V roku 1968 došlo v Československu o pokus zaviesť do komunistického režimu humánnosť a ľudskosť. Časť režimu i samotní ľudia boli presvedčení, že budovanie socialistickej spoločnosti nebolo úspešné. Priemyselné výrobky neboli konkurencieschopné tým zahraničným, kolektivizované poľnohospodárstvo vytváralo nesebestačnosť vo výrobe potravín. Vo výrobe prevládala nízka efektivita. O ekonomickej reforme sa hovorilo už v roku 1964, no začala sa zavádzať o tri roky neskôr. Proti nekompetentným a konzervatívnym zásadám prezidenta A. Novotného sa postavili ekonomickí reformátori na čele s Otom Šikom. Skupina slovenských komunistov požadovali väčšiu mieru samostatnosti. Bol to ale 22 zjazd KSSZ, kde vystúpil Chruščov s kritikou Stalinizmu, ktorí prebudil ľudí k otvorenejšiemu a slobodnejšiemu vnímaniu skutočnosti. No kritika režimu sa začala už v roku 1967 v máji na zjazde ČSM (československý zväz mládeže) sa vyslovila požiadavka plurality mládežníckych organizácií a koncom mája 1967 na IV. zjazde spisovateľov sa spochybnila vedúca úloha KSČ, vyslovila sa kritika a zodpovednosť tejto strany za politické procesy v 5. tich rokov. A požadovali tiež autonómiu kultúry. Kritika sa vniesla na A. Zápotockého. Na základe „strahovských událostí“ , keď niekoľkokrát vypli študentom na koľaji prúd a donútili ich demonštrovať za zlé podmienky ubytovania. Študenti boli brutálne napadnutí VB , ale študentské nepokoje rástli a šírili sa ďalej. Začiatkom januára 1968 odvolalo zasadnutie ÚV KSČ A. Novotného funkcie 1. Tajomníka a donútili ho, aby sa stal bezvýznamným prezidentom, kde prakticky nemal žiadne právomoci. Vzťah k Slovensku mal Novotný veľmi negatívny. Na čelo strany bol povolaný A. Dubček. Dubček hľadal podporu v Husákovi a Biľakovi, no tí ho sklamali. Podporu našiel medzi obyčajnými ľuďmi a médiami. Svojim neoficiálnym a vľúdnym správaním bol veľmi obľúbený. Pod jeho vedeným sa veľa zmenilo, no nikto nemal záujem robiť kroky, ktoré by zničili socializmus. Plánované hospodárstvo ostalo, vláda jednej strany tiež. I reformní komunisti nechceli žiaden pluralizmus. Nehovorilo sa o demokracii, ale o demokratizácii verejného a straníckeho života. I známy teoretik, politológ Zdenek Mlynár odmietal obnoviť už zaniknutú sociálno demokratickú stranu. Novotný pred odvolaním prorokoval, čo všetko sa zmení ak z neho urobia prezidenta a napohľad sa vraj nič nezmenilo. Reformy však prenikli i do samotnej strany a Novotný 30. marca rezignoval na úrad prezidenta a jeho nástupcom sa stal Ľ. Svoboda, bývalý armádny generála a veliteľ čs. vojsk na Dukla. Nový prezydent menoval vládu na čele s Oldrichom Černým a predsedom Národného zhromaždenia sa stal Jozef Smrkovský. Nová vláda začala pripravovať federatívne usporiadanie štátu. Začiatkom apríla vydal prijal ústredný výbor KSČ „Akčný program KSČ“. Koncom mája na plenárnom zasadnutí dovolil súkromné vlastníctvo a trhovú ekonomiku. Štát už nechcel priamo zasahovať do ekonomiky. No stále viac sa ozývali hlasy na obranu socializmu a zabráneniu reformám - júnový aktív Ľudových milícii v Prahe, zastieraná výzva 99 zamestnancov Pragovky, vystúpenie Biľaka... Nervozitu vyvolalo i júnové vojenské cvičenie vojsk Varšavskej zmluvy. V skutočnosti išlo o prípravu na augustový vojenský zásah. Neostalinisti zo ZSSR, NDR, Poľska, Maďarska a Bulharska mali obavu, že situácia v ČSSR sa komunistom vymkla z kontroly. Májové plénum ÚV KSČ ukázalo, že s reformou to strana myslí vážne. V podnikoch sa vytvárali rady pracujúcich, obnovila sa činnosť spolkov ako Junák a Sokol, na verejnosti sa objavili uniformy legionárov i západných letcov z 2. sv. vojny. Zakladali sa nové organizácie, vznikali náboženské a cirkevné spoločnosti, KAN (Klub angažovaných nestraníkov), Klub 231, združovali sa bývalí politickí väzni, začala sa rehabilitácia väzňov. Cenzúra bola zrušená, vznikalo nové časopisy a noviny, začali sa odhaľovať zločiny komunistickej strany. 