|  |
| --- |
| Hlavní téma:Republika ČeskoslovenskáDílčí téma:C/2 Zrození republiky (garant: dr. Kokošková, subgarant Mgr. Kouřimský)  **Text:** (mluvené slovo, tisk – katalog)  Říjen roku 1918 přinesl významný zlom do dějin všech evropských národů. Po více jak čtyřech letech nastal konec hrůzné války, která byla v počátku přijímána s povděkem na všech stranách konfliktu jakožto uvolňující výdech z dynastického zaklesnutí kontinentálních mocností, aby se následně proměnila v noční můru milionů Evropanů i dalších národů zapojených do ní po celém světě.  Samotný válečný rok 1918 byl bohatý na hektické zvraty a nenaplněné naděje mnohých dobových aktérů před svým podzimním vrcholem. Do osudu českých zemí nesmazatelně promluvila osoba českého profesora sociologie a poslance říšské rady ve Vídni. Tomáš Garrigue Masaryk jako jeden z prvních dokázal rozpoznat dějinnou změnu, před kterou byly české země v důsledku zničujícího konfliktu postaveny, a během let válečného exilu spolu se svými spolupracovníky zapojenými do zahraničního odboje usilovně pracoval na definici budoucího svobodného demokratického češství, které již nehodlal svěřit do rukou žádné z existujících dynastií.  28. říjen se stal dnem provolání samostatné Československé republiky. Text nóty rakousko-uherského ministra zahraničí Gyuly Andrássyho se stal vytouženou roznětkou k plnému projevu českých tužeb skrytých v nitru Čechů a Slováků stále ještě přebývajících ve slábnoucí dynastii. Domácí odboj v čele s Aloisem Rašínem, Františkem Soukupem, Jiřím Stříbrným, Antonínem Švehlou a Vavro Šrobárem usměrňuje prostřednictvím Národního výboru čítajícím 42 členů běh budoucích věcí ve státě. Z důvodu zamezení právnímu chaosu v nové republice je urychleně přijat první zákon, který byl následně telegraficky šířen do všech okresů v českých zemích, odkazující na tzv. recepční normu, která v sobě nesla nezbytnou právní kontinuitu při přechodu k novému státnímu útvaru. Shodou okolností na revoluční den připadlo plánované, a státními orgány povolené, zahájení schůzky dalších významných členů domácího odboje vedených Karlem Kramářem a Václavem Klofáčem s ministrem zahraničních věcí exilové vlády Edvardem Benešem ve švýcarské Ženevě, která měla napomoci s řešením uspořádání poměrů ve státě po skončení války.  Nadšení ze vzniku svobodné republiky vedle Čechů a Slováků, kteří svůj souhlas stvrdili podpisem *Deklarace slovenského národa* přijaté 30. října 1918 v Turčianskom Svätom Martině, však nesdíleli všichni. Představitelé německé menšiny v českých zemích v čele s Rudolfem Lodgmanem von Auen již 29. října 1918 vyhlásili vlastní provincii Deutschböhmen se sídlem v Liberci. Následovaly provincie Sudetenland (sídlo v Opavě), Deutsche Südmähren (Znojmo) a Böhmerwaldgau (Prachatice). Hlavní oporu nalézali především u rakouské vlády vedené Karlem Rennerem, která až do podpisu Saintgermainské mírové smlouvy 10. září 1919 tyto neúspěšné snahy po osamostatnění provincií a jejich následném včlenění do Německého Rakouska horlivě podporovala. Československá vláda musela v té době řešit i problémy s maďarskou a polskou iredentou na svých hranicích. Opakem byl postoj Rusínů na Podkarpatské Rusi, kteří se ztotožnili s výsledkem exilového amerického plebiscitu svých krajanů a 8. května 1919 stvrdili zájem na společném státě.  