**Mnichovská dohoda 1938 – © prof. PhDr. Jan Rataj, CSc.**

**Studijní materiál**

  **Republika československá** měla svým politickým systémem a zahraniční politikou **v letech 1918 a 1938** ze všech nástupnických států Rakouska-Uherska a střední Evropy k liberálně demokratickému Západu nejblíže. Představovala vyspělý průmyslový a zemědělský stát s celoevropsky uznávanou měnou. Také v oblasti sociálního zabezpečení a zákonů patřila první republika k nejpokročilejším evropským státům. Velký rozmach zažívala československá kultura svobodně různorodě zaměřená a otevřená světu. Byla vizitkou vyspělosti a vzdělanosti obyvatel nové moderní republiky, a proto ji stát velkoryse podporoval bez ohledu zda tvůrce - československý občan byl národností Čech, Slovák, Rusín, Němec či Žid.

 Československá demokracie liberálního typu odstranila privilegovanou společnost a výsady bývalé rakousko-uherské monarchie. Zavedla **moderní pojetí demokracie** amerického typu s důrazem na rovnost občanů a svobodu jednotlivce. Poskytovala svým občanům ve své době mimořádný rozsah demokratických práv a svobod bez rozdílu národnosti. V ČSR platila svoboda spolčování, svoboda projevu, svoboda náboženského vyznání či být bez vyznání, svoboda každého se národně určit. ČSR jako první uznala právo židů, pokud se nepokládali za Čechy či Němce, apod. se hlásit k národu židovskému. Z ČSR se neemigrovalo z politických důvodů s výjimkou útěků představitelů krajní levice (KSČ) nebo krajní pravice (DNSAP, SdP) před soudním stíháním za extrémně protistátní činnost. Naopak ČSR se stala druhým domovem ruského a ukrajinského exilu za bolševické diktatury v SSSR a rakouského a německého exilu za diktatury austrofašistické a nacistické. Řada diskriminovaných židů ze sousedních států, kteří pro svůj židovských původ nemohli vystudovat na vysokých školách ve své vlasti, získala vysokoškolský titul a zázemí v Československu.

 Zakladatel RČS profesor Tomáš Garrique Masaryk spatřoval obsah a smysl československé demokracie v „**humanitní demokracii**“. Rozuměl tím rozšíření politické demokracie o sociální práva a úctu k demokratickým cnostem neprivilegovaného občana. Prvorepublikový republikánský demokratický ideál člověka zobrazil ve své tvorbě spisovatel Karel Čapek. Masarykova zakladatelská idea humanitní demokracie se stala i základem oficiální demokratické ideologie prvorepublikového československého státu, byť mnohými konzervativnějšími, fašistickými či levičáckými politiky a jejich stoupenci nebyla nikdy přijata.

 Nové **Československo patřilo mezi dohodové vítěze první světové války.** Vzniklo za geopoliticky příznivých podmínek, kdy ze střední Evropy bylo vytlačeno Německo i Rusko a střední Evropa se stala zájmovou sférou spojeneckých západních demokracií. **Versailleský systém**, který určil nové územní členění Evropy podle představ západních demokratických mocností, stvrdil československé požadavky na rozsah Československé republiky jako středně velikého státu, neboť ČSR byla pokládána za předního středoevropského spojence Západu. Na druhé straně **poloha Československa** byla z geopolitického a vojenského hlediska značně nevýhodná, protože s výjimkou krátké hranice s Rumunskem, byla republika obklíčena poraženými státy: Německem, Rakouskem a Maďarskem, které si dělaly na československé území nároky a usilovaly o odstranění versailleského systému. Územní nároky vůči ČSR mělo i Polsko, s nímž Československá republika soupeřila o vedoucí místo ve střední Evropě
 Záruku územní stability a bezpečnosti ČSR spatřovala **československá zahraniční politika pod vedením ministra Edvarda Beneše** v udržení versailleského mírového systému. K tomu měly sloužit podle Masarykových představ z konce první světové války těsné spojenecké svazky s USA. Spojené státy americké však ještě v průběhu Versailleské konference vyhlásily politiku izolacionismu od evropských politických záležitostí. Vedoucí velmocenské a strážní úlohy západních demokracií v Evropě se chopila **Francie**, která se stala **hlavním československým spojencem**. Roku 1924 byla uzavřena československo-francouzská spojenecká smlouva. Spojenecké vazby si ČSR vybudovalo i k Rumunsku a Jugoslávii v rámci **Malé dohody**, která byla zaměřena hlavně proti maďarským snahám o revizi mírových smluv na úkor území států Malé dohody. Malá dohoda rovněž úspěšně zabránila pokusům o dosazení Karla Habsburského na maďarský trůn.

 **Československá zahraniční politika** pouze mechanicky nekopírovala a neplnila národní zájmy spojenecké francouzské mocnosti, ale Černínský palác (tradiční sídlo československého – českého ministra zahraničí) se začal chovat v prosazování československých národních zájmů značně svébytně.

TGM a Edvard Beneš totiž neusilovali o demokratickou modernizaci pouze ve vnitřní politice, ale chtěli demokratické hodnoty vnést i do mezinárodních vztahů. Mezinárodní vztahy neměly být pouze koncertem zavřeného klubu velmocí, diktátem pro ostatní státy, ale měly být přebudovány tak, aby umožňovaly i respekt k aktivitám a zájmům malých a středních států. Nedemokratické imperiální chování v mezinárodní politice, podřizující osudy menších zemí zájmům velmocí, nepřijímal E. Beneš nejen u poražených mocností Trojspolku, ale i u západních demokracií Francie a Velké Británie. Menší a střední země se měly podílet na rozhodování o evropských záležitostech, vytvářet společnou obranu proti útočníkům na základě **principu kolektivní bezpečnosti** a mezinárodní instituce **Společnosti národů**. E. Beneš, který pokládal diplomacii za vědu a umění, zbudoval československou diplomacii na světové úrovni, stal se i světově angažovaným činitelem Společnosti národů, získal Československu za krátkou dobu jeho existence v demokratických kruzích dobré jméno. Jeho zahraniční politika byla důsledně mírová a obsahovala i odzbrojovací náměty. Československo se v meziválečném období neúčastnilo žádné zahraniční vojenské akce velmocí; neváhalo však v počátcích státu vojensky vystoupit na obranu svých hranic s Rakouskem, Maďarskem a Polskem.

 Československou republiku od počátku její existence destabilizovaly **početné národnostní menšiny**, zvláště ty, které byly přímo navázány na poražené sousedy. Z nich byla nejpočetnější **německá menšina**, jež tvořila r. 1921 23,4% obyvatelstva – 3 123 000 občanů Československa. Čeští a moravští Němci byli od roku 1848, kdy přistoupili na velkoněmecký program sjednocení všech Němců, hlavními odpůrci programu české národní a státní emancipace (osamostatnění k svébytnosti) v rámci habsburské monarchie. Předpokládali, že české země se stanou součástí sjednocené německé říše i s Čechy, které pokládali již jen za folkórní skupinu v závěru existence, nikoli za národ schopný vlastního politického, kulturního a ekonomického rozvoje a vyspělosti. Neuznali ani požadavky české většiny v českých zemích na jazykovou rovnoprávnost ve školství a úřadech a ve vztahu k Čechům zastávali řadu předsudků. Přesto, že Němci byli v českých zemích početně menšinou, nepokládali se za menšinu, ale za jedinečnou elitu obyvatelstva českých zemí, která „přirozeně“ musí požívat privilegií na rozdíl od údajně kulturně podřadných, netvůrčích Čechů, kteří by bez německého vedení byli ztraceni. Dalším protičeským stereotypem českých Němců byla představa, že oni mají prvorozenecké majetnické právo na celé české země, zatímco Češi jsou na „starobylé německé půdě“ v jakémsi podnájmu. Porážkou v první světové válce, do níž šli s nadšením hodným lepší věci, ztratili výsady a nadpráví, které požívali před rokem 1914. Nesplnila se jejich naděje, že po vítězství druhé německé říše a jejího rakousko-uherského podřízeného spojence ve válce bude nastolena kmenově čistá německá střední Evropa (Mitteleurope), v níž Češi budou donuceni se definitivně rozplynout v německém moři i se svým územím.

