**Druhá svetová vojna (1939 – 1941)**

Po obsadení Čiech a Moravy sa Hitler sústredil na to, aby Poľsko dostal do medzinárodnej izolácie (Veľká Británia sa však v tomto období začína vzďaľovať od politiky a...................................... a spoločne s F.......................................... poskytla garancie Poľsku, hoci paradoxne štátu, ktorý bol tiež agresorom – Poľsko obsadili české Tešínsko a niektoré obce na Slovensku). Hitler si zmluvou o ........................................... (dohoda známa aj ako pakt Ribbentrop – Molotov) z 23. augusta 1939 zaviazal ZSSR k spolupráci (v tajnej klauzule si rozdelili poľský štát).

1. septembra 1939 nemecký útok na Poľsko (zámienkou sa stal incident vo vtedy nemeckom meste G.......................... = prepad nemeckého vysielača vlastnými v poľských uniformách). Poľsko sa stalo krajinou, kde si nemecká armáda = W..............................., úspešne vyskúšala blitzkrieg ( = bleskovú vojnu: mohutné letecké nasadenie, ovládnutie vzduchu, rýchly postup motorizovaných divízií na vybrané ciele, obkľúčiť nepriateľské sily v tzv. kotloch, rýchle dosiahnutie hlavného mesta). Útok bol vedený z niekoľkých strán (najväčšie údery zo Sliezska smerom na L \_ \_ ž, z Pomoranska na G \_ \_ \_ \_ k a z východného Pruska na hlavné mesto V.................................... . Už 3. 9. vyhlásili V. Británia a Francúzsko na základe svojich záväzkov Nemecku vojnu (prebehla m...................................................... jednotiek). V realite sa „zakopali“ Nemci a Francúzi na svojich obranných líniách (Siegfriedova a francúzska M \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ a). Do jari 1940 tu prebieha tzv. podivná (čudná) vojna. 17. 9. prekročili poľské hranice Sovieti a obsadili východnú časť územia (zajali aj početné poľské oddiely). 29. 9. Poľsko kapitulovalo (nemeckú časť Hitler rozdelil na dve časti – jednu priamo pripojil k ríši a z druhej vytvoril Generálny gouvernement = okupované územie so sídlom v meste ........................) . Bojová činnosť medzi Britmi a Nemcami sa odohrávala na mori (napr. útok nemeckých ponoriek na základňu Scapa Flow v súostroví O........................ alebo potopenie nemeckej bojovej lode Graf Spee v decembri 1939 v zálive ..................................) .

**Expanzia ZSSR** (september 1939 – august 1940)

Po obsadení východného Poľska Stalin donútil pobaltské štáty podpísať so Sovietskym zväzom zmluvy o priateľstve a spolupráci. Pod vplyvom tamojších komunistických strán došlo k štátnym prevratom a v priebehu roku 1940 boli ................................, ............................... a .................................. pripojené k ZSSR. V tomto roku si Stalin vynútil na ................................................. (štát) odovzdanie Besarábie a severnej Bukoviny ( = dnešné ...........................................). Územné nároky voči Fínsku (hlavne okolie Leningradu a .................................................... jazera) boli fínskou vládou odmietnuté (nov. 1939 – mar. 1940 sovietsko-fínska vojna). Napriek obrane Fínov na Mannerheimovej línii, Fínsko v marci 1940 kapitulovalo.

**Obsadenie Dánska a Nórska** (apríl – jún 1940) = operácia Weserübung

Obe krajiny síce vyhlásili neutralitu, ale pre Nemecko boli dôležité zo strategických dôvodov (Dánsko – kontrola úžin ................................... a ................................ do Baltského mora; Nórsko – ponorkové základne proti Britom, dovoz železnej rudy zo severného Švédska v zime cez nezamŕzajúci prístav N \_ \_ \_ \_ k). Dánsko kapitulovala za niekoľko dní (zavedená okupačná správa), proti Nórsku využili Nemci parašutistické jednotky. Nóri odolávali dlhšie iba na severe (s pomocou Britov), 10. 6. boli porazení. V Nórsku sa vlády zmocnil fašista Q.........................., ktorý nastolil kolaborantskú vládu (po skončení vojny popravený).

