**Spoločnosť národov**

Projekt Spoločnosti národov pochádzal od prezidenta USA Wilsona, ktorý ho predložil na parížskej mierovej konferencii. Hlavným cieľom Spoločnosti národov bolo zabrániť ďalším vojenským konfliktom, urovnávať spory medzi štátmi a zaistiť mier vo svete. Zakladajúcimi členmi SN sa stali štáty, ktoré sa zúčastnili vojny proti Nemecku, vrátane novovzniknutých štátov. Druhú skupinu tvorili štáty, ktoré boli k vstupu pozvané. Porazené štáty boli z účasti vylúčené, ale mohli byť neskôr prijaté na základe 2/3 väčšiny.

Základnými orgánmi SN boli Zhromaždenie zástupcov všetkých členov SN a Rada SN skladajúca sa z piatich stálych členov /veľmoci / a štyroch nestálych, každoročne nanovo volených. Sídlo SN bolo v Ženeve. Na riešenie medzinárodných sporov bol zriadený arbitrážny súd v Haagu. Stálemu sekretariátu boli podriadené pracovné zákonodarstvo, zdravotníctvo a medzinárodná správa bývalých nemeckých kolónii, tureckých oblasti na Blízkom východe, Sársko, Gdaňsk a ochrana národnostných menšín. Do rámca SN patrili Medzinárodný úrad práce a Výbor hospodársky a finančný, ktorý sa mal starať o rozvoj svetového obchodu.

Hlavnou metódou SN bol systém arbitráže a sankcii proti prípadnému útočníkovi. Sily, ktoré mala SN k dispozícii, mali však skôr morálny charakter, aj keď sa počítalo aj s hospodárskymi sankciami.

SN začala svoju činnosť roku 1920. členmi SN sa nestali USA ani sovietske Rusko. SN sa tak stala doménou európskych veľmoci, ktoré na jej pôde súperili o sféry vplyvu v jednotlivých oblastiach. Malé a stredné národy boli síce formálne rovnoprávne, ale ich skutočný vplyv bol nepatrný.

8.9.1926– **Nemecko prijaté do SN**, stáva sa stálym členom Rady SN;

14.10.1933 –  **Nemecko vystupuje zo SN** /nesúhlasili s odzbrojovacím programom SN/

9.10.1935 – **SN sankcionuje Taliansko za agresiu proti Etiópii** /finančné sankcie, zákaz importu tal. tovaru do členských krajín SN a zákaz exportu tovaru s vojenským významom do Tal./; rozšírenie protitalianských sankcii o embargo na naftu neprešlo – proti Francúzsko; embargo na dovoz zbraní do Tal. nedodržovalo 7 členov SN, 8 členov SN porušovalo finančné opatrenia, 10 členov porušovalo zákaz exportu do Tal. a 13 zákaz importu z Tal.; výsledkom aj oficiálne zrušenie sankcii voči Tal.

september 1934 – **vstup ZSSR do SN**

14.12. 1939 – **Sovietsky zväz vylúčený zo SN** za útok na Fínsko

Poznámky zo seminára s Harbuľovou – nezaručené informácie

Vznik SN – diskutabilný – 28.6.1919 Parížska mierová konf. prijala ústavnú listinu SN

10. 1. 1920 – nadobudol platnosť Pakt SN

november 1920 – SN začala svoju činnosť

Zánik SN – de facto po začatí 2.svet. vojny; de jure – 1946

Stály členovia Rady – V.B., FR., Tal., Jap.

Pozitíva SN – udržala územnú celistvosť Versaiskeho systému do vojny, angažovanie v kultúrnej oblasti, riešenie etnických problémov

Negatíva SN – nedisponovala vojenskou /teda reálnou/ mocou; Rada /výkonný orgán, ktorý rozhodoval v podstate o všetkom – aj o sankciách voči agresorovi/ pozostávala z mocnosti, ktoré rozpútavali vojnu /Japonsko v Mandžusku, Taliansko v Etiópii/

**Analýza Paktu Spoločnosti národov**

Preambula : Signatári sa zaväzujú zaručiť mier a bezpečnosť, že sa neuchýlia k vojne, že sa zaväzujú dodržiavať predpisy medzinárodného práva, že budú hájiť spravodlivosť.

Článok 1

- v prílohe vymenúva zakladajúcich členov SN

- uvádza podmienky prijatia nových členov – súhlas dvoch tretín zhromaždenia; korekcia vojenských síl – námorníctvo, letectvo

- uvádza podmienky vystúpenia štátov z SN – dva roky po oznámení výstupu; splnenie medzinárodných záväzkov (teda aj Paktu)

Článok 2 až 6

Vymedzujú správne a výkonné orgány SN

Článok 3

Vymedzuje status zhromaždenia ako výkonného orgánu SN.

