## **Náboženská situace v Estonsku: vývoj a současný stav**

Než vzniklo Estonsko jako samostatný stát, bylo jeho území rozděleno na několik částí, které střídavě byly pod nadvládou různých států, což přineslo různé změny náboženství. Původní pohanské náboženství bylo nejprve po dlouhých bojích, trvajících několik desítek let, nahrazeno křesťanstvím, které později nahradilo luteránství, katolictví a pravoslavné křesťanství. Tato náboženství se v průběhu času střídavě dostávala na hlavní pozici na estonském území až do 2. světové války, kdy důležitost náboženství výrazně klesla.

V původním pohanském náboženství bylo hlavním cílem udržení rovnováhy mezi lidmi a přírodou. Náboženství nebylo jednotné a jeho hlavním prvkem byla síla. Lidé, kteří tuto sílu měli, byli šamani nebo kouzelníci a měli léčit, komunikovat s přírodou a předpovídat budoucnost, ale kromě nich měla tuto sílu i živá a neživá příroda, která podle tehdejších lidí měla i duši, stejně jako lidé. Duše byla dalším důležitým prvkem náboženství. Lidé věřili v posmrtný život, a proto zemřelým přinášeli různé oběti, aby jim jejich duše pomáhaly. Jediným známým estonským bohem je Taara. Je možné, že se jedná o obdobu Thora. Dále byl významný kult Matky země s obřady spojenými s přírodními jevy (HEBEDOVÁ, HOFÍRKOVÁ, 2012: 15).

Estonské kmeny vedly rozsáhlé boje o své území nejprve s Rusy, později s Latgali a Litevci. Ve 12. století se území pokoušeli dobýt Dánové, Švédové a vojenské řády, jejichž cílem byla christianizace estonských kmenů. Boje pokračovali, nejvíce s livonskými mečovými rytíři, až do začátku 13. století, kdy byla přesila tak velká, že estonským kmenům nezbývalo nic jiného, než s katolickou christianizací souhlasit. S tím nesouhlasili ortodoxní křesťané na ruském území, a proto následovaly další boje, ve kterých byli mečoví rytíři poraženi, ale později území opět ovládli a požádali o pomoc dánského krále, protože se báli sílícího Ruska. Dánové tak získali severní část Estonska, kde roku 1219 postavili pevnost, a tak založili Tallinn. Následovaly boje o území mezi Dány a mečovými rytíři. Později se k bojům přidali Švédové. Estonci však o své území stále bojovali, a když se jim podařilo ubránit ostrov Saaremaa, chtěli dobýt zpět všechna svá území, což se jim sice nepodařilo, ale vrátili se k původní pohanské víře a ničili všechny symboly křesťanství. Ale netrvalo dlouho a Estonci opět museli souhlasit s christianizací. V polovině 13. století pak estonské území bylo rozděleno mezi Dánsko, livonské rytíře a biskupství Saaremaa-Läänemaa, přičemž až do konce středověku probíhaly boje o moc. Už od 13. století začaly vznikat školy, protože vzdělání bylo neoddělitelné od církve a křesťanství bylo nahrazeno luteránstvím. Bylo ustanoveno, že kázání musí být estonsky, aby oslovila široké publikum, a pokud kněz estonsky neumí, musí si najmout tlumočníka.

V 16. století došlo k reformaci a luteránství bylo nahrazeno katolictvím. Došlo k rozvoji psané estonštiny. Byly překládány náboženské texty a tištěny knihy s nimi. První, která se však nedochovala, byla vytištěna v roce 1525. Během třicetileté války se celé území Estonska dostalo pod nadvládu Švédska. Tam bylo za hlavní náboženství považováno luteránství a ostatní náboženství byla vnímána negativně, ať už se jednalo o pietismus, šířící se z Německa, nebo o katolictví, které bylo rozšířeno na jihu Estonska. Byly zakládány konzistoře, kde se měli vzdělávat kněží a celkově stoupla důležitost vzdělání.

