Історія Діда Мороза

У різних країнах Діда Мороза називають по-різному: в Іспанії ─ папа Ноель, в Румунії ─ Мош Джариле, в Голландії ─ Синте-Клаас, в Англії і Америці ─ Санта-Клаус, а в Україні ─ Дід Мороз. В одних країнах предками Діда Мороза вважають "місцевих" гномів, в інших ─ середньовічних мандрівних жонглерів, які співали різдвяні пісні, або бродячих продавців дитячих іграшок.

Серед предків старця є і цілком реальна людина - архієпископ Микола, який жив в IV столітті в турецькому місті Світу. За переказами, він був дуже доброю людиною. Так, одного разу він врятував трьох дочок бідуючого сімейства, підкинувши у вікно їх будинку вузлики із золотом. Після смерті Миколу оголосили святим. У середні століття твердо встановився звичай в Миколин день, 19 грудня, дарувати дітям подарунки, адже так робив сам святий. Після введення нового календаря Св. Микола став приходити до дітей на Різдво, а потім і в Новий рік.

Що ж стосується російського Дідуся, то існує думка, що серед його родичів значиться східнослов'янський дух холоду Тріскун, він же Студенець, Мороз. Його називали по-різному: Мороз, Морозко, а частіше, з повагою, по імені-по-батькові: Мороз Іванович. У східних слов'ян представлений казковий образ Мороза - богатиря, коваля, що сковує воду "залізними морозами".  
 В нашій мові слово "дід" означало - дух предка, який охороняє будинок від чужих, ворожих духів. А найдавніший прообраз діда Мороза, це дід - захисник і символічний голова роду, покійний пращур, основною функцією якого є охорона нащадків від лих і їх виховання. Слов'яни вважали, що Мороз - один із спільних предків всіх сімей. Почесті Дідові Морозу приносили не тільки в дні зимового сонцестояння, але і навесні, щоб він зберігав посіви і не псував їх. З приходом християнства на Русь цей день прозвали Великоднем покійних, так як відзначалося він незабаром після церковного Великодня.

Предків звали обідати і виставляли їжу вікно або під стіл. Великі діди, до яких відносився і Дід Мороз, входили через двері, а менші влітали через вікно, тому під час такої ритуальної трапези вікна і двері розкривалися навстіж. Під час цих годувань, Діда Мороза можна було попросити про що-небудь. Вважалося, що отримавши їжу і увагу з боку живих, великий предок ставав благодушним і допомагав своїм нащадкам. У кожній родині старший повинен був вийти на поріг або просунутися в волокове вікно з печі і запропонувати МОРОЗУ ложку киселю або куті зі словами: “Мороз! Мороз! Приходь кисіль є. Мороз! Мороз! Не бий наш овес!”; потім слід було перерахування рослини і злаки, як МОРОЗ не повинен був побити.

А щоб він став ще більш люб'язний, наші предки всіляко намагалися заспокоїти його. Для цього влаштовувалися всякі ритуальні дійства. Взимку це були колядки. Колядники одягалися як можна страшніше: шуби навиворіт, маски, що зображують духів. Вони стукали у вікна і люди виносили їм подарунки, частування. Сенс якраз і полягав у тому, що ті, хто брали участь в цьому обрядовому дійстві, зображали духів предків, які отримували винагороду за постійну турботу про живих. Серед колядників зазвичай був присутній один персонаж, одягнений грізніше від всіх. Як правило, йому заборонялося говорити. Він-той і називався дідом.

У східнослов'янській нижчій міфології МОРОЗ - дідок низенького зросту, з довгою сивою бородою, який бігає по полях і стукотом викликає тріскучі морози; від удару МОРОЗА по кутах хати тріскається колода. Стародавній Дід Мороз, згідно слов'янським язичницьким міфам, мешкав у крижаній хатинці в країні мертвих, куди можна було потрапити, пройшовши через колодязь (до речі, саме такий перехід описаний у деяких народних російських казках)

Своєрідний характер язичницьких богів зумовив первинну поведінку Діда Мороза - спочатку він збирав жертвопринесення - крав дітей і забирав їх в мішку. Однак згодом - як це часто буває - все стало «з ніг на голову», і під впливом православних традицій Дід Мороз подобрішав і став вже сам обдаровувати діточок. Збірний образ Діда Мороза побудований за мотивами агіографії Святого Миколая, а також описів давньослов'янських божеств Позвизда, Зимника і Корочуна,російських народних казках, фольклорі, російській літературі (п'єса О.М. Островського "Снігуронька", поема Н.А. Некрасова "Мороз, Червоний ніс", вірш В.Я. Брюсова "Цареві Північного полюса", карело - фінська епос "Калевала")

У 1840 році були опубліковані «Дитячі казки дідуся Іринея» В.Ф.Одоєвского, в одній з яких вперше дана літературна обробка фольклорного і обрядового Морозу. Цей Образ вже пізнаваний: «добрий Мороз Іванович» - «сивий-сивий» старий, який як «почне затрясти головою - від волосся іній сиплеться»; живе він у крижаному будинку, а спить на перині з пухнастого снігу. З одного боку, згідно з поемою Некрасова « Мороз, Червоний ніс» (1863), він зображається як шкідливий атмосферний дух, якому приписують здатність робити згубний вплив на людину... З іншого боку (переважно в поезії для дітей), зароджується його позитивний двійник, основною функцією якого стає формування «здорової погоди і створення зимових «чудес»

На святах ялинки Дід Мороз з'являється не відразу, а в середині або навіть наприкінці урочистості. За народними уявленнями, будь-який гість - завжди бажаний та повинен бути об'єктом шанування як представник чужого світу.

