18. MEZIVÁLEČNÉ ČESKOSLOVENSKO

Vznik ČSR

* pro období mezi lety 1918 až 1938 se v Československu žilo označení První republika
* nově vzniklý stát byl ryze demokratický, za což se vděčí především prezidentu Tomáši Garrigue Masarykovi28. 10. 1918 - vznik 1. československé republiky
* 30. 10. 1918 - Martinská deklarace - dodatečné připojení Slovenska
* nově vzniklé Československo bylo mnohonárodnostním státem - žili zde: Češi (51 %), Němci (23,4 %), Slováci (14,5 %), Maďaři (5,5 %), Rusové, Židé, Poláci, Rumuni
* úředním jazykem byla stanovena čeština a slovenština, Němci mohli na úřadech mluvit svou mateřštinou

Hranice

* byly stanoveny Pařížskou mírovou konferencí až v roce 1919, do té doby bylo udržení hranic složité, jelikož právě v pohraničí žila většina menšin
* Němci v Sudetech nebyli vyhlášením republiky příliš nadšeni, brzy se rozhodli založit samostatnou provincii Deutschbőhnem s hlavním městem Libercem
* schváleny byly ještě další tři provincie: Sudetenland na severní Moravě a ve východních Čechách, Deutschsüdmahren na jižní Moravě a Bőhmerwaldgau v jižních Čechách
* na Slovensku docházelo k bojům o území s Maďary, uklidnění situace zajistila Trianonská smlouva
* v roce 1919 se k ČSR přidala ještě Podkarpatská Rus, která měla vlastní autonomii, zároveň to byl dost zaostalý kraj
* dalším sporným územím bylo Těšínsko, které si nárokovalo jako ČSR, tak Polsko → došlo k rozdělení mezi oba státy, ale vzájemné vztahy nic moc

Politický systém

* pluralitní politický systém, svobodné volby do Národního shromáždění (parlament)
  + parlament : Poslanecká sněmovna (300 členů/6 let/od 21 let), Senát (150 členů/8 let/od 26 let)
* vznik Ústavy (únor 1920) → ČSR jako demokratická republika
  + nejvyšším představitelem prezident (1918 – 1935 T. G. Masaryk)
  + zaručena základní občanská práva (práva národnostním menšinám, náboženská svoboda, svoboda podnikání, svoboda slova…)
  + ČSR jako stát československého národa (NE mnohonárodnostní stát!)

První vláda

* prezident: T. G. Masaryk
* předseda vlády: Karel Kramář
* ministr zahraničí: Edvard Beneš
* ministr financí: Alois Rašín
* Slovensko reprezentovali: M. R. Štefánik a Vavro Šrobár
* zákonodárnou moc mělo Národní shromáždění (Parlament, Senát)

Politické strany

* existence nejen československých stran, ale také stran pouze českých, slovenských nebo také německých, maďarských, polských a rusínských
* nejvýznamnější politické strany se sdružovaly do mimoparlamentního orgánu – tzv. Pětky: Agrární, Sociálně demokratická, Lidová, Národně socialistická, Národně demokratická
  + pozitiva Pětky – znemožňovala vytvoření osobní moci, jak tomu bývalo autoritativních – totalitních zemích
  + negativa Pětky – částečně odsunovala do pozadí parlament –> zákulisní jednání vyčítáno obcházení demokratického systému a ústavy
* nejsilnější vládní strany:
  + Agrární - pravicová strana, zastoupena ve všech koaličních vládách, předsedou strany Antonín Švehla, podporovaná venkovským obyvatelstvem
  + Československá sociálně demokratická strana – „demokratická levice“, opírala se o dělníky
  + Strana Lidová – „politický střed“, křesťansky orientovaná
* další:
  + Československá národní demokracie - početně slabá strana, ale měla velký vliv na průmyslníky, členové: K. Kramář, A. Rašín
  + Komunistická strana československá - oddělila se z ČSSD v roce 1921, připojila se ke Kominterně a podléhala rozkazům z Moskvy
* nacionalistické strany:
  + německé strany do ½ 20. let s čs. vládou nespolupracovali
  + v r. 1926 vstoupili poprvé do vlády a vydrželi tam do r. 1938
  + Sudetoněmecká strana - strana vedená K. Heinleinem a K. H. Frankem, usilovala o odtržení pohraničí
  + maďarskou menšinu reprezentovala především Maďarská křesťanskosociální strana
  + na Slovensku - Hlinkova slovenská lidová strana
    - původně hájila stanovisko slovenské autonomie→ převládly autoritativní a fašistické tendence

