*Пасха, Великдень чи свячена ковбаска?*

Тиждень перед святом Пасхи християни різних конфесій переживають особливі дні: згадують останні години на землі Ісуса Христа, а в неділю святкують Його Воскресіння. Хтось старанно розмальовує крашанки та випікає паски, щоб у неділю вкласти провіант у кошики та занести на освячення, інші організовують “страсну ходу”, згадуючи хресний шлях Ісуса. Євангельські християни проводять вечерю любові – хлібопреломлення та омивають братам та сестрам по вірі ноги…

*Слов’янські коріння Пасхи та звідки виникла назва “Великдень”*

Після того, як Володимир Великий охрестив Київську Русь, починається процес асиміляції язичницьких свят з християнськими. Для слов’ян 10 століття християнство – чужа та не зрозуміла релігія, й нові свята можуть бути сприйняті вороже, ось і починають правителі діяти хитрощами, накладаючи одне свято на інше.

Так, давнє свято зимового сонцестояння Коляда – стало Різдвом Христовим, літнє сонцестояння Купала – святом Івана Хрестителя, свято Перуна – Днем Іллі пророка. А от християнська Пасха збіглася з особливим язичницьким святом під назвою Великдень.

Великдень – це язичницький Новий рік, його святкували в день весняного рівнодення. Жінки випікали хліб Дажбога – циліндричної форми паски з білою глазур’ю, які зверху посипали насінням. І це, як не дивно, – символ чоловічого дітородного органу… А крашанки?

*Крашанки – історія виникнення*

Готуючись до свята Великодня, язичники здавна розмальовували курячі яйця. Задовго до християнства яйцями билися на свято плодоріддя. Вони називалися “ритуальними яйцями Макоші” (богині родючості) й мали на собі зображені спеціальні символи.

З прийняттям християнства на Русі з метою приховати справжнє, зовсім не християнське походження крашених яєць, з’явилася легенда щодо їхнього виникнення. Згідно з нею, після Христового Воскресіння Марія Магдалина дійшла до імператора Тиберія й подарувала йому яйце, промовивши: ”Христос воскрес!”. На що імператор розсміявся: “Христос не міг воскреснути, як це яйце не може стати із білого – червоним!”. І тут, ніби, сталося диво – яйце в руках імператора дійсно стало багряно-червоним. Ось такі історії передаються від одного покоління до іншого…

Сьогодні в традиціях деяких християнських конфесій присутні символи, які колись були суворо заборонені Церквою, як непристойні атрибути язичницької віри. Думаю, що християни та ті, хто вважають себе такими, не відмовляться від ласування крашанками та смачними пасками, але історію виникнення мають знати, як і історію свята Пасхи.

*Історія свята Пасхи*

Пасха – це юдейське й християнське свято. Слово “пасха” походить від грецького páscha, від староєврейського “песах”, що означає — “проходження” або “пройти повз”. Що ж оминув єврейський народ під час Пасхального свята?

В книзі Вихід читаємо про те, як Ангел, знищуючи первістків в Єгипті, під час 10 кар Божих, обминав або “проходив повз” єврейських будинків, в яких одвірки були змащені кров’ю пасхального агнця. Відтоді щорічно чотирнадцятого нісана (квітня) в кожній єврейській сім’ї готували запечене ягня на згадку про милість Божу до них та спасіння від смерті.

Старозавітна Пасха, Песах, святкується на честь виходу ізраїльського народу з єгипетської неволі й означає перехід від рабства до свободи. Як же Песах пов’язаний з Воскресінням Ісуса Христа?

*Істинне значення Воскресіння Христового*

Для тих, хто приймає істинність Слова Божого – Біблію, не виникає складності повірити в те, що в ній написано. Стосовно Пасхи – також.

За 400 років до Різдва Христового пророк Ісая звістив про те, що “Бог готує Ягня для спасіння всього світу” (Ісаї 53). Пізніше Іван Хреститель вказав на Христа: “Ось Агнець Божий, що на себе гріх світу бере” (Івана 1:29). Так, Ісус Христос став пасхальним жертовним Ягням, “що був виданий за наші гріхи, і воскрес для виправдання нашого” (Римл. 4:25). Старозавітні пасхальні ягнята, яких приносили в жертву, слугували прообразом Спасителя, Ісуса Христа, Який поніс покарання за гріхи людства на Голгофському хресті. В 1 Кор. 5:7 читаємо: “бо Пасха наша, Христос, принесений в жертву за нас”.