Po velké severní válce se Estonsko dostalo pod nadvládu Ruska, které navázalo spojenectví s německobaltskou šlechtou, které navrátilo majetek zabavený Švédy, zachovalo luteránství a němčinu. V jihovýchodní části Estonska, která byla už od středověku součástí Ruska, i po válce zůstalo hlavním náboženstvím pravoslavné křesťanství. I když luteránství stále mělo velký vliv, byl po válce vliv církve značně omezen do doby, kdy do země začal pronikat pietismus, který kladl důraz na národní jazyk. Protože různé části Estonska byly pod nadvládou různých států, a tak na estonštinu působily různé jazyky, existovaly dva dialekty - severní a jižní estonština. Kněží se nemohli shodnout, z jakého jazyka budou překládat Bibli. V roce 1686 byla byl přeložen Nový Zákon do jižní estonštiny a vznikl i rukopis v severní estonštině, který byl vydán až v roce 1715, protože jeho vydání bránila velká severní válka. Překlad celé Bible pak vyšel v roce 1739 v Tallinnu. Ve 20. letech 18. století šířilo pietismus hnutí ochranovských, které si velmi rychle získalo mnoho příznivců, ale odporovalo luteránské církvi a v roce 1743 byla jeho činnost carevnou zakázána, ale začátkem 19. století byla opět povolena a stále měla mnoho příznivců.

V 1. polovině 19. století měli rolníci velmi špatné životní podmínky, a proto jich hodně konvertovalo k pravoslaví, protože se domnívali, že když budou vyznávat stejnou víru jako car, dojde ke zlepšení jejich podmínek, což se nestalo, ale konverze zpět k luteránství jim byla zakázána.

Ve 2. polovině 19. století začalo v Estonsku působit národní hnutí, jehož cílem byl rozvoj jazyka, kultury a posílení vlivu Estonců. Společnost pak byla rozdělena na dvě části - 1. požadovala vznik samostatného státu, 2. podporu Ruska, ta po carovi požadovala zlepšení podmínek Estonců a zrovnoprávnění estonštiny. Car sice podmínkám vyhověl, ale za účelem rusifikace Estonců. Postupně byla do škol zavedena ruština a byla nucená konverze k pravoslaví.

Během 2. svět. války v Estonsku výrazně klesá důležitost náboženství. Po válce se na několik let opět počet věřících zvýšil, ale ne na dlouho a v současnosti je velká část obyvatelstva, v roce 2011 to bylo 54%, která se nehlásí k žádné víře a 17% obyvatelstva neuvedlo příslušnost k některé z církví. 29% obyvatel se hlásí k nějaké víře, přičemž největší zastoupení má evangelická luteránská církev (13,8%), dále estonská pravoslavná církev moskevského patriarchátu (13,1%), kterou vyznává většina Rusů žijících v Estonsku, a estonská apoštolská pravoslavná církev (2,3%). V Estonsku jsou také v menší míře zastoupeny i jiné církve - římskokatolická, židovská, islám a další, někteří lidé vyznávají taaraismus nebo maausk, což jsou novopohanská náboženství.

Ačkoliv se v Estonsku vystřídala řada náboženství, v současnosti není mnoho obyvatel, kteří se hlásí k některé církvi, ale poměrně velké množství z nich věří v duši, nebo nějakou životní sílu. Věřící, příslušející k církvi, vyznávají jak tradiční víry, tak i nové verze náboženství původního.

**Zdroje:**

Literatura:

HEBEDOVÁ, Petra a HOFÍRKOVÁ, Lucie. *Estonsko*. Praha: Libri, 2012. Stručná historie států. ISBN 978-80-7277-468-5.

ŠVEC, Luboš, MACURA, Vladimír a ŠTOL, Pavel. *Dějiny pobaltských zemí*. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1996. Dějiny států. ISBN 80-710-6154-9.

Webové stránky:

ESTONIA-2018-INTERNATIONAL-RELIGIOUS-FREEDOM-REPORT [online]. [cit. 2019-11-27]. Dostupné z: https://www.state.gov › wp-content › uploads › 2019/05

Is Estonia really the least religious country in the world? | Ringo Ringvee | Opinion | The Guardian. [online]. Copyright © 2019 Guardian News [cit. 27.11.2019]. Dostupné z: <https://www.theguardian.com/commentisfree/belief/2011/sep/16/estonia-least-religious-country-world>

Religion in Estonia. *Discover Estonia: Tallinn Shore Excursions & Tallinn Tours* [online]. Copyright © 2018 Discover Estonia. All Rights Reserved [cit. 27.11.2019]. Dostupné z: <https://discover-estonia.com/religion-in-estonia/>

Religion in Estonia. *Estonian World* [online]. Copyright © 2019 [cit. 27.11.2019]. Dostupné z: <https://estonianworld.com/life/religion-in-estonia/>