- zhromaždenie – zložené z jednotlivých zástupcov členov SN

- zaoberá sa všetkými otázkami, ktorými sa zaoberá SN

- každý člen SN má v zhromaždení jeden hlas, a najviac troch zástupcov

Článok 4

- vymedzuje status Rady – päť stálych členov, štyria nestály členovia (volí zhromaždenie)

- zaoberá sa všetkými otázkami SN a svetového mieru

- Rada si pozýva na zasadnutie tých členov SN, ktorých sa problém týka (čl. 4, bod 5)

- každý člen Rady má jeden hlas a jedného zástupcu

- vyžaduje sa k uzneseniu zhromaždenia (Z) a Rady (R) súhlas všetkých členov SN zastúpených sa schôdzi, ak pakt neurčuje inak

Článok 6

Stály sekretariát SN (v sídle SN – Ženeva – čl. 7, bod 1)

- stály sekretariát vymenúva Rada so súhlasom väčšiny Z

Článok 8 a 9

- požadujú redukciu zbrojenia jednotlivých štátov

- návrh na redukciu podáva R jednotlivým vládam – tie programy schvaľujú

Článok 10

- záväzok hájiť územnú celistvosť a politickú nezávislosť štátov SN proti každému vonkajšiemu útoku

- R navrhuje prostriedky na plnenie tohto záväzku

Článok 11

- vojna alebo hrozba vojny proti niektorému členovi SN je vojna proti celému SN

Článok 12

- spory sa budú riešiť arbitrážnym, súdnym pojednávaním

Článok 13

- spory v otázkach medzinárodného práva, výkladu zmluvy bude riešiť Stály dvor medzinárodnej spravodlivosti, alebo inštitúcia, na ktorej sa sporné strany dohodnú

- členovia SN sa zaväzujú, že nebudú viesť vojnu proti žiadnemu členovi SN, ktorý sa výrokom podriadi. Ak rozsudok nebude vykonaný, R navrhne ďalšie riešenie.

Článok 14

- zaväzuje R predložiť návrh Stáleho dvora medzinárodnej spravodlivosti

Článok 15

- týka sa riešenia sporov medzi členmi SN, mimo článku 13. Spor sa predloží R – je potrebné jednomyseľné rozhodnutie R.

- spor môže byť predložený aj Z – tu postačuje rozhodnutie podporené väčšinou členov Z

Článok 16

- zaoberá sa sankciami voči agresorovi (prerušenie diplomatických a hospodárskych kontaktov, použitie vojenskej sily, vylúčenie z SN na základe rozhodnutia R)

Článok 17

- riešenie sporov medzi štátmi, ktoré nie sú členmi SN – takéto štáty budú vyzvané, aby prijali povinnosti uložené členom SN

- pri riešení sporu platia čl. 12 až 16

Článok 18 až 21

- pojednávajú o medzinárodných zmluvách - záväzkoch

- medzinárodné zmluvy nesmú byť v rozpore s Paktom SN

Článok 22

- hovorí o mandátnom spravovaní nemeckých a osmanských kolónií

- osmanské kolónie – hovorí sa o dočasnej správe týchto kolónií

- stredoafrické národy – týmto národom sa ponechávajú všeobecné slobody; je potrebné vytvoriť podmienky verejného poriadku.

- juhozápadná Afrika, južné Tichomorie – majú byť spravované podľa zákonov mandátnej krajiny

- rozsah právomocí, dozoru a správy určí R

Článok 23

- požaduje vytvorenie podmienok rešpektujúcich ľudskú dôstojnosť

- dohľad nad obchodom so zbraňami, ópiom, so ženami a deťmi

- záväzok boja proti rôznym chorobám (tohto bodu sa týka aj článok 25)

Článok 24

- medzinárodné úrady budú podriadené právomoci SN

Článok 26

- pôsobnosť zmien v Pakte je podmienená ratifikáciou členov SN – to znamená väčšina Z; alebo R

- neprijatie ratifikovaných zmien znamená vylúčenie z SN

**Vznik OSN**

Organizácia spojených národov nadviazala na myšlienky uchovania mieru a medzivojnovej spolupráce, o ktoré sa v medzivojnovom období snažila Spoločnosť národov. Vypuknutie 2. sv. vojny potvrdilo neúspech a zlyhanie tejto organizácie. O vznik novej efektívnejšej organizácie sa snažili vrcholný predstavitelia veľmocí protihitlerovskej koalície, z nich najmä F. D. Roosvelt. Základným kameňom pre jej vznik sa stal súbor schôdzok a rokovaní vrcholných predstaviteľov USA, VB a Sovietskeho zväzu.

