**Kdo jsem a odkud pocházím? 2. Průvodní text a otázky**

V minulosti měl místní i společenský původ nemalý význam pro utváření života každého jednotlivce. Ve stavovské společnosti měla společenská příslušnost ke stavu (duchovenstvu, šlechtě, měšťanstvu a poddaným) zásadní spojitost s profesní dráhou člověka. Nejcennějším majetkem byla půda, s níž se pojila mnohá privilegia. Zásadní roli hrálo též pohlaví nebo náboženské vyznání. Patriarchální uspořádání společnosti se odráželo nejen v dědičnosti příjmení po otci. Nejstarší synové mnohdy dědili jak otcův majetek, tak povětšinou i povolání, které je živilo. Mladší synové mohli nalézt obživu v řemesle nebo v zemědělství přiženěním se na jiné hospodářství, kde měli pouze dcery. Pokud existoval mužský dědic nebo dědila nejstarší dcera s manželem, dívky byly z hospodářství vypláceny formou věna, aby se mohly vdát, a většinou odcházely žít ke svému manželovi. Možnosti byly omezené původem, a pokud existovaly výjimky, jednalo se o nepočetné muže určené pro svobodná povolání (lékaři, právníci, úředníci, vojáci) nebo pro církevní dráhu.

V českých zemích mezi lety 1848–1918 můžeme hovořit o přechodné formě společenského upořádání od stavovské k občanské společnosti. Původ hrál stále důležitou roli, ale již se objevovaly četnější případy, kdy bylo možné dědictví původu obejít. S rozmáhající se průmyslovou revolucí mnoho lidí opouštělo venkov a odcházelo za prací v dělnických čtvrtích rostoucích průmyslových měst. Na venkově a průmyslovou revolucí nezasažených regionech vše zůstávalo při starém. Stále větší význam začínalo mít vzdělání. To otevíralo možnost se z dědictví daného původem vymanit. Ve většině případů se jednalo o movité nebo nadané muže, kteří měli štěstí a za pomoci osvícených sponzorů nebo rodičů se jim podařilo vzdělání získat. Volební právo měli dlouhou dobu pouze muži a bylo odstupňované podle výše majetku, postupně však docházelo ke zrovnoprávňování. Objevovaly se první diskuze o volebním právu žen, a několik málo z nich bylo před první světovou válkou dokonce zvoleno do říšské rady (tehdejší parlament).

Po roce 1918 byly v Československé republice zrušeny stavovské výsady vycházející z původu nebo velikosti majetku. Muži a ženy byli politicky a profesně zrovnoprávněni. Od přijetí zákona k jeho uplatnění v reálnému stavu však vedla ještě dlouhá cesta. Stále větší podíl na zaměstnanosti získávala průmyslová odvětví, která začala převládat, ale objevovaly se i první vlaštovky zaměstnání ve službách. V nové občanské společnosti byla nerovnost daná původem odstraněna, ale přetrvávala nadále nerovnost majetková. Původ a pohlaví stále hrály roli v podobě mnohých zvyklostí. Venkov byl povětšinou stále ve vleku tradice, a tím i volba povolání zdejších obyvatel.

**Po roce 1945** došlo k zásadním společenským změnám, které ještě urychlil nástup komunistického režimu. Původ hrál stále zásadní význam, ale role se obrátily. Kdo pocházel z chudých dělnických poměrů, byl trvale zvýhodňován. Jedna nerovnost byla nahrazena jinou. Zestátněním majetku téměř vymizela nerovnost majetková a také rozdíly mezi pohlavími byly zmenšeny, avšak režim jejich role určoval výchovou širokých vrstev. Tradiční společenské zvyklosti byly rozrušeny. Stále však existovalo dělení na typicky mužská a ženská povolání, kdy těžkou fyzickou práci zastávali převážně muži. Největší podíl na zaměstnanosti měl průmysl, do kterého přešli lidé ze zemědělství díky mechanizaci obdělávání půdy a intenzifikaci chovu a výroby. Počet lidí pracujících v kolektivizovaném zemědělství poklesl pod desetinu původního stavu. Za průmyslem na druhém místě byl zestátněný sektor služeb.

