**Oddíl „C“ – 1. Republika**

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

**Oddíl zachycuje období od vzniku republiky do Mnichova (Syrový?).**

<http://extrastory.cz/tohle-jsou-unikatni-zabery-z-28-rijna-1918-podivejte-se-jak-prazane-provadeli-statni-prevrat.html>

**Bylo pondělí – pracovní den – jenže nejezdily tramvaje a obchody byly zavřeny. Tehdy 13letý Jan Werich po cestě z Žižkova do centra Prahy cítil, že se něco děje. Na dveřích jednoho zavřeného krámu si mohl přečíst cedulku: „Zavřeno za příčinou převratu“. Zdálky slyšel nadšené volání: "Nazdar!“ Ulicemi se trousily první davy lidí. Nesli transparent s nápisem: „300 let jsme trpěli“. V tu chvíli si Werich uvědomil, že se stává svědkem historického okamžiku. Ten den se na mapě Evropy zrodil nový stát – Československo.**

 **„Zrodila se republika!“ (C\_2)**

**Wash. Deklarace (nezávislosti) je ústředním exponátem tohoto oddílu (C\_2\_01=orig)**

**Konečné znění prohlášení nezávislosti (C\_2\_02=jen repro) bylo schváleno 17. října 1918 ve Washingtonu a odesláno TGM kabelogramem Benešovi do Paříže, Štefánikovi do Vladivostoku, o den později předáno Wilsonovi a představeno zástupcům tisku. Formálním sídlem prozatímní čs. vlády byla Paříž.**

**Provolání samostatnosti (C\_2\_03-plakát=jen repro) bylo významným mezníkem ve vývoji čs. státnosti (C\_2\_04, 05-letáky=jen repro) navazujícím na obrozenecké úsilí (na konci monarchie). Vše co představovalo monarchii, muselo zmizet (vývěsní štíty-viz film, C\_2\_10-mariánský sloup=jen repro-doplněno).**

**Nově zvolená Slovenská národní rada přijala Deklaraci Slovenského národa (C\_2\_07-telegram=jen repro), jíž oficiálně zrušila spojení s Maďarskem a na základě toho, že „…slovenský národ je čiastka i rečove i kultúrno-historicky jednotného československého národa.“ , deklarovala ochotu podílet se na utváření společného státu.**

**Večer 28. října se Národní výbor (= orgán české domácí politiky, jeho úkolem bylo připravit převzetí moci a vypracování zákonů nového státu) (C\_2\_11 –tablo=jen repro, C\_2\_12-protokol?=jen repro) proměnil v zákonodárný sbor nového, samostatného státu a vydal první zákon (C\_2\_06-telegram=orig), jímž se vyhlašoval nový stát = ZRODILA SE REPUBLIKA. Smyslem zákona bylo především: „…aby nenastaly zmatky a upraven byl nerušený přechod k novému státnímu životu.“ Na základě tohoto zákona, který byl rozeslán telegraficky všem okresům českých zemí, došlo k převzetí moci.**

**Zákonodárná aktivita Národního výboru pokračovala vydáním celé řady zákonů, jejichž cílem bylo zajištění fungování státu (C\_2\_15-strojopis, jen repro, C\_2\_16-rkp=orig, C\_2\_18-strojopis=nerozhodnuto zda se použije) a jeho bezpečnosti (C\_2\_17-přísaha=orig?)**

**Formu budoucího uspořádání státu řešili představitelé Národního výboru československého s exilovým ministrem zahraničí prozatímní vlády E. Benešem v Ženevě (C\_2\_14-protokol=jen repro, C\_2\_13-foto=jen repro).**

**Dohodnutá forma státního zřízení, kompetence prezidenta a orgánů moci zákonodárné a výkonné byla definována prozatímní ústavou (C\_2\_19-koncept=jen repro, C\_2\_20-foto=jen repro). Na první slavnostní schůzi Revolučního Národního shromáždění došlo k vyhlášení republikánské formy státu, sesazení lotrinsko-habsburské dynastie, byla ustavena nová vláda (C\_2\_21-zápis=jen repro) a TGM zvolen prezidentem**

**TGM se 20. listopadu 1918 vrací po letech exilu do nové, svobodné vlasti (C\_2\_25-telegram=jen repro, C\_2\_26-foto=jen repro)**

**„Cestou října“ (C\_3)**

**Budování republiky, které následovalo po překonání hektických událostí spojených s koncem Velké války a ustavením nového státu, bylo postaveno na ústavě z 29. února 1920 (C\_3\_04=orig.), ta direktivně určila republikánsko-demokratický charakter státu a vycházela vstříc rozumným požadavkům menšin (C\_3\_07, 08- vč „futrálů“, 09, 10).**