Костюм Діда Мороза теж з'явився не відразу. Спочатку його зображали в плащі. До початку XIX століття голландці малювали його струнким курцем трубки, який уміло прочищає димоходи, через які він закидав дітям подарунки. Наприкінці того ж століття його вдягли в червону шубу, оторочену хутром. У 1860 році американський художник Томас Найт прикрасив Діда Мороза бородою, а незабаром англієць Тенніел створив образ веселого товстуна. З таким Дідом Морозом всі ми добре знайомі.  
Питання про те, як саме виглядає справжній російський Дід Мороз - зовсім не пусте. Особливо останнім часом, коли намічається тенденція змішувати образи Санта-Клауса і Діда Мороза. Але між двома цими персонажами існує маса зовнішніх відмінностей. Згідно міфології і найдавнішої символіці кольору, Дід Мороз повинен мати довгу, густу сиву борода і такого ж кольору волосся. Протягом століть ця деталь його вигляду не змінюється. Шуба обов'язково повинна бути довгою і червоною, розшита срібними візерунками. Підпоясана шуба білим поясом з червоними візерунками, що символізує нерозривний зв'язок між предками і нащадками.  
Напівовальна шапка червоного кольору на голові Діда Мороза розшита сріблом та перлами, облямована білим лебединим пухом або білим хутром. На руках неодмінно надіті розшиті сріблом трипалі (як знак приналежності до вищого божественного початку) рукавиці; їх білий колір символізує невинність і чистоту всього того, що люди отримують з цих рук. В руках у дідуся - кришталева (або ж срібна) палиця з крученою ручкою. Завершувати її може голова бика (символ родючості, сили і влади) або місяць (лунниця). На ногах у Діда Мороза - червоного кольору чоботи зі скошеним каблуком і злегка піднесеним носом. Але якщо на вулиці стоїть сильний мороз - тут уже не до прикрас, доводиться Дідові надягати білі валянки.

У 1998 році російської батьківщиною Діда Мороза офіційно був визнаний Великий Устюг. Це старовинне російське місто, розташоване на північному сході Вологодської області і оточене величними сосновими лісами, було засновано в 1147 році. Приблизно в 15 кілометрах від міста розташована вотчина Діда Мороза.

Родичі Діда Мороза.

Йоулупуккі - колега Діда Мороза з Фінляндії. У старовину Йоулупуккі вбирався в цапину шкуру і розвозив подарунки дітлахам на козлику, від чого і отримав ім'я Йоулупуккі(«Йоулу» - Різдво, «пуккі» - козел)

Йиулувана - дідусь з Естонії, брат близнюк фінського колеги.

Юль Томтен - в перекладі з шведського "Різдвяний гном". Проживає в чарівному лісі з помічником - сніговиком Дасті. Збираючись до Юлю Томтену в гості,дивіться під ноги, інакше можете задавити крихітних ельфів, що снують туди-сюди.

Синтер Клаас - брат Діда Мороза з Нідерландів, має на службі чорношкірих рабів.

Паккайне - карельський побратим Діда Мороза, що відрізняється молодістю і пустощами.

Тол Бабай - удмуртський колега Діда Мороза, дуже на нього схожий: високий, міцний, білобородий і з великим мішком подарунків. Тільки ось шуба у нього фіолетова.

Санта-Клаус - американський брат, який часто який знімається в рекламі Кока-Коли

Увлин Увгун - одягнений в волохату шубу і велику лисячу шапку. (Роздає подарунки з Монголії)

Пер Ноель - французький «Дід Січень». Добрий старець, розкладає подарунки дітям у черевички. Є в них ще й другий «Дід Мороз», по імені Шаланд, що носить різки - для неслухняних дітей.

Ямал Ірі - сивий Ямальський родич Діда Мороза.

Василь - Кіпрський «Дід Мороз». За сумісництвом заступник неодружених і незаміжніх.

Ноель Баба - добрий чудотворець і гонитель зла з Туреччини.

Баббе Натале - проникає в італійські будинку через пічні труби. Любить молоко, що для нього залишають в кожному будинку.

Корбобо - узбецький товариш Діда Мороза, що їздить зі своєю онучкою Коргиз по узбецьких кишлаках на віслюку.

Святий Миколай - Бельгійський соратник Діда Мороза. Родині, яка прихистить Святого Миколая дістанеться золоте яблуко, поки цього не вдалося нікому, або про це мовчать. Миколая супроводжує слуга-мавр Чорний Пітер.

Одзи-сан - заморський колега Діда Мороза з Японії . 108 ударів дзвона сповіщають прихід Нового року. Щастя потрібно всім, тому найпопулярніший новорічний подарунок у Японії - Кумаде - граблі з бамбука, для загрібання щастя. Японці прикрашають будинки гілками сосни, що символізує довголіття.

Ехее Дьил - Якутський помічник Діда Мороза. Його величезний бик, щоосені виходить з океану і починає відрощувати роги. Чим довші роги - міцніше морози.

І багато інших:

Юлетомте - Данія, Гренландія

Юлебукк - Норвегія

Аяз-ата - Казахстан

Шань Данину Лаожен - Китай

Сильвестр - Австрія

Папа Паскуаль - Колумбія