 **Kmenové uzavřené pojetí národa**, které Němci nazývali „**völkisch**“ odmítalo smíšené sňatky s židy či Čechy z důvodů zeslabení údajného jedinečného vynikajícího německého ducha cizí nehodnotnou příměsí. V tomto pojetí německé obyvatelstvo bylo loajální pouze ke svému kmenovému německému společenství a říši za hranicemi, nikoli k Československé republice, jejíž státní občanství získali. Československo bylo představováno jako dýka vražená záměrně do srdce Německa jeho dohodovými nepřáteli.

 **Po vzniku ČSR veškerá, ať pravá či levá reprezentace českých a moravských Němců, odmítla za diplomatické podpory rakouské vlády s představiteli československého státu jednat a pokusila se odtrhnout pohraničí českých zemí a některé vnitrozemské regiony (Brněnsko a Jihlavsko) a připojit ho k Německému Rakousku (název rakouského státu po rozpadu Rakouska- Uherska).** Předpokládala, že **Německé Rakousko** se stane součástí Německa a že i po prohrané válce vznikne ve střední Evropě veliký národní německý stát schopný výbojné odvety. Samotné **Německo** zmítané vnitřními problémy a bolševickou revoltou v Sasku a Bavorsku československé hranice uznalo a pokus českých Němců o odtržení českého území nepodpořilo. První oddíly nové československé armády a potravinová závislost pohraničí na českém vnitrozemí likvidovaly pokus o odtržení českého území již v prosinci r. 1918, avšak německé obyvatelstvo stále vykazovalo vysokou míru odporu k ČSR. Teprve mírová smlouva s Rakouskem v Saint Germain v září 1919, která rakouské ambice na československé území neuznala, a Lánská smlouva mezi Rakouskem a ČSR z r. 1921, v níž mimo jiné se rakouská strana vzdala podpory protistátních aktivit českých Němců, snahu českých Němců na odtržení českého pohraničína krátkou dobu zasunuly do pozadí.

 Čeští integrální nacionalisté okolo bývalého premiéra konzervativce Karla Kramáře, kteří místo vzoru humánního demokrata hlásali ideál fyzicky bojovného, branného Čecha, se chtěli s protistátní a protičeskou činností českých Němců vypořádat radikálními silovými prostředky a neposkytovat jim žádná práva; zvítězil však Masarykův a Benešův názor, že **separatistické Němce a další neloajální menšiny je nezbytné pro demokratický československý stát získávat** opatrnou a vstřícnou konsolidační politikou. Byli si vědomi, že oslabení německého souseda je jen dočasné a že je nutné ve vlastním zájmu budovat s Výmarskou republikou i Rakouskem stabilně korektní vztahy.

 **Československo přijalo mezinárodní závazky o ochraně menšin, které ve srovnání s ostatními evropskými státy nadstandardně překračovalo.** Tehdejší Německo neposkytovalo nejpočetnějším dánským a polským minoritám žádnou ochranu. Rovněž ochrana české a slovinské menšiny v Rakousku byla formulována tak neurčitě, že nemusela být v praxi dodržována. Také Polsko poskytovalo ochranu menšinám jen neochotně, až ji nakonec zcela vypovědělo. Naproti tomu Československá ústava z r. 1920 konstatovala*:“ Všichni státní občané republiky Československé jsou si před zákonem plně rovni a požívají stejných práv občanských a politických nehledíc k tomu jaké jsou rasy, jazyka nebo náboženství….Jakýkoliv způsob násilného odnárodňování je nedovolený. Nešetření této zásady může zákon prohlásiti za jednání trestné“.* Menšiny byly chráněny také změnou volebního způsobu – z většinového na poměrný. Mimořádně liberální jazykový zákon umožňoval již v okresech s více než 20% menšinového obyvatelstva zřizování státního menšinového školství a užívání jazyka menšiny na úřadech. Stát financoval německé kulturní a vědecké instituce, ač jejich badatelské výstupy měly často protičeskoslovenský akcent. Ojedinělé v evropském srovnání bylo i zachování celého německého vzdělávacího systému v ČSR, nejenom základních a středních škol, ale i vysokého školství, stejně tak přítomnost dvou až tří německých ministrů v československých vládách (1926 – 1938). Němci i ostatní národnosti v první republice měly možnost vlastního bohatého spolkového života a vlastní národní systémy politických stran. Liberální ČSR v ochraně menšin upřednostňovala na základě moderního demokratického principu individuální práva každého příslušníka menšiny před právy kolektivními a skupinovými, které by mohly být zneužity k uchvácení části československého území.

 Liberální národnostní politiku demokratické první republiky však velká část německého obyvatelstva neocenila. Nebylo tomu tak pouze z důvodů nacionální zášti či obezřetnosti a uzavřenosti vůči Čechům. Byl zde i **odpor k modernímu liberálně demokratickému systému, který Němci pokládali za cizí element**, který jim byl po porážce Německa vnucen ze strany jejich angloamerických a francouzských nepřátel. Mnohem bližší jim byl autoritářský systém, který zajistí základní požadavek: sjednocení, jednotu a dominaci a expanzi německého národa. Německé obyvatelstvo se cítilo ohroženo demokracií s jejím většinovým principem již v habsburské monarchii. Demokratizací společnosti a politiky privilegovaní Němci ztráceli, zatímco doposud neplnoprávní Češi jen získávali.

Československou parlamentní demokracii, v jejímž rámci se mohli pohybovat, ale nemohli ji bez většiny hlasů ovládnout, chápali jako mechanickou a formální, jako vítězství kvantity nad kvalitou. Němci odmítali i poměrnou volbu, která chrání menšiny před převálcováním většinou a umožňuje zastoupení menšin úměrně jejich počtu. Úměrné zastoupení pokládali mnozí němečtí politikové za žádné zastoupení. **Německá menšina měla v první republice nesrovnatelně více občanských svobod než Němci v Hitlerově nacistické III. Říši a rakouští Němci v Dollfussově austrofašistickém režimu.** V ČSR měli čeští Němci šanci změnit své hodnoty směrem k demokracii, této možnosti však nevyužili.

