Pokuste se seřadit následující odstavce – nalevo je očíslujte:

Po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha 27.5.1942 nastalo v Protektorátu peklo. Masivní zatýkání, popravy, vypálení a vyvraždění dvou vesnic – Lidic a Ležáků. Také ale byly příklady hrdinství – mnohé rodiny pomáhaly atentátníkům. Ty však zradil jeden z nich - Karel Čurda. Poté byli atentátníci 8.6.1942 obklíčeni v kostele v Resslově ulici a po krátkém boji raději spáchali sebevraždu.

Tzv. „Druhá republika“ trvala pouze 167 dní – znamená velmi okleštěnou Československou republiku, bez pohraničí. Byla „nemocná“ – ve vnitrozemí měla mnoho uprchlíků, chyběl jí průmysl, vláda již nebyla demokratická a tak. Končí 15.3.1939, kdy bylo Československo obsazeno německými vojsky. Den předtím se odtrhne Slovensko a vytvoří samostatný stát.

V samém závěru války vypuká v Praze povstání, které se snaží urychlit konec německé nadvlády v Čechách. Trvalo 5 dní, přineslo mnohé materiální škody a mnoho mrtvých. Skončilo 9. května příjezdem Rudé armády (armáda Sovětského svazu). Tímto nastává krátké období takové zvláštní svobody – která bude ukončena 25. února 1948 nástupem komunismu.

Po obsazení českých zemí a Moravy je vytvořen Protektorát Čechy a Morava. Protektorát znamená, že je ustanoven protektor – což je jakýsi správce. Byla to doba útlaku – cílem bylo podmanit si národ. Pozatýkat inteligenci, zavřít vysoké školy, navodit atmosféru strachu. Touto dobou v Evropě probíhala 2. světová válka, a tudíž celý český průmysl přešel na zbrojní výrobu.

Koncem září 1938 byla Evropa téměř ve válce – Německo žádalo po ČSR vydání Sudet a jejich připojení k Německu. Československá armáda byla připravena k boji, především v pohraničních pevnostech. Nakonec však díky Mnichovské dohodě, která byla podepsána v Německu bez účasti československé vlády, bylo pohraničí odevzdáno bez boje. Vojáci dostali rozkaz vrátit se domů.

Po seřazení odstavců dejte každý odstavec do novinového titulku. Třeba:

1. Bez boje se nevyhrává! Mnichov nechceme!