V auguste 1941 sa americký prezident Roosvelt a britský ministerský predseda Winston Churchill zišli na palube vojnovej lode. Výsledkom stretnutia bola Atlantická charta, ktorá okrem princípov vedenia vojny obsahovala aj otázky povojnového usporiadania sveta, kde sa vyslovovala proti územným anexiám a proklamovala právo národov voliť si slobodne formu vlády. K tejto dohode pristúpili aj ostatné štáty a to prostredníctvom Medzispojeneckej rezolúcie z 24. 9. 1941 v Londýne čím sa vytvorili prvé oficiálne predpoklady pre vznik Organizácie spojených národov.

Ďalším krokom bola Washingtonská deklarácia z 1. 1. 1942. V nej sa 26 štátov zaväzovalo použiť svoje vojenské a hospodárske prostriedky v boji s krajinami Osi a ich spojencami. Súčasne sa zaviazali, že s týmito štátmi nezavrú separátne prímerie alebo mier. Deklarácia bola otvoreným dokumentom a do 1. 3. 1945 sa k nej mohli pripojiť aj ostatné krajiny. Takýmto štátom bol nakoniec priznaný štatút členov Spojených národov.

Moskovská konferencia prebiehajúca v období medzi 19. – 30. 10. 1943 a ktorej sa zúčastnili ministri zahraničných vecí Sovietskeho zväzu, USA,VB a Číny deklarovala nutnosť jednotného postupu proti nepriateľom až do ich bezpodmienečnej kapitulácie. Pojednával tiež o vytvorený medzinárodnej mierovej organizácie a o myšlienke zodpovednosti vedúcich veľmocí za udržanie mieru a bezpečnosti.

V roku 1943 došlo aj k formulovaniu približného textu Charty Spojených národov skupinou expertov z USA. Konkrétnu podobu nadobudla na základe záverov z konferencie v Dumbarton Oaks a San Francisca. V Dumbarton Oaks (Washington) prebiehali rokovania 21. – 28. augusta 1944 medzi predstaviteľmi VB (zástupca ministra zahraničných vecí Calogai), USA (štátny zástupca tajomníka Sietlins) a Sovietskym zväzom (sovietsky veľvyslanec Gromyko) a 29. 8. – 7. 10. 1944 medzi VB, USA a Čínou.

9. októbra 1944 bol uverejnený text Návrhu na vytvorenie všeobecnej medzinárodnej organizácie pod menom Spojené národy vychádzajúc predovšetkým z amerického návrhu.

Formovanie organizácie bolo dokončené na konferencii v San Franciscu v dňoch 25. apríla – 26. júna. Konferencii bol predložený návrh Charty vypracovaný v Dumbarton – Oaks a doplnený o závery jaltskej konferencie o zásade jednomyseľnosti piatich stálych členov Rady bezpečnosti. 26. 6. 1945 ju podpísali zakladajúce členské štáty a 24. 10. vstúpila Charta do platnosti, keď ju ratifikovalo 51 pôvodných členov OSN.

Cieľom OSN je rozvoj priateľských vzťahov medzi národmi, prehlbovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti hospodárskej, sociálnej, kultúrnej a humanitárnej, a udržovanie mieru a bezpečnosti. Rokovacími jazykmi organizácie sú angličtina, čínština, francúzština, ruština a španielčina. Výdaje OSN sa mali hradiť z rozpočtu, do ktorého prispievajú členské štáty čiastkou závislou na výške hrubého domáceho produktu a poväčšine smerujúce na úhradu mierových operácií.

Prvým dočasným sídlom bol Londýn, 1947 bolo schválené sídlo v New Yorku. Vedľa hlavného sídla udržuje OSN časť svojho sekretariátu v Ženeve a súdny dvor v Haagu.

Vlajka OSN: V svetlomodrom obdĺžnikovom poli je biela polárna projekcia zemegule s dvoma olivovými ratolesťami. Ratolesti a zemeguľa sú symbolom svetového mieru.

V súčasnosti je generálnym tajomníkom OSN Pan Ki-mun (od roku 2007). Slovensko je členom od roku: 1993, predtým ako Česko-Slovensko od roku 1945 (zakladujúci člen). Dnes ma organizácia 191 členov.

Charta organizácie spojených národov pozostáva z 111 článkov zaradených do 19 kapitol. V XVI. Kapitole (Rôzne ustanovenia) sa uvádza, že ak by došlo k stretu záväzkov Charty zo záväzkami inej medzinárodnej dohody, má prednosť Charta. Ďalej sa tu spomína, že OSN používa na území každého svojho člena výsady i slobody, ktoré potrebuje , aby plnila svoje ciele. Ratifikačné listiny jednotlivých štátov mali byť uložené u vlády USA. Charta nadobudla účinnosť po uložení ratifikačných listín USA, VB, ZSSR, Francúzska a Číny.