**Vleklá hospodářská krize ve 20. a 30. letech a v jejím důsledku nezaměstnanost (doplněna fota k nezaměstnanosti i katastrofa na Poříčí) si vyžádala řadu mimořádných opatření (C\_3\_11-plakát=jen repro). To vyvolalo rozkol v řadách sociální demokracie, nejsilnější politické strany, který vyústil v generální stávku 1920 (něco ke generální stávce?, C\_3\_16-leták=jen repro). V rozjitřené politické situaci v průběhu roku 1921 ustavili radikální členové soc.dem. Komunistickou stranu Československa (C\_3\_11-plakát=jen repro, doplnit – ustavující sjezd???)**

**Nově vznikající stát byl obýván menšinami (C\_3\_15-mapa=jen repro), které nadšení ze vzniku svobodné republiky nesdílely a za podpory rakouské vlády (která doufala, že se začlení do Německého Rakouska) vyhlašovaly vlastní provincie – v Liberci, Opavě, Znojmě, Prachaticích (C\_2\_08-leták, 09-strojopis=jen repro).**

**Rozhodnutím velmocí bylo k novému státu připojeno národnostně pestré území Podkarpatské Rusi (C\_3\_03-plakát=jen repro).**

**Ke sporům docházelo o hranici mezi Maďarskem a Slovenskem, ty dokonce vyústily v otevřenou válku, která naštěstí byla ukončena diplomatickým zásahem velmocí. Zajištění Slovenska po stránce hospodářské, politické, sociální i vojenské se stalo prioritou vlády v r. 1919 (C\_3\_01 –strojopis=jen repro, C\_3\_12-plakát=jen repro).**

**Neklidné situace se na počátku 30. let pokusili využít čeští fašisté (C\_3\_16a-obžalovací spis=jen repro). Rovněž vzájemný vztah Čechů a Slováků procházel četnými peripetiemi vyplývajícími ze snahy části Slováků o autonomii (C\_3\_17-tisk=jen repro.)**

**Přes všechny problémy probíhaly oslavy výročí republiky, svátku práce atp. (C\_3\_21=jen repro, nějaké fotky???doplnit), natáčely se filmy (C\_3\_23-cenzurní spis=orig.), jejichž scénáře však musely projít důkladnou cenzurou.**

**„Zní zrady zvon“ (C\_1)**

**Stálé incidenty zejména na hranicích s Německem a vzrůstající vliv SdP po nástupu A- Hitlera k moci byly příčinou zvýšené snahy o ochranu státní hranice (C\_3\_18-strojopis=jen repro) a důvodem k hledání zahraničního spojence, jímž se stal SSSR (C\_3\_19-smlouva=orig.).**

**Separatistické tendence menšin se vláda pokoušela průběžně řešit (C\_3\_01- tisk=jen repro, C\_1\_02-mapa=orig.), avšak autonomistické požadavky sudetských Němců ještě zesílily po připojení Rakouska k Německé říši (C\_1\_03-noviny, jen repro). Prvomájové oslavy 1938 proběhly v duchu „obrany republiky“ (C\_1\_04-leták=jen repro+doplněno foto), objevily se totiž informace o přesunech německé armády na hranicích, na tyto zprávy reagovala vláda vyhlášením mobilizace (C\_1\_05-rkp=orig?), C\_1\_06-foto=jen repro). V atmosféře hrozícího nebezpečí se konaly obecní volby (C\_1\_07-foto=jen repro), v nichž SdP získala téměř 90% hlasů od německých občanů z Československa (nejsou někde výsledky těch voleb???).**

**Řešením národnostní otázky se vláda důsledně zabývala, avšak veškeré návrhy na její řešení byly odmítány. Pod dojmem nespravedlivého přístupu k menšinám vyslala britská vláda do Čech lorda Runcimana, který měl vzájemná jednání „moderovat“ C\_1\_08=doplněna další fota). Naopak Hitler žádal (doplněna fota Hitlera při projevu), aby byly v pohraničí vyvolávány incidenty (C\_1\_09-strojopis=jen repro). Pod dojmem Hitlerova protičeského projevu na sjezdu NSDAP k těmto incidentům skutečně docházelo C\_1\_10-spis s foto=orig.) Na to reagovala česká vláda zákazem SdP.**

**Nové ultimátum na sebe nenechalo dlouho čekat – Velká Británie a Francie požadovaly odstoupení čs. území s více než 50% německého obyvatelstva nacistickému Německu. Reakcí byly četné demonstrace na podporu čs. vlády (C\_1\_11-foto=jen repro) a vyhlášení všeobecné mobilizace C\_1\_12-foto=jen repro, C\_1\_13-foto=jen repro).**

**Mnichovský diktát přijala vláda v čele s gen. Syrovým (C\_1\_18-foto=jen repro) na návrh. E. Beneše na své mimořádné schůzi (C\_1\_14-protokol=orig.). Z republiky zbyla jen část (C\_1\_21-mapa=orig.), odstoupené území muselo být vyklizeno (C\_1\_16-foto=jen repro=doplněna další fota)**