Navzdory všem zmatkům a potížím spojeným s vyhlášením nezávislosti se nová republika nadechovala k životu. Konaly se důležité plenární schůze Národního výboru, které přijímaly podstatné právní normy pro zajištění fungování zásobování zbožím ve státě, obstavení velkostatků a dalších nezbytných aspektů hospodářské politiky. Dne 13. listopadu 1918 byla přijata tzv. (Pro)zatímní ústava a 14. listopadu na první slavnostní schůzi Národního shromáždění došlo k potvrzení prvního českého vládního kabinetu v čele s národním demokratem Karlem Kramářem a zejména k aklamační volbě prvního československého prezidenta Tomáše G. Masaryka.  Volba stále ještě nepřítomného Masaryka byla vrcholem slavnostního okamžiku daného tepu doby, avšak nebyla konečným vrcholem zrození republiky a národa jako takového. Naopak, toto Zrození muselo být v následujících letech neúnavně potvrzováno každodenními činy všech občanů multinárodního státu. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exponát – podrobný popis (mluvené slovo) | Popis (pro expozici, vč. citace) | Tech. parametry (psací látka, rozměr, počet stran, vázáno/volné listy) | Způsob vystavení (originál/kopie, vitrína, panel, el. prezentace) | Poznámka |
| **C/2\_01 Washingtonská deklarace**  Unikátní koncept deklarace nezávislosti Československa vznikl v noci ze 13. na 14. října 1918. Tato verze je posledním předstupněm definitivního znění, nese v sobě škrty a opravy Masarykovou rukou, které umožňují sledovat způsob jeho myšlení a hledání vhodných formulací. Koncept byl následně přeložen do anglického jazyka, opětovně upravován na základě připomínek spolupracovníků a přátel samotným Masarykem.  Deklarace byla zamýšlena původně jako prvotní ústava nebo preambule ústavy nového československého státu. Po vzniku Československa však její text nebyl do ústavy přejat a deklarace tak zůstala jen zajímavým historickým a diplomatickým dokumentem sice vysoké morální a symbolické hodnoty, ale nikoli právní závaznosti.  Masaryk hned v říjnu 1918 věnoval rukopis svému osobnímu tajemníkovi Jaroslavu Císařovi, který ho po svém odchodu z Československa v roce 1951 předal Knihovně Kongresu Spojených států. Cenný dokument byl Kongresem USA slavnostně předán prezidentovi Václavu Havlovi při jeho druhé státní návštěvě USA v roce 1991 a poté 3. prosince 1991 uložen v Národním archivu. | Koncept deklarace nezávislosti stylizovaný a psaný T. G. Masarykem. Washington, 1918, 14. října, autograf T. G. Masaryka. | Orig., česky, listy dopisního papíru 18x21,5cm, adjustováno v sešitě 22x26,5cm. Depozit při AČK. | Orig.  Vitrína + el. prezentace | - **možno taktéž 3D prezentovat knihu J. Císaře s dvojjazyčnou česko-anglickou verzí Deklarace vydanou v upomínku v roce 1933 – graficky hodnotná**  K dispozici již je el. kopie – jedné dvoustránky  (v souvislosti s Poklady SÚA)  **TOP** |
| **C/2\_02** Dne 17. října bylo Masarykem ve Washingtonu schváleno konečné znění prohlášení nezávislosti, které bylo téhož dne zasláno kabelogramem doktoru Benešovi do Paříže a generálu Štefánikovi do Vladivostoku. Následujícího dne byla Deklarace předána prezidentu Wilsonovi a poté představena zástupcům světového tisku.  S odkazem na formální sídlo prozatímní československé vlády byla pro dataci dokumentu vybrána Paříž. | Definitivní znění prohlášení nezávislosti československého národa ze dne 18. října 1918.  Paříž, 1918, 18. října  Státní oblastní archiv Třeboň, F 1616 | Tisk, česky  45x38cm  1 strana/ 1 list | Originál, vitrína/ nebo Kopie, panel | - **uloženo v SOA Třeboň**  **- kvalitní el. kopie zaslána k dispozici** |