V súlade s článkom 7 Charty bolo zriadených šesť hlavných orgánov:

1. Valné zhromaždenie

2. Rada bezpečnosti

3. Hospodárska a sociálna rada

4. Poručenecká rada

5. Medzinárodný súdny dvor

6. Sekretariát

- odborné organizácie (medzi nimi predovšetkým Organizácia OSN pre výchovu, vedu a kultúru a  Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo)

Valné zhromaždenie

Skladá sa zo všetkých členov OSN. Môže

Bezpečnostnú rada

Má pozostávať z15 členov. Stáli členovia: USA,VB, ZSSR, Francúzsko a Čína. Nestali členovia (10) - volí Valné zhromaždenie.

Hospodárska a sociálna rada

Skladá sa z 27 členov OSN (volení valným zhromaždeným).

Poručenská rada

Tvoria ju členovia, ktorí spravujú poručenské územia, členovia bezpečnostnej rady, ktorí nespravujú poručenský územie a volení členovia. Poručenská rada má okrem iného za úlohu skúmať správy predložené spravujúcou mocnosťou, uskutočňovať pravidelné návštevy v poručenskom území.

Medzinárodný súdny dvor v Haagu

Hlavný súdny orgán OSN.

Sekretariát

Organizácie patriace pod OSN:

UNICEF - je skratka United Nations Children´s Emergency Fund (Detský fond OSN), ktorý vznikol mandátom OSN v roku 1946, aby pomohol deťom po druhej svetovej vojne. Keď sa Európa dostala z hrôz vojny, v roku 1953 Generálny tajomník OSN dal UNICEFu mandát na dlhodobé obdobie, aby mohol získavať finančné prostriedky z rozvinutých krajín a pomáhal deťom v rozvojových krajinách

UNESCO- (Organizácia OSN pre výchovu, vedu a kultúru, v angličtine United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) je medzinárodnou organizáciou systému OSN, ktorá má mandát na rozvoj kultúrneho potenciálu svetového spoločenstva, kultúry, vedy a vzdelávania. Pomohla pri vzniku medzivládnych programov v oblasti hydrológie, oceánografie, geológie a životného prostredia.

WHO - Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization, WHO alebo slovenská skratka SZO) je špecializovanou inštitúciou OSN. Prostredníctvom WHO si vymieňajú svoje poznatky a skúsenosti zdravotnícki pracovníci 192 krajín. Ženevské ústredie riadi a koordinuje činnosť 6 regionálnych úradov, ktorých pôsobnosť je celosvetová.

**Malá dohoda (1919 – 1938)**

Spojenecký zväzok medzi ČSR, Juhosláviou a Rumunskom; politický blok, ktorý chcel pokračovať v politike dohodových veľmocí z obdobia 1.svetovej vojny.

Právne základy MD položené v 1920 – 1921 bilaterálnymi zmluvami:

1) 14.augusta 1920 ČSR a Juhoslávia

2) 23.apríla 1921 ČSR a Rumunsko

3) 7.júla 1921 Rumunsko a Juhoslávia

- 1922 doplnené o ďalšie multilaterálne dohody o hospodárskej a politickej spolupráci

- MD vznikla (oficiálne 1921) po kapitulácii R-U a následnom konštituovaní nástupníckych štátov, spoločným záujmom - zaistiť si štátnosť pred revíziou versaill.systému zo strany Maď.

\*až zimný pokus excisára Karola získať maďarský trón v r.1921 zmobilizoval sily týchto 3 štátov - MD tým bola konštituovaná ako spojenecký blok.

Spojenecké zmluvy obsahovali i doložku o hospodárskej spolupráci, 3 okruhy:

1. výstavba novej ekonomickej štruktúry vrámci strednej a Juhovýchodnej E

b) zbrojenie

1. obchodná politika – výmena tovarov a finančné vzťahy

- predpoklady hospodárskych stykov boli dané tým, že sa ich trhy mohli navzájom dopĺňať

\*ťažkosti medzi MD-štátmi: iné zahraničnopolitické záujmy (ČSR v strednej E; Juhoslávia ovplyvňovaná Talianskom– nárokovalo si na Albániu, Terst, Istriu ...; Rumunsko zaujímala hlavne stabilita jeho východnej hranice so ZSSR), zjednocovali ich 2 hrozby: nebezpečenstvo maďarského revizionizmu a hrozba reštaurácie Habsburgovcov.

\*2.zdroj ťažkostí - rozdielnosť ich politickej štruktúry (ČSR – relatívna demokracia, Rumunsko a Juhoslávia – autoritatívny režim opretý o kráľovské dvory).

