**Český exil a Jan Amos Komenský**

Rozsáhlá evropská emigrace byla jedním z důsledků politických změn třicetileté války. V Evropě probíhala snaha o konfesionalizaci, tedy o prosazení jediné věrouky pomocí mocenských nástrojů. Vystěhování sloužilo jako mocenský prostředek k umlčení jednotlivců nebo skupin, které zastávaly odlišné politické nebo náboženské názory a staly se nepohodlnými. Lidé, kteří opustili vlast kvůli víře se nazývají exulanty. Za exulanty se označovali sami pobělohorští běženci i jejich potomci.

Odchody nekatolíků z Českých zemí lze rozdělit do několika etap. První nastala po porážce stavů na Bílé hoře. Při této etapě odcházeli lidé s vazbami na zahraničí. Mohlo se jednat o vazby příbuzenské, přátelské nebo obchodní. Také odcházeli lidé, kteří již vlastnili majetek za hranicemi a hovořili německy. Důležité je, že většina těchto lidí, stála mimo dění samotného povstání stavů. Druhá etapa se odehrála po Staroměstské exekuci, ve které odcházely rodiny, příbuzní a přátelé popravených. Třetí a nejmasivnější etapa byla zapříčiněna naplňováním rekatolizačních opatření ve 20. letech 17.století. Došlo k odchodu velkého počtu obyvatel všech společenských vrstev. Čtvrtou etapu lze spatřovat po konci třicetileté války, kdy odcházeli exulanti, kteří se navrátili se Sasy při obsazení Prahy v roce 1631. Poslední etapa se odehrála na počátku 18. století. Docházelo k zesílení rekatolizačního tlaku, při kterém byli čeští nekatolíci nuceni zapírat své vyznání, to vedlo k další vlně odchodů ze země.

Odchodů se účastnili nekatolíci, tedy kališníci, členové Jednoty bratrské, luteráni a kalvinisté. Do ciziny odcházeli nejdříve muži, aby hledali nové bydliště. Ženy se mezitím staraly o majetek, který měly ve správný čas co nevýhodněji prodat, čímž měly získat peníze na nový život v cizině. Také docházelo k rozdělování rodin. Stávalo se, že v zemi zůstal jeden sourozenec nebo emigrovali pouze rodiče. Mnoho příbuzných se přizpůsobilo novým poměrům v Českých zemích, stala se z nich městská elita nebo udělali kariéru v císařském vojsku.

Kritéria pro výběr útočišť vycházela z logických důvodů. Důležitým faktorem byla pochopitelně konfese dané země. Výběr ovlivňovaly také vztahy s obyvateli zahraničí. Nejčastěji se jednalo o vztahy příbuzenské, přátelské nebo obchodní. Mohlo jít také o vztahy mezi studenty evropských univerzit nebo známosti šlechticů na sousedních panovnických dvorech – především na saském, falckém a braniborském dvoře. Jistý vliv měli také duchovní, kteří působili na své bývalé farníky z Českých zemí.

Na počátku exilové vlny lidé odcházeli do oblastí, které sousedily se zeměmi Koruny české. Nejvíce se odcházelo do Saska, Polska a Uher. Útočiště poskytla i Horní Falc, která byla rozdělena na několik nevelkých teritorií. Lidé odházeli i do Horní Falce, která byla rozdělena na několik nevelkých teritorií. V části z nich vládli kalvinisticky smýšlející falckrabí rýnští a v dalších částech jejich pobočné větve, zastávající luteránství. Odcházelo se i do vzdálenějších končin. Zpočátku se tyto země volily kvůli možnosti vojenské služby, politické angažovanosti nebo studiu. Později sehrály roli profesní zájmy, možnosti uplatnění a předpoklady pro důstojný život. Část českých stavů působila u exilového dvora Fridricha Falckého v nizozemském Haagu. Odcházelo se také do Anglie a Švédska.

Saským kurfiřtem byl Jan Jiří I. Saský – luteránský říšský kníže, který velice váhal s protihabsburskými kroky. Jeho podpory se nedočkaly ani české stavy při stavovském povstání. Pravděpodobně odmítl pomoc kvůli tomu, že mu čeští stavové v roce 1618 nenabídli svatováclavskou korunu, která skončila na hlavě kalvinisty Fridricha Falckého. Ve válce zachovával neutralitu a nepostavil se ani proti Fridrichovi II. Tomu vydal svého vychovatele Jáchyma Ondřeje Šlika, čímž zpečetil jeho osud při popravě na Staroměstském náměstí. Přesto se nebránil přílivu českých exulantů do Saska. Specifikum Saska spočívalo v evidenci a kontrole náboženských přesvědčení exulantů. Přijímání byli pouze luteráni. Zvláštní situace panovala také v Drážďanech, které se bránily přílivu chudých lidí tím, že přijímaly pouze zámožné a vážené šlechtice. Lidé se usazovali také ve Freiberku, Königsteinu, Bad Schaunu nebo Hohensteinu.