| C/2\_03 **Provolání samostatnosti**  Vznik samostatného československého státu v roce 1918 byl významným historickým mezníkem v životě české společnosti, jenž navázal na předcházející období obrození a úsilí o národní kulturně-politickou emancipaci. Večer 28. října 1918 se Národní výbor proměnil v zákonodárný sbor samostatného Československa a vydal první zákon, jímž se vyhlašoval československý stát. Ve zvláštním provolání z téhož dne apeloval na kulturní vyspělost československého lidu ve snaze zajistit klidnou cestou převzetí moci do rukou představitelů nově vyhlášené republiky. | ***Velký plakát k vyhlášení samostatnosti – viz B. Bartl - konzervace*** | leták, česky, tisk  **95x65 cm**  1 strana/1 list | Originál, vitrína | - restaurace  - nebo použít NA, PP 1916-1920, sign. P55/35  **TOP** |
| C/2\_04 Novinář a historik Alois Šašek zachycuje mnohé z dobového revolučního nadšení těmito slovy: „Vzkříšení! To, co národ nesl ve svých srdcích po staletí, propuklo náhle nezadržitelnou silou – československý národ je osvobozen.“ | „Samostatný česko-slovenský stát skutkem“  Leták s textem 1. zákona vydaným Národním výborem dne 28. 10. 1918 a slavnostním provoláním „Lide československý!“ k samostatnosti státu.  Praha, 1918, 28. října  Národní archiv, Předsednictvo ministerské rady, č. 3573/18, ka 634 | leták, česky, tisk  47,5x31,5cm  1 strana/1 list | Originál, vitrína | K dispozici již je el. kopie  \\FSCH003\archiv\Výstavy\Rok 1918 |
| **C/2\_05** viz 03 a 04 | „Lide Československý“  Praha, 1918, 28. října  Státní oblastní archiv Třeboň, F 2944 | plakát, česky, tisk  52x70cm  1 strana/ 1 list | Originál/Kopie, vitrína/panel | **- zápůjčka ze SOA Třeboň**  **- kvalitní el. kopie zaslána**  -graficky hodnotné |
| **C/2\_06** Národní výbor, který se sešel v podvečer 28. října, vydal první zákon československého státu, jímž se vyhlašoval nový stát. O státní formě mělo být rozhodnuto Národním shromážděním po dohodě s Československou národní radou v Paříži. Tvz. recepční norma, jejímž autorem byl Alois Rašín, potvrzovala platnost všech dosavadních zákonů, „aby nenastaly zmatky a upraven byl nerušený přechod k novému státnímu životu“. Na základě telegramů s textem zákona zaslaných národním výborům došlo ve vnitrozemí českých zemí ve dnech 28. až 31. října k převzetí moci. | Zpráva Národního výboru československého okresním a obecním úřadům o vydání prvního zákona samostatného státu.  Praha, 1918, 28. října  Národní archiv, Národní výbor 1918, inv. č. 4, ka 1 | Orig., blanket odeslaného telegramu, česky  18x22,5cm  3 strany/3 listy | Originál, vitrína | K dispozici již je el. kopie  \\FSCH003\archiv\Výstavy\Rok 1918 |
| **C/2\_07** V Turčianskom Sv. Martině proběhlo 30. října shromáždění slovenských politických představitelů, které pod předsednictvím Matúše Duly zvolilo Slovenskou národní radu a přijalo Deklaraci slovenského národa. Deklarace vyhlásila pro slovenský národ právo na sebeurčení a nezávislost a oficiálně rušila spojení s Maďarskem. Stálo v ní, že „slovenský národ je čiastka i rečove i kultúrno-historicky jednotného česko-slovenského národa“. Deklarace napomohla spojení Čechů a Slováků v jednom státě. | „**Telegram z Turčianského sv. Martina**“  Slovenská národní strana deklaruje ochotu slovenského národa podílet se na utvoření samostatného státu.  Turčiansky sv. Martin, 1918, 30. října  Národní archiv, FČTK 1930-1939, 110760-22 | Fotokopie, slovensky, telegrafní blanket  16x19,5cm (rozměry kopie)  1 strana/ 1 list | Kopie, panel | **- originál nedohledán**  - 110760-22  K dispozici již je el. kopie  [\\FSCH003\archiv\Výstavy\Rok 1918](file:///\\FSCH003\archiv\Výstavy\Rok%201918)  **TOP** |