Згадуючи події Таємної Вечері, варто зазначити, що Христос спочатку спожив з учнями старозавітну Пасху – запечене ягня, і після цього запровадив новозавітну.

Апостол Павло в 1 Кор. 11:23-26 описує обряд християнської Пасхи так: “Бо я одержав від Господа те, що передав вам: як Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, узяв хліб, і, поблагословивши, переломив і сказав: Прийміть, споживайте, це є тіло моє, що за вас ламається. Робіть це на спогад про мене! Так само й чашу по вечері, і сказав: Ця чаша – Новий Завіт у моїй крові. Робіть це щоразу, коли будете пити, – на спогад про мене! Бо щоразу, як тільки їсте цей хліб і п’єте [цю] чашу, звіщаєте Господню смерть, аж поки Він не прийде.”

Таким чином, в день свята Пасхи християни беруть участь у вечері любові: ламають та споживають хліб та приймають чашу з вином (соком), щоб звістити про смерть Ісуса та долучитись до Воскресіння Христового.

*Що в твоєму кошику?*

А що ж Пасха означає для кожного з нас? Свято Воскресіння Христового — це перехід від смерті до життя, звільнення людства від тягаря гріхів, вихід, перехід з рабства гріха, зла до свободи, любові та добра. Бог поклав покарання за наші провини на Ісуса Христа – Він страждав за нас, щоб гнів Бога пройшов повз нас та ми примирилися з Ним.

Пасха – це день Божого милосердя та прощення гріхів, адже “всі згрішили, й позбавлені Божої слави, але виправдуються Його благодаттю, через відкуплення, що в Ісусі Христі” (Римл 3:23-24).

Нехай суттю найвеличнішого християнського свята Пасхи для кожного з нас не буде лише споживання писанок, пасок та ковбаски. Але згадаймо смерть та воскресіння Ісуса Христа як доказ спасіння всього людства та любові до кожного грішника.

В ці дні подбай про свій “життєвий кошик” – своє серце, сповнивши його вірою, любов’ю та вдячністю за спасіння та милість Божу! Христос Воскрес!

Про переплетіння релігій, традицій і звичаїв при святкуванні Великодня і чому православні та католики не можуть знайти в цьому компромісу

**Великдень** – найтріумфальніше явище не лише для християх. Єгипет, Греція, Рим трактують свято по-своєму, але в різних Євангеліях ідеться про одну ж і ту саму подію.

**"Христос Воскрес!" – "Воскресне Україна!"**

Василь Сапіга, дослідник історії, релігії і культури, в книжці **«Українські народні свята та звичаї»** пише, що в давнину була поширена в Україні легенда. Спаситель, воскреснувши, посадив у підземелля під скелею, де він був похований, Вельзевула, наказавши йому гризти залізні двері, замки, ланцюги: всіх по 12. Старається, гризе той, знаючи, що як вправиться до Великодня, - настане кінець світу.

Ось лишився останній ланцюг, ще мить - впаде й він, і тут... задзвонили в церкві дзвони, заспівали люди "Христос воскрес!", і поновилися всі перепони, починає він роботу спочатку. А як настане такий час на землі, що люди перестануть співати й вітати одне одного словами "Христос воскрес!",- впаде останній ланцюг, й буде кінець світу". Так визначив для себе наш народ важливість Великодня — свого найбільшого свята.

Згідно з давніми повір’ями, злі духи, як мешканці підземного царства, живуть в могильній тиші й дуже бояться крику, шуму,співів, дзвону. І коли лунають церковні дзвони і чути голосні вітання, вони зникають в найнижчих глибинах і безповоротно втрачають свою силу, відповідно все, що бажається під церковні дзвони, здійснюється.