 Poválečná hospodářský finanční krach v Německu a Rakousku, naproti tomu postupná ekonomická konsolidace a prosperita Československa ve „zlatých dvacátých letech“ přivodily rozkol německé politiky v ČSR, která doposud jednotně odmítala československý stát. Tři německé politické strany: Německá sociálně demokratická dělnická, Německá křesťansko-sociální, Svaz zemědělců vstoupily r. 1926 do vlády. Vytvořily tak **aktivistický proud německé politiky**, který usiloval o provedení změn v postavení německé menšiny v ČSR nenásilnou cestou účasti na vládě. Německý aktivismus byl manželstvím z rozumu části českých Němců s Čechy vyvolaný aktuální výhodností nikoli úplnou rezignací z velkoněmeckého programu. Podle výsledků parlamentních voleb r. 1929 podporovalo tento nový aktivistický kurs 71% německých voličů. **Negativistické německé politické strany**: Německá národní strana a Německá nacionálně socialistická strana dělnická - DNSAP (spjatá s Hitlerovou NSDAP) pokračovaly v protistátním kursu na vytvoření německého národního státu ve střední Evropě a na včlenění českých zemí jako celku do Německa. Protistátní a rasistická činnost negativistických stran vzrostla po nástupu nacismu k moci v sousedním Německu. DNSAP v letech 1931-1932 budovala stranické vojenské teroristické oddíly - Volkssport podle vzoru SA. Roku 1932 byli předáci nacistické strany českých Němců odsouzení a následujícího roku byla DNSAP v ČSR zakázána. Pod hrozícím zákazem se rozpustila i Německá národní strana. Zásah demokratického státu proti německé krajní pravici zvýšil národnostní napětí. Nebyl německou menšinou jako celkem pochopen jako nezbytná obrana demokracie, ale jako protiněmecká česká šikana.

 **Výjimečné nesnáze československé demokracie ve třicátých letech**, které vedly ke státní porážce v Mnichovu a pádu demokracie v druhé republice byly způsobeny nahromaděním řady rozporů, z nichž nejzávažnější nebylo v možnostech československé reprezentace řešit.

Československo zasáhla **světová hospodářská krize**. ČSR jako převážně exportní stát ztratila dosavadní odbytiště většiny svých výrobků. R. 1932 průmyslová výroba poklesla o 40%. Projevily se důsledky neřešené strukturální přestavby ekonomiky zděděné z monarchie. Zastavil se zisk zemědělců. Vysoká nezaměstnanost postihla nejen sociálně slabé vrstvy, ale i střední vrstvy, vysokoškoláky a mládež. R. 1933 dosáhl počet nezaměstnaných oficiálně 1 milion, ve skutečnosti o 300 000 více. Krizí nedokázali českoslovenští liberální ekonomové a neakceschopné vlády svými dílčími opatřeními adekvátně čelit, takže získala dlouhodobý chronický průběh. Do okupace ČSR se ji nepodařilo překonat. **Zvýšilo se sociální napětí, které prohloubilo národnostní konflikty ve společnosti. Vzrostl počet kritiků a odpůrců parlamentní demokracie a zastánců diktátorských režimů.**

 Světová hospodářská krize měla pro ČSR osudové politické důsledky, jimiž byl **agresivní nástup nacistických, fašistických a autoritativních režimů usilujících o pád versailleského systému a následný pohyb geopolitických sfér vlivu v neprospěch západních demokracií**. **Československá zahraniční politika**, která setrvala na dodržování versailleských mírových smluv a principu kolektivní bezpečnosti, nenacházela dostatečnou oporu v nové mezinárodní konstelaci sil konce 30. let a **dostala se do mezinárodní izolace**.

 Stěžejní československý spojenec Francie slábla a nebyla s to dostát své vedoucí úloze v Evropě. **Vratkost spojenectví s Francií** se projevila již r. 1925 na mezinárodní konferenci ve švýcarském Locarnu, kdy se Německo zavázalo mezinárodně k neměnnosti svých západních hranic, nikoli však východních, což pro ČSR znamenalo oslabení mezinárodněpolitického postavení a možné ohrožení bezpečnosti. Výmarské republikánské a demokratické **Německo se v polovině dvacátých let navrátilo do řady velmocí** se staronovou velkoněmeckou politikou. Usilovalo přes odpor ČSR změnit proversailleskou střední Evropu jako nezávislé prozápadní pásmo mezi Německem a Ruskem opět na střední Evropu s Německem uvnitř a v čele. Přesto československo-německé sousedské vztahy do nástupu Adolfa Hitlera k moci r. 1933 byly stále korektní, byť křehké. Otevřeně nepřátelská politika vůči Československu přišla až s politikou nacistických vlád, usilujících o nadvládu.

 Francie začala svou zahraniční politiku podřizovat svému nejvýznamnějšímu spojenci, Velké Británii. **Velká Británie** byla ochotna převést střední Evropu do geopolitické zájmové sféry Německa za podmínky, že Německo nebude vstupovat do oblastí, na nichž měla větší zájem. Měla obavy, že Německo bude chtít zpět své kolonie, o které přišlo po první světové válce. Britská diplomacie nebyla rovněž stoupencem demokratizace mezinárodních vztahů ve prospěch malých a středních států a politiky kolektivní bezpečnosti. Roku 1933 se účastnila jednání o návrhu fašistického vůdce Benita Mussoliniho, který chtěl umrtvit činnost Společnosti národů vytvořením autoritativního rozhodovacího **paktu čtyř velmocí**: Francie, Velké Británie, Německa a Itálie. Činnost Společnosti národů měla být nahrazena dohodami velmocí. Návrh nevzešel v život (uskutečnil se de facto až v Mnichově 1938), ale již samotný pozitivní postoj Francie a Velké Británie, které doposud představovaly hlavní opory versailleského systému, byl svědectvím ústupu a rezignace.

 Československo ve Velké Británii mnoho sympatizantů či zájemců nemělo. Československý vyslanec v Londýně Jan Masaryk s nadsázkou poznamenal, že na britském ministerstvu zahraničí musel občas vysvětlovat, že Czechoslovakia není cizokrajná rostlina nebo nakažlivá nemoc. Mezi ČSR a Velkou Británii nebyla přímá spojenecká smlouva; smluvně s Velkou Británií byl provázán československý spojenec Francie.

 **Nacistické Německo** vystoupilo r. 1933 ze Společnosti národů a systematicky porušovalo mírové smlouvy a německé závazky. Násilně obsadilo Sársko, znovu zavedlo všeobecnou brannou povinnost. Roku 1936 obsadilo za mlčení Západu demilitarizované Porýní, v březnu 1938 za jásotu většiny místního obyvatelstva Rakousko. Další na řadě bylo demokratické Československo, jehož české země mínili nacisté podle rasových kritérií zcela poněmčit. Již r. 1935 německé ministerstvo války vypracovalo plán okupace ČSR Schulung (Cvičení). V roce 1937 vznikl další plán útoku proti ČSR pod názvem Fall Grün (Případ Zelený).

 Tváří v tvář německé, italské a japonské agresi západní demokracie neudělaly nic pro společnou obranu demokratického světa. V nacistických a fašistických diktátorech spatřovali partnery, s nimiž je možné se dohodnout o sférách vlivu, obchodních zájmech a usmířit. Předpokladem zrovnoprávnění Německa s ostatními velmocemi měla být anulace versailleského uspořádání a přiznání legitimní německé zájmové sféry ve střední Evropě jako předpolí pro východní expanzi. Evropské zájmy Velké Británie měly končit na Rýnu. Britové dokonce přistoupili na německou nacionalistickou a nacistickou frazeologii o „ bezpráví mírových smluv z roku 1919“. **Politika ústupků agresorům, která oslabovala úsilí o kolektivní bezpečnost, byla zásadním selháním západní demokracie na mezinárodním poli. Vstoupila do historie pod názvem politika appeasementu (usmiřování).** Výrazně se projevila po nástupu konzervativce a stoupence myšlenky paktu čtyř **Neville Chamberlaina** do čela britského kabinetu v květnu 1937 a po vytvoření francouzské vlády středoškolského profesora dějepisu **Edouarda Daladiera** na jaře1938. Politika ustupování agresivním fašistickým mocnostem na cizí účet se před veřejností kryla mírovými frázemi a sliby. Zdůrazňovala nepřipravenost armád západních demokracií k válce s Německem. Využila atmosféry demoralizované nechuti k obraně a pacifismu.

