**A második világháború előzményei, kitörése és jellemzői – NAT 2020,**

**11. évf. tk. 174-178., 208-210. o., vékony atlasz: 48/c; Oktatási Hivatal atlasz: 58/c**

1. **A náci Németország (Harmadik Birodalom) terjeszkedése az 1930-as években – tétellap: 1. sz. forrás, tk. 174-178. o.:**

**„A nemzetiszocialista kihívás és az engedmények politikája” c. résztől:**

**1933. január 30.:** Hitler hatalomra kerülése → agresszív külpolitikai törekvések (lásd Mein Kampf: a versailles-i békeszerződés korlátozásainak felszámolása!) →

**1933:** Németország kilépett a Népszövetségből

**1935:** erőteljes fegyverkezés kezdődött, melynek elemei:

* ismét bevezették az általános hadkötelezettséget
* névváltozás a hadseregben: Reichswehr → Wehrmacht
* új fegyvernemek: páncélosok, légierő (↔ versailles-i béke ezeket tiltotta!)

A német terjeszkedés lépései – **tk. 175/20, 177/25-26**:

**1935:** népszavazás a **Saar-vidéken** (e.: „száár-vidék”), ezt a versailles-i béke előírta → eredménye: túlnyomó többség No. mellett → náci propaganda-siker! – **tk. 174/19**

**1936:** Wehrmacht bevonult a **Rajna-vidékre** → versailles-i (1919) és a locarno-i (1925) szerződést felrúgták, hiszen demilitarizált, azaz fegyvermentesített övezet volt!

**1936: Berlin-Róma tengely:** náci No. és Olaszo. együttműködése → „tengelyhatalmak”

**1936: Antikomintern paktum** a náci No. és Japán között → 1-sorban a SZU ellen irányult, 1937-ben Olaszo. csatl.

**1938: Anschluss (Ausztria bekebelezése):**

* a versailles-i béke szintén megtiltotta az Anschlusst, azaz Au. és No. egyesülését ↔

Hitler célja a német lakta területek egyesítése, európai Nagynémet Birodalom megteremtése volt (maga is osztrák származású volt!) → erőteljes náci propaganda-hadjárat kezdődött ↔ Schuschnigg osztrák kancellár népszavazást íratott ki a kérdésről →

* **1938. március 12-13.:** német csapatok bevonultak Ausztriába → Hitler kimondta az Anschlusst → Ausztria a náci No. része lett → terület neve: **Ostmark** → náci No. és Mo. szomszédossá váltak!

**Csehszlovákia feldarabolása (1938-39) – tk. 177/26. sz. kistérkép, 178. o. forrás:**

német területi követelés kiindulópontja: **Szudéta-vidék** (No-val határos terület, 3 millió német lakos) → náci propaganda: szudétanémeteknek autonómiát követeltek ↔ csehszlovák kormány elutasította → Hitler háborúval fenyegetett! → konfliktus rendezése:

**1938. szeptember 29-30: müncheni 4-hatalmi konferencia! – tk. 178. o. forrás**

* résztvevői:
* **Hitler: No. (vezér és kancellár = Führer u. Kanzler)**
* **Mussolini: olasz diktátor (vezér: Duce)**
* **Chamberlain: brit min. e.**
* **Daladier: francia min. e.**
* jelentősége: **brit-francia békülékenységi (v. megbékéltetési) politika** csúcspontja, melynek lényege: Hitler részben jogos területi követeléseinek eleget tesznek → béke Európában ↔ illúzió!
* döntések:
* Szudéta-vidék → Németországhoz került
* záradék: csehszlovák kormány kétoldalú tárgyalásokat kezd a magyar és lengyel kormányokkal azok területi követeléseiről[[1]](#footnote-1)
* maradék Csehszlovákia szuverenitását garantálták („Hitler ígérete”) ↔

Hitler célja: Csehország megszerzése, oka: fejlett cseh ipar! → nácik támogatták a szlovák szeparatizmust (elszakadási törekvések) → **1939. március:** kikiáltották a „független” Szlovákiát → valójában német bábállam lett, vez.: Josef Tiso → Csehszlovákia felbomlott → német csapatok bevonultak Prágába → Cseh-és Morvao. a Harmadik Bir. része lett → terület elnevezése: **Cseh-Morva Protektorátus**