І, може, саме завдяки вірі в силу цих слів після Другої світової війни серед українських емігрантів з’явився звичай на вітання священика **«Христос воскрес!**» відповідати: **«Воскресне Україна!»**.

**Причому ми до язичників?**

А притому, що багато традицій, які нам видаються християнськими, започатковані ще в язичницькі часи.

* У язичників це був день весняного рівнодення, пробудження природи з мертвого зимового сну, повернення до життя всього живого. У нас воскресіння Христа - символ воскресіння з мертвого до живого.
* Символ Воскресіння – писанка. Між тим, найдавніша керамічна писанка, знайдена археологами, датується ще ІХ століттям.
* Люди вірили, що, катаючи яйця, можна змусити злих духів мучитися, падати, перекидатися, що спричиняло їм жахливі страждання. Якщо ж яйця вдаряти одне об одне, то можна змусити духів битися лобами.
* Сонячний калач – великий коровай, який випікали в давнину в честь перемоги сонця над темрявою. Наша паска - перемога Добра над злом.
* Веснянки, гаївки – мелодійний «привіт» з давнини. У них не згадуються християнські персонажі, але виконуються і донині якраз у весняні великодні дні.
* Великодній кошик, до якого входять звичні для наших предків продукти: яйця, калач (пасочка), м'ясо – те, що вони приносили в жертву своїм богам, християни освячують і цим розпочинають святкову трапезу.
* Первісні люди думали, що дихання – це сутність душі. Християни, цілуючи хрести, ікони, так само вірять у те, що їх енергія і благодать передасться тому, хто цього потребує.
* "Поливаний понеділок", весняне очищення водою - традиція, яку намагалися викорінити чи не найбільше, проте в деяких регіонах вона все-таки збереглася і донині. Хлопцеві не треба було освідчуватися дівчині в коханні, а замість цього просто облити її холодною водою. У XV ст. цей звичай заборонявся взагалі, а в XVIII ст. заборонялося обливати водою на Великдень лише тих, хто не був на заутрені.

Ці язичницькі звичаї насправді не заважають нам влаштовувати власне свято Воскресіння, використовуючи  і їх, водночас шануючи і примножуючи власні традиції.

**Чому християни і католики – не разом?**

Христос заповідав: будьте єдиним стадом, тобто будьте завжди разом. Спочатку так і було: у 1-му столітті нашої ери воскресіння Христа святкували всі разом і щотижня. Але у 2-му вже почалися суперечки з цього приводу. Тому відбувся Нікейський собор, на якому постановили, що Великдень святкуватиметься після 21 березня в неділю після повного місяця.

Таке рішення було пов’язано з тим, що Ісус був розіп’ятий перед єврейською Пасхою, а вона щороку, згідно з традицією євреїв, залежить від розміщення місяця,  саме в першу неділю після першого весняного повного місяця, після дня весняного рівнодення – а  це і є 21 березня за новим стилем.  Тому ми мусимо дотримуватися дати єврейської Пасхи і святкувати Воскресіння за нею.

У цьому – і розходження між двома календарями: Великдень за місячним календарем буває в один визначений час, а за громадським має різні дати упродовж 35 днів – з 22 березня по 25 квітня за новим стилем.

Православні та греко-католики дотримуються юліанського календаря. Католики – григоріанського, згідно з яким весна розпочинаєтсья раніше на 13 днів. Саме тому католицький та православний Великдень святкують у різні дні, але деколи трапляється, що обидві дати збігаються, як сталося цього року.

**Подвійний календар**

У кожного – своя правда. Західна церква підправила календар відповідно до природи, східна дотримується достовірного писання. Бо якщо слідувати за західною, то дата святкування Воскресіння може припасти перед єврейською Пасхою, або ж співпаде з цим днем, що згідно з Євангеліє, не може бути.

Але світ підтримав ідею нового літочислення, та й ми, українці, також живемо за григоріанським стилем. Лише церква поки що на нього не перейшла.

Хоча церковні чиновники живуть у подвійному вимірі: за новим стилем, коли підписують документи, призначають дати зустрічей і святкувань, і за старим стилем, коли беруть у руки молитвослов, повертаючись назад рівно на 13 днів.

