**místnost č. 2**

**(začátek vlevo)**

**Z NÁBOŽENSKÉHO VÝVOJE BOHUMÍNA**

garant: PhDr. David Pindur, Ph.D.

Farnost (Starý) Bohumín byla od svých středověkých počátků součástí vratislavské diecéze (od roku 1929 arcidiecéze). Výjimku tvoří období polského záboru (1938–1939), kdy farnosti Bohumín i Nový Bohumín náležely ke katovické diecézi. V letech 1947–1977 byly podřízeny církevní správě apoštolské administratury v Českém Těšíně.

Nejstarším svědkem zdejšího bohatého náboženského života je farní kostel Narození Panny Marie zmiňovaný již ve druhé polovině 13. století. Jeho počátky jsou spjaty s působením benediktinů v této oblasti. Původní dřevěná stavba byla v první polovině 14. století nahrazena zděným gotickým chrámem. Farnost se kolem poloviny 16. století v souvislosti se šířením reformace ve Slezsku stala luterskou. K roku 1565 je zmíněn první bohumínský pastor, bílský rodák Georg Saltzerus.

V roce 1629 získali patronátní právo k farnosti Habsburkové, kteří zde dosadili katolického kněze Jana Fridrichovského. V letech 1631–1669 náležela duchovní správa opět benediktinům. V roce 1652 se v Bohumíně uvádí kromě 78 katolíků ještě 167 protestantů. O urychlení postupu rekatolizace se významně zasloužil hlivický rodák Valentin Josef Alexander, zdejší farář v letech 1669–1693. K farnosti tehdy patřily i vesnice Kopytov, Šunychl, Olza, Pudlov, Vrbice (s dřevěným filiálním kostelem sv. Kateřiny) a Zábylkov.

 Mezi farníky se v roce 1697 vyskytovalo již jen osm luteránů. V letech 1700–1783 zde působilo růžencové bratrstvo. Navzdory protestantské vrchnosti (Hencklové z Donnersmarcku) se Bohumín zařadil mezi významná barokní katolická centra Horního Slezska. V období správy farnosti Janem Ludvíkem Duppém v letech 1736–1781 došlo k několika významným událostem. Jmenujme alespoň důsledky ztráty většiny Slezska v roce 1742 po první slezské válce. Vesnice Olza a Zábylkov tehdy sice připadly Prusku, ale až do roku 1784 zůstaly součástí farnosti Bohumín. Požár z 2. září 1745 zničil původní faru, jež byla o dva roky později nákladem Habsburků nahrazena zděnou.

V 80. letech 18. století byla farnost Bohumín převedena z dosavadního arcikněžství (děkanátu) Vladislav k fryštátskému, jehož součástí byla až do poloviny 20. století. Požár 22. srpna 1850 vážně poškodil farní kostel. Při následné obnově získal novou, nižší valenou klenbu. Bohumín si i nadále udržoval pozici významného místa mariánského kultu.

V období působnosti faráře Tomáše Dudka, který byl zdejším duchovním správcem v letech 1892–1925, došlo k řadě událostí. Nejvýznamnější byla výstavba nového kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Bohumíně-Nádraží v letech 1892–1894. K 19. lednu 1900 byla při tomto kostele založena nová farnost Bohumín-Šunychl (později Nový Bohumín). V roce 1901 byla postavena kaple na hřbitově v Bohumíně a o dva roky později prošel celkovou adaptací interiér farního kostela. Ve Vrbici byl v letech 1910–1911 na místě dřevěného postaven zděný filiální kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a Jakuba Většího. Rovněž v Pudlově a Šunychlu byly v letech 1902 a 1906 postaveny kaple. Většina bohumínského obyvatelstva setrvala po celou první polovinu 20. století u katolického vyznání a z obou farností vzešla řada duchovních. Ve farnosti Nový Bohumín působily od konce 19. století školské sestry de Notre Dame a od roku 1934 Služebnice Neposkvrněného početí Panny Marie.