- pozornosť MD upretá na Rakúsko a Maďarsko; vzťah k Poľsku nejednotný (ČSR záujem o spoluprácu, odmietala však jeho členstvo vzhľadom na jeho politiku voči Rusku; Rumunsko chcelo mať Poľsko v bloku, a tým si posilniť vzťahy k Sovietskemu Rusku); postoj voči Francúzsku zdržanlivý (okupácia Porúria), nechceli dráždiť britskú vládu

\*v hos. oblasti sa začal prejavovať dôsledok rozdielneho stupňa hospodár. zrelosti členov MD

SHK – ČSR zahájila agrárny protekcionizmus - zasahoval jej partnerov zvlášť citlivo (obmedzovanie dovozu poľnoh. výrobkov) - preto sa začlenili do agrárneho bloku (iniciátormi Poľsko a Maďarsko - usilovali o rozbitie MD); Benešovepokusy - tzv. plánu Tardieua (vytvorenie stredoeurópskeho ekon. Bloku) ich nelákali.

\*február 1933 prijala MD Benešov návrh na Organizačný pakt MD (v Ženeve, jednotný postup v zahran.politike), vytvorená Rada MD – správny orgán; Hospodárska rada, Sekretariát

- MD sa pokúsila o zblíženie s Talianskom, ale iba ČSR podporovalo zblíženie so ZSSR. (Rumunsko žiadalo, aby ZSSR uznal jeho východnú hranicu, Juhoslávia odmietla uznať Sovietsky zväz de jure - neutrálny kurz)

- plány generálnych štábov MD sa obmedzili na operačné alternatívy (v prípade vojny počítali hlavne s bojom proti Maďarsku), Juhoslávia nehodlala zasahovať do vojny v strednej Európe a zaoberala sa len svojím postavením na Balkáne, od ČSR žiadala aktívnu účasť vo vojne proti Maďarsku, protislužbu v prípade nemeckého útoku proti ČSR však odmietala – spojenectvo MD-štátov strácalo zmysel\*pol.30.rokov rozcestie – každá krajina sa starala len o seba, F žiadalo od MD, aby s ním spolupracovala vo vzťahu k Taliansku, ale v problémoch strednej Európy sa odmietalo angažovať; 1935 – Hodžov plán na zblíženie medzi MD a rímskym blokom tiež nevyšiel- Juhoslávia podpísala v marci 1937 zmluvu s Talianskom, stroskotal i pokus čs zahraničnej politiky o podoprenie politických väzieb medzi MD štátmi hospodárskymi vzťahmi, postup Juhoslávie a Rumunska bol ovplyvňovaný agresívnou nemeckou hospodárskou politikou\*MD sa orientovala na versaillský systém, spoliehala sa na F (pristúpilo na princíp veľmocenského direktória) a SN (tiež strácala svoju funkciu). VB nemala o strednú a JV E záujem, MD-spojenci ČSR neposkytli aktívnu podporu; 1938 Mníchovská dohoda znamenala postupný rozklad MD, 1939 Juhoslávia a Rumunsko oficiálne vystúpili z MD - rozpadla sa.

**MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY V 20. ROKOCH**

1922 – Cannes – VB usiluje o zvolanie konferencie o hosp. otázkach, o pôžičkách a o dohode o nevmiešavaní sa jedného štátu do vecí druhého – t.j. žiaden štát nesmie diktovať podmienky inému. FRA nesúhlasia, ale nechcú sa izolovať. Prizvali aj NEM a ZSSR. USA účasť na konferencii odmietli – „bude to o politike“→

10.4.1922 – 19.5.1922 Janovská konferencia

- vzniesli finančné požiadavky voči ZSSR – celkovo mali zaplatiť 19 Mld DM

ZSSR odmieta – spory, konferencia je v slepej uličke, ale! NEM a ZSSR uskutočňujú separátne rokovania → 16.4.1922 – RAPALLSKÁ ZMLUVA (pyžamová zmluva – uzatvorená nadránom) = jediný výsledok Janovskej konferencie - vzdávajú sa navzájom náhrad za vojnové a povojnové straty, ZSSR neuhradí NEM-u ani znárodnený nemecký majetok za podmienky, že tak neučiní ani u ostatných krajín = obnova diplom. stykov NEM a ZSSR.

Okupácia Porúria

NEM odmieta platiť reparácie – FRA a BELG obsadzujú Porúrie (19.1.1923) – vláda Wilhelma Cuna volí politiku pasívnej rezistencie. Dôsledok: inflačná špirála v oboch krajinách, v NEM hyperinflácia, Hitler sa pokúša 1.x o puč – vláda Cuna odstupuje, nastupuje vláda Stresemanna = „Stresemannova éra“

VB – zmierovacia politika – prehodnotenie schopnosti NEM platiť reparácie –

→ 1924 - DAWESOV PLÁN pre NEM

Antagonizmus Nem – FRA nekončí, naopak! – NEM silnie finančne aj politicky, snaží sa o revíziu Versailles, čo vzbudzuje obavy:

→ 1924 – ŽENEVSKÝ PROTOKOL – preferuje odzbrojenie, bezpečnosť, arbitráž

Obavy z nem.vyhlásení o revízii hraníc – POĽ, ČSR, VB – to nechce NEM pri La Manche a navrhuje konferenciu v Locarne, NEM a FRA prijímajú

