Бадњи дан

Бадњи дан је добио име по бадњаку (храстово или церово дрво) које се дан пред Божић сече и доноси кући. Име [бадњака](http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B0%D0%BA) повезано је са [речју](http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87) "бдети" ([стсл.](http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1" \o "Старославенски језик (чланак још није написан)) *бад*) будући да се на тај дан бдело чекајући [Исусово](http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%83%D1%81) рођење.

Стари обичај је био да се на дан пре Божића унесу три велика пања која симболизују [Свету тројицу](http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B8%D1%86%D0%B0) и поставе поред огњишта. Из њихове ватре палиле су се свеће, а често би се у ватру у којој су ти пањеви горели додао део гозбе и пића. Њихова [ватра](http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0) требало је да донесе мир и добро укућанима. Бадњаком се називао и само један велики пањ или пак велика [зелена](http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%98%D0%B0) грана која се обично прислањала уза зид, било са спољне, било са унутрашње стране дома. Кад би отац породице уносио бадњак, честитао би укућанима који би му потом узвраћали.

У кућу је обично отац породице уносио сламу која би се распрострла по поду, симболизујући [Исусово](http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%83%D1%81) рођење у штали на слами.

Жене су дан пре припремиле богати божићни јеловник, а ручак је био свечан и богат па је за столом окупљао целу породицу. Јело се [воће](http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%9B%D0%B5), [поврће](http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%9B%D0%B5), [месо](http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%BE), разне печенице, [хлеб](http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1), [хладетина](http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1), пецива и бројна друга јела.

После ручка одлазило се честитати родбини и пријатељима, а потом осталим мештанима. Коледање или честитарење чинило се певајући традиционалне божићне песме, а честитаре би се често даривало.

Младићи су девојкама често као традиционални божићни поклон поклањали тзв. божићницу, украшену [јабуку](http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0).

Први посетилац који би посетио кућу на Божић, тзв. полазник или положеник, требао би бити здрав, крепак, весео што би дому донело срећу, а често су се унапред домови договарали о „случајном“ посетиоцу како се не би изазвала несрећа.

Ако би пак на Божић падала киша, веровало се да ће уродити све што се окопа мотиком.