**Československo za druhé světové války**

**Protektorát Čechy a Morava**

* **dne 14. března 1939** se od Československa **odtrhlo Slovensko a vyhlásilo nezávislost**
* dne 15. března 1939 vtrhla do Československa nacistická vojska a **16. března byl vyhlášen protektorát Čechy a Morava** (protektorát = původně ochraňované území – „pod ochranu Říše“ – ale šlo o okupaci)

**Politické zřízení a správa protektorátu**

* v čele stál formálně **protektorátní prezident** – bývalý československý prezident **Emil Hácha a protektorátní vláda**
* **parlament byl rozpuštěn**, **správní úřady fungovaly stejně** - **policie, četnictvo a soudy**
* protektorát **neměl vlastní armádu** – pouze symbolických 700 mužů – pod ochranou Říše **ani zastoupení v zahraničí**
* **zákony a právní předpisy** pro protektorát **vydávalo Německo**
* současně existovala i **německá okupační správa** - vše kontrolovala a její rozhodnutí byla **nadřazená ostatním**
* nejvyšším úředníkem byl **říšský protektor: 1. byl Konstantin von Neurath**
* **v roce 1943** byla zřízena nová instituce – **Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu** – státním ministrem se stal **Karl Hermann Frank** a setrval do konce války
* v protektorátu fungovala i **nacistická organizace – gestapo** (tajná státní policie)

**Situace v protektorátu**

* Čechy a Morava měly tvořit **hospodářské zázemí**, vyspělý průmysl – strojní, zbrojní i letecký, železárny a uhelné doly – vše převzato **do německé správy**
* přešlo se na „**řízené válečné hospodářství**“
* podniky nevyráběly svobodně, bylo jim nařizováno, co a kolik mají produkovat
* **v září 1939** byl zaveden **lístkový systém** – mnoho potravin nebylo možné sehnat a začal bujet černý trh
* Češi a Moravané měli být využiti jako **levná pracovní síla** a prostor protektorátu měl být osídlen Germány, ale Hitler potřeboval prozatím klid – přísný **policejní dohled**, nastolena **cenzura**, zákaz poslechu zahraničních rozhlasových stanic, zákaz šíření nelegální tiskovin či informací či ukrývání pronásledovaných osob – porušení se trestalo smrtí
* od roku 1942 byly povolány **celé ročníky mladých na práci do Německa** – tzv. **nucené nasazení** – na těžkou fyzickou práci v továrnách, na stavbách nebo odklízení trosek
* nacisté **pronásledovali a likvidovali inteligenci**, snažili se omezit mládeži přístup ke vzdělání: **počet středních škol se zmenšil na polovinu**, **školám bylo přesně nařizováno, co a jak se smí učit**, **povinně se vyučovala němčina** – byla i úředním jazykem, na podzim 1939 nacisté měli podnět k **likvidaci českého vysokého školství**
* dne **28. října 1939** na výročí vzniku ČSR probíhaly demonstrace a účastnilo se mnoho vysokoškolských studentů – nacisté do davu stříleli a zabili **učně Václava Sedláčka** a zranili **studenta medicíny Jana Opletala**, i ten zemřel – jeho pohřeb se změnil v další demonstraci – reakce nacistů byla **uzavření českých vysokých škol**, 9 studentů bylo pro výstrahu **zastřeleno**, 1140 jich bylo **odvlečeno do koncentračního tábora** v Sachsenhausenu - k protestu došlo **17. listopadu = vyhlášen Mezinárodní den studentstva**
* obyvatelstvo se postupně rozdělilo do 3 skupin: **1. udavači 2. kolaboranti** a 3. největší část se snažila okupaci nějak přežít a dočkat se konce války a osvobození – objevili se i lidé, kteří měli odvahu s okupanty bojovat

