**Vánoce, bez Vánoc, k Vánocům, o Vánocích, s Vánocemi i Vánoci…**

Oslavy Vánoc se těší velké oblibě a především mají základ v křesťanské tradici. Dnes jsou vnímány převážně jako svátky pokoje, rodiny a lásky, který lidé slaví společně i bez náboženského důvodu. Někteří lidé však Vánoce vůbec neslaví. Zvyky se navíc neustále vyvíjejí, některé tradice přetrvávají, jiné zanikají a nové vznikají.

Vánoční čas začíná **Adventem**, obdobím čtyř neděl do Štědrého dne, kdy se křesťané připravují na oslavu narození Ježíše Krista. Je to období střídmosti, nerozlučně spjaté s připomínkou svátků svatých a rozličnými zvyklostmi.

**Svatý Martin 11.11**. – římský voják a poustevník, později biskup v Tours. Je znám díky legendě, podle které se rozdělil se žebrákem o svůj plášť. V Čechách je spojen s příchodem sněhu, pořádala se martinská posvícení s pečenou husou. Husa byla poslední pečení před šestitýdenním adventním postem.

**Svatá Kateřina 25.11**. – Kateřina Alexandrijská měla pověst krásné a vzdělané ženy, která zemřela jako mučednice pro svoji křesťanskou víru. Po svátku sv. Kateřiny začíná Advent.

**Svatý Ondřej 30.11** – jeden z Ježíšových apoštolů, je patronem nevěst. Na jeho svátek děvčata věštila, jakého budou mít ženicha a zdali se provdají. „Svatý Ondřeju, já stromem chvěju, abys mi ukázal, koho se naděju“.

**Svatý Mikuláš 6.12**. – svátek připomíná dobročinnost a štědrost biskupa z Myry, sv. Mikuláše. Večer je rozdávána nadílka dětem, při které chodí Mikuláš s čertem a andělem. Vyrábí se figurky ze sušeného ovoce nebo z těsta.

**Svatá Lucie 13.12**. – mučednice, která se odmítla vdát za pohanského aristokrata. Je patronkou nevidomých. Na její svátek chodily po domech bíle oděné postavy a strašily děti. K jejímu jménu (Lux – světlo) se pojí rčení o nejdelší noci v roce „svatá Lucie noci upije“.

**Štědrý večer 24.12.** – připomíná se příběh narození Ježíše Krista. Připravuje se štědrovečerní večeře – hrachová nebo čočková polévka, kuba – kroupy s houbami a česnekem, pukance s mákem a medem, hubník (nákyp s houbami). Ryby se dostaly na stůl až v 19. století. Dodržuje se mnoho zvyklostí:

**Vánoční stromeček** - poprvé se v českých zemích objevil počátkem 19. století. Na vesnici se začal šířit až téměř o sto let později, kdy první zmínky jsou z počátku dvacátého století z Valašska. Ovšem nebyl to stromek, jak ho známe dnes. Na vesnicích se zpravidla zavěšoval nad štědrovečerní stůl špičkou dolů a zdobil se převážně jablky, ořechy, později i perníčky. V Praze si poprvé ozdobil stromeček ředitel Stavovského divadla Jan Karel Leibich, který pocházel z Bavorska.

**Jmelí** zelené, postříbřené, pozlacené i jinak obarvené se nejčastěji připevňuje na lustr, případně nad dveře. Pod zavěšeným jmelím prý má muž právo políbit jakoukoli dívku či ženu. Nebo proto, že „kdo se pod jmelím políbí, druhému se zalíbí“ a jejich láska bude po způsobu jmelí věčně zelená. Darované jmelí pak nosí štěstí.

**Kapr** ke štědrovečerní večeři je velmi mladým zvykem. Na stolech našich předků v tento den převládaly polévky a luštěninová jídla. Například hrách, hrachová polévka či "pučálka" což je jídlo z naklíčeného hrachu, se hojně vyskytovala, protože prý zaručovala strávníkům hojnost na celý příští rok. Dále jste na stolech mohli vidět houbové omáčky, čočku, "kubu", sušené a vařené ovoce, krupičné a kukuřičné kaše polité medem nebo sirupem. Ryby byly nejprve záležitostí bohatých měšťanů, na vesnici začaly pronikat až ve 20. století.

**Betlémy** jsou doloženy již ve 14. století v Itálii. V českých zemích se zvyk rozšířil koncem 18. století. Betlémy jsou z různého materiálu. Základem jsou jesličky s Ježíškem, Maria, Josef, anděl, oslík, volek, tři králové a pastýři.

