**A forradalom nemzetközi háttere**

**Előfeltételek**

1953, Sztálin halála után a Szovjetunióban megkezdődött a **desztalinizáció**:

* 1956 – az SZKP XX. kongresszusán Hruscsov elemezte Sztálin hibáit
* **Feloszlatták a Kominformot**

**1956 júniusában** a lengyelországi **Poznanban** felkelés indult

**A forradalom nemzetközi környezete**

A magyar forradalom kitörése váratlanul érte a nemzetközi közvéleményt, **a szocialista táborban aggodalommal, Nyugaton szimpátiával** fogadták a hírt.

A nemzetközi környezet nem segítette a magyarországi forradalmat:

* A forradalom komoly **kihívást** jelentett a **hidegháborús** logika szerinti **európai status quóval szemben**
* A nemzetközi közvélemény figyelmét megosztotta, részben elterelte Magyarországról a **szuezi válság** (október 29-től)
* **Nagy Imre nem rendelkezett nyugati kapcsolatokkal**, a táboron belüli tehetséges partnerei – Lengyelország, Jugoszlávia – pedig cserbenhagyták

**Nagyhatalmi reakciók**

**Szovjet reakció:**

* A **Szovjetunió számára elfogadhatatlan** volt, ami Magyarországon történt és már **október 23-án este a beavatkozás mellett döntöttek**
* A szovjet vezetés azonban az események hatására pár nap múlva úgy döntött, hogy **kivonja csapatait** az országból, ami október 30-án meg is kezdődött

**Az amerikai reakció:**

* Az USA-ról kiderült, hogy nem rendelkezett pontos elképzelésekkel ilyen esetekre nézve: csak a katonai beavatkozás és a **passzív távolmaradás** kettősségében gondolkodtak, és ez utóbbi mellett döntöttek
* Október 30-án a Szovjetunió tudomására hozták, hogy **nem szándékoznak beavatkozni:**
  + A térség nem volt számukra elsődlegesen fontos, és nem is állt rendelkezésükre elégséges eszköz
  + Nem akarták az európai egyensúlyt felborítani
  + Csak a **propagandagépezet** működött – a Szabad Európai rádió adásai azt az illúziót keltették, hogy várható az amerikai segítség

**A szovjet álláspont megváltozása:**

* **Október 31-én a Szovjetunió vezetése egy újabb beavatkozás mellett döntött** (bár a korábbi döntés nyomán még éppen csak elkezdődött a szovjet csapatok kivonása október 30-án)
* A **szovjet álláspontban bekövetkezett fordulat** okai:
  + Az október 29-én kezdődött **szuezi válság kapcsán** a **Szovjetunió** magára hagyta Egyiptomot és átadta a válság rendezését az USA-nak – ennek ellentételezéseként viszont **elvárta, hogy a magyarországi forradalom ügyében az USA legyen passzív**. Az USA nagykövete pedig ezt meg is ígérte október 30-án
  + A **szovjet vezetés** az amerikai álláspont megismerése és az újabb beavatkozásról szóló döntés után, **megkezdte az egyeztetést a szocialista országokkal, amelyek beleegyeztek amagyar forradalom elleni katonai fellépésbe**
  + **1956 november 4-én hajnalban a szovjet csapatok megkezdték a támadásukat Budapest ellen.**

**A „magyar kérdés” az ENSZ előtt**

1956. november 2-án az **ENSZ BT** napirendre tűzte a **„magyar kérdést”,** de a vita csak 1957 januárjában kezdődött:

* Az USA javaslatára 5 tagú bizottságot küldtek a helyzet elemzésére, de Kádárék nem engedték be őket az országba

1957. szeptember 10-én a közgyűlés rendkívüli ülésszakot tartott, amelyen elfogadták a bizottság jelentését, amely alapján az **1956. októberi események népforradalomnak** nevezték, a szovjet intervenciót törvénytelennek nyilvánították

**Magyarország ENSZ tagságát felfüggesztettek**, és a „magyar kérdést” évről-évre napirendre tűzték

**1962-ben,** az általános amnesztia után **Magyarország visszatérhetett az ENSZ-be**

**Az 1956-os forradalom nemzetközi jelentősége**

A II. világháború után kialakult hidegháborúnak az amerikai-szovjet ellenére épülő logikája Sztálin 1953-ban bekövetkezett halálával átalakult:

* A **szovjetrendszerrel szemben sorozatosak lettek a felkelések**: 1953: Berlin, 1956: Poznan és Budapest, amelyek elbizonytalanították a sztálini örökségén marakodó szovjet vezetést
* A **két szuperhatalom fegyverkezési versenyének üteme** viszont **csökkent**, mert egyik sem bírta/akarta gazdaságilag ezt finanszírozni
* Az **USA és a Szovjetunió** egyaránt elfogadta a kölcsönös elrettentésen alapuló, a kialakult status quót fenntartó **egyensúlyi állapotot**, amely végső soron azt jellentette, hogy **nem avatkoznak be az egymás érdekszférájában történő eseményekbe.** 
  + A két szuperhatalom érdekszféráinak ezen elhatárolása **magyarázhatja az USA és a nyugati hatalmak passzivitását a magyar ügyben**

Az **1956-os magyar forradalom és szabadságharc**:

* Az **első nagyszabású kísérlet** volt – a szovjet tábor országait tekintve – a szovjetrendszer lezárására
* **Véget vetett a sztálinista gyakorlatnak** Magyarországon: a kialakuló Kádár rezsim a megtorlás és konszolidáció után egy, a nyilvánosságban a Szovjetuniónak sohasem ellentmondó, ugyanakkor a háttérben a nyugati hatalmakkal egyre jobb kapcsolatot ápoló rendszert alakított ki