**Пекінське свято весни**

За старими пекінськими звичаєм, новий рік за місячним календарем починається майже на початку дванадцятого місяця. "Ля Ци Ля Ба, галки мерзнуть до смерті" - це найхолодніша пора року. Проте, коли наступає мороз це означає, що скоро настане весна, тому люди в жодному разі не втрачають свого запалу святкувати новий рік і зустрічати весну, не зважаючи на холодну погоду. Діти, готуючись до нового року, чи не першим ділом, що вони роблять це купують набір різноманітних зацукрованних фруктів - це суміш різних плодів (арахіс, фініки, горіхи, каштани тощо). Зазвичай солодощі з кіркою вважаються звичайними, а без кірки - більш вишуканими, наприклад, звичайні грецькі горіхи з кіркою або вишукані фініки з масляним тістом. Діти люблять їсти ці різні смаки , навіть якщо немає вареників, вони повинні купувати різне. Друга їхня велика справа — купити петарди, особливо хлопцям. Боюся, що третє – це купити всякі іграшки: повітряні змії, діаболо, губні гармошки тощо.

Діти зайняті, дорослі теж напружені. Вони повинні заздалегіть підготувати страви і напої на Новий рік. Також їм потрібно поспішати зробити дітям нове взуття та одяг, бо саме в новому році все оживає і знову народжується, навколишній світ оновлюється, атмосфера змінюється.. 23 числа в Пекіні відзначають новорічний святвечір, що є майже «генеральною репетицією» Нового року. У стародавні часи, в цей день кожна родина приносила жертву богу Очагу, так званий Цзяован, а звуки петард лунали щойно стемніло. Під звуки петард спалювали паперову фігуру Бога Очага, що символізував домашнє щастя і здоров'я, а церемонію називали "відправлення Цзаована на небеса". Кілька днів до святкування вулиці наповнені різними продавцями, які продають солодощі, такі як мідові та рісові цукерки Jiangmi. Солодощі мають форму довгих квадратів або великих і маленьких динь. Згідно зі старою приказкою: якщо цукор прилип до рота Короля-Пічі, він не повідомить про погане в родині Нефритовому Імператору, коли досягне неба. Хоча зараз цукерки все ще продаються, вони більше не використовуються для зв'язування рота Пічного Царя.

Після 23-го числа всі стають ще більше зайнятими і Новий рік наступає як мить ока. До Нового року, кожна родина повинна наклеїти чуньлянь (парні смуги червоного паперу з новорічними побажаннями), зробити генеральне прибирання в будинку, так зване "генеральне прибирання будинку". Необхідно приготувати достатньо м'яса, курки, риби, зелені, новорічного печива няньгао та іншої їжі, щоб вистачило її щонайменше на тиждень - за старим звичаєм, більшість магазинів закривають свої двері на п'ять днів, а відкриваються лише в перший день шостого місяця. Якщо не приготувати достатньо їжі на кілька днів наперед, то в останній момент її важко буде докупити. Крім того, в старому суспільстві, бабусі в цей день старалися нарізати все, що можна нарізати, щоб не забруднювати ножі в перші дні Нового року, коли вважалося, що різання є нещасливим знаком. Це означає марновірство. Але це також демонструє, що ми дійсно люди миру, що навіть не хочемо використовувати ножі під час перших днів року.

Новорічна ніч справді жвава. Кожен готує новорічні страви, що мають запах м'яса та алкоголю. Молоді та старі одягають новий одяг, за дверима розклеюють червоні куплети, а в кімнатах – няньхуа (різнокольорові новорічні картини), в будинках палають вогні протягом усієї ночі, вибухи петард не припиняються а ні вдень, а ні вночі. Люди, які працюють далеко від дому, якщо це необхідно, повинні поспішати додому, аби влаштувати вечерю і поклонитися своїм предкам. У цю ніч, окрім зовсім маленьких дітей, мало хто спить, бо ніхто не хоче спати у новорічну ніч.