1. **A második világháború közvetlen előzményei és kitörése – tk. 208-209. o.: „A tengelyhatalmak sikerei” c. lecke:**

**1939 nyara:** Hitler következő „áldozata”: **Lengyelország**, ennek fő oka:

**„lengyel korridor”** (folyosó): az I. vh. után újjáalakult Lo-nak kijáratot biztosított a Balti-tengerre → Kelet-Poroszországot elvágta No. többi részétől! – **lásd tk. 208/1. sz. térképvázlat** →

német követelés: **Danzig** átadása (népszövetségi ellenőrzés alatt szabad város volt), vasútvonal és autóút építése a korridoron keresztül → Lengyelo. elutasította → német agresszióval számolni kellett →

Anglia és Franciao. feladták a békülékenységi politikát:

* garancia-egyezményt kötöttek Lengyelo-gal
* angol-francia-szovjet tárgyalások kezdődtek → németellenes szövetség?

de:

* ideológiai ellentétek: Anglia, Franciao: polgári demokráciák ↔ SZU: kommunista diktatúra (Sztálin) →

kölcsönös bizalmatlanság!

* katonai együttműködés lehetősége: SZU támadása No. ellen → szovjet csapatok lengyel területen haladtak volna át → lengyelek elutasították, oka: történelmi előzmények

↓

tárgyalások meghiúsultak!

közben:

**szovjet-német kapcsolatfelvétel!** →

eredménye:

**1939. aug. 23.: szovjet-német megnemtámadási egyezmény - Molotov-Ribbentrop paktum** (két külügyminiszterről) – **tétellap: 2. sz. forrás**, **tk. 208/1-2; 209/3 + forrás mellette**

tartalma:

* 10 évre béke a SZU és a náci No. között → viták békés rendezése
* **titkos záradék:** elhatárolták érdekszféráikat →

1. SZU befolyási területei:

* balti államok: Észto., Letto., Litvánia
* Lengyelo. K-i része: Nyugat-Ukrajna, Nyugat-Belorusszia
* Besszarábia (mai Moldávia)

1. Németo. befolyási övezetei:

* Lengyelo. középső és Ny-i része
* Közép-Európa többi része

↓

**1939. szeptember 1.:**

**Németo. lerohanta Lengyelországot** → **2. vh. kitörése! – tk. 209/5. sz. térképvázlat**

szembenálló felek:

**modern német hadsereg:**

* gépesített gyalogság
* páncélosok: Wehrmacht büszkesége!
* légierő: Luftwaffe

↕

**lengyel hadsereg:**

* elavult, I. világháborús jellegű tömeghadsereg: nagyszámú gyalogság, lovasság ↔ német páncélosok!

↓

németek villámháborúval (Blitzkrieg!) gyakorlatilag két hét alatt felszámolták az ellenállást, ennek összetevői:

* 3 haderőnem olajozott együttműködése
* támadások váratlan helyen, váratlan időben → logisztikai, utánpótlási, hírközlési központokat, közlekedési csomópontokat, repülőtereket, stb. megsemmisítették →

szeptember közepe: lengyel kormány Londonba menekült **szeptember 17.:**

SZU kelet felől megtámadta Lengyelországot → Ny-Ukrajnát és Ny-Belorussziát elfoglalták (lásd: Molotov-Ribbentrop paktum titkos záradéka) – **tk. 209/4. sz. kép**

Lengyelo- Ny-i részét Németo. kebelezte be, Lo. középső és D-i része: Lengyel Főkormányzóság, központja: Krakkó → német megszállás **szeptember 28.:** Varsó is elesett

1. **Kitekintés:**
2. **A nyugati hatalmak reagálása:**

**Anglia és Franciaország:** még szept. elején hadat üzentek a németeknek → brit expedíciós sereg Franciaországba érkezett, de: harccselekményekre nem került sor → **„furcsa háború”**