 Rostoucí izolaci v mezinárodních vztazích chtěl Černínský palác překonat dalším spojeneckým jištěním. Uzavřel **spojeneckou smlouvu a obranný pakt ČSR se Sovětským svazem** r. 1935. Tehdejší sovětský ministr zahraničí Maxim Litvinov se aktivně angažoval ve Společnosti národů ve prospěch kolektivní bezpečnosti. Účinnost sovětské vojenské pomoci smlouvy byla na žádost československé diplomacie vázána na poskytnutí vojenské pomoci ze strany Francie. Předpokládala tak společný postup všech tří států proti agresorovi. Smlouva následovala předchozí spojeneckou smlouvu sovětsko-francouzskou z téhož roku.

 Nejprve se **nacistická černá propaganda, usilující o mezinárodní podporu plánu na zničení Československa**, snažila využít československo- sovětské smlouvy a démonizovat československou demokracii jako „letadlovou loď bolševismu“, která ohrožuje Evropu. Československo bylo označováno za „vřed husitsko-bolševického rozvratu „ , infekční ložisko nebezpečné pro celou Evropu. Později se **A. Hitler začal vměšovat do vnitřních záležitostí ČSR pod záminkou ochrany německé menšiny**, ačkoli na vlastním území zacházel s jinými národy a národnostmi s bezohlednou brutalitou. Češi v očích nacistické propagandy byli představováni světu jako slepí šovinisté zvířecky utiskující Slováky a národnostní menšiny ve svém neoprávněně získaném a státě – „žaláři národů“ , který byl prý vytvořen účelově ve Versailles na základě protiněmeckých lží. Nešlo pouze o očernění dobrého jména ČSR v očích světového veřejného mínění, ale o izolaci Československa od jeho západních spojenců.

 **Čeští Němci se pod vlivem sociálních dopadů hospodářské krize silně protičeskoslovensky radikalizovali.** Nastal konec nadějí na další vzestup popularity německých aktivistických stran mezi československými občany německé národnosti a na jejich podporu československé státnosti a demokracie. Krize zasáhla více české pohraničí osídlené převážně německým obyvatelstvem než české vnitrozemí. Bylo to dáno odlišnou odvětvovou skladbou průmyslu. Pohraničí se stalo hřbitovem zastaralých odvětví lehkého a spotřebního průmyslu (textilnictví, sklářství, porcelán, doly), která první přišla o odbytiště a nebyla schopna krizi ustát. V letech 1932 – 1938 byla nezaměstnanost mezi německým a českým obyvatelstvem pohraničí třikrát vyšší než v českém vnitrozemí. Z finančních důvodů i byrokratické neakceschopnosti byla pomoc demokratického státu v nezaměstnanosti nedostačující. Naproti tomu nacistická direktivní plánovitá ekonomika v sousedním Německu orientovaná na válečný průmysl zažívala hospodářský vzestup a téměř odstranila nezaměstnanost árijských Němců. Nacistická propaganda líčila ruku v ruce s **podněcováním sebezbožňující německé rasové nadřazenosti** neutěšenou situaci německého obyvatelstva českého pohraničí jako projev úmyslné protiněmecké perzekuce a genocidní politiky vyhladovění ze strany československých vlád.

 Od října roku 1933 se stala hlavní německou negativistickou stranou **Sudetoněmecká vlastenecká fronta** (Sudetendeutsche Heimatfront - SHF) vedená Konrádem Henleinem, která chtěla české Němce sjednotit do celonárodního hnutí. Před parlamentními volbami r. 1935 se SHF přejmenovala na Sudetoněmeckou stranu – SdP. Jak plyne z dopisu Konrada Henleina vůdci III. Říše Adolfu Hitlerovi z 19.11.1937 strana pouze z taktických důvodů, aby nebyla zakázána, se zpočátku nepřiznávala otevřeně k nacismu a stavěla se na půdu demokratického systému a ČSR. Henlein ujistil diktátora, že o dorozumění mezi Čechy a Němci neusiluje, neboť Československo podle něho leží ve výsostně německém prostoru a nadto je spolčeno se židovstvem a bolševiky. Řešení otázky českých Němců tudíž není možné v rámci ČSR, ale jen zásahem nacistické Říše. Celé české země by se měly včlenit do Německé říše. Z tohoto hlediska je patrné, že **Henleinův požadavek autonomie pro německé obyvatelstvo v ČSR byl pouhou zástěrkou skutečných cílů sledujících zničení Československa** a zosobněných programovým heslem „Domů, do Říše!“ ( Heim ins Reich!). Vnitřní strukturou a metodami práce, ideologií Henleinova strana neodpovídala demokratické politické straně. Stále více kopírovala nacistickou formaci. Od roku 1934 byla prokazatelně štědře financována různými institucemi z Německa. Roku 1936 převládli v SdP nacisté nad do té doby převažujícím protičeskoslovenským fašistickým spannistickým směrem (podle ideologa profesora Otmara Spanna), který měl blíže k austrofašismu. Ze vztahů českých Němců a Čechů učinili nacisté celoněmeckou záležitost. **SdP se stala pátou kolonou nacistů v Československu a nástrojem sousední velmoci k rozvratu československého státu.**

 **Československo poskytlo azyl 5 000 odpůrců nacistického režimu z Německa a Rakouska. Útočiště zde nalezli i pronásledovaní němečtí židé na základě norimberských rasových zákonů či antisemitismu austrofašistů.** Z Prahy se stalo centrum aktivní protinacistické opozice. Do ČSR přesídlilo vedení německé sociální demokracie. Mezi německými utečenci byli známí spisovatelé, umělci, novináři a vědci, kteří v Československu pokračovali ve své antifašistické tvorbě. Mnozí navázali na **tradici pražské německé židovské kultury**. Někteří z nich získali v azylu československé občanství, např. spisovatelé Thomas a Heinrich Mannové. Německé obyvatelstvo ČSR vyjma německých sociálních demokratů a komunistů bylo k těmto svým krajanům nevšímavé či je napadalo; tisk Sudetoněmecké strany vůči těmto emigrantům zahájil záštiplnou odmítavou kampaň. Pokládal je za národní zrádce či rasově nečisté Neněmce.

 Bylo zřejmé, že **postoupil proces nacizace českých Němců**. V parlamentních volbách 1935 hlasovalo pro Sudetoněmeckou stranu již 67% německých voličů. Získala ze všech československých politických stran nejvíce hlasů (1 200 000) a 44 křesel v parlamentu. Německé aktivistické strany utrpěly citelný volební propad. Nicméně se setkávaly nadále s podporou československé vlády. Roku 1937 navrhla **národnostní vyrovnání ve prospěch občanů ČSR německé národnosti**. Nabídla v něm větší hospodářskou, sociální a zdravotní pomoc v hospodářské krizi, zvýšení podílu německých státních zaměstnanců, další rozšíření německých školských a kulturních institucí. Vláda zásadně odmítala Němcům poskytnout teritoriální autonomii – uzavřené německé území, kterou požadovala SdP, protože nechtěla ohrozit územní celistvost státu.