Pirna se stala dočasným domovem šlechticů, pražských a litoměřických měšťanů, univerzitně vzdělaných mužů, ale i obyčejných a chudých lidí. Výhoda Pirny spočívala v malé vzdálenosti od hranic, Drážďan a snadné dostupnosti z Čech. První exulanti, především rodiny popravených při Staroměstské exekuci, přicházeli na jaře roku 1621. V Pirně se vytvořila velká komunita exulantů, kde působili univerzitně vzdělaní muži, především kněží, učitelé a umělci. Vznikaly zde knihovny nebo české tiskárny.

Polským králem byl do roku 1632 katolík Zikmund III. Vasa. Po něm nastoupil mnohem tolerantnější Vladislav IV. Vasa. V Polsku záleželo na postoji držitele konkrétního panství nebo teritoria. Obecně platilo, že ve městech převládali luteráni a kalvinisté. Na venkově bylo více katolíků. Důležitým polským střediskem českých exulantů se stalo Lešno, kam přicházeli členové Jednoty bratrské již v roce 1547. Jednalo se o nejvýznamnější exilové středisko za Třicetileté války. V roce 1656 zasáhl Lešno požár, po němž nebyla sláva střediska již obnovena v takovém měřítku jako tomu bylo před požárem.

První exulanti přicházeli do Uher po bitvě na Bílé hoře. Bylo to v době vlády sedmihradského knížete Gabriela Bethlena. Exulanti nalezli azyl na dnešním území Slovenska. Opět záleželo na konfesi držitele jednotlivých panství. V Uhrách se usazovali utrakvisté a členové Jednoty Bratrské. V roce 1670 zasáhla Uhry rekatolizace. Následoval odchod evangelíků do Saska a Braniborska. Nekatolíci se do Uher začali navracet po roce 1687, kdy pro ně byla situace více příznivá.

Exulanté se ve svých nových domovech nesnažili získat občanské právo. Důvodem mohl být nedostatek financí, protože z měšťanského práva pochopitelně vyplývaly platební povinnosti usedlých měšťanů. Zásadnější bylo přesvědčení o dočasnosti pobytu, zlepšení podmínek a návratu domů. Ve městech vznikaly uzavřené komunity exulantů, které byly propojeny vírou, jazykem, kulturou a prožitými těžkostmi. První generace exulantů uzavíraly sňatky pouze mezi sebou a kmotři na křtinách se vybírali také z řad exulantů. Nejtěžší byl život v exilu pro střední vrstvy, které postupně ztrácely postavení a propadaly se do chudoby. Nejlehčí byl pochopitelně pro zámožnější. Původně chudí lidé měli možnost překročit dosavadní postavení a vybudovat si novou existenci.

Mnozí exulanté vykonávali službu v armádách protihabsburského tábora, především v saském a švédském vojsku. Velké naděje vkládali do Saská poté, co vstoupilo do války. Saské vojsko vpadlo do Čech. 15. listopadu se jim Praha vzdala bez boje. Exulanté očekávali vřelé přivítání, ale protože přišli s cizími vojsky k obyvatelstvu, které si prošlo svými útrapami, stali se z exulantů cizinci ve své vlasti. Během 1. adventní neděle 1631 došlo k pietní slavnosti k uctění památky popravených v roce 1621. Jejich hlavy byly sňaty z Mostecké věže a došlo k jejich uložení k věčnému spánku. K žádnému zásadnímu návratu k předbělohorským poměrům ovšem nedošlo. V roce 1632 byli Sasové vyhnáni z Čech. O tři roky později uzavřel saský kurfiřt Jan I. Jiří saský s císařem Ferdinandem II. mír, naděje exulantů se rozplynula.

Na jaře roku 1638 pronikli Švédové do Saska. Čeští exulanti museli vyřešit problém, jestli odmítnou bojovat na straně svých hostitelů nebo se postaví proti armádě, u které doufali, že změní situaci doma. Došlo také k obléhání Pirny. Čeští exulanti chtěli zachovat neutralitu, proto se rozhodli nebránit město. Pirňané je začali považovat za spojence Švédů, tento názor změnili až po dobytí města, kdy byly pleněny domy starousedlíků i exulantů.

Na jaře roku 1639 se Švédové spolu s exulanty dostali k Praze. Nedošlo k žádnému zásadnímu obratu. Za rok se švédská armáda stáhla.

Roku 1648 proběhl poslední vpád Švédu do Čech, který se stal pro exulanty fiaskem. Vestfálský mír pro ně představoval konec nadějí na zlepšení podmínek doma a jejich možný návrat. Exulanti museli vyřešit otázku, jestli zůstanou v cizině nebo se vrátí domů. Zůstat v cizině by znamenalo přijmout exil navždy a vybudovat si nové postavení a domov. Tuto variantu nakonec zvolila větší část emigrantů. Usídlili se ve všech nekatolických zemích Evropy. Na druhé straně návrat do Čech znamenal, nutnost přizpůsobit se změněným podmínkám a znovu si vydobýt postavení a majetek. Vytvořila se propast mezi exulanty a lidmi, kteří zemi nikdy neopustili.