**USA:** izolacionizmus (háborúellenesség) az amerikai közvéleményben, de: német támadás hatására Roosevelt elnök intézkedései:

**1939:** **Cash & Carry** („Fizesd és vidd!”) → USA hadianyagot adhat el az európai országoknak úgy, hogy azokat a vevő szállítja el → britek valuta- és arany tartalékai kimerültek →

**1940:** **Lend Lease** (kölcsönbérleti) törvény - Roosevelt újabb választási győzelme után fogadtatta el a Kongresszussal → USA hadianyagot kölcsönözhet a biztonsága szempontjából fontos (tehát a náci No. ellen harcoló) európai országoknak → 1941-ben lépett életbe – **tk. 215. o. alsó forrás**

**1941. december 7.:** japán támadás az USA csendes-óceáni támaszpontja, **Pearl Harbor** ellen – **tk. 216/23** → USA és Japán hadba léptek: USA a szövetségesek (Anglia, Franciao. SZU.), Japán a tengelyhatalmak (Németo., Olaszo.) oldalán → **háború világháborúvá szélesedett!**

**b) Észak- és Nyugat-Európa lerohanása – villámháború - tk. 212/12:**

**1940. április:** németek megtámadták Dániát és Norvégiát → stratégiai jelentősége: Brit-szigetek felé vezető tengeri utak közel kerültek, svéd vasércszállítmányokat biztosítani tudták

**1940.** **május:** német támadás a Benelux-államok (Hollandia, Belgium) és Franciaország ellen **tk. 211/10** →

**1940. június 22., Compiégne – tk. 211/11:** francia fegyverletétel aláírása → Franciao. É-i és Ny-i része német megszállás alá került → stratégiai jelentősége: Atlanti-óceán partvidékén **német tengeralattjáró bázisok** épültek → USA-ból és Kanadából érkező szövetséges konvojokat támadni tudták

↓

a német villámháború hatására még 1940. májusban fordulat következett be az angol belpolitikában: a békülékenységi politika, s ezzel Neville Chamberlain kormánya megbukott → **Winston Churchill** lett a miniszterelnök – **tk. 213/15** (elszánt náciellenes politika!) → nemzeti egységkormány alakult

**c) Az angliai csata (1940. július-szeptember):**

előzményei: 1940. július és 1941. június között Anglia egyedül folytatta a harcot a náci No. ellen, melynek okai:

- Franciao: elvesztette a háborút, lásd fentebb

- USA: izolacionizmus

- SZU: Molotov-Ribbentrop paktum

↓

Hitler célja: Anglia térdre kényszerítése → német hadvezetés kidolgozta a Brit-szigetek inváziójának tervét: **Seelöwe** **(Oroszlánfóka-) hadművelet** → probléma: német csapatok áthajózásához a La Manche-csatornán német légifölény megszerzésére volt szükség → Luftwaffe (német légierő) bevetése: vadászgépek, bombázók → 1940. július: kezdetét vette az angliai csata (világtörténelem első nagyszabású légiháborúja) → vadászgépek párharcai: ME-109 (német) ↔ Spitfire – **tk. 213/16**, Hurricane (brit)

ezenkívül: német bombázások angol nagyvárosok ellen, pl.: London – **tk. 257/7-8**, Coventry

de: britek kifejlesztették a radart → vadászkötelékek időben történő riadóztatása lehetővé vált → 1940. szept. 15.: „angliai csata napja” → súlyos német veszteségek → Hitler elhalasztotta Anglia invázióját, de: bombázások folytatódtak

1. **A Szovjetunió megtámadása (Barbarossa-hadművelet) – tétellap: 3. sz. forrás, tk. 214/18**

előzmények - Hitler és a náci vezetés céljai:

* SZU hatalmas élelmiszerkészleteinek (gabona) és nyersanyagforrásainak (kőolaj, kőszén, vasérc) megszerzése
* Keleti élettér (Lebensraum) megszerzése
* faji-ideológiai háború: bolsevizmus, ill. az alacsonyabb rendű szláv népek elleni harc

↓

**1941. június 22.: Barbarossa-hadművelet kezdete!**

német haderő:

* kb. 4 millió katona
* 3500 páncélos
* 4000 repülőgép

német támadás irányai, céljai:

* Észak → Baltikum és Leningrád elfoglalása → Leningrádot körülzárták: 900 napos ostrom
* Dél → Ukrajna (gabona!): Kijev és a Donyec-medence megszerzése (szén)
* Közép → Minszk, Szmolenszk, Moszkva elfoglalása (politikai vezetés kp-ja)

↓

kezdetben gyors német sikerek:

* katlancsatákban egyenként is több százezer szovjet hadifogoly
* elavult szovjet légierő nagy részének megsemmisítése még a földön
* katasztrofális szovjet hadvezetés: pl. Sztálin szinte az utolsó pillanatig nem hitte el, hogy a németek támadásra készülnek, tisztogatások a Vörös Hadseregben még a háború kitörése előtt, stb.

**De:**

háború elhúzódott → németek hatalmas veszteségeket szenvedtek,

ennek okai:

* SZU kimeríthetetlen emberanyag-tartalékai → újabb és újabb szovjet hadosztályok álltak harcba
* szovjet nehézipar áttelepítése az Urálon túlra (Szibéria) → hadiipari termelés felfutott: T-34-es harckocsik, rakétavetők (Sztálin-orgonák), korszerű vadászgépek
* partizánháború a megszállók ellen: leszakadó csapattestek alakították – **tétellap: 3. sz. forrás 4. része, tk. 214/19, 238. o. felső forrás: Goebbels naplóbejegyzése, 259/15**
* diktatórikus szovjet államvezetés: Sztálin a helyén maradt (Moszkvában) → Nagy Honvédő Háború eszméje – **tétellap 3. sz. forrás: tul. kp. Sztálin egész beszéde erről szól!**

↓

SZU nem omlott össze!

ezt segítették az időjárási, természeti körülmények is, pl.:

* hatalmas távolságok → német utánpótlás szinte lehetetlenné vált
* őszi sár, téli hideg (-30 - -40 fok!) → korszerű német járművek elakadtak – **tk. 215/20-21**, fegyverek befagytak

↓

német hadsereg technikai és képzettségi fölénye elolvadt

↓

1941. nov-dec.: német támadás Moszkva alatt elakadt

↓

szovjet főváros elfoglalása nem sikerült

↓

szovjet ellentámadás a németeket kb. 100-150 km-re Nyugatra szorította vissza

1. **Diplomáciai események (a szembenálló hatalmi tömbök):**
2. **tengelyhatalmak:**

**1940. szept. 27.:** Háromhatalmi egyezmény megkötése

tagjai:

- Németország

- Olaszország

- Japán

megállapodás jelentősége: elhatárolták érdekszféráikat → Japán: Távol-Kelet, Csendes-óceán térsége;

Németország, Olaszország: Európa, Észak-Afrika

1. **Az antifasiszta koalíció létrejötte (szövetségesek: Nagy-Britannia, USA, SZU):**

**1940.** november**: Lend Lease törvény** (Roosevelt újabb választási győzelme után)

**1941.** március: Lende lease életbe lépett

**1941.** június 22. (SZU elleni német támadás napján!): **brit-szovjet szerződés** – lásd Churchill rádióbeszédét: **tk. 215. o. felső forrás**

**1941.** augusztus: **Atlanti Charta Churchill és Roosevelt között,** tartalma: a háború utáni békés rendezés körvonalait vázolták fel, pl. háború elvetése, államforma szabad megválasztása, stb. – **tk. 216. o. forrás**

**1941. december 7.: Japán megtámadja Pearl Harbort** → dec. 8-11.: kölcsönös hadüzenetek: USA és Japán is hadba lép → háború globálissá válik

**1941. dec., Washington: Churchill-Roosevelt találkozó** → döntés: hadianyag először Európának, ui. előbb a náci Németországot kell legyőzni!