 **Sudetoněmecké straně se za pomoci německé diplomacie a medií podařilo úspěšně zmezinárodnit otázku „českého utlačování sudetských Němců a Sudet“ (politické protičeské termíny nacistického původu s teritoriálními nároky vůči ČSR).** Konrád Henlein se setkal se sympatiemi u britských stoupenců politiky usmiřování, kteří o skutečné situaci v jim lhostejném a  vzdáleném Československu neměli přehled. Získal je pro požadavek poskytnutí územní autonomie českým Němcům, kteří trpí ústrky od českých domorodců. Účelově se stylizoval v britském prostředí do role solidního konzervativce a vzbudil iluzi, že přesvědčením není nacista.

 **28. března 1938 byl K. Henlein přijat A. Hitlerem, který ho tajně jmenoval svým místodržícím v „Sudetech“** a přikázal mu, aby jménem „sudetských Němců“ žádal na československé vládě takové požadavky, aby byly pro ni nepřijatelné. Čeští Němci měli stupňovat politické napětí a vyhrotit konflikt k německému zásahu. Na sjezdu v Karlových Varech vyhlásila SdP 24. dubna 1938 **osmibodový karlovarský program**, jímž se údajně chtěla domoci rovnoprávnosti v ČSR. Podle něho se vyžadovalo vytvoření odděleného samosprávného německé území v českém pohraničí, spravované pouze německými funkcionáři a úředníky. Zvláštní práva by měli i Němci žijící mimo toto uzavřené území. Československý stát měl české Němce finančně odškodnit za veškeré křivdy, kterých se prý na nich dopustil od roku 1918. Důležitý byl požadavek „svobodného hlásání německého světového názoru“ – tedy nacismu a jeho rasistické doktríny. Vznikl by tak stát ve státě , nezávislý na československé liberální a demokratické ústavě. Vytvořily by se předpoklady pro připojení oblastí obývaných německou menšinou k III. Říši. Navíc SdP požadovala i změnu dosavadní zahraničně politické orientace Československa, vypovězení dosavadních spojeneckých smluv a přimknutí se k Německu.

 V této době dvě (Svaz zemědělců, Německá křesťansko-sociální strana) ze tří německých aktivistických stran se rozplynuly v  SdP. Mimo zůstali jen němečtí členové KSČ, oslabení němečtí sociální demokraté a nepatrná skupinka liberálů. **Němečtí sociální demokraté podporovali Československo v obraně proti nacismu.** Ještě v únoru 1938 měla znacizovaná SdP 550 000 členů, v květnu 1938 počet členů stoupl na 1 310 000. **Obecní volby v květnu – červnu 1938, kdy SdP již nikterak nezakrývala svou nacistickou podstatu a sepětí s Adolfem Hitlerem, přinesly SdP více než 91% hlasů československých občanů německé národnosti. Tyto skutečnosti se staly ukazatelem masového aktivního podílu německé menšiny na rozbití demokratické ČSR roku 1938.**

 Pro své požadavky vytvořili henleinovci spojenectví s maďarskými menšinovými Esterházyho separatisty a se slovenskými klerofašisty z Hlinkovy slovenské strany ĺudové (HSĹS). **Nacistická taktika vrážela klín mezi Čechy a židy na jedné straně a Slováky, Rusíny, Poláky a Maďary na straně druhé**, s nimiž jako domnělými oběťmi „ nesnesitelného českého útlaku“ mělo být jednáno z nacistické strany přátelsky. **Ĺuďáci** cítili odpovědnost pouze ke katolické církvi a věřícím Slovákům, nikoli k moderní a demokratické ČSR. Využívali československé krize k prosazení autonomie Slovenska s dominací HSĹS. Pořádali solidární akce s henleinovci. Jejich loajalita k ČSR v případě války byla nejistá; koncem září 1938 jednali o připojení k nepřátelskému Polsku. Jiní, demokratičtí Slováci stáli za obranou republiky.

 **Stoupenci SdP zahájili v pohraničí fanatický fyzický teror** proti českým usedlíkům, českým státním zaměstnancům, finanční stráži, příslušníkům Stráže obrany státu, německým antifašistům a židům. Každý druhý Němec z pohraničí dodával informace německé tajné službě proti státu, jehož byl občanem. Znacizovaní čeští Němci se dopouštěli vůči Čechům nejenom fyzických teroristických útoků, ale byli **průkopníci detailních plánů na konečné řešení české otázky**: úplné zničení československého státu a českého národa. V dubnu 1938 byl vypracován pověstný dokument Grundplanung O.A., který navrhoval zničující protičeské represe a naprostou germanizaci českých zemí po předpokládané vítězné válce Německa proti ČSR. Návrh 22. května 1938 předložil Konrad Henlein Hitlerovi. Svými návrhy na vyhlazení Čechů v prostoru Čech a Moravy předstihli čeští Němci z SdP i říšsko-německé okupační úřady v pozdějším protektorátu.

 **Vystupňované hanobení Čechů mělo biologický rasistický charakter**. Před předpokládaným vpádem do Československa dostali nacističtí „rasoví výzkumníci“ politické zadání na vypracování rasové podstaty Čecha, která by se dala využít ve válečné propagandě. Odhalená rasová podstata českého národa podle antisemitského listu Stürmer byla zdrcující. **Češi se v nacistické rasové kategorizaci dostali do „podivuhodné podoby a příbuzenství se Židy“.** Byli pojati jako negativní protiklad vynikajících nordických Němců. Čechům byl upřen i jejich slovanský původ. Češi jsou prý výsledkem míšení mezi Tatary a Kalmyky a mají rasově podřadný mongolský původ. Tuto argumentaci nalezneme i v projevech A. Hitlera v předmnichovských diplomatických jednáních. Odpudivý, neheroický je nejenom český fyzický zjev ( menší zavalitá postava, kulatá lebka, tmavé oči a vlasy, široké lícní kosti, malé, šikmé potměšilé oči, široký obličej a široká lačná ústa, malý nahoru ohnutý nos), ale i česká rasová duše, která se vyznačuje „pokrytectvím, špehováním, zradou, nevěrností, otrockou myslí, závistí, obrovskou chamtivostí po cizím majetku a lživostí“.

 Politické názory a radikální činy českých Němců ovlivňovalo promyšlené **protičeské vysílání nacistického rozhlasu z Německa**. Československé úřady možnosti šíření rozhlasové kontrapropagandy mezi české Němce vůbec nevyužily. Vysílání Československého rozhlasu v němčině trvalo pouhou půl hodinu denně. Množící se provokativní protičeské incidenty byly v součinnosti s nacistickou ofenzívní propagandou přenášeny do západního povědomí překrouceně jako doklady o bezuzdném násilnickém řádění československé policie, armády a „bojůvek“ proti „bezbranným“ Němcům. V československé krizi 1938 neinformovala objektivně britskou veřejnost ani rozhlasová stanice BBC. Dodržovala Chamberlainovu směrnici na neprovokování a usmiřování Německa. Ze **západních médií** informovali vyváženě a pravdivě pouze američtí rozhlasoví novináři. Československo- německý konflikt 1938 bývá někdy označován za **první mediální válku  moderní doby**, v níž měla převahu jednoznačně německá strana, která s předstihem v propagandě využívala moderní prostředky komunikace.