→ 1925 - LOCARNSKÁ KONFERENCIA = výdych pre Európu

FRA definitívne stráca hegemóniu v Európe – nástup VB

NEM sa vracia na scénu eur.politiky (1926 – člen SN)

Sovietske Rusko (od 1924 ZSSR) sa snaží dostať do európskej politiky dvoma spôsobmi:

nadštandardnými vzťahmi s Nemeckom, cez ktoré sa chce dostať do eur. politiky

- NEM sa cítia odsunutí, ZSSR neuznaní – - 1918, Brest –litovský mier, Janov, Rapallo

- už pred Rapallom v roku 1921 bol Čičerin v Berlíne aby uzavrel hosp. zmluvu

- na Versaillskej konferencii boli boľševici aj bielogvardejci

- Rapallo – tajné dodatky o obídení Vers. zmluvy a o vojenskej spolupráci výhodné pre obe strany - spolupráca pretrvala do roku 1933 a opäť začala v rokoch 1939 – 41

1919 Lenin zriadil Kominternu (III.Internacionála) – združenie všetkých komun. a robot.strán v Európe a ich riadenie – predĺžená ruka sov. zahr. politiky

Postoj záp.Európy voči ZSSR (jediný spojenec do roku 1924: NEM, iné veľmoci ho nechceli uznať):

2 tábory:

Odmietanie akejkoľvek, aj hospodárskej spolupráce – Curzon

vzatie na vedomie a spolupráca aspoň v hospodárstve – Lloyd George – táto orientácia prevážila – uznanie ZSSR de jure: 2/1924 – VB, 10/1924 – FRA atď...

Spolupráca je iba proklamovaná – 1925 – ZSSR nepozvali na Locarno – zhoršovanie vzťahov s NEM – ZSSR nechcel, aby NEM vstúpilo do SN, ani NEM ani ZSSR nechceli stratiť spojenca →

4/1926 – zmluva o priateľstve a neutralite s platnosťou 5 rokov – nepristúpia ku koalícii vytvorenej treťou mocnosťou (fakticky SN) v prípade finanč., hosp., polit. bojkotu jednej zo strán – namierené proti 16./17.článku Paktu SN

Politika pacifizmu – vrcholí v 2.pol.20.rokov

Locarno prinieslo obdobie stabilizácie, pokoja, uvoľnenia

snaha o nastolenie umiernených vzťahov medzi krajinami, spory rieši SN (garant mieru) a konferencie, najdôležitejšie zoskupenia vznikli ale mimo SN!

FRA chceli získať stratené pozície – boli ochotní až k spolupráci s NEM – napr. ponúkli zľaviť z reparácií a vrátenie Sárska... – ale N nemali záujem – „nepotrebujeme spojenca“ → F vytriezveli a hľadajú spojenca inde → v USA → 1927 Briand zasiela Keloghovi návrh na bilaterálnu zmluvu – Pakt o večnom priateľstve, mal hlavne finančné očakávania, proti N a hlavne VB, odpoveď dlho nechodila, až napokon prišiel Keloghov protinávrh – nech sa pripoja ostatné krajiny a vyhlásia spoločný pakt, v ktorom sa zrieknu vojny ako nástroja štátnej politiky. F je sklamané, ale podpisuje = BRIAND – KELOGHOV PAKT 27. 8. 1928 v Paríži (N, F, VB – v záujme sebaobrany a práva brániť svoje kolónie, ČSR, POĽ, TAL...)

2/1929 – Moskovský protokol – ZSSR pristupuje k paktu

65 štátov

posledný záchvev politiky pacifizmu

ODZBROJOVANIE

Snahy SN o zvolanie odzbrojovacej konferencie skončili fiaskom:

prípravy na konferenciu chceli VB urýchliť, rokovali s vládou USA a Commonwealthu – konf. zvolaná do Londýna 1930 – hovorí sa o znižovaní námorných síl – blbosť, nikto to nechce (USA je veľmoc a VB sa im chce vyrovnať, TAL zasa FRA-om)

POČIATKY EURÓPSKEJ INTEGRÁCIE

nostalgia za starou Európu – vzniká nevládna organizácia ktorá bojuje za zjednotenú Európu = ZJEDNOTENÁ EURÓPA – snaha prekonávať hranice

1923 Paríž – práca „Paneurópa“ grófa Kallergyho

dôvody: - strach pred inváziou ZSSR

- strach o mier v strednej Európe – prevencia proti vojne

- hosp. prosperita Európy (colná únia)

- pol., hosp., kult. nezávislosť E. – ale bez VB a ZSSR, tie majú mimoeurópske akcie