1. **A második világháború jellemzői – tk. 255-259. o.**
2. **újfajta hadviselés:**

* modern fegyvernemek alkalmazása: páncélosok, légierő, gépesített gyalogság → ezek összehangolt, nagy erejű támadásai (főleg a németek alkalmazták sikerrel az 1939-40-es villámháború során) → frontvonalak gyorsan mozogtak → nem alakult ki állóháború (↔ I. vh.) → hatalmas területek pusztultak el → polgári lakosság sokat szenvedett

1. **totális háború a bombázások által, melyek célpontjai:**

* katonai objektumok: repülőterek, logisztikai, utánpótlási központok
* gazdasági létesítmények: vasútvonalak, pályaudvarok, repülőterek, hadiipari létesítmények, stb.
* városok lakónegyedei: polgári célpontok → **terrorbombázások** mindkét fél részéről → pl.:

**német légitámadások** által lebombázott városok:

* Varsó
* London: a város lakói a metróállomásokon, alagutakban találtak menedéket – **tk. 257/7-8.**
* Coventry
* Rotterdam
* Sztálingrád

**szövetséges (angol, amerikai) légitámadások** célpontjai a német nagyvárosok lettek, főleg 1943-tól:

* Hamburg
* Köln
* Berlin
* Drezda – **tk. 258/10**, stb.

**amerikai atombomba támadások Japán ellen** (a pusztítás ereje minden korábbi képzeletet felülmúlt) –

**tk. 226/21-22.**:

* 1945. augusztus 6: Hiroshima
* 1945. augusztus 9: Nagasaki

1. **hadifoglyok helyzete:**

* az első vh-val ellentétben nem tartották be a hadifoglyokra vonatkozó, XX. század eleji nemzetközi szerződésekben foglaltakat (pl. élelmezés, egészségügyi ellátás, testi épség, stb.) → a második vh-ban elsősorban Németország, Japán és a Szovjetunió követett el súlyos atrocitásokat a hadifoglyok ellen, pl.:
* **németek:** szándékosan halálra éheztették a katlancsaták során százezrével fogságba került szovjet katonákat, a politikai komisszárok többségét azonnal meggyilkolták
* **szovjetek:** Lengyelország keleti részének megszállása után (Molotov-Ribbentrop paktum!) fogságba került lengyel tisztek ezreit mészárolták le („katyni mészárlás”, 1940)
* **japánok:** brit hadifoglyokkal, embertelen körülmények között építtették meg a burmai vasutat („Híd a Kwai folyón” c. film – tk. 256/5), a dzsungelharcokban foglyul ejtett amerikai katonákat kíméletlen kegyetlenséggel ölték meg, pl. lefejezték őket!

1. **partizánháború – tk. 259/16:**

* a németek által megszállt európai országokban, a kegyetlen német megszálló politika miatt alakult ki, pl. Lengyelország, Szovjetunió, Jugoszlávia és Franciaország területén bontakoztak ki a legjelentősebb partizánmozgalmak → a legyőzött reguláris seregtestekről leszakadó egységek, ill. a polgári lakosság soraiból verbuválódó alakulatok felvették a harcot a megszállók ellen → módszereik:
* rajtaütések kisebb német alakulatok ellen
* közlekedési, ill. utánpótlási (főleg vasút-!) vonalak elleni szabotázsakciók: **tk. 214/19, 259/15**
* merényletek fontos katonai, ill. politikai vezetők ellen (pl. Reinhardt Heydrich SD-főnök, helyettes cseh-morva birodalmi kormányzó meggyilkolása 1942-ben)

↓

németek válasza: kíméletlen megtorlás a partizánok és a polgári lakosság ellen, pl. egész falvak lakosságát irtották ki, pl.: **1942**: Lidice (Csehország); **1944**: Oradour sur Glane (Franciaország)

1. **Népirtás a második világháborúban – a holokauszt: tk. 237. o-tól**

szó jelentése: „égő áldozat” → a 2. vh-ban a zsidóság tervszerű, tömeges legyilkolását értjük alatta

előzményei – **tk. 237/3**:

náci fajelmélet (Mein Kampf): a zsidóság kiirtandó faj

**1933**: nácik hatalomra kerülése

↓

**1935**: nürnbergi törvények: zsidónak minősülő németeket megfosztották államspolgárságuktól

↓

jogsértések a zsidósággal szemben (szabadságjogok korlátozása, árjákkal való házasság, nemi kapcsolat megtiltása, stb.)