Hrstka místních luteránů náležela po vydání tolerančního patentu císaře Josefa II. v roce 1781 ke sboru v Dolních Bludovicích. V roce 1888 byla v Bohumíně-Nádraží založena kazatelská stanice sboru v Orlové. Nárůst počtu obyvatel Bohumína-Nádraží a evangelické diaspory směřoval k výstavbě vlastního kostela (1900–1901). Po rozpadu monarchie se bohumínský filiální sbor přihlásil k Německé evangelické církvi. V roce 1922 se osamostatnil, pastorem byl jmenován zdejší dosavadní vikář Georg Badura, rodák z Těšína. O čtyři roky později byla postavena fara. Po druhé světové válce se sbor připojil ke Slezské církvi evangelické a. v. Tehdy v Novém Bohumíně zahájila činnost rovněž kazatelská stanice orlovského sboru Českobratrské církve evangelické.

Již v období Rakousko-Uherska se několik německých obyvatel hlásilo ke starokatolické církvi, objevovaly se i první případy bezvěrectví. Ve 20. letech se v Novém Bohumíně setkáváme rovněž s věřícími nové československé církve. Od roku 1923 příslušeli k farní obci této církve v Rychvaldě. Plánovanou výstavbu kostela československé církve v Novém Bohumíně znemožnily události po Mnichovu v roce 1938.

První zmínka o bohumínských židech pochází z roku 1655. Tehdy obdrželi arendář Markus a mydlář Šimon povolení k usazení a výčepu pálenky přímo na náměstí. Až do roku 1893 příslušeli místní židé k náboženské obci v Těšíně, poté v Moravské Ostravě. Synagoga v Bohumíně-Nádraží byla postavena v roce 1900. Od konce 19. století rostla místní židovská komunita, movitý hoteliér Viktor Lustig byl dokonce v roce 1904 zvolen starostou. Stal se rovněž prvním předsedou samostatné náboženské obce, jež byla uvedena v život k 1. lednu 1910. Teprve v roce 1913 získala vlastního rabína (Mojžíš Friediger). I přes tragické lidské ztráty způsobené holokaustem zde došlo v roce 1947 k obnovení židovské náboženské obce.

**TRADICE BOHUMÍNSKÉHO ŠKOLSTVÍ**

garant: PhDr. David Pindur, Ph.D.

Počátky bohumínského školství sahají do středověku. Již na počátku 15. století se na univerzitě v Krakově setkáváme s několika zdejšími rodáky. První písemná zmínka o škole, tehdy luterské, pochází až z roku 1612. Její absolventy nacházíme na tehdejších evropských protestantských vysokých učeních. Po roce 1629, kdy byl do farnosti opět dosazen katolický kněz, se změnil i profil školy. Její správce (rektor) byl nadále vázán četnými povinnostmi vůči farnosti. V roce 1679 je zmiňována nová zděná patrová škola na hřbitově s učebnou a byty rektora a varhaníka. Od roku 1686 stál v čele školy bohumínský rodák Pavel Eisner, varhaníkem byl Kryštof Rosacius, oba zastávali mj. službu zvoníka. Podle záznamů z let 1688 docházelo do školy na 30 dětí, údržbu objektu neslo na svých bedrech město. V roce 1697 byl učitelem Pavel Kolek, k výuce však tehdy nedocházely žádné děti.

Všeobecný školní řád Marie Terezie z 6. prosince 1774 zavedl povinnou školní docházku. Bohumínská škola se stala triviální. Tehdejší dlouholetý učitel Antonín Kušník přesto nebyl schopen vyžít z nedostatečných příjmů, proto si v roce 1790 hledal jiný způsob obživy. V roce 1828 měla škola 128 žáků. Jejím správcem byl Adam Vodecký, jemuž vypomáhali Josef Lipka a praktikant Josef Feigel. Dosluhující školní budova byla úředně uzavřena v roce 1842 a žáci byli vyučováni v náhradních prostorech. V roce 1846 bylo v bohumínském okrsku 393 školou povinných dětí z Bohumína, Kopytova, Nové Vsi, Pudlova, Šunychlu a Vrbice. Již následujícího roku byly podniknuty kroky k výstavbě nové školy, ušlechtilý cíl však došel naplnění mnohem později. V letech 1871–1872 byla vystavěna jednopatrová školní budova (dnes Sokolovská ulice), v roce 1912 získala druhé patro. Do roku 1918 vznikly školy ve všech obcích bohumínské farnosti.