**Útok Nemecka na Francúzsko a štáty Beneluxu** (máj – jún 1940) = Fall Gelb a Fall Rot

Nemecké jednotky v podstate zopakovali útok z prvej svetovej vojny (hlavný úder vedený cez pohorie A \_ \_ \_ \_ \_ v Belgicku), úder však aj proti Holandsku (tento štát bol v prvej svetovej ................................). V máji 1940 došlo k zmene na poste britského premiéra: Chamberleina vystriedal W. Ch................................ (ten verejne vyjadril nekompromisný postoj voči Nemecku). Nemecký postup bol rýchly, v oblasti mesta D............................................. na severe Francúzska sa ocitli v obkľúčení britské a francúzske divízie, operáciou D \_ \_ \_ \_ o bola väčšina z nich evakuovaná do Británie. Francúzsko kapitulovalo 22. 6. v Compiegne, v tom istom .................................................................. ako Nemci podpisovali prímerie 11. 11. 1918. Po porážke bolo Francúzsko rozdelené na dve časti: sever a západ pri Atlantiku bol priamo okupovaný (centrum Paríž), Alsasko a Lotrinsko priamo pripojené k Nemecku a juhovýchodná časť sa stala kolaborantským štátom pod vedením maršala P.......................... v emigrácii (ktorí nesúhlasili s podmienkami kapitulácie) sa postavil generál de G \_ \_ \_ \_ \_ (hnutie „slobodných Francúzov“).

**Bitka o Britániu** (august – október 1940)

Po porážke Francúzska zostáva v boji proti Nemecku Británia osamotená. Premiér Ch. hľadá spojenca na druhom brehu Atlantiku. V USA je však stále veľký vplyv izolacionistov v Kongrese, cez prezidenta ......................................................... získava Británia aspoň materiálnu pomoc (presadenie „Zákona o pôžičke a prenájme“). Od júna 1940 plánuje Hitler inváziu nemeckej armády do Británie (operácia Seelöwe = ................................................). Problémom vylodenia bolo slabšie hladinové loďstvo a britské letectvo, pre úspech bolo nutné ovládnuť vzdušný priestor nemecké vojnové letectvo, čo Hitlerovi sľúbil veliteľ maršal G...................................). Prvý masový nálet na Anglicko 13. 8. 1940, ďalšie pokračujú s väčšou intenzitou až do prvých mesiacov 1941 – veľké škody utrpeli najmä mestá Londýn, Coventry, a druhé najväčšie mesto B................................... . Postupne sa letecká bitka vyrovnáva, v jej priebehu prišli Nemci o viac ako 1 700 lietadiel (letecké súboje stíhačiek Hurrican a Spitfire proti Messerschmittom alebo proti nemeckým bombardérom J \_ \_ \_ \_ \_ s Ju 87). V októbri Hitler na „neurčito“ odkladá operáciu Seelöwe.

Pozrite si nasledujúci krátky dokument a odpovedajte na otázky:

<https://www.slavne-dny.cz/episode/10007260/den-bombardovani-londyna-7-zari>

1. Pod akými názvami (prípadne skratkami) je známe britské a nemecké vojnové letectvo? .......................................................

2. Koľko nemeckých bombardérov a stíhačiek sa 7. 9. 1940 zúčastnilo útoku na Londýn (zaokrúhlite na stovky)? ..........................

3. Koľko nocí bolo mesto bez prestávky bombardované? ......................................

4. Kde našli obyvatelia Londýna úkryt pred bombardovaním? .............................

5. Ako sa zachovala britská kráľovská rodina počas bombardovania mesta? ......................................................................................

6. Ktorá londýnska stavba sa stala symbolom nezlomnosti obyvateľov mesta a ako zázrakom bola minimálne poškodená? .......................................................

**Rozšírenie vojny na Balkán a do Afriky** (október 1940 – jún 1941)

Po porážke Francúzska prejavilo záujem o spojenectvo s Nemeckom J............................ (sledovalo vlastné ciele vo východnej Ázii. V septembri 1940 v Berlíne bol podpísaný pakt troch mocností .................................., ................................... a ................................ (známy aj ako Os Berlín - ............. - ....................). V novembri 1940 sa k paktu pripojili aj nemecké „satelity“ v Európe: Slovenský štát, Maďarsko, R.......................... a B......................... . V októbri 1940 vstúpili talianske vojská z okupovaného územia Albánska do ..................... a už od začiatku roka bojovali talianske jednotky proti britským v Egypte. Obe ich vystúpenie sa skončili katastrofálne, Briti dokonca dočasne ovládli líbyjské mesto T \_ \_ \_ \_ \_ . Hitler v tejto situácii sa rozhodol Mussolinimu pomôcť. Do Afriky posiela špeciálny zbor pod vedením E. R.......................( mal prezývku púštna ................) = A \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ s, tomuto zboru sa podarilo v marci 1941 vytlačiť Britov do Egypta. Na Balkáne 6. 4. 1941 zaútočila nemecká armáda na Juhosláviu (tento štát sa odmietol pripojiť k paktu a neumožnil presun Nemcov cez svoje územie). Tento útok využili Chorváti, ktorí sa od Juhoslávie odtrhli a vyhlásili vlastný štát (vodca Ante Pavelič, chorvátski fašisti = u...................................... ). Do dvoch týždňov síce juhoslovanská vláda kapitulovala, ale v horách pokračuje v odpore silné partizánske hnutie (do vedenia ktorého sa dostal neskorší prezident Josip Broz .................). Následne nemecké ťaženie pokračuje do štátu na juhu Balkánu – jeho odpor bol zlomený po obsadení najväčšieho ostrova = ........................ 2. 6. 1941.

