**Stavovské povstání 1618-1620 – referát - text**

**Jan Dvořák**

Stavovské povstání (1618-1620) představovalo vyvrcholení napětí mezi protestanty a katolíky v českých zemích a začátek Třicetileté války v Evropě. Po celou dobu je charakterizováno nejednotností opozice a relativní jednotou katolíků, kteří byli navíc mnohem lépe finančně zajištěni. Představuje poměrně rozporuplnou kapitolu českých dějin.

 Nábožensko-politické poměry v českých zemích na počátku neklidného 17. století byly promíšeny napětím mezi katolíky a protestanty. Císař Rudolf II., který byl mezi dvěma mlýnskými koly, totiž katolickými radikály na jedné a protestanty na druhé straně, vydal 9. července 1609 Majestát. V něm zaručoval mimo jiné také svobodu svědomí pro poddané. Ti tak mohli být jiné konfese než vrchnost. Podotýkám, že katolíků bylo v zemi zhruba 10%. V praxi se to ale ukázalo být špatně vymahatelným. Katolická vrchnost nemusela povolit nekatolickým poddaným jejich kostely/modlitebny a naopak.

 Ani jazykový zákon z roku 1615 (znalost češtiny k zastávání úřadů) nebyl tak dobře vymahatelný. Jako příklad lze uvést Jindřicha Matyáše Thurna, karlštejnského purkrabí a později jednoho z vůdců povstání, který uměl lépe německy než česky.

 Po abdikaci Rudolfa II. roku 1611 nastoupil jeho bratr Matyáš. Ten Majestát potvrdil, ale protože ani on neměl děti, musel si vybrat nástupce. V rámci Oňateho smlouvy z 29. 7. 1617 se španělská větev Habsburků zřekla nároku na korunu. Tu měl získat bigotní katolík Ferdinand Štýrský. Vůči němu měly stavy odpor a katolíci to dobře věděli, proto před jeho volbou nástupcem na sněmu 6. 6. 1617 podnikli pod vedením Iniga Veleze de Oňateho, španělského vyslance, určité kroky. V rámci nich předběžně jednali se členy opozice, upláceli i vyhrožovali.

 Na zmíněném sněmu se pak katolíkům podařilo prosadit individuální volbu, což mělo na opozici velký psychický dopad a nelze se potom divit tomu, že byl Ferdinand Štýrský zvolen jednomyslně. Pak následovaly určité tresty pro ty, kteří předtím Ferdinanda bojkotovali. Jindřich Matyáš Thurn tak přišel o úřad karlštejnského purkrabího.

 Dne 21. května 1618 se i přes císařův zákaz sešla opozice v Karolinu. Zde se také asi rozhodlo o násilné akce dalšího dne. Napětí v Praze bylo cítit ve vzduchu.

 22. května vtrhli představitelé protestantské opozice na Pražský hrad a vyhodili z okna místodržící Viléma Slavatu z Chlumu, Jaroslava Bořitu z Martinic a písaře Filipa Fabricia. Předtím jim bylo přečteno obvinění mj. z porušování Majestátu a byli odsouzeni. Díky strmému svahu pod Ludvíkovým palácem pád všichni tři přežili, pouze Slavata si zranil hlavu o okenní římsu. Pak bylo zřízeno 30členné direktorium pod předsednictvím Václava Viléma z Roupova. Mělo zástupce panstva, rytířstva a měst a mělo řídit zemi.

 Ve Veleslavínově nakladatelství byla vydána „Apologie“, kde stavy deklarovaly císaři věrnost, ale s tím, že došlo k porušování zákonů ze strany jeho úředníků. Apologie sice byla vydána v češtině, němčině a latině, ale kvůli neobratné argumentaci neměla v zahraničí větší dopad.

 Počítalo se sice s podporou Protestantské Unie, ta ale sledovala dění v Nizozemí, kde mělo brzy padnout příměří se Španělskem. Po celou dobu války stavovské rebely nepodpořila jinak, než tím, že odtud pocházel budoucí český vzdorokrál.