**Jan Amos Komenský**

Jan Amos Komenský se narodil 28. března roku 1592. Dodnes přesně nevíme, kde se narodil. V úvahu připadá Komnice, Nivnice nebo Uherský Brod. Již v roce 1604 mu zemřeli oba rodiče. Z Uherského Brodu, kde žil se svými rodiči, musel odejít do Strážnice k tetě.

Mezi lety 1608-1611 studoval v Přerově na škole Jednoty bratrské, kde byli připravování její budoucí duchovní a učitelé. Škola fungovala i díky podpoře vrchnosti, především Karla Staršího ze Žerotína.

Mezi lety 1613 a 1614 studoval teologickou fakultu v Heidelbergu. Univerzitní studia nikdy nedokončil. Ve svých pedagogických spisech nepovažoval dokončení univerzitního studia za důležité. Navyšující se reformační tlak donutil i Jana Amose Komenského k exilu. V únoru 1628 odešel s rodinou do Lešna.

Jeho rodinný život byl protkán tragédiemi. Celkově se oženil třikrát. V roce 1618 pojal za ženu Magdalenu Vizovskou. Toto manželství nemělo dlouhého trvání. Čtyři roce po svatbě zemřela Komenského rodina na epidemii. V roce 1624 se oženil s Marií Dorotou Cyrilovou, která zemřela roku 1648. Naposledy se oženil v roce 1649 s Janou Gajusovou, která Komenského přežila, zemřela v roce 1670.

Výraznou roli sehrál v lešenské bratrské obci. Poprvé přišel do Lešna v roce 1625, aby zajistil podmínky pro odcházející z Českých zemí. V čele lešenské bratrské obce stála rada starších, složená ze tří starších a šesti polských a tří českých konseniorů. Jan Amos Komenský byl roku 1632 zvolen konseniorem a následně ve stejný rok i seniorem. Od roku 1650 byl zodpovědný za řízení celé bratrské obce. Obec se skládala z velkého množství lidí v neproduktivním věku, protože mladí lidé hledali uplatnění jinde. Lešno bylo pestré, vedle sebe žili Češi, Němci, členové Jednoty Bratrské, luteráni, katolíci a příslušníci dalších náboženských skupin. Vzniklo zde i reformované Gymnázium. V roce 1656 došlo k požáru města při polském obležení. Komenský přišel o majetek a mnoho rukopisů. Kvůli předchozí spolupráci se Švédy musel opustit Polsko.

Během svého života pobýval v mnoha evropských zemích. V roce 1641 byl do Anglie na přednáškové turné. Následující roku navštívil Švédsko na pozvání Louise de Gerra, švédského politika a rádce krále Gustava II., který se nažil o reformu školství. Také zavítal do Sedmihradska, kde se na pozvání knížete Jiřího Rákocziho pokoušel o organizaci reformy školství a pansofickou školu. V Nizozemí za svůj život pobýval několikrát. Naposledy se sem uchýlil po vypálení Lešna v roce 1656. Prožil zde posledních 14 ket svého života.

Zemřel asi 15. listopadu 1670. Svědectví o tom podává korespondence Daniela Komenského, syna Jana Amose Komenského s druhou ženou Mariií Dorotou Cyrilovou. Pravděpodobně 22. listopadu 1670 byl pohřben v nizozemském Naardenu. Datum úmrtí a pohřbu jsou nejisté. V Čechách již platil nový gregoriánský kalendář, který předbíhal juliánský kalendář o deset dnů. V Nizozemí se používaly oba kalendáře současně. Celé Nizozemí přešlo na gregoriánský kalendář až v roce 1701.

**Exil 18. století**

Na počátku 18. století zesílil rekatolizační tlak v Českých zemích. Čeští nekatolíci byli nuceni znovu zapírat své vyznání, to přispělo k vytvoření nové vlny emigrací.

V Berlíně vznikly dvě významné komunity českých exulantů. První se nacházela ve východní části Vilémovy ulice. Ve velkém množství se sem stěhovali luteráni a kalvinisté již od roku 1732. Symbolem této komunity se stal Betlémský kostel, který zde dnes nenajdeme. Po druhé světové válce zůstal bez dřevěné kupole. V roce 1953 byl zbourán a na jeho místě vzniklo parkoviště. Dnes o jeho dřívější existenci informuje půdorys z dlažebních kostek.

Druhá komunita se nacházela v Českém Rixdorfu, kam se od roku 1737 stěhovali členové Jednoty bratrské, luteráni a kalvinisté. V roce 1912 srostl s Berlínem a stala se z něho městská část Neukölln.

Po druhé světové válce došlo k rozdělení Berlína. Rozdělení se dotklo také míst spjatých s českými exulanty. Betlémský kostel se nacházel v Německé demokratické republice, větší část Vilémovy ulice a Neukölln připadal po Spolkovu republiku Německa.

**Literatura**

1. Lenka Bobková: *Exulant*, in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Člověk českého raného novověku, Praha 2007, s. 297–326.
2. Josef Polišenský: *Komenský. Muž labyrintu a naděje*, Praha (Academia) 1996
3. Edita Štěříková: *Běh života českých emigrantů v Berlíně v 18. století*, Praha 1999