 28. a 29. dubna 1938 proběhlo v Londýně **společné britsko-francouzské jednání**, v němž převládlo britské stanovisko, že v případě války nelze poskytnout ČSR vojenskou pomoc. Zároveň bylo rozhodnuto vyvinout na Prahu diplomatický tlak, aby učinila rozsáhlé ústupky straně Konrada Henleina a udržovat přímé konzultace s německou nacistickou diplomacií.

 Československá Hodžova vláda nehorázné požadavky SdP sice odmítla, ale pod stoupajícím tlakem západních spojenců, dalších radikalizovaných národností, Hlinkovy slovenské ĺudové strany, české konzervativní pravice, zvláště agrárníků, která již delší dobu usilovala o dohodu s SdP a Německem, byla ochotna k řadě ústupků. Okolo 20. května navrhla **nový národnostní statut**, který zaručoval Němcům rozsáhlé zastoupení ve státní správě, větší příděly ze státního rozpočtu a ještě širší kulturní autonomii. Návrh odmítal Němcům poskytnout autonomii územní. I další dva návrhy, které čs. vláda postupně předkládala, SdP na pokyn z Berlína odmítla. Také **Britové a Francouzi označovali stereotypně československé ústupky za nedostatečné.**

 Na německé výhrůžky silou a soustřeďování německých vojsk u československých hranic odpověděla čs. vláda **21. května vyhlášením částečné mobilizace**. Mobilizace prokázala odhodlanost většiny československého obyvatelstva bránit republiku. Zabránila Hitlerovi bleskově obsadit ČSR tak, jak se to stalo v případě Rakouska. Německá propaganda mobilizaci líčila naopak jako „zastrašovací pokus Prahy vůči pokojným Němcům“ a popřela pohyby německých vojsk. Pod dojmem úspěchu částečné mobilizace západní spojenci a Sovětský svaz potvrdili, že stojí na straně Československa. Také část německé generality věřila, že spojenci ČSR i Velká Británie svým vojenským závazkům vůči ČSR dostojí. Domnívala se, že v případě válečného konflikt Německa se Západem se vojensky nepřipravené Německo do tří měsíců zhroutí. Hitler, který převzal přímé vedení wehrmachtu (německá armáda) v únoru 1938 naopak byl skálopevně přesvědčen, že západní demokracie jsou natolik rozložené, že své smluvní závazky nedodrží a Československu nepomohou.

 **Francie pozměnila svou spojeneckou smlouvu s Československem v tom smyslu, že ji učinila závislou na postojích Velké Británie**. V srpnu 1938 prezident E. Beneš podlehl britsko-francouzskému nátlaku a ve snaze prokázat dobrou vůli souhlasil, aby do Československa byla vyslána **mise** experta na koloniální politiku sedmdesátiletého **lorda Waltera Runcimana**, který měl jako soukromý „nestranný“ pozorovatel prozkoumat situaci a navrhnout jako prostředník mezi čs. vládou a jednou z čs. politických stran, jak národnostní konflikt vyřešit. Československo se tak vzdalo řádné mezinárodněprávní procedury vyřizování menšinových konfliktů na půdě Společnosti národů. Projednávání ve Společnosti národů nepřipouštělo jednání bez účasti dotčeného státu, což se velmocem nehodilo. Runcimanova mise nebyla nezávislá. Lord se řídil pokyny britské vlády, která chtěla SdP a Německu co nejvíce vyhovět. V Runcimanově misi nebyl zastoupen žádný znalec českého jazyka a českého politického a kulturního života . Lord Runciman byl odpůrce versailleského systému. Jako ministr obchodu dal v roce 1935 souhlas k vývozu leteckých motorů do Německa. Jeho syn Walter byl členem Společnosti aglo – německého přátelství. Většinu svého času lord Runciman trávil na britském vyslanectví a sídlech německé šlechty v Čechách či ve společenském klubu SdP. Výkonným pracovníkem mise byl diplomat Frank Ashton-Gwatkin, který již v březnu prohlašoval, že „Sudety“ je nezbytné předat Německu. Výsledkem „ šetření“ této mise ( 3. srpna – 16. září 1938) bylo konstatování, že existuje spojení mezi vedením SdP a Hitlerem, že čs. vláda v letech 1918 – 1938 postupovala v oblastech obydlených Němci „ netaktně, malicherně a diskriminačně“ a doporučení v duchu taktiky usmiřování odstoupit české pohraničí s německou menšinou Německu. Runcimana podporoval v tvrdém nátlaku na prezidenta britský vyslanec v Praze Basil Newton. Benešovi oznámil, že v případě války bude Československo osamoceno a poraženo. Jistě nebude obnoveno. Proto musí Československo postoupit oběť, aby se vyhnulo katastrofě.

 Ve tzv. **čtvrtém plánu z 6. září 1938** prezident Beneš přistoupil nečekaně na splnění většiny autonomistických požadavků SdP z jara 1938. Jak správně předpokládal, vedení SdP, která mělo instrukce s Berlína se nikdy nedohodnout, bylo dalekosáhlými ústupky čs. vlády zaskočeno. Pod záminkou incidentu v Moravské Ostravě, kdy český policista použil obušek proti provokatérovi – poslanci SdP, **vedení SdP odmítlo s čs. vládou vyjednávat. Otevřeně vyhlásilo, že dosavadní jednání o územní autonomii českých Němců v ČSR je překonané, že soužití Němců a Čechů je nemožné a že jediným cílem je úplné oddělení českého pohraničí od ČSR a jeho připojení k Německu.** Nelze již jednat o karlovarském programu, ale o plebiscitu o odtržení . 12. září na norimberském sjezdu NSDAP vystoupil A. Hitler se slibem osvobození „sudetských Němců“ od Československa. Jeho řeč dala podnět k **henleinovskému puči v pohraničí 12.-13. září**, jež byl československou armádou potlačen. 16. září 1938 byla znacizovaná agentura cizí mocnosti - SdP v Československu konečně postavena mimo zákon. Vůdcové SdP Konrad Henlein a Karl Hermann Frank uprchli do Německa.

 V Německu 17. září 1938 Hitler a Henlein rozhodli o **vytvoření sudetoněmeckého dobrovolnického sboru, Freikorps** z uprchlých českých Němců. Cílem těchto teroristických oddílů, které působily za součinnosti s německou armádou, SS a SA, byla „ochrana sudetských Němců a další udržování nepokojů a vyvolávání střetů“. Freikorps navázal na sudetoněmecké ordnery. Měl až 15 000 ozbrojených mužů. Začal záškodnicky a obzvláště brutálně (např. používání mezinárodně zakázaných střel dum-dum) pronikat na československé území. **Při akcích Freikorpsu bylo zavražděno několik set Čechů a antinacistů, několik tisíc Čechů bylo odvlečeno jako rukojmí do Německa.**

 Hitler znovu vyhrožoval bleskovou vojenskou akcí proti Československu. Do patové situace zasáhl **britský premiér Neville Chamberlain svým plánem Z.** Souhlasil s mírovým vydáním českého pohraničí s více než 50% německého obyvatelstva Německu. Zároveň chtěl dosáhnout britsko – německého dorozumění o součinnosti při řešení mezinárodních problémů. Rozhodl se požádat nacistického diktátora o osobní jednání. Došlo k němu 15. září 1938 v Hitlerově sídle v bavorských Alpách – **v Berchtesgadenu**.