Politické resumé

* demokratické poměry v ČSR bezesporu fungovaly; politická moc rozdělena
* všeobecný respekt měla v ČSR policie (na venkově četnictvo) a armáda
* existoval svobodný tisk a rozhlas
* mohly vznikat nové politické strany – důkazem např. KSČ

Politika

* na počátku 20. let měla silnou pozici levice soustředěná v sociální demokracii, která vyhrála první volby v roce 1919 → v čele Vlastimil Tusar (Rudo-zelená koalice s agrární stranou)
* stoupala průmyslová výroba a například firma Baťa začala být úspěšná i za hranicemi
* v půlce 20. let patřilo ČSR mezi 10 nejprůmyslovějších států světa
* uvnitř strany sociální demokracie došlo ke sporům mezi krajní pravicí a krajní levicí - levice obsadila sídlo strany Lidový dům a došlo ke generální stávce, která však neměla takový ohlas, jak se očekávalo, vše vyvrcholilo vznikem samostatné strany KSČ v roce 1921
* tento spor ve straně přinesl její oslabení a nejvýznamnější stranou se stali agrárníci
* v roce 1925 vyhrála volby agrární strana a docházelo hospodářskému rozkvětu, za což se zasloužil Alois Rašín
* v zahraniční politice docházelo k orientaci na Francii
* na obranu před možnou rozpínavostí SSSR či Německa došlo ke vzniku koalice malých středoevropských států → Malá dohoda - dohoda s Jugoslávií (1920) a Rumunskem (1921)
* od roku 1929 se začíná na československé ekonomice projevovat hospodářská krize - výroba se snížila na polovinu, klesl vývoz o více než 70 %, vzrostl počet nezaměstnaných
* vláda v čele s F. Udržálem se snažila situaci korigovat, ale neřešili přímo příčiny krize
* docházelo k demonstracím a nespokojenosti obyvatelstva (politika na Slovensku již začíná směřovat k fašismu)
* vláda byla vyměněna a novým předsedou vlády se stal Jan Malypetr, nová vláda přinesla nové způsoby řešení hospodářské krize
* od poloviny 30. let se kvůli narůstajícím vlivům NSDAP začalo stavět opevnění na hranicích s Německem
* v roce 1935 abdikuje T. G. M. a jeho nástupcem se stává Edvard Beneš
* zintensivněl tlak německých stran v pohraničí - parlamentní volby v roce 1935 vyhrála Sudetoněmecká strana, která brzy navázala úzké styky s Hitlerem
* v roce 1935 došlo také ke smlouvě o vzájemné pomoci a spolupráci s SSSR

Náboženské poměry

* náboženská tolerance, svoboda vyznání!
* většina obyvatel se hlásila k římskokatolické církvi (10 mil.), přestože byla ztotožňována s režimem Habsburků → odliv části věřících
* vznik „protestantských“ církví (1,5 mil.) – Církev československá husitská, Církev českobratrská
* zhoršení vztahů s Vatikánem
  + den 6. červenec vyhlášen státním svátkem → mohutné oslavy s účastí prezidenta vnímány jako útok na Vatikán → papežský nuncius opustil demonstrativně Prahu a na čas byly přerušeny se Svatým stolcem diplomatické styky
* židovské náboženství (350 000)