**Domácí odboj**

* možnosti odboje byly v protektorátu **omezené** – nevhodný terén a nedostatek zbraní – v úvahu nepřicházel **ani přímý ani partyzánský způsob boje**
* lidé prováděli drobné, nepostižitelné **sabotáže**, oblíbené bylo **heslo PP = Pracuj pomalu**
* lidé se **odmítali vzdát české kultury a českých tradice** – nacisté nechávali vycházet české knihy – lidé začali více kupovat a číst **knihy českých klasických i moderních autorů**, na koncertech hrála **česká hudba**, v Národním divadle se střídaly **Smetanovy a Dvořákovy opery**
* nejdůležitější bylo **získávání a šíření informací** – nejvýznamnějším zdrojem nezkreslených informací bylo **zahraniční rozhlasové vysílání** – nejvíce londýnský rozhlas – informace o situaci jim dávala naději a víru
* podstatné bylo, aby se **informace dostávaly dovnitř protektorátu**, **ale i ven** – informace o výrobě či transportech **vojenské techniky**, **dokumentech**, potravinových lístcích – důležité pro muže, kteří přicházeli do protektorátu plnit tajné úkoly
* bylo potřeba **získávat pravdivé informace o situaci v protektorátu**, jelikož propaganda dokázala vše zkreslit
* informace vyváželi **kurýři** – většinou průvodčí či strojvedoucí – před válkou, během války se do protektorátu dopravovaly **vysílačky a vyškolení radisti** z VB tajným letadlem

**Odbojové organizace**

* již na jaře 1939 začaly vznikat **odbojové organizace** - cílem bylo spojit se se zahraničím – s politiky a vyvíjet činnost na svržení okupantů a obnovení republiky
* aktivity: předávání informací do zahraničí, převádění přes hranice, šíření letáků se zakázanými informacemi, záškodnická činnost a sabotáž, ukrývání osob
* zapojovali se důstojníci československé armády, legionáři, železničáři, učitelé, členové Sokola a další
* po 17. listopadu se **odbojové organizace spojily v Ústřední vedení odboje domácího (ÚVOD)**
* aktivita rostla, až v roce 1941 poslal Hitler říšského **protektor von Neuratha na „zdravotní dovolenou“** a místo něj nastoupil **zastupující říšský protektor** **Reinhard Heydrich**
* během okupace byly vydávány ilegální časopisy: **V boj a Český kurýr**
* jedna z odbojových organizace byl **Petiční výbor Věrni zůstaneme** – členkou byla i Milada Horáková

**Komunistický odboj**

* komunistická strana Československa byla jedinou politickou stranou, která **přešla do ilegality** – předseda **Klement Gottwald** emigroval na podzim 1939 **do Moskvy** a stranu řídil na dálku podle pokynů Stalina – pakt o neútočení uzavřený s Německem nedovoloval akce proti okupantům a zároveň **se nepočítá s obnovou Československa v jeho předválečné podobě – KSČ se má připravovat na převzetí moci a revoluci bolševického typu**
* komunisté byli v izolaci i přesto je gestapo pronásledovalo, **po útoku Německa na Sovětský svaz** se situace změnila, **KSČ** dostala povolení se do odboje zapojit a v létě 1941 **se přidala k ÚVODu**

**Zahraniční odboj**

* **po Mnichovu řada lidí emigrovala** – nejen prezident, ale i další demokratičtí **politici**, kteří odešli na Západ a postupně vytvořili **hlavní centrum zahraničního odboje v Londýně**, ale emigrovali i na Východ **do Moskvy**
* **po 15. březnu 1939 došlo k další vlně emigrace** – nejen politici, ale **i vojáci** s myšlenkou **vytvořit zahraniční vojsko** – emigrace tak měla dvě linie: **vojenskou a politickou**, cíl byl stejný: **obnova samostatného Československa v předmnichovských hranicích**