 16. června přitáhl Thurn k Českým Budějovicím, které se však ubránily až do konce války. Morava zaujala neutrální postoj. Alespoň prozatím. Stavy vedly obrannou válku a nepřešly do ofenzivy, i když k tomu teď měly vhodnou příležitost. Připravily se tak o dočasnou výhodu, kterou měli. Naopak nevýhod oproti katolíkům měly více. Byl to zejména nedostatek financí, kterých nikdy neměly dost a pak také jejich malá jednota.

Císař Matyáš sice nebyl bojově naladěn, ale podlehl katolickým radikálům, mj. i Ferdinandovi Štýrskému a rezignoval na svou politiku, což se projevilo tak, že tito katoličtí radikálové měli mnohem více prostoru pro rozhodování v jejich prospěch.

9. listopadu 1618 se konala první větší bitva „České války“ – u Lomnice. Vrchní velitel císařských Karel Bonaventura Buquoy sice musel ustoupit do Českých Budějovic, ale vyloženě neprohrál. Zato stavy zasáhla těžká rána, kdy zemřel jeden z nejbohatších českých šlechticů Albrecht Jan Smiřický, kterého někteří z nich chtěli za svého krále. Ještě 21. listopadu stavy zaznamenaly úspěch, když Petr Arnošt Mansfeld (placený Karlem Emanuelem Savojským) dobyl Plzeň.

Otázka krále začala být aktuální. Když 20. března 1619 skonal Matyáš, stavy odmítly uznat Ferdinanda II. králem. Naopak ho 31. července sesadily současně s vyhlášením článků o konfederaci. V srpnu 1619 ho sesadil i moravský sněm. Na Moravě totiž v červenci 1619 došlo k převratu, přičemž se k moci dostala stavovská protestantská opozice. Měsíc předtím stavové prohráli bitvu u Záblatí nedaleko Českých Budějovic.

Králem byl 26. srpna 1619 na sněmu v Praze zvolen Fridrich Falcký. Bylo tomu tak nejen proto, že byl zetěm anglického krále Jakuba I., ale i proto, že byl vůdcem protestantské Unie, od které stavy tolik očekávaly pomoc. V prvním říjnovém týdnu se Fridrich vydal do Prahy, kde byl 4. listopadu korunován českým králem. Nadšení ale rychle opadlo. Finanční situace nebyla nijak dobrá, šlechta vymáhala peníze na vojsko na městech a sedlácích. Ti povstali například na Prácheňsku nebo Bechyňsku.

Dobrá nebyla ani vojenská situace. V lednu a únoru 1620 sice stavové se svým jediným spojencem, luteránským knížetem Sedmihradska Gabrielem Bethlenem oblehli Vídeň, ale kvůli útoku Poláků na Slovensko se musel Bethlen stáhnout kvůli obraně tohoto území. I toto druhé obléhání se nezdařilo (stavy Vídeň obléhaly už jednou – v červnu 1619). Bethlen s císařem v únoru 1620 uzavřel příměří, které trvalo až do září.

V únoru 1620 povstalci prohráli bitvu u Langeloisu v Rakousích. V létě 1620 přišla císaři na pomoc katolická Liga vedená Maxmiliánem Bavorským. Ten za to měl slíbený titul falckého kurfiřta, o který měl Fridrich Falcký přijít. Díky této podpoře císař zlomil v červnu odpor hornorakouských stavů a v červenci i odpor těch dolnorakouských.

V důsledku těchto událostí bylo na Moravě rozhodnuto svolat 15titisícovou hotovost. Velení císařsko-ligistických vojsk se rozhodlo pro vpád do Čech a ukončení povstání jednou provždy. 8. září 1620 se císařská a ligistická vojska setkala u Oberndorfu a vpadla do Čech. Moravská zemská hotovost byla zčásti rozpuštěna a zbytek (12 000 mužů) ponechán u Telče na obranu kvůli případnému vpádu na Moravu z Rakous. Do Čech nešel.

