SLOVENCI V ZAMEJSTVU IN PO SVETU

Izven meja Slovenije živi okoli 650.000 Slovencev.

Večina jih biva v sosednjih državah, nekateri so se izselili v ostale evropske države in na druge kontinente.

Slovence, ki živijo izven meja Slovenije, delimo na zamejce, zdomce in izseljence.

Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu ocenjuje, da je slovenskih zdomcev, izseljencev ter njihovih potomcev okoli 500.000.

Zdomci so začasno zapustili Slovenijo zaradi gospodarskih razlogov.

Službe so iskali predvsem v evropskih državah: Avstriji, Nemčiji, Franciji, Švedski in Švici.

Veliko pa je bilo primerov, ko se zdomci niso več vrnili v matično domovino in se za stalno naselili v tujini. Postali so izseljenci.

Izseljenci so Slovenci, ki stalno živijo v tujini.

Največ izseljencev je v ZDA, Kanadi, Avstraliji, Argentini in v ostalih državah Latinske Amerike.

V manjšem številu so tudi v Aziji in Afriki.

Po razpadu Jugoslavije so Slovenci ostali tudi na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni gori in v Makedoniji.

Slovenci so matično deželo začeli zapuščati konec 19. stoletja.

Zaradi gospodarske krize in fašističnega terorja na Primorskem je bilo izseljevanje v tridesetih letih 20. stoletja.

Po drugi svetovni vojni so jo zapuščali zaradi političnih razlogov.

Zadnje številčno zapuščanje domovine je bilo zaradi gospodarske stiske med leti 1960 in 1970.

Danes je v tujini že tretja ali celo četrta generacija slovenskih rojakov, zato so se marsikatere sledi za njimi že izgubile.

Za Slovence v tujini je značilno, da imajo močan čut pripadnosti naši domovini. Družijo se v organizacijah, ki skušajo ohraniti slovensko kulturo, spremljajo dogajanje v domovini, svoje potomce učijo slovenski jezik.

Zamejski Slovenci

Zamejci so slovensko avtohtono prebivalstvo, ki živi v obmejnih območjih sosednjih držav, torej v Avstriji, Italiji, Madžarski in na Hrvaškem.

Zgodovinsko in kulturno so ta območja slovenska, a so zaradi političnih razmer del drugih držav.

Danes je Zamejskih Slovencev okoli 150.000.

V večini imajo status manjšine. So tesno povezani s svojo matično domovino predvsem na kulturnem, izobraževalnem, gospodarskem in političnem področju.

Avstrija

Glavnina Slovencev na Koroškem (20.000 - 30.000 prebivalcev), živi na jugu in vzhodu dežele.

Območja, kjer živijo so: Podjuna, Rož, Labotska dolina, Gure, med Dravo in Celovcem, Ziljska dolina, Sele, Globasnica in Železna Kapla.

Nekaj jih živi tudi na Štajerskem; v Radgonskem kotu, Soboti, Arnežu, Ivniku in Lučanah (1500 prebivalcev).

Slovenci so v Avstriji priznani kot manjšina z Avstrijsko državno pogodbo iz leta 1955.

Po tej pogodbi so bile na dvojezičnih območjih obvezne dvojezične šole, dvojezično uradovanje in dvojezični javni napisi.

Odločbe te pogodbe še do danes niso uresničene.

Od prvotno devetih okrajev je uradna raba slovenskega jezika dovoljena le še v treh.

Država še vedno omejuje in preprečuje rabo slovenskega jezika in postavljanje dvojezičnih napisov.

Italija

V Italiji je najštevilčnejša, najmočnejša, najbolj organizirana in najbolj zaščitena slovenska narodna manjšina.

Območje poselitve je širši obmejni pas pokrajine Furlanija-Julijska krajina: Trst, Gorica, Videm, Beneška Slovenija in Kanalska dolina.

Ocena števila Slovencev se giblje med 70.000 in 80.000 prebivalcev.

V Tržaški in Goriški pokrajini je slovenska narodna manjšina zaščitena.

V Videmski pokrajini pa si Slovenci prizadevajo za ustrezno upoštevanje manjšinskih pravic.

Slovenci so se pod Italijo znašli po prvi svetovni vojni.

Do leta 1966 je v Italiji veljala fašistična zakonodaja, ki je prepovedovala otrokom dajati slovenska imena.

Slovenci se zaradi šibkega gospodarstva še vedno izseljujejo. Dejavni so na kulturnem, športnem in šolskem področju.

Imajo predstavnike v italijanskem senatu in ostalih političnih telesih.

Slovenske šole imajo pouk v slovenščini, program je enak italijanskim šolam z dodatkom slovenskih vsebin pri slovenščini, geografiji in zgodovini.

Madžarska

Slovenci na Madžarskem živijo v Porabju, območju med reko Rabo in Monoštrom. Po ocenah jih je okoli 3000.

Manjšinske pravice Slovencev na Madžarskem so zagotovljene že od leta 1959 in so zapisane v ustavi.

Nimajo predstavnika v parlamentu, a so vseeno dobro organizirani.

Del pouka v osnovni šoli poteka v materinščini.

Žal živijo na gospodarsko nerazvitem območju, zato se izseljujejo.