**Další zvyky:**

* pekl se chléb, vánočky s hrozinkami a mandlemi, perníky, od 19. století v bohatších rodinách cukroví, kterým se také zdobil stromeček
* pokud vydržíte celý Štědrý den se postit, tak večer se vám zjeví zlaté prasátko, které vám zaručí hojnost a dobrou úrodu na celý příští rok
* přes den nesmíte zametat a vynášet z domu odpadky a smetí, protože byste si vynesli štěstí. Při večeři musí být počet strávníků sudý, pokud není, dává se talíř navíc pro nečekaného hosta. Pod talíř se dávají rybí šupinky, které si pak každý dá do své peněženky a ty zajistí dostatek financí na celý příští rok. Od svátečního stolu se nesmí vstávat a odcházet až do skončení večeře. Protože kdo to udělá, ten se už "příštích Vánoc nedožije"
* zbytky od večeře se dávaly domácím zvířatům a zakopávaly do zahrady pro lepší úrodu
* krájení jablíčka - „hvězdička“značí zdraví a štěstí. Pokud je jádřinec červavý, lze se nadít nemoci. Křížek symbolizuje to nejhorší. Zdraví si lze také zajistit vlašskými ořechy. Kdo ve čtyřech nalezne zdravá jádra, bude zdravý celý rok
* staročeský zvyk lití rozpuštěného olova do nádoby s vodou. Podle tvaru, do kterého olovo ve vodě ztuhne, se hádá blízká budoucnost. Svobodné dívky se v něm snaží rozeznat tvář či monogram toho, kdo je jim určen
* pouštění ořechových skořápek s rozsvícenou svíčičkou na misce s vodou. Plavba lodiček předznamenává životní dráhu toho, kdo ji vyslal. Když vydrží dlouho svítit, čeká majitele život dlouhý a šťastný. Jestliže se lodička pustí na volnou vodu, dotyčný se vydá na cesty, drží-li se při břehu, zůstane doma
* dívka hází střevícem za hlavu. Jestliže dopadne patou ke dveřím, zůstane doma. Pokud míří špičkou ze dveří ven, čekají dotyčnou vdavky a odchod od rodičů
* děvče třáslo o půlnoci stromkem na zahradě - odkud se první ozval pes, odtud měl přijít slečně ženich
* dívka si na svátek sv. Barbory utrhne větvičku třešně nebo zlatého deště. Pokud jí snítka rozkvete do Štědrého dne, do roka se vdá
* na malé papírky se napíší hesla jako štěstí, zdraví, bohatství, svatba, dítě atd. Stolovníci po večeři losují, ale vrací papírek zpět, aby další mohli losovat budoucnost zase z celé škály osudu
* koledování sahá v českých zemích až do středověku a ještě nedávno byl tento zvyk součástí především venkovského prostředí. Koledníci obcházeli stavení, zpívali písně a za přání všeho dobrého dostávali od hospodářů výslužku. Koledy se dnes zpívají spíš u vánočního stromečku a někdy jsou nahrazovány pouštěním vánoční hudby
* Ježíšek je zdrobnělinou pro Ježíše Krista, jehož dětství je o Vánocích zdůrazňováno. Děti před Vánoci posílají dopis, ve kterém ho prosí o to, aby našly pod stromečkem dárek, který si přejí. Původně v českých zemích nosíval dárky sv. Mikuláš, postava Ježíška sem pronikla až v devatenáctém století z Německa. Dnes nosí dárky jak Mikuláš, tak Ježíšek
* v kostele a v některých domácnostech nechybí ozdobené jesličky s Ježíškem.

**Na Havlíčkobrodsku** se tradovalo, že při cestě na půlnoční mši se musí dávat pozor, jak mnoho svítí hvězd. Je-li jich mnoho, slepice hodně ponesou. Na Štědrý den se všechno míchalo jednou vařečkou. O jedenácté hodině v noci ji děvče vzalo a šlo klepat na hrušku s provoláváním: „Můj milej, můj milej, ozvi se“. Z které strany zaštěkal pes, odtud měl přijít její milý. Na Štědrý den vynesla hospodyně na dvůr otep jetele a sena, a otep slámy žitné, ječné a ovesné. Každou otep rozvázala a slámu smíchala. Tou pak krmila dobytek ve vánočním týdnu až do Nového roku, aby dobytek držel pohromadě. Na Silvestra bylo zvykem Hledání báby. Hospodyně napekla ze žitné mouky malé buchtičky a dobře je uschovala. Jakmile se však všechny buchtičky nalezly, zasedli domácí i hosté k večeři. Hostina byla zakončena o půlnoci přípitkem k novému roku. Věřilo se, že uvaří-li žena muži na Nový rok vepřové ucho, musí jí celý rok poslouchat.

Den po Štědrém večeru je v rodinách slaven **Boží hod – den narození Páně.** Po něm následuje **svátek sv. Štěpána** mučedníka, kdy se chodilo na koledu. Sváteční období završuje **Nový rok** – **slavnost Matky Boží Panny Marie**, slavnost **Zjevení Páně** (**Tři králové**) 6. ledna. Následující neděli je slaven **svátek Křtu Páně**, kterým křesťanské svátky končí.

**Svatý Silvestr I.** byl třicátým třetím papežem katolické církve, který provedl úpravu bohoslužeb a vydal mnoho liturgických nařízení. Podle tradice prý zavedl slavení neděle jako Den Páně. Za Silvestrova pontifikátu došlo k definitivní proměně pohanského Říma na křesťanský. Stal se patronem dobré úrody a domácího zvířectva. Bývá zobrazován v papežském ornátu s knihou a mušlí nebo býkem.

 **Nový rok** - v roce 46 před naším letopočtem zavedl římský císař Julius Caesar tzv. juliánský kalendář. Právě s ním jsou poprvé doloženy i bujaré lednové oslavy příchodu nového roku spojené s hostinami i vzájemným obdarováváním. K příchodu nového roku se váže i několik tradic. Jednou z nich je podávání **čočkové polévky** nebo jiného pokrmu z čočky – to aby se nás držely peníze. Na novoroční tabuli by se však neměla vyskytnout jídla z drůbeže, ryb či zajíce – aby nám neuletělo, neuplavalo, neuteklo štěstí. Nemělo by se uklízet a prát, aby se hospodyňka neupracovala (protože jak na Nový rok, tak po celý rok). Na šňůře bychom neměli nechat pověšené prádlo, aby se v rodině v nastávajícím roce někdo neoběsil. Zvykem se stalo také posílání novoročenek.

Ve spolupráci s Muzeem Vysočina v Havlíčkově Brodě připravila Světlana Pátková