**Útok Nemecka na ZSSR** – 22. jún 1941: plán B \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ a

Pozrite si nasledujúci krátky dokument a odpovedajte na otázky:

<https://www.slavne-dny.cz/episode/690419/den-kdy-hitler-napadl-sovetsky-svaz-22-cerven>

1. Na ktorý deň v týždni pripadol 22. jún 1941? ..........................................

2. Ktorá pevnosť v blízkosti hraníc dokázala odolávať až 1 týždeň? ..............................

3. Prečo bolo v prvých mesiacoch po útoku slabé resp. neskúsené sovietske vojenské velenie, ktoré vydávalo často chaotické rozkazy ? .........................................................................

4. Koľko dní trvala (aspoň čiastočná blokáda Leningradu, zaokrúhlite na stovky dní)? .................

5. Ako sa nazývala nemecká operácia, ktorá mala dobyť Moskvu? .............................

6. Okrem vojensko-taktických opatrení, ktorý prírodný činiteľ mal vplyv na neúspech Nemcov? .....................................

Názov operácie súvisí s rímskonemeckým cisárom z konca 12. storočia Fridrichom I. Barbarossom, ktorý uskutočnil .................... ťaženie proti moslimom, tak ako Hitler robí ťaženie proti komunizmu. Prekročenie hraníc bolo bez vyhlásenia vojny na obrovskom fronte od Barentsovho až po Čierne more (zúčastnili sa ho okrem Nemcov aj Taliani a vojenské jednotky nemeckých satelitov + Fínsko). Tri hlavné smery útokov: armáda „sever“ – Riga – potom postup na mesto L...............................; armáda „stred“ – Minsk – potom postup na hlavné mesto ...................; armáda „juh“ – Kyjev – polostrov K \_ \_ \_ a následne k rieke Don. Nemci opäť využili blitzkrieg a podarilo sa im časť sovietskych divízii obkľúčiť v kotloch (aj pre Stalinov rozkaz neustupovať ani z taktických dôvodov), ale pre veľkosť krajiny do konca roka 1941 nedosiahli hlavný cieľ = obsadiť hlavné mesto. 4. decembra boli k mestu najbližšie (vzdialenosť asi 25 km), od nasledujúceho dňa prechádzajú sovietske jednotky do protiofenzívy. Pre Sovietov sa 22. júnom 1941 začína Veľká .................................... vojna a skončí sa až kapituláciou Nemecka. V ohrozenom ZSSR prevzal všetku moc „Štátny výbor obrany“ na čele so Stalinom, vrchným veliteľom frontu sa stáva generál, neskôr maršal Ž.................. .

**Vznik sovietsko – britsko – americkej spojeneckej koalície**

ZSSR uzavrel spojenectvo s V. Britániou (sovietsko-britská dohoda z 12. 7. 1941), po zapojení USA do vojny (7. 12. 1941 prepadli Japonci Pearl Harbor na ......................................ostrovoch) vznikla silná protihitlerovská koalícia. Ešte pred decembrom sa USA zapojili do diplomatických a ekonomických aktivít.

14. augusta 1941 po spoločnom prehlásení britského premiéra a amerického prezidenta na palube lode kotviacej pri ostrove N.................................................. vzniká dokument A............................................ ch....................................... , v ktorom sa dohodli na boji proti agresorom a obnovení zvrchovaných práv národov, ktoré boli zbavené samostatnosti. Zároveň deklarovali, že nemajú žiadne územné nároky a súhlasili s právom slobodnej plavby po moriach (v septembri sa k dokumentu pripojil aj ZSSR). V októbri 1941 bola americkým Kongresom odsúhlasená pomoc Sovietskemu zväzu (zákon „Lend Lease“) – dodávky surovín, materiálu a zbraní do ZSSR (konvoje lodí cez Atlantik do prístavov M....................... a A...............................) a cez Aljašku.