1929 – návrh Brianda na pôde SN na vytvorenie federálneho zväzku medzi eur. krajinami – vypracovanie projektu Memorandum o Európskej federálnej únii 5/30 – organizácia podobná SN, ale! F si chceli posilniť svoj vplyv( v súperení s N)

reakcie štátov: - bez výhrad – JUH, BULH

- záporný postoj – VB

- s výhradami – Nórsko, ČSR

8.9.1930 – diskusia v SN – vytvorenie Študijnej komisie pre Európsku úniu – bez úspechu, 1932 Briand odstupuje

**MEDZINÁRODNÁ SITUÁCIA V 30.TYCH ROKOCH**

-hosp. kríza – zhoršenie medzinárodných vzťahov – 1. agresia:

JAPONSKO

18.9.1931 – vpád Japonska do Mandžuska – okupácia, do konca roka ho obsadili, 9.3.1932 vytvorili bábkový štát Mandžukuo

reakcia USA, VB, SN – ale Jap. 1933 vystupuje zo SN, má plány na utvorenie Veľkého Japonska – po Bajkal, Tibet

1937 – ďalšie ďalšie dobývanie Číny – do 10/1938 okupovali rozsiahle územia Číny

( priem. centrá, Peking, Nanking, Šanghaj)

USA odporujú kvôli strate hosp. vplyvu, ale zatiaľ aktívne nezasahujú kvôli zákonu o neutralite

1938 - Jap. útočí na ZSSR – oblasť jazera - 8/38 koniec konfliktu

zač. 1939 – útoky proti Mongolsku (Chalkingon) – ZSSR a Mong. majú dohovor o vzáj. pomoci – postupujú spoločne

15.9.1939 – dohoda o zastavení vojenskej činnosti medzi Ja., ZSSR, Mong. – zmrazenie konfliktu

V Európe vzniká konflikt v Poľsku – čo tomu predchádzalo?

Európa v 30.rokoch

NEMECKO

1933 nástup Hilrera k moci

14.10.1933 – neúčasť Nemecka na odzbrojovacej konferencii v Ženeve, vystúpenie zo SN (19.10.1933), 1935 – všeob. branná povinnosť

FRANCÚZSKO

sa cíti ohrozené – stavia Maginotovu líniu, snaží sa o diplomatické zabezpečenie – systém kolektívnej bezpečnosti: plán „Východného LOcarna“ Louia Barthoa – obkľúčiť Nem. štátmi pomocou multi – a bilaterálnych dohôd – štáty Malej Dohody a Poľska, Rakúska, Maďarska a ZSSR (!), Baltské štáty, zapojiť aj VB / Tal(?)

ZSSR

európsky smer politiky, ale snaží sa udržať línie Rapalla a Berlínskej dohody (1926) aj po nástupe Hitlera kvôli vlastným ambíciám

ochota udržať priateľské vzťahy s Nem. – aj Hitler súhlasí – obe strany si môžu vzájomne pomáhať, ale zintenzívnenie spolupráce nateraz neplánuje

Kominterna na konferencii v Moskve vyhlasuje boj proti fašizmu, ale Stalin sa ešte nechce otvorene stavať proti fašizmu

7.kongres Kominterny v r.1935 – program boja jednotného Ľudového frontu proti fašizmu (keď Nem. nereaguje na ponuku rozšírenia spolupráce)

prichádza Barthouov návrh – ZSSR pozitívne reaguje na Vých. Locarno, Fra im navrhli vstup do SN, ZSSR si ale kladie podmienky – chcú oficiálne pozvanie, miesto v Rade SN a miesto tajomníka pri generálnom sekretariáte, ktorý ma prístup k najtajnejším informáciám – 1934 súhlasili s participáciou na pláne, ale zmluvu zatiaľ nepodpísali

1934 – vstup ZSSR do SN

ale Nemecko je pre ZSSR stále prioritnejšie

Projekt VýchodnéhoLocarna:

Barthou navštevuje stredoeurópske krajiny, aby ich presvedčil:

apríl 1934 – Poľsko: negatívny postoj – P. má novú koncepciu zahraničnej politiky, min, zahr. vecí Beck, 1934 – dohoda s Nemecko – nechceli sa proti nemu s nikým spájať

ČSR – podpora ochota uznať ZSSR de iure ( ČSR – júl 1934)

Rumunsko – podpora

Juhoslávia – negatívny postoj – nechceli participáciu ZSSR, profrancúzska línia im už tiež nebola vlastná, mali už iné predstavy

Maďarsko – odmietli, nechceli posilnenie Francúzska v strednej Európe, navyše projekt predpokladal držanie statu quo

Rakúsko – odmietli, boli proti protinemeckému projektu, Fra. tu chcelo vytvoriť blok Fra.- Tal.- Rak.

výsledok: Balkánska dohoda– Grécko, Rumunsko, Juhoslávia, Turecko

Baltská dohoda – len regionálny charakter, zameraná proti poľskej a sovietskej rozpínavosti

1934 umiera Barthou (pri atentáte na juhosl. kráľa Alexandra) = koniec projektu kolektívnej bezpečnosti

nástupca Pierre Laval (pronemecké pozície) však už musel projekt dokončiť

VB sa na projekt dívala s nevôľou – dokonca VL deformovalo – po nástupe Lavala navrhovalo systém zmlúv ku ktorým sa pridá Nemecko!