**Osobnosti odboje**

* přezdívaní „**Tři králové**“ – tři důstojnících Josef Balabán, Josef Mašín a Václav Morávek – organizovali zpravodajskou službu a chtěli provést atentát na Heidricha Himmlera, první dva byli popraveni gestapem a Morávek se sám zastřelil
* generál **Alois Eliáš**, jeden ze zakladatelů odbojové organizace Obrana národa, se stal v dubnu 1939 premiérem protektorátní vlády, snažil se mnohá rozhodnutí zdržovat a oddalovat a po příchodu Heydricha byl popraven

**Politický boj o obnovení samostatného Československa**

* odboj se formoval okolo prezidenta, ale západní mocnosti **odmítly uznat vytvoření protektorátu, ale nic neudělaly**
* řada států **oficiálně uznala existenci samostatného Slovenska**, část demokratických zemí **stále Československo diplomaticky uznávala** – pomohlo **zachovat právní kontinuitu Československa**, Beneš se opíral o mezinárodní právo a tvrdil, že **Mnichovská dohoda byla z právního hlediska neplatná**, stejně **tak i Benešova abdikace**, jelikož byla vynucena – emigranti a většina obyvatel jej stále považovala za prezidenta
* Velká Británie uznala Beneše a další politiky v emigraci za **prozatímní československou vládu až v létě 1940**
* **v červenci 1941**uznal i **Sovětský svaz** prozatímní vládu a v Londýně **podepsal úmluvu o společném postupu ve válce proti fašistickému Německu**
* v prosinci 1941 vydala čs. exilová vláda **Prohlášení válečného stavu mezi Československou republikou a státy, kterou jsou ve válce s Velkou Británií, Sovětským svazem a Spojenými státy americkými**
* Československo se stalo **členem protihitlerovské koalice** a po válce patřilo **k vítězným státům**
* Sovětský svaz se jevil jako možná ochrana před případným německým útokem v budoucnosti, a tak byla **12. prosince 1943** v Moskvě podepsána **československá –**

**sovětská smlouva o přátelství**, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci

**Čechoslováci v boji**

* lidé chtěli bojovat proti nepříteli, prchali **do Polska**, jiní **do Francie**, při útěku riskovali svůj život a dvojnásobně jej riskovali, když se zapojili do bojů, jelikož občané protektorátu byli součástí říše a dopouštěli by se vlastizrady

**Českoslovenští vojáci na Východě**

* první Čechoslováci **bojovali v Polsku**, po vstupu Rudé armády byli překvapeně zajati a v lepším případě skončili **v sovětských zajateckých táborech**, v horším v gulazích, po útoku nacistů na Sovětský svaz se z československých zajatců **začala formovat československá vojenská jednotka**, měla okolo 20 tisíc vojáků – patřili tam i slovenští dezertéři a volyňští Češi – vyznamenali se např. **v bitvě u Sokolova** a **podíleli se také na osvobozování území Československé republiky**
* mezi dva **nejvýznamnější velitelé** československých vojáků na východní frontě byli **Heliodor Píka a Ludvík Svoboda** (Píka byl komunisty popraven a Svoboda se v roce 1968 stal prezidentem)

**Českoslovenští vojáci na Západě**

* Čechoslováci houfně emigrovali také **do Francie**
* francouzská vláda komplikovala vstup do armády, po napadení Polska mohly ve Francii **vznikat československé vojenské jednotky**
* po kapitulaci Francie bylo skoro 5000 vojáků **přemístěno do Velké Británie** – nejvíce se proslavili naši **letci**
* ve Velké Británii probíhal výcvik parašutistů, kteří **byli vysazování** na nejrůznější úkoly **v protektorátu** – parašutisté byli neustále v ohrožení života, proto byli vysíláni pouze **dobrovolníci**, kteří mohli své rozhodnutí kdykoliv změnit – na podzim roku 1941 dostali za úkol **odstranit zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha**
* k nejlepším stíhačům patřil O. Smik, ale i další jako A. Vašátko, F. Peřina, K. Janoušek, K. Kuttelwasher, J. František, F. Fajtl a jiní, kteří sepsali své paměti
* českoslovenští vojáci se účastnili i bojů o **Tobrúk** v severní Africe (můžete se podívat na film)