27. 6. 1968 vyšlo „ Prehlásenie 2000 slov“ v ktorom sa píše že v reformách treba pokračovať, i keby s tým KSČ nesúhlasila. V ostatných socialistických štátoch sa viedla proti československej ceste nenávistná kampaň. V polovici júla bola zvolaná do Varšavy porada predstaviteľov ZSSR , Maďarska, NDR a Bulharska, ktorá sformulovala Brežnevovu doktrínu, čo znamenalo povinnosť komunistických brániť záležitosti socialistických štátov. Z tejto povinnosti sa odvodzovalo právo vojensky zasiahnuť do vnútorných záležitostí soc. štátov. ÚV KSČ zaujalo odmietavý postoj k podpisu piatich strán, zúčastnených na varšavskej schôdzke. Na prelome júla a augusta sa zišlo politbyro ÚV KSSZ a ÚV KSČ v Čiernej nad Tisou. ZSSR ostro zaútočili na vedenie KSČ, no neustúpili sme, rovnako ako 3. augusta v Bratislave, kde boli zástupcovia i ostatných soc. štátov. Na stretnutí v Karlových Varoch a Komárne rokovali s našou delegáciou J. Kadár a W. Ulbrich z Maďarska a NDR no tiež neúspešne. No nikto netušil , že sa chystá vojenský zásah. ČSSR uzavrelo medzinárodnú zmluvu s Bulharskom a Maďarskom, dokonca sa uskutočnila i návšteva J. B. Tita z Juhoslávie a Ceaucescua z Rumunska. V Československu sa pripravovala návšteva generálneho tajomníka OSN Thanta, pripravovali sa slobodné voľby, zjazd KSČ i ustanovujúci zjazd Soc. demokracie. 20. augusta začalo jednať ÚV KSČ. V. Biľak, E. Rigo, A. Kapek, J. Piler a A. Jindra vedeli o príchode vojsk a pripravovali sa na ovládnutie ÚV KSČ. V noci z 20 na 21. Augusta vtrhli na naše územie vojská Varšavskej zmluvy, okrem Rumunska. 21. augusta už bola na našom území 750 000 cudzích vojakov a 6 000 tankov. Predstavitelia ÚV KSČ A. Dubček, O. Černík, J. Smrkovský, F. KriegelB. Šimko a J. Špaček boli odvedení do Moskvy. Začala sa okupácia Československa. V ZSSR sa však do dnes hovorí, že to bolo oslobodenie Československa od západných imperialistov.

O ozbrojenom konflikte s okupantmi nikto neuvažoval, ale ani samotný Sovietsky zväz nečakal taký odpor. Manifestácie, štrajky, demonštrácie boli obrovské po celej republike. Objavilo sa množstvo novín, plákatov a letákov na podporu reformného úsilia strany. Tá časť komunistov, ktorá bola na strane okupantov boli označení za kolaborantov a sami chceli zmeniť situáciu tak, že chceli vytvoriť novú robotnicko-roľnícku vládu. No v noci z 20 na 21. Augusta zasadnutie ÚV KSČ prehlasovali kolaborantskú frakciu a vyhlásili že invázia odporuje medzinárodnému právu. Invázia si vyžiadala desiatky mŕtvych. Demokratický svet inváziu jednoznačne odsúdil, no vzhľadom na prebiehajúcu studenú vojnu neurobil nič. 23. Augusta sa začali v Moskve sovietsko-československé zasadnutie na čele s prezidentom Svobodom a odvlečenými predstaviteľmi československej vlády. V Prahe sa uskutočnil mimoriadny XIV. zjazd KSČ, ktorý odsúdil inváziu a požadoval odsun vojsk. Neskôr v čase normalizácii, bol tento zjazd anulovaný. V Moskve sa však naša delegácia podriadila Brežnevovi a podpísali moskovský protokol, ktorý požadoval dočasnú prítomnosť sov . vojsk na našom území. Jedine František Kriegl protokol nepodpísal. Konal sa i zjazd KSS, ktorý sa prihlásil k XIV. Zjazdu KSČ, no neskôr sa G. Husák od tohto dištancoval.

Začalo sa obdobie normalizácie ( obdobie , kedy sa má spoločnosť dať do normálu, ako pred rokom 1968). Obdobie normalizácie malo niekoľko období. Prvé obdobie bolo od 27. Augusta do novembra. Medzitým vojská Varšavskej zmluvy z ČSSR odišli , okrem sovietskych, tí tu ostali. Prítomnosť sovietskej armády na našom území trvala do roku 1989, keď komunistický režim padol.

