярлар кемгә тияр?  
  
Челтәр элдем читәнгә,  
Җилфер-җилфер итәргә;  
Без килмәдек буш китәргә,  
Килдек алып китәргә.  
Алын алырсыз микән,  
Гөлен алырсыз микән?  
Урталарга чыгып, сайлап,  
Кемне алырсыз икән?  
Алларын да алырбыз,  
Гөлләрен дә алырбыз;  
Күңелебезгә кем ошаса  
Шуны сайлап алырбыз.

***Приложение 1.4.***

Шома бас

Уйнат, уйнат гармуныңны,

Биесеннәр егетләр.

Безнең илнең егетләре

Бары да бөркет кебекләр.

Их, күңел ачабыз,

Ничек шома басабыз!

Сайрат, сайрат гармуныңны,

Җилкенсеннәр яшь кызлар.

Безнең кызлар нурлы йөзле,

Әйтерсең лә йолдызлар.

Их, күңел ачабыз,

Ничек шома басабыз!

Шаулат, шаулат бию көен,

Ашыксыннар барысы да;

Яшь егетләр чакырсыннар,

Кызлар чыксын каршыга.

Их, күңел ачабыз,

Ничек шома басабыз!

Әйдә, әйдә, катырак бас,

Биегәнне күрсеннәр;

Баскан җирдән ут чыгара

Безнең яшьләр, дисеннәр.

Их, күңел ачабыз,

Ничек шома басабыз!

Макта, макта, безнең яшьләр

Ничек җитез атлыйлар!

Биергә дә оста алар,

Эштә дә сынатмыйлар.

Их, күңел ачабыз,

Ничек шома басабыз!

1. Для объектов на марийском, чувашском, мордовском, удмуртском языках дополнительно направляйте программу с шрифтом национального языка. [↑](#footnote-ref-1)
2. Паспорта без доказательств (фото, видео, аудио, текст, графика, артефакт) считаются не действительными. [↑](#footnote-ref-2)