| **C/2\_08** viz 09 | Deutschböhmen  „Deutscher Volksrat für Böhmen.“  Ústí nad Labem, 1918, 29. října  Národní archiv, Národní výbor 1918, č. 1562, ka 1 | Orig., německy, leták  27,5x21cm  1 strana/ 1 list | Originál, vitrína/ Kopie, panel | postradatelné |
| **C/2\_09** Představitelé německé menšiny v českých zemích v čele s Rudolfem Lodgmanem von Auen se jen obtížně smiřovali se vznikem samostatné republiky. V reakci na její vznik již 29. října 1918 vyhlásili vlastní provincii Deutschböhmen se sídlem v Liberci. Následovaly provincie Sudetenland (sídlo v Opavě), Deutsche Südmähren (Znojmo) a Böhmerwaldgau (Prachatice). Hlavní oporu představitelé českých Němců nalézali především u rakouské vlády vedené Karlem Rennerem, která až do podpisu Saintgermainské mírové smlouvy 10. září 1919 tyto neúspěšné snahy po osamostatnění a následné včlenění do Německého Rakouska horlivě podporovala.  Válkou unavené obyvatelstvo však tyto státoprávní snahy nijak nepodpořilo a pomoc nepřišla ani z Berlína, který chtěl udržet československo-německou hranici klidnou. Československá armáda se setkala se sporadickým odporem a do poloviny prosince provincie dostala pod svoji kontrolu. | Deutschböhmen  Liberec, 1918, 30. října  Národní archiv, Národní výbor 1918, č. 1161/18 | Orig., německy, strojopis  34x21cm  1 strana/ 1 list | Originál, vitrína/ Kopie, panel | - sehnat lepší dokument v okresním archivu, nejlépe Liberec!!! |
| **C/2\_10** Po táboru lidu, který se 3. listopadu konal na Bílé hoře při příležitosti výročí bitvy, rozvášněný dav pokračoval do centra města na Staroměstské náměstí, kde strhl Mariánský sloup, ve kterém spatřoval symbol habsburské monarchie.  Stržení sloupu odsoudili představitelé všech politických směrů a Národní výbor vydal příkaz, „aby od dalšího násilného ničení pomníků, ať jsou jakéhokoli druhu, a jakékoli historické tradice, bylo upuštěno“. *(NA, NV1918, inv.č.14, ka 3)* | **Stržení mariánského sloupu** na Staroměstském náměstí v Praze  Praha, 1918, 3. listopadu  Národní archiv, FČTK 1930-1939, 110760-6 | Čb. foto  13x18cm | Kopie, panel | K dispozici již je el. kopie  [\\FSCH003\archiv\Výstavy\Rok 1918](file:///\\FSCH003\archiv\Výstavy\Rok%201918)  **TOP** |
| **C/2\_11 Tablo členů Národního výboru** československého v den převratu 28. 10. 1918. První řada zleva včetně čtyř osob pod státním znakem: Rudolf Bechyně, Jaroslav Brabec, Václav Klofáč, Karel Kramář, František Soukup, Antonín Švehla, Jaroslav Budínský, Ervín Červinka. druhá řada zleva: Matúš Dula, Cyril Dušek, Gustav Habrman, Antonín Hejn, Antonín Hampl, Jan Herben. Třetí řada zleva: Cyril Horáček, Mořic Hurban, Alois Jirásek, František Kordač, František Krejčí, F. V. Krejčí, J. S. Machar, František Mareš. Čtvrtá řada zleva: Alfréd Meissner, Antonín Němec, Adolf Prokůpek, Alois Rašín, Josef Rotnágl, Josef Scheiner, Jan Slavíček, Kuneš Sonntag, Otokar Srdínko, František Staněk. Pátá řada zleva: Josef Stivín, Jiří Stříbrný, Jan Šrámek, Vavro Šrobár, Vlastimil Tusar, František Udržal, Karel Vaněk, Isidor Zahradník, Josef Záruba-Pfefferman, František Zika. | Tablo členů Národního výboru československého v den převratu 28. 10. 1918.  Praha, 1918, říjen (28. říjen)  Národní archiv, FČTK 1930-1939, 247792 | Čb. foto  6x9cm | Kopie-zvětšenina, panel | K dispozici již je el. kopie  (v souvislosti s Osudové osmičky) |