**На чиєму боці правда?**

Це питання не має викликати жодних суперечностей. Ми святкуємо і одне, і інше свято, коли саме святкувати, кожен вирішує для себе. Суть свята полягає в об’єднаннні, у світлих надіях і молитвах до Бога, у радості усвідомлення того, що життя вічне.

І коли саме народився і воскрес Христос – питання дуже особисте для кожного. Насправді Він народжується і воскресає у наших душах щодня.

**«Язичницький» Великдень: п’ять цікавих фактів**

**Те, що християнський Великдень має багато спільного із давнім язичницьким святом рівнодення, є відомим фактом. Охрестивши Русь, князь Володимир повинен був забезпечити не лише номінальний, а й фактичний перехід до нової релігії. Християнські храми будувались на місці колишніх капищ, а багато язичницьких звичаїв трансформувались на новий лад. Свій відгомін вони знайшли й у святі Христового Воскресіння – багато із тих стародавніх традицій збереглись донині й добре знайомі кожному з нас.**

Православні християни України та греко-католики (які, по суті, зберегли православний обряд) Пасху святкують, шануючи давні українські традиції. Сьогодні ми розповімо вам 5 цікавих фактів про найвідоміші великодні звичаї.

**Паска – це «сонячний» слов’янський калач**

Ще в давнину мешканці Русі, святкуючи перемогу світла над темрявою у рівнодення (або Дажбожий Великдень), пекли спеціальний коровай, який був своєрідною жертвою божествам. Чим калач був вищим та кращим – тим був більшим урожай та приплід худоби. Цей давній український звичай, який із запровадженням християнства дещо трансформувався, насправді не має нічого спільного із випіканням пісної єврейської паски, як багато хто вважає.

**Писанки малювали ще до хрещення Русі**

Не можна стверджувати, що традиція писанкарства прийшла до нас із християнством, адже найдавніша керамічна писанка, знайдена археологами, датується ІХ століттям. А це майже за 100 років до хрещення Русі. Яйце для людей було символом сонця та народження нового життя, тому і дарували його одне одному саме на Великдень. А орнаменти, якими прикрашали писанки, мали дуже важливе значення й несли в собі зашифрований зміст.

**Гаївки – язичницька традиція прославляння природи**

Усім нам знайомий ще з дитячих років звичай водити гаївки (або ж по-іншому веснянки) насправді не має нічого спільного із християнством. Хоч і підтримується в Україні як греко-католицькою, так і православною церквою. В жодній з традиційних гаївок нема слів про Христа, про Бога, про воскресіння. Натомість постійно згадується природа, сонце, весна, пробудження всього живого і т.д. Це збереглось ще з давніх часів, коли слов’яни святкували прихід весни й звертались до божеств з проханням про родючі землі та багатий урожай.

**Освячення великоднього кошика – жертвоприношення божествам**

Принаймні, походження цієї традиції саме таке. В давнину язичники задобрювали своїх богів, влаштовуючи різні ритуали із жертвоприношенням їжі. Тепер замість цього ми освячуємо великодній кошик, стравами з якого розпочинаємо святкову неділю. До слова, його наповнення не дуже й змінилось. Яйця, святковий калач (паска), м`ясо, хрін, сир – всі ці продукти входили у звичний для наших предків раціон.

**Обливання водою – давній обряд очищення**

Бешкетна традиція обливаного понеділка, яка, щоправда, збереглась переважно на Західній Україні, насправді ж має серйозне підґрунтя. В давнину хлопці на наступний після Дажбожого Великодня день також обливали дівчат  водою. Це вважалось побажанням краси та здоров’я, адже воду наділяли магічними властивостями, і вона мала змити із собою всі хвороби та біди. Щоправда, тоді дівчата тішились таким обливанням і в знак подяки дарували хлопцям писанки.

Як бачите, дуже багато знайомих нам великодніх традицій, які на перший погляд здаються християнськими, насправді мають стародавнє язичницьке походження. Втім, це не заважає нам поєднувати їх із відзначенням Пасхи, а лише навпаки – урізноманітнює святкування та вносить в нього колоритні елементи української культури.