Národnostní problémy

* Němci a Maďaři se ocitli v menšině
  + k částečnému usmíření dochází až v ½ 20. let – vstup německých a maďarských politiků do aktivního veřejného života
  + Němci ( i univerzity) , Maďaři, Rusíni, Poláci měli své školy
  + existovaly cizojazyčné noviny, divadla a kulturní organizace
* Češi x Slováci:
  + Češi pomáhali na Slovensku se slovenským školstvím (r. 1919 vznik Univerzity Komenského) a kulturou – příliv českých učitelů, herců, úředníků
  + na místo Maďarů přišli Češi
  + Slováci se za 10 let existence ČSR stali svébytným národem→ žádal autonomii
  + v době hospodářské krize ve 30. letech stále více Slováků volilo Andreje Hlinku (HSLS)

Hospodářství ČSR ve 20. letech

* ČSR byla středně vyspělým státem Evropy
* za Rakouska bylo soustředěno 60 % průmyslové výroby (100 % výroby skla a porcelánu, 90 % těžby uhlí, 70 % parních strojů atd.)
* do r. 1923 hospodářské problémy (nová měna, nová značka Made in Czechoslovakia)
  + hledání nových trhů na západě (Německo, Francie), dříve na jihu (Rakousko, Uhry)
* 1924 – 1930 hospodářské oživení
  + vynálezy, nové technologie, masové zavádění elektřiny, telefony, rozhlas, film, sport, automobilismus, změna životního stylu a módy
  + hlavním průmyslovým odvětvím byl průmysl lehký
    - textil, obuv (Baťa), sklo, bižuterie, keramika
  + strojírenský průmysl (Škodovy závody), výroba zbraní (Brno)
  + potravinářská průmysl (cukrovary, pivovary, lihovary) – pěstování obilovin, brambor a řepky
* měnová reforma v r. 1919 (ministr financí Alois Rašín)→ poměr staré a nové koruny byl stanoven na 1:1 → zastavení inflace a příliv zahraničního kapitálu→ nastartování ekonomiky
* problém nerovnoměrného rozmístění průmyslu

Tomáš Garrigue Masaryk

* prvním československým prezidentem byl zvolen jednomyslně a s nadšením
* nikdo nezpochybňoval jeho zásluhy o nově vzniklý stát
* jako prezident neměl tolik pravomocí, ale politiku ovlivňoval díky neformální skupině “skupina Hradu” a skupiny pátečníků
* zabýval se sociologií a filosofií
* byl ostře proti pravosti rukopisů Zelenohorského a Královedvorského (spor o rukopisy)
* hilsneriáda - Masaryk se zastal židovského mladíka Leopolda Hilsnera obviněného z vraždy, přestože většina národa byla přesvědčena o jeho vině
* měl výjimku - směl kandidovat na prezidenta neomezeně
* prezidentem byl zvolen čtyřikrát
* v roce 1935 musel rezignovat a jako svého nástupce doporučil Edvarda Beneše

Československo ve 30. letech - život v době „první republiky“

Průmysl a doprava

* prosperita ČSR (Baťovy závody ve Zlíně – obuv, plzeňská Škodovka – lokomotivy, turbíny, zbraně, automobily, ČKD v Praze – lokomotivy, Zbrojovka Brno – zbraně, výroba aut- Praga, TATRA, Škoda)

Život v republice

* vznikají různé spolky, kluby, sportovní oddíly…
* převažoval životní styl střední vrstvy (úředníci, lékaři, učitelé, obchodníci, státní zaměstnanci)
* nejpočetnější vrstva – dělnictvo
* velké rozdíly mezi životní úrovní velkoměstských obyvatel a vesnických

Nástup hospodářské krize

* hospodářskou konjunkturu v roce 1929 vystřídala celosvětová krize
* r. 1931 prudký zlom – pokles čs. zahraničního exportu o jednu třetinu, pokles výroby o 40 %
* úpadek průmyslu zejména v pohraničí, zemědělství, bankovního systému, zahraničního obchodu
* sociální důsledky krize: prudký vzestup nezaměstnanosti, nízké mzdy, radikalizace dělnictva, růst vlivu nacionalistických a extremistických stran, růst zločinnosti, hromadné projevy nespokojenosti

