Pagrindiniai kalendorinių papročių ypatumai

Dalia Urbanavičienė

XVI a. šaltiniai šią šventę sieja su aukojimais pavasario dievybėms Pergrubijui ir Ganikliui. Ilgainiui šventė priskirta šv. Jurgiui – gyvulių, ypač arklių, globėjui. Simonas Daukantas rašė, kad ši šventė senovėje vadinta Jore. Su šiuo pavadinimu susijusi žodžio jorėti reikšmė – augti, plisti, žaliuoti, o jorė aiškinama kaip pavasario žaluma..  
Aplankę laukus ir gyvulius, žmonės vaišindavosi gamtoje, ritinėdavo margučius, supdavosi sūpuoklėmis.

Nuoroda į šaltinį: [Pagrindiniai kalendorinių papročių ypatumai(1).pdf](https://ekgt.lt/media/svarbu/mokyklai/Olimpiada/Pagrindiniai%20kalendorini%C5%B3%20papro%C4%8Di%C5%B3%20ypatumai(1).pdf)