| **C/2\_12** | Stenografický protokol plenární schůze Národního výboru ze dne 2. listopadu 1918  Praha, 1918, 2. listopadu  Národní archiv, Národní výbor 1918, ka 1 | Orig., česky, strojopis  34x21cm  94 stran/ 67 listů | Originál, vitrína | První zasedání NV  - titulní strana  - projednávané body  K dispozici již je el. kopie  \\FSCH003\archiv\Výstavy\Rok 1918 |
| **C/2\_13 ad** 14 | Delegace Národního výboru a Českého svazu na poradách s ministrem Benešem v Ženevě ve dnech 28. – 31. října 1918  Ženeva, 1918, (28. – 31. 10.)  Národní archiv, FÚML, 19372 | Čb. foto  13x18cm | Kopie, panel | - fotografii je vhodné připojit k dokumentu stenoprotokolu s projevem K. Kramáře C/2\_14  K dispozici již je el. kopie  \\FSCH003\archiv\Výstavy\Rok 1918 |
| **C/2\_14** Ve dnech 28. až 31. října probíhala v Ženevě jednání E. Beneše jako reprezentanta zahraničního odboje a ministra zahraničí exilové vlády a delegace představitelů domácího odboje, respektive členů Národního výboru československého včele s K. Kramářem a V. Klofáčem. Řešila se otázka budoucího uspořádání státní formy a výkonných orgánů.  O průběhu a výsledcích jednání a také o situaci státu doma a v zahraničí hovořil Karel Kramář na plénu Národního výboru, které se konalo 5. listopadu v pražském Obecním domě.  Kolegům z ženevské delegace za práci a radostné zvěsti poděkoval další člen Národního výboru a básník v jedné osobě J. Svatopluk Machar slovy: „Co jste odjeli, zbořilo se to staré Rakousko a na štěstí ani jeden trám nezasáhl nikoho z nás. Krev netekla. Byli jsme při tom a radovali jsme se… tyto dny, které prožíváme, budou nám záviděti naši potomci, kteří budou míti vše uspořádáno a hotové… Budete spokojeni, jak jsme my tu pracovali. Ovšem byla to práce drobná. Seděli jsme, mluvili jsme, slovem dělali jsme, co jsme mohli.“ *(NA, NV1918, fol. 155, ka 1)* | Stenografický protokol plenární schůze Národního výboru ze dne 5. listopadu 1918  Praha, 1918, 5. listopadu  Národní archiv, Národní výbor 1918, fol. 141-145, ka 1 | Orig., česky, strojopis  34x21cm  11 stran/ 6 listů | Originál, vitrína | - přidat fotografii československé delegace v Ženevě  - přidat/přepsat slova J. S. Machara (fol. 155/ str. 108)  **TOP** |
| **C/2\_15** | „Oběžník – zásobování lidu“  Péče o zásobování obyvatelstva.  Praha, 1918, 3. listopadu  Národní archiv, Předsednictvo ministerské rady, č. 35063, ka 1 | Tisk, česky, strojopis  34x21cm  1 strana/ 1 list | Originál, vitrína/ Kopie, panel | oběžník přednostům okresních hejtmanství a politických expozitur  K dispozici již je el. kopie  \\FSCH003\archiv\Výstavy\Rok 1918 |
| **C/2\_16** Zákonodárná aktivita Národního výboru | „**Půjčka svobody**“  Zákon ze dne 5. 11. 1918 o půjčce národní svobody.  Praha, 1918, 5. listopadu  Národní archiv, Předsednictvo ministerské rady, č. 10, ka 4164 | Orig., česky, koncept, ruční  34x21cm  1 strana /1list | Originál, vitrína/ Kopie, panel | zákon psán rukou s podpisy Švehly, Rašína, Soukupa, Stříbrného, Šrobára |
| **C/2\_17** Zákonodárná aktivita Národního výboru | „**Text přísahy vojáků**“  Nařízení Národního výboru ze dne 5. 11. 1918 o přísaze vojsk československých  Praha, 1918, 5. listopadu  Národní archiv, Předsednictvo ministerské rady, Nařízení č. 21, ka 4164 | Orig, česky, koncept, strojopis  34x20,5cm  1 strana/ 1 list | Originál, vitrína/ Kopie, panel |  |