Zatímco ještě v 50. letech 19. století se v bohumínské škole kromě němčiny vyučovalo česky a polsky, v roce 1880 byla od 4. postupného ročníku zavedena výuka pouze v němčině. Školy na Těšínsku se tehdy měly stát převodovou pákou pro germanizaci převážně slovanského obyvatelstva. V roce 1907 byla zavedena němčina již od prvního ročníku. Teprve v roce 1920 se podařilo v Bohumíně otevřít českou obecnou školu se 117 žáky.

Samostatnou kapitolu představuje školství v bouřlivě se rozvíjejícím Bohumíně-Nádraží (Novém Bohumíně). První soukromá německo-česká škola zde vznikla již v roce 1860. V roce 1882 z ní byla vytlačena čeština, výuka probíhala od roku 1883 pouze v německém jazyce. V roce 1894 získala novou budovu (později rozšiřovanou) v sousedství katolického kostela. Počátkem školního roku 1905–1906 byla dosavadní instituce rozdělena na pětitřídní obecnou školu smíšenou a pětitřídní obecnou školu chlapeckou. V roce 1907 vznikla pobočka této školy u rourovny. V říjnu 1917 byla smíšená obecná škola proměněna v pětitřídní dívčí obecnou školu a dívčí měšťanskou školu. V roce 1900 došlo k zahájení výuky v klášterní škole Kongregace Chudých školských sester de Notre Dame (německá mateřská a obecná škola). Ve školním roce 1906/1907 otevřela polská Matice školská (Macierz Szkolna) soukromou školu, a o rok později začala působit polská mateřská škola. Za svízelných podmínek se podařilo přičiněním Matice osvěty lidové pro knížectví Těšínské otevřít v Bohumíně-Nádraží českou soukromou školu. Jejím správcem se stal František Solnař. V roce 1911 se přestěhovala do vlastní budovy.

Období první československé republiky přineslo rozvoj bohumínského školství, jež bylo i nadále organizováno podle tří zdejších národností. K dosavadnímu reformnímu reálnému gymnáziu s německým vyučovacím jazykem, založenému v roce 1911, přibylo v roce 1921 Československé státní reformní reálné gymnázium. Ředitelem byl až do roku 1938 Zdeněk Doležil. V letech 1927–1929 získala tato vzdělávací instituce vlastní moderní budovu. Kromě toho byla v roce 1922 založena česká živnostenská škola pokračovací, kterou brzy následovalo několik dalších obchodních škol. Události po Mnichovu 1938 a zábor části českého Těšínska Polskem vedl k ukončení bohumínských českých a německých škol. V období nacistické okupace byly v činnosti pouze německé školy, jež byly po osvobození zrušeny. České i polské školství bylo tehdy nutno budovat téměř od základu.

**SPOLKOVÁ ČINNOST V BOHUMÍNĚ**

garant: Mgr. Ilona Pavelková

Kulturní a společenský život v Bohumíně býval značně bohatý. Počátky spolkové činnosti sahají do 19. století. V minulosti zde působily německé, české i polské spolky. Jejich zájmová činnost se promítala do oblasti školské, kulturní, tělovýchovné a v neposlední řadě zdravotnické. Spolková činnost kulminovala před první světovou válkou a v období první republiky. Po roce 1945 se činnost některých již nepodařilo obnovit.

