První obchodní osady židovské komunity na českém území se datují do 10. století a vznikly v Praze. V roce 1096 došlo k prvnímu drancování (pogromu), po kterém množství Židů uprchlo do Polska či Uher. Původní pražské židovské osady zanikly a židovská čtvrť se přesunula do oblasti dnešního Josefova.

Vznik ghett, do kterých se začali Židé povinně soustřeďovat, aby se tak segregovali od křesťanského obyvatelstva, stanovily lateránské koncily konané na přelomu 12. a 13. století. Tehdy vznikl také příkaz nosit zvláštní označení (většinou žluté kolečko nebo žlutý klobouk) a živit se pouze obchodem a finančnictvím.

Napětí, které mezi židovským a křesťanským obyvatelstvem ve městech vznikalo, využívali panovníci. V Čechách vydal židům privilegium jako první Přemyslovec Václav I., jeho znění se však nedochovalo. První zachovaná statuta vydal Přemysl Otakar II. kolem poloviny 13. století. Židům jimi dal zvláštní postavení služebníků královské komory – což sice zní honosně, ve skutečnosti však jen využil situace této skupiny ke svému prospěchu. Židé se tím stali královským majetkem. Jakýkoli útok na Židy byl sice považován za útok na majetek královské komory a podle toho byl také trestán, za královskou ochranu však museli Židé náležitě platit daně a ochotně poskytovat panovníkovi půjčky.

Za vlády Karla IV. se Židé v českých zemích dočkali jeho ochrany, a to i přes to, že v říši panovník povolil pořádání pogromů. Důvody Karlovy ochrany byly především ekonomické. Ačkoli byli v tomto období Židé ochráněni před fyzickým napadením, běžně se rušily dluhy, které u nich křesťané měli a nadále platila také omezení z předcházejících staletí. Karlův syn Václav IV. již pogromům nebránil, a dokonce plošně zrušil veškeré dluhy u židovských věřitelů, z nichž mnohé navíc nechal zatknout. Podobně nejisté bylo pro Židy také celé husitské 15. století.

Na počátku 16. století se židovská populace dostala do nezáviděníhodné pozice, mezi krále, města a šlechtu. Královská moc byla oslabená a panovník tak ztrácel svá privilegia, včetně pravomoci nad Židy. Od nich tak byly často různé poplatky požadovány dvojmo, městem i králem. Křesťané stále častěji porušovali zákaz lichvy, takže klesal zájem o židovské půjčky. Židé se proto snažili zajistit si obživu i v řemeslech, kde se však stali konkurencí křesťanským řemeslnickým cechům. Cechy byly svázané starými a často již omezujícími pravidly, Židé naopak mohli svou činnost poměrně snadno přizpůsobovat měnícím se podmínkám. Měšťané se proto neustále snažili vymoci si u krále vypovězení židů. Nejsnesitelnější podmínky tak poskytovala židům šlechta.

Proto postupně došlo k zásadní proměně židovského osídlení v českých zemích. Zatímco dříve žili Židé převážně v královských městech, začali se v této době přesouvat na venkov a do poddanských měst pod pravomoc šlechty. Ta podnikavým židovským rodinám ochotně poskytovala zaměstnání i ochranu a mohla díky tomu účinněji hospodářsky soutěžit s královskými městy. Po velkém požáru Prahy v roce 1541 byli za jeho viníky označení Židé a byli vypovězeni z českých zemí. Šlechta na Moravě neměla na vyhnání Židů zájem, dokonce vyhnance z Čech nechala na svých panstvích usazovat.

Po krátkém rozvoji židovského společenství za vlády Rudolfa II. znamenala i pro ně pohromu třicetiletá válka. Habsburkové si od Židů půjčovali obrovské sumy na vedení války. Tyto vysoké půjčky způsobovaly chudnutí Židů a kvůli riskantním machinacím s penězi se do problémů dostávali také židovští obchodníci. Stále se zhoršující situace vyvrcholila roku 1726, kdy byli Židé opětovně uzavřeni do ghett. Navíc byl přijat tak zvaný familiantský[[1]](#footnote-1) zákon, který stanovil maximální počet židovských rodin v zemi. Fakticky to znamenalo, že ženit se legálně mohli pouze prvorození synové.

Po zrušení nevolnictví zrušil Josef II. také označování Židů a umožnil jim přístup k univerzitnímu vzdělání. Jeho opatření však neměla za cíl poskytnout Židům svobodu. Měla je začlenit do služeb státu. Císař proto rovněž nařídil omezení pravomoci židovské samosprávy, přikázal Židům přijmout německá jména a příjmení, v platnosti zůstalo také pravidlo, že ženit se smí pouze nejstarší syn a nadále Židé platili toleranční daň. Další liberalizaci přinesl rok 1848, kdy Židé získali svobodu pohybu, usídlování a sňatků, bylo ukončeno omezení sňatků a zrušena toleranční daň. Židovské obyvatelstvo začalo migrovat do všech koutů monarchie. Jedním z jejich center se stala Ostravsko, kde žili také předkové rodiny, jejíž rodokmen právě sestavuji.

1. Familiant je zastaralé označení hlavy rodiny, popřípadě takového člena rodiny, na kterého jsou vztažena práva, jimiž rodina disponuje (často dědičně). Tímto slovem byli označováni též příslušníci židovských ghett, kteří měli právo se oženit a založit rodinu. [↑](#footnote-ref-1)