**Jazykové a národnostní složení Estonska: vývoj a současný stav**

Estonsko je přímořský stát patřící mezi nejsevernější země kolem Baltského moře. Sousedí s Ruskem a Lotyšskem a přes Finský záliv s Finskem. Aktuální počet obyvatel v Estonsku čítá 1 325 574 obyvatel. Díky své poloze a historickému vývoji země lze očekávat odlišné menšinové zastoupení než v jiných evropských státech, zejménav západních částech Evropy, kde je rozdílná historická a ekonomická situace.

Po rozpadu Livonské konfederace se stalo Estonsko součástí Švédské říše a po ozbrojených konfliktech nastalo v Estonsku období hladomoru, které vyhubilo zhruba 1/5 estonské populace. Následně se po roce 1721 Estonsko stalo s občasnými přestávkami součástí Ruska. Během druhé světové války bylo Estonsko nezávislé a Hitler rozhodl o vystěhování Baltských Němců pryč z Estonska. Baltští Němci byli obyvatelé bývalého Livonska, které zaujímalo východní pobřeží Baltského moře, toto rozhodnutí mělo za příčinu vystěhování několika tisíců obyvatel Estonska. V Estonsku žila také mezi léty 1918 až 1940 početná židovská komunita. Od roku 1940 bylo Estonsko okupováno Rusy a stalo se tak součástí Sovětského svazu. Po rozpadu Sovětského svazu obnovilo Estonsko v roce 1991 svoji nezávislost a následně se v roce 2004 spolu s dalšími evropskými zeměmi stalo členy Evropské unie. Tyto historické milníky ovlivnily demografický vývoj Estonska.

Důsledek soužití téměř dvou set let pod vlivem Ruska mělo veliký vliv na tamní obyvatelstvo, docházelo k masivní rusifikaci země, k migraci obyvatelstva ze Sovětského svazu. Mezi lety 1940 a 1990 vzrůstala demografická křivka a počet imigrujících Rusů se odhaduje na 200 000. Po vyhlášení estonské samostatnosti však došlo k poklesu obyvatel o 13%. Emigrovali především etničtí Rusové, Ukrajinci a  Bělorusové. V současné době má Estonsko problém s faktorem imigrace, neboť počet emigrujících Estonců převyšuje počet přistěhovalců. Snížení demografické křivky však také poukazuje na problém vysoké úmrtnosti, kterou se ale daří postupně snižovat.

Národnostní složení Estonska není příliš pestré, vyskytují se zde zejména východoevropští migranti, etnickou různorodostí se však řadí na 97. místo z 239 zemí. Největší procentuální zastoupení obyvatel Estonska tvoří Estonci, kteří zastupují 69% obyvatel, dále asi 25% tvoří Rusové, 2% Ukrajinci, 1% Finové a 1% Bělorusové. Migranti z ostatních zemí světa tvoří zhruba 2% estonské populace. Oblasti s největším výskytem etnických Estonců jsou kraje Hiiu (98,4%), Saare (98,3%). V hlavním městě tvoří Estonci téměř 55% a hlavní město osídluje 19,7% celkového počtu lidí žijících v Estonsku.

Úřední jazyk je pouze estonština. I přes vysoký výskyt Rusů nebyla ruština zařazena mezi úřední jazyky a v nejbližší době se k tomuto kroku ani neschyluje. Ruština je však v ulicích měst slyšet poměrně často. V dobách, kdy patřili Estonci k SSSR, byl ruský jazyk povinný na všech školách, Sověti se snažili ruský jazyk protlačovat na úkor estonštiny. Vliv jazykového užití má i těsná blízkost hranic s Ruskem.

V Estonsku a Lotyšsku byl však také zaveden pojem „neobčan“ (non-citizen), jedná se o  termín kdy osoby, nemá žádné právo ani povolení pobývat na daném území. V Estonsku se tento termín týká téměř 340 000 Rusů. Tento problém porušuje zákony Evropské unie, které říkají, že státy vstupující do EU musí mít jasně právně upraveny vztahy se svými sousedy, což v případě Lotyšska a Estonska chybí. Estonští Rusové se brání, nicméně pro získání estonského občanství je třeba mimo jiné složit zkoušku z estonského jazyka.

Ačkoli je estonský jazyk součástí ugrofinských jazyků, vlivem historie docházelo k významnému ovlivnění němčinou, začaly vznikat i místní dialekty baltské němčiny. Mnoho estonských slov má tedy německý původ. Současná spisovná estonština je založena převážně na nářečích severní estonštiny, která dala základ k ukotvení spisovné estonštiny. Druhým jazykem, kterým se na území dnešního Estonska mluvilo, byla jižní estonština.

Prognóza etnického složení obyvatelstva v Estonsku není příliš příznivá, Estonsko na sobě bude muset hodně pracovat, rozvíjet svoji ekonomiku a konečně se také vymanit z ruského vlivu, který je v tamních krajích ještě hodně cítit. Od roku 2015 docházelo v Evropě k masivní migraci, nicméně Estonsko tento trend nepociťovalo, neboť pro ekonomické imigranty byl tento stát příliš lukrativní. Dochází spíše k emigraci obyvatel, která převyšuje imigrační křivku. Odhady pro rok 2050 předpokládají snížení celkového počtu obyvatel na 1 158 000.

**Zdroje:**

Estonia Population (2019) - Worldometers. *Worldometers - real time world statistics* [online]. © Copyright Worldometers.info [cit. 7. 11. 2019]. Dostupné z: <https://www.worldometers.info/world-population/estonia-population/>

Estonsko - Populace. *Počet obyvatelstva jednotných zemí a měst po celém světě* [online]. © 2015 population.city [cit. 7. 11. 2019]. Dostupné z: <http://populace.population.city/estonsko/>

Estonský statistický úřad [online]. ©2019 [cit. 2. 11. 2019]. Dostupné z: <https://www.stat.ee/population>

Population - Statistics Estonia. *Avaleht - Eesti Statistika* [online]. ©2019 [cit. 2. 11. 2019]. Dostupné z: <https://www.stat.ee/population>

Estonsko: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled | BusinessInfo.cz. *BusinessInfo.cz - Oficiální portál pro podnikání a export* [online]. © Zastupitelský úřad ČR v Tallinnu [cit. 7. 11. 2019]. Dostupné z: <https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/estonsko-zakladni-charakteristika-teritoria-18002.html>

Vývoj počtu obyvatel a emigrace aktivního obyvatelstva v Pobaltí a Chorvatsku | Vláda ČR. *Úvodní stránka | Vláda ČR* [online]. ©2019 [cit. 2. 11. 2019]. Dostupné z: <https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-dokumenty/vyvoj-poctu-obyvatel-a-emigrace-aktivniho-obyvatelstva-v-pobalti-a-chorvatsku-165505/>