**Dějepis – 9. ročník – II. světová válka – válka na Balkáně (1940–1941)**

Situace v letech 1939–1940

- nacistické Německo v roce 1939 napadlo Polsko a rozdělilo si jej se SSSR

- v roce 1940 nejprve dobylo Dánsko a Norsko a poté Belgii, Nizozemí, Lucembursko a Francii

- bitva o Velkou Británii v roce 1940 znamenala první větší neúspěch německé armády

- komunistický SSSR v letech 1939–1940 napadl Polsko, Finsko, pobaltské státy a Rumunsko

Italská invaze (1940–1941)

- **Italové** před II. sv. válkou dobyli **území Albánie**

- v roce 1940 zaútočily italské jednotky z prostoru Albánie na Řecko

- **řecká armáda zahnala** v roce 1941 Italy **zpět do Albánie** a obsadila kus albánského území

- materiální pomoc a dobrovolníky Řecku poskytla Velká Británie

Německá ofenziva (1941)

- Německo se rozhodlo pomoct neúspěšné Itálii **útokem na Řecko** z území Rumunska, Bulharska a Maďarska

- Hitler nařídil dobýt také **Jugoslávii** a **Krétu** (obával se britských leteckých základen, ze kterých by spojenci mohli bombardovat **rumunská** **ropná pole**)

- Němci využili vojska svých spojenců: **Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko, Itálie** i **Albánie** (fašistické, dnes nacionální hnutí usilující o tzv. Velkou Albánii)

- v dubnu až červnu 1941 německá vojska dosáhla svých cílů a Němci získali volný přístup do Středomoří (a případné invazi do Egypta a na Blízký východ)

Další události na Balkáně (orientačně)

- po celou dobu války v balkánských horách působily silné partyzánské oddíly, které vázaly italské i německé síly (často i elitní jednotky)

- po pádu Mussoliniho režimu (1943) prostor Balkánu kompletně obsadila německá vojska

- zároveň se z partyzánských jednotek stává regulérní protiněmecké vojsko

- v roce 1944 se do války na Balkáně zapojily i britské oddíly (Řecko) a Rudá armáda (Jugoslávie, Bulharsko) a Němci Balkán vyklidili

- v Albánii a Jugoslávii se moci chopili komunisté (komunističtí partyzáni)

- v Řecku v letech 1946–1949 proběhla občanská válka mezi komunisty a demokraty (monarchisty), poražení komunisté zčásti emigrovali do zemí sovětského bloku

Pojmy

**odboj** – aktivita proti nepříteli (zde proti Německu a jeho spojencům)

**partyzánská** **válka** – ozbrojený konflikt mezi vojskem nepřítele a místními obyvateli

**Nezávislý stát Chorvatsko** – loutkový stát pod vlivem Německa a zejména Itálie

**ustašovci** (fašistické hnutí Ustaša) – hnutí vládnoucí v Chorvatsku; vyhlásilo rasové zákony proti Srbům a Židům (genocida), likvidaci pravoslavné církve (Srbové), vyhánění jiných národností z Chorvatska (zvl. Srbů) a teror proti všem možným nepřátelům Chorvatska; naopak podporovalo bosenské muslimy (islamizované Slovany); dokonce i Němci protestovali proti brutalitě ustašovců

**chorvatské** **koncentrační** **tábory** – místa likvidace Srbů, Židů, Cikánů a Romů, komunistů, pravoslavných kněží ad.; místa hrůzných válečných zločinů (Jasenovac, Stara Gradiška, Koprivnica)

**Ante** **Pavelič** – představitel jednoho z nejbrutálnějších režimů za II. sv. války

**J. B. Tito** – velitel komunistických partyzánů, pozdější prezident komunistické Jugoslávie

**komunističtí** **partyzáni** – polovojenské jednotky působící na území celé bývalé Jugoslávie organizované J. B. Titem

**četnici** – monarchisticky smýšlející partyzáni, působili většinou na území Srbska a Bosny (většinou Srbové)