Pěvecký spolek Gesang und Orchesterverein byl založen roku 1860. Jeho posláním bylo uchovávat povědomí německých písní, hudby a družnosti. Každoročně pořádal pěvecké koncerty. Jeho činnost byla několikrát přerušena. V Bohumíně působil spolek pro materiální podporu chudých školních dětí Schulhellerverein založený v roce 1875. Okrašlovací spolek Verschönerungsverein byl zřízen za účelem okrašlování a zřízení sadů.

V roce 1930 bylo z jeho iniciativy zřízeno kluziště v městském sadu. Tělovýchovný spolek Deutsche Turngemeinde byl založen roku 1912 jako oddíl spolku Deutscher Turverein v Bohumíně-Nádraží a v březnu 1914 se osamostatnil. Jeho posláním bylo pěstovat tělesnou a duševní zdatnost v duchu Fridricha Ludvíka Jahna. Spolek disponoval tzv. Jahnovým cvičištěm. V roce 1908 byl zřízen I. Oderberger Pfeifenklub in Oderberg (I. bohumínský dýmkový klub v Bohumíně). Klub měl pečovat o ušlechtilé kouření a příjemnou zábavu členů, kteří se scházeli v hostinci Union do roku 1929, kdy zanikl.

Bohumínský spolek hasičů, později sbor dobrovolných hasičů, byl založen z podnětu bohumínského zvěrolékaře Franze Stillera a starosty města Rudolfa Klimschy jako německý spolek Freiwillige Feuerwehr. Ustavující schůze byla svolána již v roce 1872. V letech 1873–1880 stál v čele spolku velitel Heinrich Bieniecký, jenž pro něj zajistil první hasičskou výstroj. V roce 1874 byla postavena na školním dvoře hasičská kůlna pro hasicí zařízení, nahrazená v letech 1889–1890 novou. Hasiči poprvé zasahovali 17. srpna 1875 při požáru 27 dřevěných stodol plných sklizené úrody. Počátkem 20. století se začalo jednat o postavení nové, větší zbrojnice, jež by nahradila starší z roku 1881. K jejímu otevření došlo roku 1903. V roce 1928 spolek pořídil automobil pro mužstvo a výzbroj a o rok později motorovou stříkačku. Roku 1934 členové sboru české národnosti požádali, aby se stal český jazyk místo jazyka německého jednací a velicí řečí. Tímto došlo k začlenění zdejšího sboru dobrovolných hasičů do zemské hasičské jednoty. V roce 1938 byl bohumínský sbor dobrovolných hasičů přejmenován na Bohumínský hasičský sbor. V době druhé světové války měl sbor německé velení. Po osvobození byla oficiálně zahájena činnost obnoveného bohumínského sboru 10. října 1945.

Odbor Slezské matice osvěty lidové byl založen ve Starém Bohumíně v roce 1920. U jeho zrodu stáli Metoděj Kračmar (působil jako učitel v české obecné škole a jeho jméno je také spojeno s tělocvičnou jednotou Sokol a Sborem dobrovolných hasičů) spolu s Karlem Říhou, Josefem Plecháčem a Leopoldem Michnou. Matice osvěty lidové zajišťovala kulturní a školské záležitosti obyvatel české národnosti. V Bohumíně se odbor zabýval především sociálními záležitostmi a péčí o chudé děti a sirotky. Z jeho iniciativy byla v roce 1920 založena obecní knihovna.

Polský spolek pro podporu a vzdělávání katolické mládeže a podporování škol (Stowarzyszenie Młodziezy katolickiej) byl založen v roce 1921. Každoročně připravoval dožínkovou slavnost a divadelní představení.

V roce 1926 byla založena místní skupina německého spolku Deutscher Kulturverband, jehož posláním byla podpora vzdělávání německého obyvatelstva. Zasloužil se o výstavbu německé mateřské školy. V témže roce byl založen německý spolek Deutscher Kindergarten, který byl založen za účelem výstavby, údržby a správy německé mateřské školy. Škola byla slavnostně vysvěcena v listopadu 1927 za účasti německých spolků.