**Atentát na Heydricha**

* **dne 27. září 1941** dorazil do Prahy **zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich**, okamžitě vyhlásil **stanné právo** (do ledna 1942) – začalo zatýkání, v novinách se objevily seznamy popravených, tisíce lidí bylo uvězněno v koncentračních táborech, zabavovány rozhlasové přijímače, **začaly odjíždět transporty** **českých Židů a Romů do vyhlazovacích koncentračních táborů**, dařilo se rozbít a **zničit odbojové organizace**, i přesto se do protektorátu podařil výsadek parašutistů: **Čech Jan Kubiš, Slovák Jozef Gabčík a další Josef Valčík**
* atentát byl proveden **v Praze – Kobylisích dne 27. května 1942**, Valčík dal znamení, Gabčíkovi však selhala zbraň, tak Kubiš vhodil do automobilu granát – Heydrich byl těžce zraněn a o několik dní později zemřel
* parašutisté uprchli a skryli se, nacisté vyhlásili stanné právo, vypsali odměnu, zatýkali, mučili a popravovali – snaha atentátníky najít a **také zlikvidovat českou inteligenci**, stanné právo trvalo měsíc – bylo **popraveno 1500 osob a zcela zničeny dvě vsi: 10. června Lidice u Kladna a 24. června Ležáky u Pardubic = symbol nacistické brutality** = období nazváno **heydrichiádou**
* zradou nacisté objevili úkryt v pravoslavném kostele v pražské Resslově ulici, dne 18. června 1942 byl kostel obležen, Kubiš vykrvácel a ostatních šest spáchalo sebevraždu
* atentát na Heydricha byl **naprosto mimořádný čin**, který **přispěl k upevnění mezinárodního postavení exilové československé vlády**
* **Lidice**: všichni dospělí muži byli popraveni (ale i mnohem mladší), 200 žen bylo odvezeno do koncentračního tábora Ravensbruck a děti na převýchovu a vesnice srovnána se zemí (domů se jich vrátilo 17 ze 105, ostatní zahynuly v koncentračním táboře Chelmnu

**Osvobozování území ČSR**

* lidé i přes všechna opatření měli informace, jak si Německo ve válce stojí a chtěli pád Německa uspíšit, proto **od roku 1944 sílila opět odbojová činnost** - věnovala se především záškodnické činnost, např. poškozování železničních tratí
* **v srpnu 1944 vypuklo na Slovensku povstání** – zinscenovala jej slovenská odbojová organizace: **Slovenská národní rada**, která požadovala **obnovení Československa** – tuto myšlenku **podporovala velká část slovenského obyvatelstva** – ale nacisté povstání zlikvidovali, povstalcům se pokusila přijít na pomoc **Rudá armáda spolu s 1. československým armádním sborem = akce karpatsko – dukelská operace v září a říjnu 1944**
* **dne 6. října 1944 vstoupili českoslovenští a sovětští vojáci na naše území** – na povstání bylo pozdě, ale během **dubna 1945 Rudá armáda již osvobodila Bratislavu**, poté **Brno**, a vzápětí **Ostravu**, ze západu **Američané dobyli Cheb a Plzeň** – došlo ke stanovení **demarkační linie** – procházela městy **Linec** (Rakousko), **České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary a Saská Kamenice** (Německo) – kdo kterou část osvobodí