| **C/2\_18** Zákonodárná aktivita Národního výboru | „**Obstavení velkostatků**“  Zákon ze dne 9. 11. 1918 o obstavení velkostatků.  Praha, 1918, 9. listopadu  Národní archiv, Předsednictvo ministerské rady, č. 11, ka 4164 | Orig., česky, koncept, strojopis  34x21cm  1 strana /1list | Originál, vitrína/ Kopie, panel | K dispozici již je el. kopie  \\FSCH003\archiv\Výstavy\Rok 1918 |
| **C/2\_19** Zákonem Národního výboru ze dne 13. listopadu č. 37 sbírky zák. a nař. byla přijata prozatímní ústava, připravená právníkem Alfrédem Meissnerem.  Ústava měla celkem 21 paragrafů pojednávajících o fungování Národního shromáždění, pravomocích prezidenta, o moci zákonodárné a výkonné.  Již 21. listopadu podali zástupci významných politických stran zastoupených na plénu Národního shromáždění návrh, aby ústavní výbor vedený doktorem Václavem Boučkem s největším urychlením začal pracovat na doplnění a zpřesnění pravomocí obsažených v daném textu základního zákona. | „**Návrh zákona o prozatímní ústavě**“  Zákon Národního výboru ze dne 13. listopadu 1918 o prozatímní ústavě.  Praha, 1918, 13. listopadu  Národní archiv, Předsednictvo ministerské rady, č. 14, ka 4164 | Orig., česky, koncept, strojopis  34x21cm  5 stran/ 3 listy | Originál, vitrína | K dispozici již je el. kopie  \\FSCH003\archiv\Výstavy\Rok 1918 |
| **C/2\_20** Dne 14. listopadu proběhla v budově Thunovského paláce první slavnostní schůze Revolučního Národního shromáždění. Sboru 256 poslanců předsedal sociální demokrat František Tomášek.  Na schůzi došlo k vyhlášení republikánské formy státu a sesazení habsbursko-lotrinské dynastie. Prvním prezidentem svobodné republiky byl aklamací zvolen Tomáš Garrigue Masaryk a byla ustanovena nová vláda vedená Karlem Kramářem. | „**První zasedání Národního shromáždění**“  Praha, 1918, 14. listopadu  Vojenský historický archiv, 26142 | Čb. foto  ??x??cm | Kopie/panel | originál uložen ve VHA  - foto možno připojit k bodu 22  K dispozici již je el. kopie  \\FSCH003\archiv\Výstavy\Rok 1918 |
| **C/2\_21** První vládě tzv. všenárodní koalice, která měla šestnáct členů, předsedal národní demokrat Karel Kramář. Z politických stran v ní byla nejsilněji zastoupena státoprávní demokracie, agrární strana, sociální demokraté a socialisté. Bez stranické příslušnosti byli ministr zahraničních věcí E. Beneš a ministr vojenství M. R. Štefánik. Tato vláda působila do 8. července 1919, kdy byla nahrazena vládou Vlastimila Tusara.  Mezi klíčová témata prvních schůzí patřila vnitřní politická situace v českých zemích s akcentem na zajištění plynulého zásobování zbožím a zvláště neutěšená vojenská situace na Slovensku. | **Zápis o I. schůzi ministerské rady konané dne 14. listopadu 1918 na Pražském hradě**.  Praha, 1918, 14. listopadu  Národní archiv, Předsednictvo ministerské rady, ka 4029 | Orig., česky, strojopis  34x21cm  12 stran/ 12 listů | Originál, vitrína | - první zasedání  - podpisy ministrů  - je třeba využít podpisy ze skenu  - možno připojit foto ze zasedání, viz. 21  K dispozici již je el. kopie  [\\FSCH003\archiv\Výstavy\Rok 1918](file:///\\FSCH003\archiv\Výstavy\Rok%201918)  **TOP** |
| **C/2\_22** | „Bratom Slovakom!“  Provolání československé vlády ke slovenskému lidu.  Praha, 1918, 26. listopadu  (datováno podle výtisku novin, LN 27. 11., str. 1)  Národní archiv, Předsednictvo ministerské rady, příloha k č. j. 1603, ka 634 | Orig., slovensky, plakát  68x51,5cm  1 strana /1 list | Originál, vitrína/ Kopie, panel | K dispozici již je el. kopie  [\\FSCH003\archiv\Výstavy\Rok 1918](file:///\\FSCH003\archiv\Výstavy\Rok%201918)  **postradatelné** |