Spolek Veřejná nemocnice byl ustanoven 8. ledna 1927 za účelem převzetí, udržování a spravování obecní nemocnice z roku 1896 (nemocnice byla původně zřízena jako epidemická) a výstavby nových pavilonů v rámci požadavků moderního zdravotnictví. V čele stáli František Falta, přednosta Okresního katastrálního úřadu v Bohumíně, a Karel Říha, advokát a pozdější starosta Bohumína. Spolek převzal nemocnici do vlastní správy a začal s realizací nového dvoupatrového chirurgického pavilonu, jenž byl otevřen v roce 1928. Slavnostní předání tohoto pavilonu veřejnosti v den desátého výročí Československé republiky bylo důležitou podporou českého živlu na Bohumínsku, nemocnice tak získala i hrdý název Jubilejní veřejná nemocnice I. v Bohumíně. V roce 1932 byl otevřen hornický pavilon a o rok později plicní. Spolek ukončil svou činnost v roce 1933 a nemocnici převzal stát. Dne 23. srpna 1935 byl název upřesněn na Okresní veřejnou jubilejní nemocnici v Bohumíně.

Jako spolek v oblasti sociální působila poradna matek, která vyvíjela poradenskou činnost pro matky a kojence. Poradna matek německé okresní péče o mládež vznikla v roce 1921 a Poradna matek české okresní péče o mládež o čtyři roky později, obě působily v Novém Bohumíně.

Nejstaršími tělovýchovnými spolky byly v jednotlivých obcích v okolí Bohumína jednoty Sokol. Jejich vznik je datován do období vzniku Československé republiky, tedy po 28. říjnu 1918. Výjimkou byla sokolská jednota v Záblatí, jež byla založena v roce 1911. Činnost jednoty byla přerušena v roce 1914 a obnovena v roce 1917, kdy byl zároveň založen ženský odbor. Na základě svých bohatých zkušeností pak byla nápomocna při zakládání sesterských sokolských jednot v Bohumíně, Novém Bohumíně a Skřečoni. Takřka ve všech dnešních částech města Bohumín vznikly v období mezi dvěma světovými válkami ještě další české tělovýchovné jednoty, a to Orel a Dělnická tělovýchovná jednota (DTJ).

Tělovýchovná jednota Sokol Nový Bohumín byla založena jako pobočka jednoty Sokol Záblatí v březnu 1919. K jejímu osamostatnění došlo o rok později. Přispívala velkou měrou k růstu tělovýchovné a sportovní činnosti mezi českým obyvatelstvem a posílení jeho národního vědomí až do konce předmnichovské republiky. Svou činnost zaktivovala opět po osvobození republiky.

Tělovýchovná jednota v městské části Skřečoň vznikla v roce 1919. Vedle ní začaly časem působit i další tělovýchovné jednoty Orel a DTJ. Po roce 1945 všechny tři jednoty obnovily svou činnost.

Vznik Tělovýchovné jednoty Sokol (Starý) Bohumín spadá do prvních let samostatné Československé republiky (1921). O její založení se zasloužil Metoděj Kračmar a Karel Říha. V roce 1928 spolek disponoval vlastní sokolovnou a cvičištěm. Činnost jednoty byla násilně zastavena v roce 1938 a začala se pomalu probouzet roku 1945. V srpnu téhož roku proběhla první slavnostní členská schůze za účasti 96 členů a následně byla obnovena cvičení. Aktivními byly především dva oddíly, a to základní tělesné výchovy a divadelní odbor. Již 28. října 1945 sehráli členové Sokola v sokolovně divadelní představení Vojnarka.

Tělovýchovná jednota Sokol Vrbice vznikla ve 20. letech 20. století a její osud byl podobný jako u ostatních. Ke znovuobnovení činnosti došlo v roce 1945.

Kromě společenských spolků v období první republiky působily v Bohumíně také politické strany a spolky, jmenujme Československou sociálně demokratickou stranu dělnickou (1920), Deutsche nationalsozialistische Arbeiterpartei – místní skupina Bohumín (1925), Stranu národně demokratickou (1929), Związek Śląskich Katolików či Československou stranu národně socialistickou.