h r o m a d n ý   e x o d u s

Důsledkem politických proměn v průběhu třicetileté války, snaha o konfesionalizaci. Rekatolizace. Vypovězení nekatolických duchovních a učitelů, r. 1621 českých, r. 1622 německých.

1624 rekatolizační mandát proti měšťanům

1627 proti šlechtě

1627 Obnovené zřízení zemské /1627 Čechy, 1628 Morava/

Po staroměstské exekuci se vydala na pouť většina rodin a příbuzných po popravených šlechticích.

Nejdříve odcházeli do sousedních oblastí Koruny české - do Saska, Polska, Uher.

Horní Lužice od r. 1622/od uzavření pražského míru 1635 patřila Sasku / Slezsko

Emigranti si cíl volili i podle konfese země.

Podle kontaktů v zemích - příbuzenství, přátelství, vzájemný obchod, studenti univerzit.

Šlechtici na sousedních panovnických dvorech.

V Lešně žili luteráni a kalvíni, tam směřovali duchovní. Nejvýznamnější středisko Jednoty bratrské vzniklo v Púchově.

V Horní Falci pocítili rekatolizační tlak /bavorský vévoda Maxmilián /.

V Braniborsku byla kalvinistická konfese.

V prvních letech exulanti byli ve vyhnanství vlivem vojenské služby, politické angažovanosti, studia. Postupem doby převažovaly profesní zájmy a možnost uplatnění. Velký počet exulantů odešel do Švédska, někteří se usídlili v Anglii.

Zvláštní skupinu tvořili kněží, učitelé, umělci, lidé s univerzitním vzděláním.

Problémem bylo ubytování. Hmotné prostředky, které si přinesli. Část se živila námezdní prací nebo provozovali drobný obchod.

Městské právo měli jen někteří. Vytvářely se komunity, které spojovala víra, jazyk, kultura, těžkosti. Mnozí se nenaučili německy, sňatky zpočátku pouze mezi exulanty. Kvůli víře odcházeli lidé všech věkových kategorií. V exilu rodiny čekaly těžkosti vyplývající z vojenské služby, strádání z doby války, epidemie a vyčerpanosti ze situace.

Děti mnohdy poznaly strádání, bídu, nesrovnalosti mezi exulanty a vlažnost náboženských ideálů vlivem války. Pokud mladá generace nenašla uplatnění, vracela se zpět do vlasti.

Vestfálským mírem pohasla naděje na návrat k náboženské svobodě. Část přijala exil jako trvalý. Usadili se v nekatolických zemích Evropy. Vybudovali si v cizině postavení a nový domov. Druhá část se musela po návratu přizpůsobit podmínkám v českém království, vydobýt si opět postavení a majetek.

V cizině tak žily exulantské komunity. Některé rodiny splynuly, jiní měli stále status exulantů. Lépe se vedlo bohatším. Řada pobělohorských exulantských obcí se udržela dlouho.

e x u l a n t i /vyhnanci/

skupina lidí, která nedobrovolně opouští svou vlast. Mají proto své důvody a doufají, že po pominutí těchto jim neblahých událostí se opět vrátí zpět. Důvody jsou většinou politické nebo náboženské pronásledování. Odchod plánují, prodají majetek. Někdy jdou na známé místo, např. k příbuzným nebo k náboženské skupině.