V Praze vládla defétistická nálada a poměrně oprávněně. Císařsko-ligistická vojska ještě v září dobyla a vyplenila Písek s Prachaticemi. Postupovala severozápadním směrem k Plzni, a pak se stočila k Praze. Na začátku listopadu se bojovalo u Rakovníka. Když potom 5. listopadu císařsko-ligistická vojska opustila zdejší pozice, stáhlo se stavovské vojsko k bělohorské pláni, kam dorazili den poté. 7. listopadu dorazil Buquoy, 8. listopadu pak Maxmilián Bavorský.

Vrchní velitel stavovského vojska Kristián starší z Anhaltu zaujal pozice na vrchu Bílá Hora, kde připravoval obranu dle nizozemského vzoru. Budovaly se zákopy. Buquoy byl opatrný a neútočil. Anhalt sice zaútočit chtěl, ale neměl dostatečnou autoritu to prosadit. Byla to ukázka toho, že nebyl vhodným velitelem.

Samotné bitvě předcházelo zranění Buquoye a útok burgundského plukovníka Gauchiera na tábor Uhrů. Ten měl za cíl demoralizovat protivníka a zvýšit morálku vlastních vojsk - byl úspěšný.

Rozestavění stavovských vojsk vypadalo následovně:

Na levém křídle byly jezdecké eskadrony (1 eskadrona = 300 mužů, pěší ekvivalent je kompanie) Jana Varlejcha ml. z Bubna, Thurna a hraběte ze Solmsu. Pak 6 praporců pěchoty v 1. sledu a 4. ve druhém, to byla nejzkušenější část vojska. Ještě tu byla Kaplířova pěchota.

 Ve středu stavovské sestavy 2500 jezdců moravských, dolnorakouských, Hohenlohových a arkebuzíři Kristiána mladšího z Anhaltu (syna Kristiána staršího z Anhaltu), který se v bitvě vyznamenal.

 Na pravém křídle opřeném o zdi obory Hvězda se nacházelo Stubenvollovo těžké moravské jezdectvo, Mansfeldovo jezdectvo, slezské jezdectvo, Cornisova tělesná setnina a půlpluk Šlikovy moravské pěchoty.

 Pak zde ještě bylo 5000 uherských jezdců a posádka obory Hvězda (1000 pěších a 600 jezdců). Celkem to vše bylo asi 20 000 vojáků.

 Císařsko-ligistické vojska se nacházela v prostoru Praha-Řepy. 1. sled císařských obsahoval jezdecké oddíly Gauchierovy, kyrysníci La Motta, De la Croixe a Ernsta de Montecucculi. Ve 2. sledu to byly tercie Karla Spinelliho, jezdectvo Dampierra, Ferdinanda z Megau, a Jana z Grainburgu.

 U ligistů byly v 1. sledu 3 pluky církevních knížat, pluku Jana z Eisenecku, 2. sled 15 eskadron a 3. sled tercie vévodů nasavského, saského, pluk Filipa Fuggera z Kirchenbergu, a polští kozáci.

 Celkově měli katolíci více multietnické vojsko a s 28 000 vojáky přesilu 4:3.

 Když císařští zvědové zjistili, že opevnění stavovských vojsk ještě není kompletní, rozhodli se velitelé vyvolat „větší šarvátku“, aby zjistili, jak bude protivník reagovat. Tento úkol provedl Maxmilián z Lichtenštejna s pluky Buquoye, Viléma Verduga a 4 eskadronami Valdštejnovy jízdy (sám Valdštejn se však bitvy neúčastnil). Proti nim vyrazilo jezdectvo Bubnovo, Solmzovo a Thurnovo. Útok byl sice zastaven, ale protože císařsko-ligistická vojska podpořil 2. sled, útok pokračoval.