Rozvoj kultury

* kulturně vyspělý stát, velký rozvoj české a slovenské kultury, rozvoj německého i maďarského školství, národní obrození Rusínů na Podkarpatské Rusi
* 1919 nové univerzity – Masarykova v Brně a J. A. Komenského v Bratislavě založení Slovenského národního divadla a obnovení činnosti Matice slovenské Moderní architektura
* nové směry – funkcionalismus, konstruktivismus (účelovost, funkce, technicko-konstrukční stránka staveb)
* nové stavby – obytné i tovární objekty, veřejné budovy
  + významní stavitelé – Josef Gočár, Jan Kotěra, Bohuslav Fuchs, Josef Polášek, Adolf Loos
  + nová výstavba v Praze, Brně, Hradci Králové, Zlíně
  + velký význam pro rozvoj architektury měla Výstava soudobé kultury ČS v Brně roku 1928 na nově otevřeném brněnském výstavišti
* Sochařství, malířství
  + nové sochy – většinou TGM
  + socha Jana Žižky – největší jezdecká socha na světě
  + odstraňování soch rakouských státníků
  + spolky – Umělecká beseda, Mánes, Devětsil
  + umělci – Max Švabinský, Alfons Mucha, Emil Filla, Antonín Procházka, Bohumil Kubišta, Václav Špála, Josef Lada, Jan Zrzavý…
  + nové umělecké směry – kubismus, dadaismus, fauvismus, surrealismus
* Divadlo, film
  + rozvoj divadel – Národní divadlo v Praze, Brně, Bratislavě, další divadla v Olomouci, Českých Budějovicích, Ostravě. Vinohradské divadlo, Osvobozené divadlo Voskovce a Wericha
  + rozhlas – 1923 vysílač v Praze, 1924 v Brně, další v Ostravě, Bratislavě, Košicích filmové ateliéry na Barrandově a ve Zlíně – vynikající úroveň
  + rozvoj biografů
  + významní herci – Oldřich Nový, Zdeněk Štěpánek, Jaroslav Marvan, Vlasta Burian, Jindřich Plachta, Ferenc Futurista, Nataša Golová, Lída Bárová, Adina Mandlová, Jiřina Šejbalová, Hugo Haas, Ladislav Pešek…
* Literatura a hudba
  + Jaroslav Hašek, Karel Čapek, Franz Kafka, Jiří Wolker, Jaroslav Seifert, Vítězslav Nezval, František Halas…
  + Leoš Janáček – světově proslulý, Josef Suk, Bohuslav Foerster, Bohuslav Martinů
  + moderní hudba – swing, jazz, trampská hudba, moderní taneční hudba (orchestr R. A. Dvorského), rozvoj gramofonového průmyslu

