**Oddíl „B“ – protektorát a exil**

**Filmová smyčka na rozhraní dvou válek – od Velké války po pohřeb TGM**

**Oddíl zachycuje období protektorátu a činnost exilové vlády.**

**„Pod hákovým křížem“ (B\_2)**

*„Nyní proti sobě vystupují dva muži – tam je pan Beneš a tu jsem já.“* (A. Hitler)

*Vznik protektorátu*

Následující den po okupaci českých zemí německými vojsky (16.3. 1939) - okupační vojska vítali nadšeně jejich příznivci – (**doplnit fotky),**  byl výnosem A. Hitlera zřízen „Protektorát Čechy a Morava“ (B\_2\_01-strojopis=orig.**POZOR=AKPR-je domluveno???; B\_2\_02-noviny=jen repro)** , jako součást říše, opatření mělo vyvolat dojem autonomie:

* hlavou protektorátu se stal formálně státní prezident (Emil Hácha – od listopadu 1938) (B\_2\_04- zvuk-**AČRo? +doplněna fota Háchy**), sice požíval čestných práv prezidenta a jím řízené vládě (B\_2\_05-noviny=jen repro) zůstala zachována legislativní pravomoc, ale tím, kdo skutečně držel moc , byl „říšský protektor v Čechách a na Moravě“ - Konstantin von Neurath **(doplněny fotky),** který přímo zastupoval říšského kancléře. Fakticky se vedoucí představitelé státu v čele se státním prezidentem stali pouhými loutkami v rukou protektora – na jedné straně kolaborovali s okupační správou, ale také se pokoušeli vytěžit ze svého postavení maximum možného pro české obyvatelstvo (B\_2\_11-strojopis+podpis=orig. - za propuštění studentů zatčených při pohřbu a odvlečených do KT opakovaně intervenoval E. Hácha).

V podvečer 15. 3. přijel do Prahy říšský kancléř (Hitler), aby se následujícího dne zúčastnil demonstrativní přehlídky německého vojska na nádvoří PH (B\_2\_03-foto=jen repro),

*Odpor proti okupaci - Opletal*

Na okupaci a zřízení protektorátu (B\_2\_14-mapa=jen repro) reagovalo obyvatelstvo většinou odmítavě. Okupační orgány se obávaly demonstrací , zejména v době výročí – 28. října (B\_2\_06=plakát=jen repro), přestože měly demonstrace poklidný průběh (B\_2\_07-foto=jen repro**+ doplnit další foto),** zasahovaly proti nim brutální silou, která stála život studenta Jana Opletala (B\_2\_08-ohledací protokol=orig.-**AHMP).**

Reakcí na demonstraci konající se v souvislosti s pohřbem J. Opletala **(doplněna fota, zřejmě budou i amatérské filmové záběry – ČAF, k dispozici je dobová rekonstrukce událostí kol. pohřbu – AČRo))** bylo uzavření vysokých škol **(B\_2\_09-vyhláška/plakát=orig., ).**

*Represe, Lidice*

* *uniforma SS?*

Po zřízení protektorátu na sebe nenechaly dlouho čekat tvrdé represe. Pozornost byla zaměřena především na židovské obyvatelstvo (B\_2\_12=plakát=jen repro, B\_2\_13-noviny=jen repro), jemuž byl zakázán přístup do veřejných míst a nařízeno povinné označení **(Fota???)**

Neustálý strach z odbojové činnosti vyvolal další opatření – Hitler povolal Neuratha do říše (údajně ze zdravotních důvodů) a vyslal do Prahy R. Heydricha, jako zastupujícího říšského protektora (B\_2\_15-foto=jen repro), ten okamžitě vyhlásil civilní výjimečný stav (B\_2\_16-plakát=jen repro) , nechal zatknout některé představitele protektorátní vlády (Eliáše, Havelku) – okupační úřady dobře věděly o jejich odbojové činnosti (B\_2\_17-dálnopis-info pro Hitlera=orig.) a jmenoval vládu novou (B\_2\_18-foto=jen repro).

Reakcí na Heydrichův „teror“ byl atentát (B\_2\_19-tisk=jen repro, B\_2\_21), jehož důsledkem byla řada represivních opatření (B\_2\_20-tisk=jen repro) , které vyústily ve vyhlazení Lidic (B\_2\_ 22-foto=jen repro, B\_2\_23-plán Lidic=orig)

*Totální nasazení – nucené práce - nějaký zajímavý originál? Něco trojrozměrného?*

Stále větší neúspěchy německé armády na frontách si vyžádaly potřebu neustálého „doplňování“ armády. V říši však chyběly pracovní síly – především ve zbrojním průmyslu – do totálního nasazení musely nastoupit statisíce Čechů (roč. 1924; celkem 650 000 Čechů **není k tomu nějaká statistika?**) (B\_2\_24-záznam=orig, B\_2\_25-graf=jen repro, B\_2\_26-foto=jen repro).