 Císařští a ligisté udeřili i na Thurnovy praporce - nejzkušenější vojáky stavů. Dle doc. Kučery usoudili, že mají války dost a také nepočítali s otevřenou bitvou, když se mohli stáhnout za hradby Prahy (kterou by opatrný a špatně zásobovaný Buquoy rozhodně neobléhal). A tak začali prchat a strhli spolu i Kaplířovu pěchotu a pěchotu stavovského levého křídla. Proti Marradasovým kyrysníkům vyjel František Bernard Thurn. Jízdní jednotky Jiřího Hohenloha ustoupily, i když se je Kristián mladší z Anhaltu snažil povzbudit k útoku.

 Pak ale přišlo něco, co mohlo znamenat zvrat v bitvě. Kristián mladší z Anhaltu vyjel se 7 eskadronami arkebuzírů odrazit Marradasovy kyrysníky a útokem na německé pěšáky se snažil vklínit mezi císařské a ligistické vojsko.

 Buquoy si tuto hrozbu nepochybně uvědomil, pod svým osobním velením (i přes zranění) tuto mezeru zalepil. Anhalta mladšího měly podpořit Cornisovy jednotky, které ale napadli polští kozáci. Anhalt mladší byl dvakrát střelen do prsou a seknut do pravé paže, poté spadl z koně.

 Stavovské pravé křídlo se pod náporem zbytku císařsko-ligistických vojsk zhroutilo, zůstala pouze moravská pěchota Jindřicha Šlika (většinou Němci). První útok odrazili, zdolal je až 2. útok vedený Maxmiliánem z Lichtenštejna s posilami. Zraněný Šlik se zbytkem pluku kapituloval.

 Ztráty byly dle novoměstského radního Lukáše Karbana, který měl na starosti pohřeb, následující: Stavy: 1500 padlých a 3000 zajatých. Císařští 250 padlých a ligisté přes 50 padlých.

 Bitva trvala dvě hodiny. Přes noc zůstal Buquoy i M. Bavorský v letohrádku Hvězda. Až následující den vtrhla jejich vojska do Prahy, odkud ten samý den po poradě s generály odjel král Fridrich Falcký i s rodinou do Slezska. Bitvy se „zimní král“ neúčastnil kvůli jednání s anglickými vyslanci Conwayem a Westonem. Když se na bitevní pole vydal, viděl už jen tristní výsledek. 10. listopadu přijal Maxmilián Bavorský kapitulaci Prahy, na jejíž obranu již nezbyla vůle ani iniciativa. 15. listopadu klečící stavy potvrdily kapitulaci přísahou a také byla formulována poslušnost Ferdinandovi II. a kapitulovala Morava.

 Co se dělo dál? Odpor dál vedl Jan Jiří Krnovský až do své smrti roku 1624. Podporován Bethlenem, ovládal pohraničí Moravy, Slezska a Horních Uher.

 Jak se ke konfliktu postavila Anglie? Král Jakub I. se snažil spíše zprostředkovat smír. Zachoval přísnou neutralitu a v dopise zeti psal také to, že nemá peníze. Jediná reálná vojenská pomoc byl pluk Ch. Graye, který se dostal nejdál k Plzni. Takovou „pomoc“ si stavy rozhodně nepředstavovaly. Je velký paradox, že největší pomoc (Mansfelda) poskytl stavům katolík Karel Emanuel Savojský, který si dělal ambice na císařskou korunu.

 Stavovské povstání bylo rozprášeno, ale jak se ukázalo, byla to jen první epizoda krvavé Třicetileté války. Úplný mír měl přijít až v roce 1648.

Zdroje k referátu (včetně prezentace; bez obrázků):

KUČERA, Jan Pavel. *8. 11. 1620 Bílá hora: o potracení starobylé slávy české*. Praha: Havran, 2003. Dny, které tvořily české dějiny.

PEKAŘ, Josef. *Bílá Hora a její následky.* Praha: Vesmír, 1922.