Do vnútorných záležitostí štátu sa miešalo i veľvyslanectvo v ZSSR, hlavne jeho zložky, ktoré boli namierené na sovietsku rozvietku. Preto sa zriadili vojenské komandá v posádkach sov. ozbrojených síl. Ďalší mali za úlohu vyvolávať dezinformačnú kampaň proti reformnej politike - na území NDR a ČSSR boli vydávané noviny „ ZPRÁVY“, ktoré neustále napádali reformných politikov ( Dubčeka, Smrkovského a Pavla). Po celú tú dobu vysielala štvavú kampaň i na území NDR rozhlasová stanica“ VLTAVA“. Moskva a Brežnev sa postarali i o to, že úlohu kontrolórov a sprostredkovateľov vykonávali predstavitelia najvyššieho politbyra ÚV KSSZ a naopak nesmeli ju vykonávať predstavitelia reformných komunistov. &śpeciálnu úlohu tu zohral člen politbyra Vasil Kuznecov, ale tlak na československé vedenie vykonávali i člen prezídia Najvyššieho sovietu Nikolaj Podgornyj a hlavný sovietsky ideológ Michail Suslov. V Československu sa vytvorila i antireformná skupina / predstavitelia normalizácie/ V. Biľak, D. Kolder, O. Švestka,J. Fojtík, J. Lenárt a ďalší.

Ministerský predseda O. Černík vo svojom eloborátu pre Komisiu vlády ČSSR pre analýzu udalosti 1967 – 1970 uviedol, že väčšina predstaviteľov „ obrodného procesu“ bola ešte na jeseň 1968 presvedčená, že sa podarí niektoré pozitívne výsledky vývoja zachovať. Propagačné správy „Vltavy a Zpráv“ zabrali a vo vedení KSČ sa do konca novembra 1968 vytvorila probrežnevovská frakcia, ktorá sa chystala prevziať moc. Významnú úlohu tu zohral šéfprezident sovietskej rozviedky Viliam Šalgovič. Začala sa pripravovať schéma „očisty spoločnosti“. Ukázalo sa že vedenie ČSSR a ZSSR sa nechystali splniť **Moskovský protokol**. Vedenie KSĆ sa začalo trieštiť. Z vedenia odišiel Kriegel a generál \*Prchlík. Zvýšil sa tlak na ministra vnútra, spravodlivosti a obrany. Pre normalizáciu pomerov sa vyslovil i prezident L. Svoboda. Koncom roka 1968 bol prijatý zákon o československej federácii, ktorý prvýkrát stanovil rovnocenné postavenie Čechov a Slovákov. Posilnila s a úloha odborov, ktoré podporovali reformné úsilie KSČ. No antireformisti boli postupne v ofenzíve. Začala sa emigrácia obyvateľov, hlavne ľudia do 35 a VŠ vzdelaní. V novembri 1968 sa uskutočnilo zasadnutie UV KSČ, kde sa začali presadzovať probrežnevovské sily. Z úradu predsedu federálneho zhromaždenia bol odvolaný J. Smrkovský. V decembri 1968 došlo ku ostrej konfrontácii s československou delegáciou, lebo Brežnev požadoval čistky v \*KSČ i celej spoločnosti, lebo ak nie ZSSR použije opäť silu. Aktivizovali sa i stalinistické skupiny, stretávali sa v Lucerne, Čechii a hotelu Tichý. Žiadali ráznu odvetu voči reformným konmunistom, rovnako sa stretávali i ľavicové zložky v Socialistickej akadémii. Z radu tých čo odmietali reformu komunozmu vzišla „ Ľavá fronta“. Na druhej strane pretrvával odpor voči prítomnosti sov. vojsk na našom území. Vlna protestov vyvrcholila keď sa na protest upálili Ján Palach a Jan Zajíc. Tento čin šokoval i svetovú verejnosť. I v ekonomickej oblasti sa postupne upúšťalo od reforiem, opäť sa objavili snahy centrálne riadiť ekonomiku, nepripustiť slobodu podnikania, posilniť valutový monopol štátu... Z Moskvy a NDR sa tlačilo na väčšiu integráciu ČSR do socialistického tábora a RVHP. O rozhodujúcej porážke reformistov rozhodol „hokejový týždeň“ v marci 1969, keď tím ČSSR vyhralo v Stoholme nad ZSSR na \*MS. V Prahe došlo k živelným oslavám a protestom voči prítomnosti cudzích vojsk na našom území. To využili kolaboranti ( prívrženci Moskvy a konzervatívni politici ) a zincenovali útok na pražskú kanceláriu Aeroflotu. Československej vláde bolo pohrozené , že soviety opäť mocensky zasiahnú, ak neprestanú protisovietske protesty. Ľudí presviedčali \*Dubček i Svoboda no protesty neprestávali. Nakoniec sa zaviedla represia.