**Fašisma piemērs: Itālija**

Itālijā 20. gs. 20. gadi iezīmē krīzi, bezdarba pieaugumu un strādnieku kustību aktivizēšanos. Tautā pieauga neapmierinātība ar kārtību valstī. Aktivizējās gan labējie, gan kreisie politiskie spēki.  
  
Daudzi Itālijas iedzīvotāji, īpaši lielie zemes īpašnieki, uzņēmēji, tirgotāji, inteliģence, studenti, karavīri un kara veterāni, visas cerības saistīja ar **Benito Musolīni** un viņa 1919. g. dibināto **„Cīņas savienību”**

Musolīni pieprasīja, lai viņam ļauj sastādīt valdību, citādi viņš varu sagrābšot ar spēku. Valdošās aprindas vilcinājās, kas veicināja četras fašistu kolonnas no dažādām pusēm iegājā galvaspilsētā. Piekāpdamies šīs demonstrācijas priekšā, **Itālijas karalis Viktors Emanuels III** piedāvāja Musolīni kļūt par valdības galvu. 1926. g. Musolīni sev piešķīra vadoņa (itāļu valodā Duce) titulu un kļuva par diktatoru ar likumdošanas tiesībām. Karalis Viktors Emanuels III troni saglabāja līdz 1946. gadam, bet reālas varas viņam vairs nebija.

Valdībai un diktatoram tieka piešķirtas neierobežotas pilnvaras atjaunot kārtību un izdarīt reformas

Musolīni mērķis bija nostiprināt Itālijas varenību Vidusjūras reģionā, lai tā kļūtu par „Itālijas jūru”.

**Fašisma piemērs: Vācija**

Vācijā 20. gadsimta 20. gados valsts piedzīvoja smagu ekonomisko un politisko krīzi. Pēc Pirmā pasaules kara sakāves Vācija tika pakļauta smagiem Versaļas līguma nosacījumiem, kas izraisīja hiperinflāciju, augstu bezdarbu un plašu sabiedrības neapmierinātību. Veimāras republikas valdība nespēja efektīvi risināt problēmas, kas veicināja politisko radikālisma pieaugumu.

Sabiedrībā popularitāti guva gan labējie, gan kreisie politiskie spēki, tomēr arvien lielāku atbalstu ieguva Ādolfa Hitlera vadītā Nacionālsociālistiskā vācu strādnieku partija (NSDAP). Hitlera solījumi atjaunot nacionālo lepnumu, likvidēt bezdarbu un pārvarēt ekonomisko krīzi piesaistīja plašus sabiedrības slāņus, īpaši tos, kas jutās atstāti novārtā.

1. gadā Hitlers tika iecelts par diktatoru, un īsā laikā nacisti ieviesa likumus, kas deva viņam un valdībai neierobežotu varu. Pretinieku politiskās partijas tika aizliegtas, preses un vārda brīvība tika ierobežota, un sākās totalitāra režīma veidošanās. Nacisti īstenoja propagandas kampaņas un militarizāciju, lai nostiprinātu kontroli pār sabiedrību un sagatavotu valsti saviem agresīvajiem nākotnes plāniem.

Hitlers izvirzīja ambiciozu mērķi pārveidot Vāciju par lielvaru, kas dominētu Eiropā, un uzskatīja, ka tas ir iespējams tikai, īstenojot ekspansiju un iznīcinot tos, kurus nacisti uzskatīja par „valsts ienaidniekiem” . Svarīga nacistu ideoloģijas sastāvdaļa bija naids pret ebrejiem, kas tika pasniegts kā visu Vācijas problēmu cēlonis. Nacisti izplatīja propagandu, vainojot ebrejus ekonomiskajās grūtībās, sociālajās problēmās un Vācijas sakāvē Pirmajā pasaules karā. Ebreji tika attēloti kā „iekšējie ienaidnieki”, kas apdraud vācu tautas tīrību un valsts nākotni.

1. gadā tika pieņemti Nirnbergas likumi, kas juridiski diskriminēja ebrejus, atņemot viņiem pilsoniskās tiesības un aizliedzot laulības starp ebrejiem un vāciešiem. Ebreji tika izstumti no sabiedriskās dzīves, viņiem tika liegts strādāt noteiktās profesijās un piekļūt izglītībai.

Šī politika kulminēja Holokaustā – sistemātiskā un rūpnieciskā ebreju iznīcināšanā. Nacistu režīms uzskatīja šo genocīdu par līdzekli, lai attīrītu Vāciju un Eiropu no tiem, kurus viņi uzskatīja par nevēlamiem vai „zemākiem”. Šī ideoloģija un tās realizācija kļuva par vienu no nacisma vistraģiskākajām sekām.