**Květnové povstání**

* na povstání v protektorátu se připravovaly skupiny **odbojové organizace Obrana národa, protektorátní četnictvo, policie a vládní vojsko**
* dne 1**. května 1945 propuklo v Přerově** po zprávě o Hitlerově sebevraždě, **v Praze vzplálo 5. května 1945** a v čele byla **Česká národní rada = nejvyšší odbojový orgán**, povstalci se zmocnili **budovy Českého rozhlasu a vysílali žádost o pomoc** – tu vyslyšel velitel americké armády v Plzni **generál Patton** – ale nemohl pomoc, v Praze rostly barikády, ale Němci se snažili Prahou prostřílet raději k Američanům – popelem lehla část Staroměstské radnice, **Česká národní rada přijala 8. května 1945 kapitulaci německých vojsk a umožnila jim odchod**, na druhý den přijely první sovětské tanky a první českoslovenští vojáci

**Židé v protektorátu**

* po vyhlášení protektorátu **začaly platit norimberské rasové zákony** a probíhala arizace, smíšená manželství s Židy nebyla prozatím zakázána, ale docházelo k rozvodům a děti odcházeli do transportů dříve než rodiče
* **1. židovské transporty do vyhlazovacích táborů** začaly po příchodu Heydricha na **podzim 1941**, **město Terezín u Litoměřic** se změní v **židovské ghetto** a zároveň bude i **sběrným a tranzitním táborem** – město mělo silné hradby = **Velká pevnost** a ještě mělo tzv. **Malou pevnost**, která byla jako věznice pro gestapo
* asi 3000 původních obyvatel se vystěhovalo a nacisté sem umístili až 50 000 Židů nejen z protektorátu, ale ze všech ovládaných zemí
* muži a ženy byli odděleni, stejně tak i děti do 15 let, nízké příděly jídla, špatné hygienické zázemí, bez lékařské péče, staří a nemocní brzy umírali, i přesto vězni pořádali koncerty, naučné přednášky, divadelní představení a přes zákaz učili děti
* **Červený kříž provedl v Terezíně plánovanou prohlídku**, ale vše bylo nacisty připraveno, a zrekonstruováno, tak aby inspekce proběhla bez připomínek
* vyhlazovacími tábory prošlo 90 000 obyvatel protektorátu, kteří byli Židy a vrátilo se jich 10 000, ze 13 000 židovských dětí do 18 let přežilo 250
* podobně jako Židé **byli pronásledováni Romové** – nejprve jim bylo zakázáno kočování, poté zřízeny **kárné tábory v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu** – staly se s nich **„cikánské tábory“** – prakticky **byla zlikvidována populace českých Romů**, na Slovensku k transportům nedocházelo, ale byli pronásledováni, často se proto přidávali k partyzánům

**Slovensko za války**

* **dne 14. března 1939** vyhlásilo **Slovensko samostatnost**, ale **23. března muselo podepsat smlouvu s Německem** – mělo se **podřídit německé kontrole** – jak armádu, tak zahraniční politiku, včetně hospodářství
* prezidentem se stal římskokatolický **kněz Jozef Tiso,** byl nastolen **totalitní režim** a u moci jedna politická strana HSLS = **klerofašismus**
* na Slovensku byl klid a dobrá životní úroveň po vystěhování Čechů a Židů dostatek pracovních míst
* po útoku na Polsko 1. září 1939 bylo **Slovensko jediným spojencem**, ale 23. června 1941 **vyhlásilo Slovensko válku Sovětskému svazu**, od září 1941 začal platit „**židovský kodex**“ = obdoba norimberských zákonů – **v březnu 1942 byl vypraven první židovský transport** do vyhlazovacích táborů – slovenská vláda za každého Žida zaplatila 500 marek – v říjnu 1942 vláda transporty ukončila (ze 60 000 Židů se vrátil málokdo)
* koncem roku 1943 vznikla **Slovenská národní rada - ústřední odbojový orgán** – připravoval ozbrojené povstání – **29. srpna 1944 – bylo poraženo**, partyzáni odešli do hor, 6. října 1944 Rudá armáda a 1. československý armádní sbor překročily **u Dukly** naše hranice a začalo osvobozování