***Tema 6.* Caracteristici comune și specifice ale regimurilor politice interbelice**

**România de la democrație la autoritarism-context intern și internațional**

**Constituirea RASSM. Politici și impact**

**Particularități și similitudini ale evoluției economice a statelor lumii 1918-1939**

**New Deal – model pentru depășirea crielor economice**

**Noul cadru de dezvoltare economică în România interbelică. Specificul devoltării**

**Basarabiei în componența României Mari.**

*Enumerați 7 caracteristici ale unui regim decocratic și 7 ale unui regim totalitar.*

***R. Democratice***

* Se bazează pe o doctrină egalitaristă (fără discriminare de ordin politic, religios etc.)
* Suveranitatea populară (suveran este întreg poporul)
* Drept de vot universal (sunt eligibili toți cetățenii)
* Egalitatea socială și egalitatea în drepturi
* Existența mai multor partide și ideologii politice (pluripartidism)
* Liberatatea cuvântului, mass-mediei

***R. Autoritare***

* Existența unui lider cu puteri dictatoriale
* Nerespectarea unora dintre drepturile și libertățile cetățenești
* Control asupra tuturor ramurilor guvernamentale (judiciar, legislativ, executiv)
* Nu acceptă opoziția reală
* Fluxurile financiare se află sub controlul statului

***R. Totalitare***

* Controlul total statului asupra economiei, culturii și societății, cenzura
* Nerespectarea principiului separării puterilor în stat
* Existența unui singur partid politic, cu un lider dominator
* Nerespectarea drepturilor și libertăților cetățenești
* Realizarea propagandei care promovează ideologia partidului unic
* Crearea omului nou

*Evidențiați cauzele și contextul instaurării regimului autoritar a lui Carol al II în România*

Contropirea de către Germania nazistă a majorității statelor din centul și vestul Europei, izolarea României pe plan internațional, atacarea regimului democratic de către Garda de Fier și rezistența formată a Partidului Național Țărănesc și Partidul Național Liberal, au determinat în 1938, mediul propice de a instaura un nou regim, de către Carol al II-lea, în care monarhia să aibă rolul decisiv. Acționând energic, regele constituie în noaptea de 10-11 februarie 1938 un nou guvern, urmând ca pe 10 februarie 1938, prin lovitura de stat, regele Carol al II-lea să fie prezentat ca “salvatorul” națiunii ajunsă în pragul destrămării din cauza luptelor dintre partidele politice.

*Elaborați un eseu la tema*

*„****Specificul dezvoltării Basarabiei în componența României Mari****”*

După Marea Unire din 1918, Basarabia timp de 21 de ani a cunoscut o dezvoltare specifică, de la lichidarea influențelor Imperiului Rus la crearea unor condiții favorabile pentru integrarea națională. În perioada interbelică, guvernul României și-a concentrat atenția asupra integrarii în cadrul statului român a provinciilor: Basarabia, Bucovina și Transilvania, fapt consumat la 14 iulie 1925, odată cu adoptarea Legii pentru unificare administrativă.

De asemenea, România interbelică s-a focusat asupra refacerii economiei distruse de război. În economia Basarabiei rolul principal era deținut de agricultură care avea un pronunțat caracter cerealier. Grație reformei agrare din 1921 care presupunea exproprietărirea moșierilor și împroprietărirea țăranilor , producția a variat la cereale între 1.5-3.0 milioane tone, la vin între 1.5-3.2 milioane decalitri etc, față de celelalte ținuturi românești. Basarabia deținea primul loc la cultura plantelor, fructelor și viței de vie.

Situația grupurilor etnice minoritare din Basarabia a fost asemănătoare cu aceea a minorităților din alte provincii alipite la România în 1918. În perioada interbeliă, statul român a încercat să lichideze urmările rusificării populației românești din timpul dominației țariste. Unele din măsurile luate au fost interpretate de către minorități ca discriminatorii (introducerea limbii române în școli). În această perioadă a existat o presă a minorităților ;i organizații culturale și profesionale ale acestora.

Pe parcursul întregii perioadei interbelice, producția industrială în Basarabiaa ocupat un loc neînsemnat. Basarabia păstrându-și caracterul agricol, însă comparând cu perioada antebelică, rezultatele acțiunilor întreprinse în industrie devin evidente. Astfel, 54.5% din totalul industrial a fost înființate în anii 1919-1930 și doar 8.8% în anii 1914-1918. În același timp 68% de întreprinderi comerciale și 67.8% din totalul întreprinderilor de credit au fost întemeiate după 1919. Începând cu 1919, numărul întreprinderilor industriale a crescut la 147.1%, acela al industriei metalurgice la 151.7%, al industriei textile la 68% și al industriei chimice la 70%.

Procesul de consolidare al României s-a caracterizat și prin participarea partidelor din provinciile unite la viața politică a țării. Viața politică a Basarbiei servind populația cu lecții de alfabetizare, familiarizâmd-o atât cu regulile jocului democratic, cât și cu viciile inerente democrației românești în proces de constituire. Printre cele mai de bază personalități care și-au adus contribuția la consolidarea sistemului politic în Basarbia au fost P. Halippa, I. Inculeț, I. Pelivan și D. Ciugureanu. Contribuind prin atitudinile adoptate și prin eforturile depuse la fortificarea transparenței regimului, la consolidarea politică a societății românești.

În cele din urmă, consider că în perioada interbelică Basarabia a cunoscut una dintre cele mai prospere perioade, beneficiind de un regim democratic bazat pe Constituție și legi, de avantajele reformei agrare și libertățile orășenești. Are loc o perioadă de dezvoltare a economiei, infrastructurii și vieții sociale, o perioadă care a fost întreruptă de invazia sovietică înfăptuită la 28 iunie 1940.