| **C/2\_23** | Správa na Slovensku  Zákon o mimořádných přechodných ustanoveních na Slovensku ze dne 10. prosince 1918.  Praha, 1918, 10. prosince  Národní archiv, Předsednictvo ministerské rady, č. 2657/18, č. 21, ka 4164 | Orig., slovensky, tisk  34x21cm  1 strana /1list | Originál, vitrína/ Kopie, panel | podpis Kramáře a devíti ministrů  - daný dokument byl použit i na výstavu k 50. výročí ČSR, viz. dochovaný priorační lístek  **postradatelné** |
| **C/2\_24** | Konsolidace státu – situace v Opavě a na Slovensku  Opava, 1918, 23. prosince 1918  Žilina, 1918, 25. prosince 1918  Národní archiv, Předsednictvo ministerské rady, ka 634 | Orig., blanket odeslaného telegramu, česky  17,5x22,5cm  6 stran/ 6 listy | Originál, vitrína/ Kopie, panel | - ze Slovenska posílá zprávu Šrobár  - z Opavy Šrámek  postradatelné |
| **C/2\_25** Po letech válečného exilu vyplul Tomáš G. Masaryk dne 20. listopadu na zámořské lodi *Carmania* z New Yorku do britského Liverpoolu. Po mnohých setkáních s evropskými státníky, přáteli i legionáři v Londýně, Paříži, Darney a Padově přicestoval vlakem v doprovodu legionářů 20. prosince do domova, Československé republiky, s první zastávkou na česko-rakouské hranici v Horním Dvořišti. Z jižní hranice pokračoval speciální prezidentský vlak se zastávkami přes slavnostně vyzdobené železniční stanice a celá města, za nadšeného holdu občanů a mnoha vzletných projevů představitelů daných samospráv do cíle své cesty, Prahy.  Dne 21. prosince, několik minut před jednou hodinou odpolední, zaznělo třiatřicet slavnostních výstřelů z děl oznamujících celé Praze příjezd prezidenta Osvoboditele. | Zpráva o příjezdu prezidenta Masaryka na hranice státu  České Budějovice, 1918, 20. prosince  Národní archiv, Předsednictvo ministerské rady, č. 3490, ka 634 | Orig., blanket odeslaného telegramu, česky  18x22,cm  1 strana/ 1 list | Originál, vitrína | **TOP** |
| **C/2\_26** Zhruba o hodinu později se celá slavností kolona vládních vozů čítající čtyřicet automobilů vydala na slavností jízdu Prahou. Kolona vozů byla nadšeně pozdravována statisícovými zástupy, které se scházely podél její cesty a na všech plánovaných místech zastavení prezidenta Masaryka.  Dynamický snímek zachycující průjezd vozu s prezidentem po Smetanově nábřeží kolem Krannerovy kašny, v jejímž nitru se choulí zahalená socha císaře Františka I., ukazuje více než jasně, že pro české země nastala nová epocha. | Příjezd prezidenta Masaryka do Prahy  Praha, 1918, 21. prosince  Národní archiv, FÚML 20439 | Čb. foto  13x18cm | Kopie, panel | K dispozici již je el. kopie  [\\FSCH003\archiv\Výstavy\Rok 1918](file:///\\FSCH003\archiv\Výstavy\Rok%201918)  **TOP** |
| **C/2\_27** Filmová smyčka | Poklady Státního ústředního archivu  NA, Sbírka kinematografických záznamů, NAD 1449 – 29  Rok výroby: 2002 | Formát: S-VHS  Délka: 11 min. (smyčka)  Délka kazety: 60 min.  Obraz: černobílý |  | **TOP** |

Požadavky audio+video:

sign. 16/130, VHS 24, Název filmu: První cesta T. G. Masaryka osvobozenou vlastí roku 1918, evid. jedn. 191

sign. 16/44, VHS 14, Název filmu: 28. říjen 1918 v Praze, evid. jedn. 83

sign. 16/43, VHS 13, Název filmu: 28. říjen 1918 v Praze, evid. jedn. 82

Trojrozměrné exponáty:

fragment(y) z povaleného Mariánského sloupu (in: Lapidárium Národního muzea??)