 V této době, kdy bylo zřejmé, že Československo se ztrátám území nevyhne, podnikl prezident Beneš neoficiální sondáž (**Nečasova mise – tzv. pátý plán**), k bývalému francouzskému premiérovi Léonu Blumovi. Požádal ho, aby ovlivnil předsedu vlády Daladiera, aby Francie prosazovala při jednání s Brity a Němci takové odstoupení českého pohraničí, které by znamenalo pro ČSR co nejmenší ztrátu. Navrhoval odevzdání 4 – 6 000 km pohraničí (oblasti, které by pro ČSR neměly strategický a hospodářský význam) s podmínkou, že ze státu odejdou 1,5 až 2 miliony nejvíce znacizovaného německého obyvatelstva. Němečtí demokraté, socialisté a židé by zůstali v Československu. Tento pokus o zoufalý kompromis nemohl Hitlera uspokojit, neboť ve skutečnosti chtěl dobýt celé území českých zemí.

 **V noci z 20. na 21. září britská a francouzská vláda sdělili prezidentovi ultimátum o odstoupení území s více jak 50% obyvatelstva Německu.** V případě jeho zamítnutí Západ ponechá napadené Československo Německem jeho osudu. Hodžova vláda se nátlaku podrobila. Vzápětí však podala demisi. Celým Československem otřásalo protestní hnutí veřejnosti, které odmítalo kapitulaci a požadovalo obranu státu**. 22. září proběhla generální stávka**. Byla jmenována úřednická vláda v čele s ministrem obrany  generálem Janem Syrovým.

 Na **druhé schůzce N. Chamberleina s A. Hitlerem v Bad Godesbergu** 22. září německý diktátor, kterému šlo o rozbití celého Československa, pro Brity nečekaně vystupňoval své požadavky. Rozšířil je ještě o územní nároky Polska a Maďarska. Nadto nerespektoval dohodnutý časový průběh okupace českého pohraničí a trval na jeho okamžitém vyklizení. Chamberlainovi nezbylo než jednání přerušit. V období **zářijové krize** polská a maďarská vláda svůj tlak na vydání československého území koordinovala s nacistickým Německem.

 **Československá vláda 23. září vyhlásila všeobecnou mobilizaci,** která proběhla úspěšně, pouze větší část Němců se nedostavila. Obnovila se naděje, že Československo nezůstane osamoceno. Částečná mobilizace probíhala ve Francii a Velké Británii. Přípravy k mobilizaci se konaly i v Sovětském svazu. Sovětská diplomacie důrazně varovala Polsko před napadením Československa. Případný útok Maďarska, které však postupovalo diplomatičtěji než Polsko, mohl být zneškodněn zásahem československých spojenců z Malé dohody, Jugoslávie a Rumunska. Velká Británie a Francie však v mobilizaci spatřovaly jen prostředek nátlaku na A. Hitlera, aby nerozpoutal evropskou válku a svolil k mírovému vydání československého pohraničí.

 **26. září 1938 pronesl A. Hitler zběsilý projev v berlínském Sportovním paláci.** Obvinil Čechy, že se zatvrzele snaží vehnat svět do války. Osobně spílal prezidentovi E. Benešovi, který mu symbolizoval český národ. V roce 1938 se dokonce vyznal K. H. Frankovi z touhy Beneše sám oběsit. **Hitler založil německý stereotyp Beneše jako fanatického nepřítele Němců**, který není pravdivý. Hitler měl několik důvodů proč Beneše nenávidět: Beneš nebyl nepřítel Němců, ale byl zásadový a znalý odpůrce nacistů. Podporoval německé antifašisty. Byl český vlastenec a úspěšný architekt československé státnosti. Zosobňoval západní orientaci a versailleský systém. Byl stoupenec demokratického systému kolektivní bezpečnosti.

 Ve své úderné řeči Hitler tvrdil, že má z ČSR zájem pouze o soukmenovce a že Češi a jejich stát jsou mu lhostejní. Prohlásil, že české pohraničí je poslední území, které na Evropě žádá. Naznačil ochotu k dalšímu jednání se Západem. Následujícího dne se dostavila **britská odezva**. Britský premiér vystoupil s rozhlasovým projevem, v němž konstatoval, že „ je strašné, fantastické a neuvěřitelné, mají-li Britové kopat protiletecké zákopy a nasazovat si plynové masky kvůli sporu v daleké zemi mezi lidmi, o nichž nic nevědí…byť byly sebevětší naše sympatie s malým národem, který musí čelit velkému a mocnému sousedovi, nemůžeme za žádných okolností zaplést celou Britskou říši do války prostě jen kvůli takovému malému národu. Máme-li již bojovat, musí to být pro větší věc“. Benešova argumentace, že Hitlerovi nejde jen o Československo, ale o světovou nadvládu, nenalézala na Západě žádného sluchu. N. Chamberlain 28. září 1938 napsal Hitlerovi, že vše může dostat ihned bez války. Zároveň požádal fašistického vůdce B. Mussoliniho, aby zprostředkoval mezinárodní konferenci čtyř velmocí Velké Británie, Francie, Itálie a Německa ve věci německých požadavků vůči Československu.

 **Konference začala 29. září v Hitlerově v Mnichově** za účasti Adolfa Hitlera, Benita Mussoliniho, Neville Chamberlaina a Edouarda Daladidiera. Základem jednání byl návrh Mussoliniho, připravili ho však Němci. Proti godesberským požadavkům se poněkud rozšiřovala lhůta na obsazení českého pohraničí. Národnostní klíč obyvatelstva pohraničí byl zvolen podle nespravedlivého germanizujícího rozčlenění z r. 1910, vycházejícího při určení národnosti z jazyka obcovacího, nikoli mateřského. Zároveň dohoda stanovila, že Československo musí učinit územní ústupky také Polsku a Maďarsku. **Bez účasti československých zástupců bylo rozhodnuto, že ČSR musí ve lhůtě od 1. do 10. října odstoupit území Německu, a to bez ohledu na jeho strategické, dopravní a hospodářské zájmy.** Spíše bylo přihlédnuto k těmto zájmům ze strany Německa. Signatáři dohody slíbili záruku za další existenci zbytkového Československa. Tyto sliby nebyly dodrženy. Československo bylo předáno do německé zájmové sféry. Po podpisu dohody čtyřmi účastníky byl rozsudek bez možnosti oprav předán zívajícím Chamberlainem československým diplomatům, s tím, že odpověď se nečeká. “Malí lidé, červíčci“, konstatoval po podpisu zhnuseně vítězný Hitler o reprezentantech západních demokratických mocností.