V porevolučních 90. letech 20. století probíhaly procesy privatizace, přišly změny struktury hospodářství. Tradiční živnostníci se buď osamostatnili, nebo obnovili původní živnosti svých předků. Překotně a s mnoha problémy vznikla znovu vrstva bohatých podnikatelů, z nichž mnozí jsou pro výši svého majetku oprávněně nazýváni miliardáři. Největší nerovností dneška je tedy opět ta majetková, přičemž nůžky mezi bohatými a chudými se stále více rozevírají. Roli původu však povětšinou nahradilo vzdělání a přístup k příležitostem. Změnou hospodářské struktury klesl počet lidí v zemědělství na minimum, průmysl byl upozaděn a většina lidí podniká nebo pracuje ve službách.

Sociální mobilita je pohyb jednotlivců mezi třídami stavovské společnosti, ta byla později nahrazena mobilitou profesní. Další z mnoha druhů mobilit je mobilita prostorová, lidé se zkrátka mohou přestěhovat.

**Na základě informací z textu odpovězte na otázky.**

**Jak se v jednotlivých časových úsecích vyvíjel význam původu?**
Vyjádři číselně na stupnici 1–5. Čím větší hodnota, tím větší význam.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | do roku 1848 | 1848–1918 | 1918–1945 | 1945–1989 | od 1989 |
| Význam původu |   |   |   |   |   |

**Jak se vyvíjela zaměstnanost lidí sektorech?**
Vyjádři číselně na stupnici 1–5. Čím větší hodnota, tím větší význam.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zaměstnanost | do roku 1848 | 1848–1918 | 1918–1945 | 1945–1989 | od 1989 |
| v zemědělství |   |   |   |   |   |
| v průmyslu |   |   |   |   |   |
| ve službách |   |   |   |   |   |

**Souvisela četnost zaměstnání v zemědělství nějak s významem původu? Jak se v čase význam obou složek vyvíjel?**

**Má v současnosti původ význam? Pokud nemá, urči veličiny, které jej významem nahradily?**

**Na základě informací z vlastního vývodu předků splň následující úkoly.**

**A/ Pokus se zjistit, z jak velké vzdálenosti tví předkové pocházeli? Jednalo se většinou o vzdálenost místní (cca do 20 km od tvého současného bydliště), regionální/krajskou, celostátní, nebo mezinárodní.**

**B/ Sestav přehled, jak se ve tvé rodině proměnily profese od generace praprarodičů, přes generaci prarodičů až po tvé rodiče.** Do tabulky (*v PL 1 Vývod předků*) zapiš počty příslušníků jednotlivých generací pracujících v daných sektorech zaměstnanosti.

Pozn.: Pro přehlednost si můžeš v rodokmenu názvy jednotlivých profesí tvých předků barevně odlišit podle jejich příslušnosti k **priméru** (zemědělství a prvovýroba), **sekundéru** (průmysl, těžba, energetika) nebo **terciéru** (sektor služeb). Není důležitý počet, ale poměr mezi sektory. Uvidíš tak lépe, jak tvá rodina prošla profesním vývojem v posledních čtyřech generacích.

**Srovnej data narození tvých předků. U koho z nich je největší rozdíl mezi rokem narozením rodiče a jeho dítěte, a kde naopak nejmenší?** Napadá tě souvislost, proč tomu tak bylo nebo je?

**Kdo z tvých předků žil nejdéle?** Mohlo v tom hrát nějakou roli pohlaví?

**Ve kterém období se tví předkové převážně přesunuli do měst? Nebo zůstali žít na venkově?**

**Neseš si do života příjmení tradičně po otci, nebo máš příjmení po matce, případně složené příjmení obou z nich?**

**Přemýšlel/a jsi někdy, proč tomu tak je?** Pokud ne, i to je důsledkem tradice. Vnímáme, že tak to jednoduše je, a nepřemýšlíme o ní.

**Odkud pocházeli předkové, jejichž příjmení nosíš?** Pokud tam už tvá rodina nežije, nechtěl/a by ses tam někdy podívat?