Перший день Нового року (тут мається на увазі перший день першого місяця) дуже відрізняється від кануну Нового року. Напередодні вулиці переповнені людьми, а на Новий рік всі магазини закриті, перед входами багатьох будинків розкидані обгорілі шматки паперу від петардів, і все місто відпочиває. Більшість магазинів відкриваються на шостий день місяця за місячним календарем, і все місто знову наповнюється звуками петардів з ранку до вечора.

Хоча магазини вже відкриті, окрім тих, що продають їжу та інші важливі предмети побуту, люди не особливо зайняті. Робітники магазинів могли чергуватися, щоб піти в храм, гуляти по мостах і слухати опери.

Після Пекінського свята весни, настав час кульмінаційного момента Нового року - Свято ліхтарів - Янсяо (з 13-го по 17-е числа першого місяця). Якщо Свято весни було радісним, але без місячного світла, то Свято ліхтарів відзначається при світлі ясного місяця. Якщо Свято весни є приємним, перед кожним будинком розклеєні чуньлянь, люди одягнені в новий одяг, але це недостатньо красиво, то під час Свята ліхтарів скрізь розвішують ліхтарі та прапори, і все місто ніби святкє весілля, вогні палають і створюють неймовірні картини. Відомі старі магазини також підвішують сотні ліхтарів, які можуть бути склачені зі скла, бикових рогів або полотна, прикрашені кольоровими малюнками з "Сонцячного будинку" або "Водяного розриву".

Крім висячих ліхтарів, на площах встановлюють квіткові ліхтарі. У храмі міського бога Ченхуан також розпалюють вогонь, і язики вогню стирчать з рота, вух, носа та очей статуї судді.. У парку запускають повітряні ліхтарі, які летять до неба, немов зірки.

Чоловіки та жінки виходять на вулицю, щоб прогулятися під місяцем, подивитися на ліхтарі, на палаючі феєрверки; на вулиці людно, ніде не пройти. У стародавньому суспільстві, жінки майже не виходили з дому, а під час Свята ліхтарів вони могли отримати трохи свободи. Святкування нового року нерозривно пов'язанно із забобонами. Каша Лаба, гуандунський цукор та пельмені - все це мусить бути збережено для принесення в жертву Будді, а потім люди можуть насолоджуватися цією їжею.

У новорічну ніч ми зустрінемося з богами; на другий день нового року ми принесемо жертву Богу Багатства та з’їмо суп Юаньбао (вонтони), а деякі люди підуть до Храму Бога Багатства, щоб позичити папір злитки і спалити перші частки ладану. У восьмий день першого місяця за місячним календарем старі люди отримають удачу і довголіття. Тому найбільшою тратою в той час були кошти, витрачені на купівлю коней з вощеного паперу.

Діти купують різноманітні петарди та піротехніку, навіть якщо не можуть зробити це вдома, вони все одно можуть гратися зі звуком та світлом на вулиці. У домі теж є ліхтарі: кінні ліхтарі, палацові ліхтарі, ліхтарі з різними формами та кольорами, а також ліхтарі з паперу. Всі повинні їсти танюань (круглі клейкі рисові кулі), це справді прекрасний та радісний день.

За мить ока настає кінець свята - останні дні підсвічників і храмів. Учні повертаються до школи, дорослі повертаються до своєї роботи, а новорічні свята закінчуються на дев'ятнадцятий день першого місячного місяця. Дванадцятий місяць за місячним календарем і перший місяць це час, коли сільське населення має найбільше вільного часу, свині, корови та інші тварини досягають зрілості, тому люди забивають свиней та отари, щоб відзначити успішне завершення року. Після святкування підсвічників, коли погода стає теплішою, люди знову починають працювати. Хоча Пекін є містом, воно також святкує Новий рік разом з сільським населенням, і свята проходять особливо шумно.