**Příčiny a důsledky Mnichovské dohody**

* Sudetoněmecké hnutí
  + v čele s Konrádem Henleinem
  + hájila zájmy německé menšiny, která nebyla spokojena s poměry v ČSR
  + požadavek autonomie pro sudetské Němce→ stupňován s cílem přispět k likvidaci stát
  + značná část sudetských Němců se přiklonila k programu sjednocení všech Němců
  + v r. 1935 se SdP stala s Agrárníky nejsilnější politickou stranou v ČSR (obě měly 15 %).
  + v r. 1938 dosáhly požadavky SdP nepřípustných rozměrů: orientace pouze na Německo, zrušení spojeneckých smluv s Francií a SSSR, volnost šíření nacistických myšlenek
  + v obecních volbách 1938 volilo v sudetském území SdP 90 % obyvatel
* Politika HSLS a krize ČSR
  + s protičeskou agitací vystupovala i HSLS – usilovala o autonomii
  + 1933 – rozsáhlé demonstrace s protičeským, protivládním a nacionalistickým rázem
  + i maďarská menšina vystupovala proti celistvosti ČSR (nikdy se nesmířila se vznikem)
  + fašistické tendence se projevily i u Čechů – Národní obec fašistická v čele s gen. R. Gajdou
  + v r. 1935 byl zvolen novým prezidentem ČSR Edvard Beneš → s kandidaturou nebyl všeobecný souhlas, ale nakonec získal jasnou podporu
* Stupňování tlaku na ČSR
  + léto 1937 – Fall Grün (německý plán přepadu ČSR)
  + HSLS – silná kampaň za autonomii Slovenska, která byla koordinovaná i se sudetskými Němci a Maďary!
  + v únoru 1938 dal Hitler najevo, že jeho cílem je připojení Sudet k Německu
  + 1938 březen – anšlus Rakouska, se stranou SdP se sloučily ostatní německé strany vyjma německé sociální demokracie
  + duben – karlovarské požadavky SdP (jejich splnění by znamenalo konec státní suverenity)
  + do problému se Sudetskými Němci se přidaly mocnosti - konkrétně Walter Runciman konstatoval, že soužití Němců a Čechů v jednom státě není možné
  + mocnostem šlo především o udržení míru v Evropě, a proto přednesly plán o odstoupení pohraničních území
  + to se nelíbilo naší vládě v čele s M. Hodžou, a tak podala demisi
  + vláda byla nahrazena úřednickou vládou generála J. Syrového → odmítla požadavky
  + začátek září – plán autonomie ze strany čs. vlády, který nebyl SdP přijat
  + 23. září – vyhlášena všeobecná mobilizace, což vyvolalo obrovské nadšení českého lidu
  + válka byla na spadnutí, Hitler řekl, že ČSR musí přijmou podmínky, jinak zaútočí
  + jen několik hodin před vypršení ultimáta 29. 9. 1938 došlo ke schůzi mocností bez Československa
  + 29. září – schůzka Hitlera, Mussoliniho, Chamberlaina a Daladiera v Mnichově 30. září – Mnichovská dohoda (následně územní nároky vznesly také Maďarsko a Polsko) → “o nás bez nás”, Beneš podmínky přijal
    - národ se chtěl rvát, přijetím podmínek byl zklamán, ale Beneš jednal v zájmu přežití národa, protože kdyby začala válka, na stranu ČSR by se mocnosti nepřidaly, došlo by pravděpodobně k útoku i od Polska a Maďarska
    - zrada západních spojenců vedla k hledání nové opory - SSSR, možná i toto bylo jedním z důvodu budoucího příklonu ke komunismu
    - mocnosti chtěly mír, mysleli si, že když dají Hitlerovi Sudety, dá pokoj
* Mnichovská dohoda
  + obsazeno české „pohraničí“ s okresy s více než 50 % německého obyvatelstva → ztráta 1/3 území českých zemí s 1/3 obyvatel
  + část českého obyvatelstva odešla ze Sudet z důvodů ztráty zaměstnání sama (státní úředníci, četníci, vojáci), část musela opustit své domovy násilím
  + počet českých uprchlíků se odhaduje na 0,5 mil
  + ztráta pohraničního opevnění s technikou, zbraněmi a municí
  + zpřetrhány hlavní dopravní tepny (např. hlavní trať do Bratislavy)
  + hospodářství ochromeno – (ČSR zůstalo bez uhlí a průmyslové základny v Sudetech, ztráta lesů a zemědělských oblastí na jihu Slovenska, zpřetrhání vazeb)
  + největší újma v oblasti morální – pocit beznaděje, zrady, rezignace na politiku vznik autonomie Slovenska (předsedou vlády Jozef Tiso) a autonomie Podkarpatské Rusi
  + nové hranice neumožňovaly bránit Česko-Slovensko (nový název pro období od Mnichova do 15. 3. 1939) – tzv. Druhá republika