↓

**1938. nov. 9-10.:** birodalmi kristályéjszaka: zsinagógák, üzletek felgyújtása, gyilkosságok, stb.

**1939. szept. 1.: Lengyelország** lerohanásának kezdete, **2. vh. kitörése** → holokauszt első szakasza már ekkor kezdetét vette →

a németek által megszállt területeken az **SS** ill. **SD** (az SS Biztonsági Szolgálata) keretében működő Einsatzgruppe-k, ill. Einsatzkommando-k („bevetési csoportok” ill. „különítmények”) sokszor egész falvak, városok zsidó lakosságát terelték össze, majd gyilkolták le

**1941. június 22.: Szovjetunió megtámadása** (Barbarossa-hadművelet) → a SZU főleg nyugati területein (Ukrajna, Belorusszia, Lengyelország egykori keleti területei) is nagyszámú zsidóság élt → tömegmészárlások folytatódtak – **tk. 238/4**

↕

náci vezetők (pl. Heinrich Himmler SS-főnök) gyorsabb, hatékonyabb eredményt vártak

↓

**1942. január: wannsee-i konferencia – tk. 238/5:**

**-** itt döntöttek az európai zsidóság végleges kiirtásáról → **Endlösung = végső megoldás**

- először a Német Birodalom, majd a németek által megszállt európai országok zsidómentesítésének menetrendjét dolgozták ki →

a zsidóság megsemmisítésnek folyamata:

1. zsidó lakosság számbevétele az adott területen, megkülönböztetés: **sárga csillag** viselésére kötelezték őket - **tk. 237/1-2**

↓

1. elkülönítés: **gettók** (összevont kényszerlakhelyek) kialakítása, zsidók összeterelése – ez már Lengyelország 1939-es lerohanásával kezdetét vette

↓

1. **deportálás:** kényszerrel történő elszállítás lezárt marhavagonokban a koncentrációs ill. megsemmisítő, ún. haláltáborokba – **tk. 239/6-7-8. - a legnagyobb megsemmisítő táborok: Auschwitz-Birkenau** (a mo-i zsidóság nagy része is ide került)**, Treblinka, Majdanek, Bergen-Belsen, stb.**

↓

1. **szelektálás a vasúti rámpán** megérkezéskor**:** öregek, betegek, gyerekek elkülönítése a munkaképes felnőttektől (előbbiek többségét szinte azonnal megölték, a munkaképeseket halálra dolgoztatták)

↓

1. **gázkamrák:** ezekbentörtént a foglyok tömeges, iparszerű legyilkolása (Zyklon-B gázzal)

↓

1. **krematórium:** itt égették el az áldozatokat – **tk. 240/9**

↓

népirtás „eredménye”: a közel 10 milliós európai zsidóság több mint felét, **kb. 6 millió főt** gyilkoltak le néhány év leforgása alatt

Roma holokauszt – **tk. 242/15-16**: a nácik a tömeggyilkosságokat az európai cigányságra is kiterjesztették → a módszerek ugyanazok voltak: megkülönböztetés fekete, majd barna háromszöggel, gettósítás, deportálás, legyilkolás a gázkamrákban vagy orvosi kísérletekkel → legalább 200 ezer áldozat

1. Kitekintés: Miután Komáromban eredménytelen csehszlovák-magyar tárgyalások zajlottak a Felvidék hovatartozásáról, 1938.11.02-án Bécsben német-olasz döntőbíráskodásra került sor. A Ribbentrop német és Ciano gróf olasz külügyminiszterek nevével fémjelzett ún. 1. bécsi döntésben a Felvidék és Kárpátalja déli, zömmel magyarlakta része visszakerült Magyarországhoz. A döntés, amit a nyugati hatalmak (Anglia és Franciaország) is elfogadtak, etnikailag igazságos volt, mivel a visszacsatolt terület lakosságának több mint 86%-a magyarnak vallotta magát. [↑](#footnote-ref-1)