Méně známé velikonoční zvyky / Менш відомі пасхальні звичаї

 [Video: Méně známé velikonoční zvyky / Відео: Менш відомі пасхальні звичаї](https://edu.ceskatelevize.cz/video/8165-mene-zname-velikonocni-zvyky?vsrc=vyhledavani&amp;vsrcid=velikonoce)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Великодня помлазка, баранчик, яєчка або котики. Це все відноситься до Великодня в Чехії ще з прадавніх часів. Давайте подивимось на великодні традиції, про які ви ще, можливо, не чули.

У позаминулому столітті на Великдень у нас хлопці грали на так званих «празьких соловеях». Ці інструменті із березової кори видавали звук, який нагадував спів солов’я.

У Словаччині Великдень пов’язаний із обливанням дівчат водою, щоб вони залишалися молодими. Раніше, кажуть, хлопці виносили дівчину із будинку прямо на ліжку і кидали її до ставку.

У Фінляндії дівчата відправляються колядувати вдягнуті, як чаклунки з прикладеними вербовими гілочками, мовляв, за солодку винагороду виженуть злих духів з будинку.

На Корсиці також вірили у злих духів і демонів. Тому бабусі і дідусі на Великдень розповідали своїм онукам старі містичні історії.

У Німеччині вже більше ніж триста років тому зайчик почав ховати крашанки у садах, і не тільки він. В деяких регіонах Німеччини це робили лисичка, чапля та навіть півень.

А в Австралії зайчика замінив великодній білбі, який по науковому називається кролячий бандикут. «Зайчика» до країни привезли європейці, а австралійці просто хотіли пов’язувати традицію з домашнім вухастиком.