 **Na žádost Chamberlaina podepsal Hitler 30. září dohodu o usmíření s Velkou Británií**, v níž se obě strany zavázaly, že spolu nikdy nepovedou války a že všechny spory budou řešit jako v Mnichově. **Podobnou dohodu uzavřela 6. prosince 1938 s nacistickým Německem i Francie.**

 Britští a francouzští mnichované se domnívali, že obětováním Československa nastolili znovu rovnováhu mocností v Evropě. Mnichovem vyloučili Sovětský svaz z klubu evropských mocností. Pro nacisty otevřeli přes střední Evropu bránu k expanzi na Východ. Demoralizovaná západní veřejnost přijala Chamberlaina a Daladiera s ovacemi jako zachránce dlouhodobého míru. Pravdu měl však čs. prezident E. Beneš a ministr zahraničí Kamil Krofta, kteří byli přesvědčení, že mnichovskou dohodou – kapitulací před agresory se svět přiblížil válce více než kdy jindy. **Hitler se nemínil vázat žádným koncertem velmocí paktu čtyř. Chtěl novou Evropu s nadvládou německého nacistického státu.**

 **Prezident Edvard Beneš byl hlavní činitel při řešení československé krize 1938** **za československou stranu**. Jako diplomat a státník kladl větší důraz na politické diplomatické úsilí o integritu a bezpečnost ČSR než na řešení vojenské. Tento přístup byl pochopitelný za situace, kdy vlastní obrana dvou tisícové hranice s převážně nepřátelskými agresivními sousedy byla velmi nesnadná. E. Beneš se však nevyhýbal při zajištění suverenity a soudržnosti území Československa i vojenskému řešení. V druhé polovině třicátých let burcoval apatický Západ, např. britské vojenské činitele, aby věnovali větší pozornost dozbrojování britské armády. Zdůrazňoval, že **Československá armáda je připravena k obraně, ale že předpokladem její úspěšnosti je spojení vlastních vojenských operací s vojenským potencionálem a nasazením armád spojenců.** Osamocenou obranu izolovaného státu v obklíčení nepřátelskými sousedy s jejich vazbami na protistátní menšiny (německou, maďarskou, polskou) realistický Beneš nepokládal za možnou. Vedla by podle něho k neodpovědnému vyvraždění českého národa a nevratnému zániku státu. Prezident se obával i možného vypuknutí vnitřní občanské války. Část konzervativní pravicové české politiky a osobností sázela na možnost dohody s III. Říší (předseda agrární strany R. Beran, prezident Nejvyššího správního soudu E. Hácha aj.). Úplně nejistá byla věrnost k československému státu při válečném stavu ohrožení u slovenských ĺuďáků. 30. září 1938 ultimativně žádali na prezidentovi, aby moc na Slovensku byla předána HSĽS.

 Strategické plány československé armády nikdy nepočítaly s osamocenou obranou bez spojenců. Benešova vyjednávací taktika v československé krizi roku 1938 byla oddalovací, protože doufal, že ve Francii či ve Velké Británii stoupenci appeasementu přijdou o politickou podporu, dojde ke změně vlád a západní demokracie tak dodrží své spojenecké závazky.

 **Sovětský svaz** na opětovné Benešovy dotazy potvrdil, že poskytne vojenskou pomoc i bez ohledu na stanovisko Francie, pokud se ČSR obrátí na Společnost národů. Čs. prezident se k tomuto kroku nakonec neodhodlal. Předpokládal, že by SSSR využil svou vojenskou angažovanost v ČSR k uskutečňování svých středoevropských revolučních záměrů či že by mohla mít podobný charakter jako účast sovětských dobrovolníků ve španělské občanské válce. Pod dojmem společné vojenské součinnosti ČSR a SSSR by se ještě více proti Československu utužila spolupráce západních demokracií s nacistickým Německem. Potvrdily by se tak vývody nacistické propagandy o ČSR jako bolševické hrozbě pro Evropu. Čs. generál Karel Husárek v rozhovoru se sovětským vyslancem Sergejem Alexandrovským dokonce odmítl masivní sovětskou leteckou pomoc s tím, že ČSR nemá pro sovětské letouny dost letišť a benzínu.

 Československo po rozplynutí pacifistických přeludů a za vzrůstu mezinárodního napětí v druhé polovině třicátých let vyčlenilo značné finanční prostředky na budování moderní armády. Modernizace a výstavba silné armády však byla zahájena pozdě. **Československá armáda** byla dobře vycvičena a morální stav vojáků, zejména české národnosti, byl vynikající. Armáda byla skvělá ve smyslu bojové odhodlanosti velitelského sboru. Českých branců bylo však pouze 52,8% ze všech vojáků. V armádě bylo tak množství státně nespolehlivých občanů. Plán budování systému opevnění zahrnoval období 1936 – 1945. V roce 1938 nebyl zdaleka dobudován, zejména jižní hranice s bývalým Rakouskem byla odkryta. Přes nespornou kvalitu čs. letců byl technický stav a početnost letounů, včetně stíhacích, neuspokojivý. V letectvu mělo Německo šestinásobnou převahu. Na žádoucí výši nebyla ani protiletecká obrana. Technicky vyspělé byly tanky a dělostřelectvo, ale značně nerozvinutá byla motorizace armády. Týlové zabezpečení armády, její zásobování a ochrana civilního obyvatelstva nebyly ještě zabezpečeny. Československo mohlo nasadit proti Německu armádu o síle jeden a půl milionu vojáků. Německo mělo vojenskou převahu tři a půl milionu vojáků. Podle československého generálního štábu by se Československo mohlo samo bránit až tři týdny.

 **30. září 1938 československá vláda za účasti prezidenta v situaci, kdy bylo Československo svými spojenci opuštěno, mnichovský diktát přijala.** Nepochybovala, že v případě nesouhlasu bude svými někdejšími spojenci - západními demokraciemi označena za viníka války. E.Beneš v bouřlivé debatě s československými politiky, z nichž mnozí rovněž odmítali diktát a požadovali branný odpor, konstatoval: „Poznal jsem, že velké státy a národy nepočítají ani teď se státy a národy malými. Nakládají s nimi, jak se jim to právě hodí“. **Ustanovení mnichovské dohody nevzešla do československého vnitrostátního právního pořádku, protože souhlas ke změně území mohlo dát jen Národní shromáždění, k čemuž nedošlo. Vláda se jejím přijetím dopustila protiústavního činu.**

 Československá kapitulace znamenala státní porážku. Armáda dostala rozkaz upustit od branného odporu. **V české veřejnosti**, která nebyla vládou přesně informována o vážnosti situaci a byla do poslední chvíle ujišťována, že demokratičtí spojenci svým závazkům dostojí, **kapitulace bez boje vyvolala šok.** **Poranění a komplex z Mnichova ovlivnilo další české politické rozhodování a přetrvává v českém historickém povědomí dodnes.**

Platí však slova britského politologa Noela Ó Sullivana: „**Nemusíme bojovat proti drtivé přesile. Musíme však dát najevo svůj odpor!**“ Tomuto předpokladu prezident E. Beneš dostál. Nevěřil nikdy, že mnichovská dohoda je zárukou míru. Byl přesvědčen, že A. Hitler v dohledné době vyvolá válečný konflikt, v němž padnou mnichované a iluze appeasementu. Beneš se rozhodl uchránit národ pro válku, která teprve měla přijít a v níž se vytvoří obranný blok proti nacistické expanzi. Češi vypuknutím války získají znovu odhodlané spojence pro obnovu územní celistvosti Československé republiky .

 **Mnichovská dohoda byla zásadním porušením mezinárodního práva.** Československá republika i její současná Česká republika pokládají Mnichovskou dohodu za neplatnou od samého počátku, neboť:

* Porušila předchozí smluvní dokumenty.
* Odporovala obecným normám a zásadám mezinárodního práva:

Mnichovská dohoda měla rysy podvodného jednání. Z německé strany byl zjevný úmysl smlouvu nedodržet. Byla dohodou sjednanou donucením pod hrozbou válkou. Vznikla bez účasti státu, jehož se týkala.