 **„Věrni zůstaneme“ (B\_1b)**

[**http://www.fronta.cz/dokument/edvard-benes-posledni-rozhlasovy-projev-5-rijna-1938**](http://www.fronta.cz/dokument/edvard-benes-posledni-rozhlasovy-projev-5-rijna-1938) ***abdikační projev E. Beneše***

*záběry VHA – požádáno – oficiality; zvukový film -1.čs.prapor v SSSR???*

***„****Neočekávejte ode mne jediného slova rekriminací na žádnou stranu. Jednou všechny bude soudit historie a rozhodne spravedlivě.“* (E. Beneš)

*Exilová vláda- něco trojrozměrného?*

Pod tlakem ze strany Německa, po okleštění republiky mnichovskou dohodou (5.10 1938), bez otevřené podpory mocností, odstoupil ze svého úřadu prezident Čs. republiky E. Beneš (22. říjen 1938) **dohledat foto při abdikačním projevu, projev – AČRo** a odletěl pravidelnou linkou do Velké Británie, aby se připojil k odboji, který se v zahraničí formoval bezprostředně po zániku Československa.

Prvním krokem k obnově Československa bylo ustavení reprezentativního orgánu – Československého národního výboru, který však pro západní velmoci, vázané mnichovskou dohodou, nemohl nést označení „vláda“ (B\_1b\_27- strojopis=orig.). Teprve 9. července 1940 mohl oznámit Beneš transformaci ČNV do systému prozatímního státního zřízení, které zahrnovalo prezidenta, vládu a Státní radu (B\_1b\_23=telegram+překlad=orig.; B\_1b\_25=strojopis=orig; B\_1b\_26=strojopis s podpisy=orig.; B\_1b\_24-foto=jen repro; ). Prozatímní státní zřízení bylo legitimní vládou okupovaného Československa.

Postavení exilové vlády se zlepšilo po atentátu na Heydricha. Vyhlazení Lidic způsobilo v západním světě hluboký otřes (B\_1b\_19-leták=jen repro).

Edvard Beneš se v exilu snažil budoucí ČSR pojistit spojeneckými smlouvami s hlavními spojeneckými mocnostmi. Kromě smlouvy s Británií a Francií šlo zejména o novou smlouvu se SSSR uzavřenou v prosinci 1943 (B\_1b\_18-foto=jen repro; doplnit smlouvu?-AMZV), která měla poskytnout garanci nevměšování sovětské strany do vnitřních záležitostí Československa. Během svého pobytu v Moskvě jednal i s představiteli KSČ o poválečné podobě Československa. Na smlouvu z prosince 1943 navázala smlouva z 8. května 1944 o pobytu sovětských vojsk n území Československa (B\_1b\_17-noviny=jen repro). **Není k těm smlouvám, něco zajímavého???**

Nepředstavitelné nacistické zločiny byly tím největším důvodem k vytvoření legislativy za účelem potrestání okupantů i kolaborantů (B\_1b\_12-dekret=orig.)

Základem pro první poválečná léta se stal tzv. Košický vládní program (B\_1b\_07-strojopis=orig.) vypracovaný komunisty v Moskvě. Bez problémů se na něm shodly všechny politické strany.

Symbolickým ukončením války byl návrat prezidenta Beneše (B\_1a\_01-cyklostyl=jen repro), film – návrat EB.

*Čs. vojenské jednotky- něco trojrozměrného?*

Cílem exilové vlády bylo obnovení nezávislosti Československa, proto její hlavní činnost směřovala k **vybudování a posílení vlastních vojenských jednotek**. *V roce 1940 byla uzavřena Finanční smlouva mezi vládou Velké Británie a Československou prozatímní vládou (****nedala by se dohledat ta smlouva – AČNB, AMZV???) .*** *Na základě této smlouvy poskytla Velká Británie exilové vládě válečný úvěr ve**výši 7,5 milionu liber (podmínkou bylo, že 26 tun čs. zlata uloženého v Bank of England bude poskytnuto vládě VB na podporu Spojeneckých sil). Úvěrem pak mohla být financována politická i vojenská činnost čs. exilu.* Pokud nebude smlouva, pak tento odstavec vynechat.

I díky vojákům, kteří se účastnili pozemních bojů ve Francii (B\_1b\_15-noviny=jen repro), na Středním východě, SSSR se postupně zlepšovalo postavení čs. politiků v exilu (B\_1b\_jednotky na zapade\_foto- Beneš u jednotek=jen repro). Mimořádné postavení měli letci (B\_1b\_22-strojopis=orig.; B\_1b\_RAF-foto=jen repro) Nejvýznamnějším pozemním vojenským útvarem se stala jednotka v SSSR, která se postupně rozrostla v armádní sbor (B\_1b\_20-strojopis=orig.) (B\_1b\_jednotky na vychode\_foto-Benes u jednotek=jen repro), který sehrál významnou úlohu při osvobozování Československa (B\_1b\_14-rkp=jen repro???)

**„Osvobození“ (B\_1a)**

Nálet amerického letectva na Prahu 14. února 1945 byl pravděpodobně tragickým omylem – chybou v navigaci. Kromě materiálních škod – zničeno bylo 183 domů a historických objektů a dalších asi 200 bylo poškozeno – přišlo o život více než 700 civilistů a 11 tisíc Pražanů zůstalo bez přístřeší.

Zde použít prezentací:

<http://www.geoportalpraha.cz/cs/clanek/308/nalety-na-prahu-1944-1945#.WKLLgm_hBaR>

nebo nálety vynechat a použít jen Pražské povstání (B-1a\_02- fota+ texty vč. aj překladu)

lze doplnit o volání rozhlasu o pomoc, textilní pásky na rukáv (B\_1a\_03-pásky=orig.)