ZSSR už chcú zmluvu s Francúzskom

Nemecko núti Francúzsko, aby podpísalo:

2.5.1935 – zmluva o vzáj. pomoci ZSSR – FRA

16.5.1935 – zmluva ZSSR – ČSR = jediná krajina, kde Barthouov projekt dotiahli do konca

projekt nepriniesol to, čo sa od neho čakaloTALIANSKO1935 – útok na EtiópiuŠPANIELSKO

1936 – občianska vojna – Franco posily - TAL, NEMappeasement – ANG, FRA

ľavic. sily – ZSSR (Stalin – bojovník proti fašizmu)

ratifikácia sov.-franc. zmluvy – vraj FRA ako 1. porušilo Locarno  Nemecko odstupuje od Locarna a obsadzuje Porýnie

projekt VL pre YSSR: kalkulácia smerom k Nemecku – ak nás nechcete vy, dostaneme sa do Európy cez iných – chceli dotlačiť Hitlera k obnove sov.- nem. vzťahov

Stalin stále dával Berlínu avíza, že chce spoluprácu

krach VL nielen zo Západu, ale aj z Východuobsadenie Porýnia – VB+ FRA ďalej zdržanlivý postoj (VB – appeasement)

anšlus Rakúska + Mníchov - kríza európskej politiky – intenzívne rokovania, hľadanie spojencov = výsledok: vojna

ZSSR – navonok politika kolektívnej bezpečnosti – 18.3.1939 – návrh na zvolanie konferencie (VB, FRA, TUR, POĽ, RUM ) - krach

VB vyhlasuje záruky Poľsku spolu s Francúzskom – marec 1939, keď už bolo Poľsko na rade

ZSSR sa snažil získať od FRA a VB záruky, ale FRA a VB rokovali s NEM, ?aby nasmeroval útok na východ?

ale aj ZSSR rokovalo s NEMNEM odmieta dať záruky – FRA a VB sa obracajú na ZSSR, rokujú (ale zároveň pokračujú tajné rokovania s Nemeckom) – nikam to nevedie („Každý rokuje s každým“)

21.8. ZSSR odvoláva rokovania na neskoršiu dobu na neurčito22.8. Ribbentropp prilieta do ZSSR

23.8.1939 – pakt o neútočení ZSSR – NEM (Churchill: „chladnokrvný, ale realistický pakt“, ZSSR až do 1938 proklamovalo politiku kolektívnej bezpečnosti

výsledok: rozdelenie Európy medzi NEM a ZSSR

pakt bol aj dôsledkom toho, že sa anglické rokovania so ZSSR (8.-12.8.1939) preťahovali, VB posielali 2 –3 triednych ľudí

sept.1939 – Zmluva o spoločnej hranici a priateľstve – toho sa vo Versailles báli – zlyhanie sanitárneho kordónu!

**Medzivojnový vývoj Japonska**

2 obdobia: 1. perióda Taisho (1912 – 1926), 2. Showa (1926 – 1989) – vláda cisára Hirohita

- samostatná veľmoc na ĎV (po vojne územné zisky, rozmach výroby, zahraničného obchodu)

- august 1918 ryžové búrky (vzbury), 1919 všeobecné volebné právo

1920 Sociálna liga, 1922 Japonský roľnícky zväz, KS Japonska (Katajama)

- politika orientovaná na vojenskú expanziu (zabránila tomu Washingtonská konferencia)

1917 – 1920 neoliberalizmus, po vojne – prozápadné smerovanie; manifestácie za všeobecné hlas. právo, študentské združenia, sociál. hnutie, boj za rovnoprávnosť žien

\*1917 voľby: strana Kensekai (liberálna) prehrala voľby so Seijúkai (konzervatívna) predseda Haro, po jeho smrti 1921 sa vystriedali 3 úradnícke vlády – spojenie liberálnych frakcií Seijúkai s Kensekai - vznik (1923) 2.hnutia za obranu ústavy – spočiatku neúspech, 1924 vyhrala voľby

- najväčší úspech - kabinet Katóa, jeho vláda dosiahla mimoriadny úspech:

1925 zákon o všeobecnom hlasovacom práve pre mužov, zákon na ochranu pokoja a poriadku, program sociálnych zákonov zvýhodňujúcich robotníkov + národné zdravotné poistenie, drakonické zákroky (podpora nerevolučných odborov), reforma hornej snemovne, 1925 Pekingská zmluva (diplomatické styky so ZSSR)

- po smrti cisára Taisho 1926 nastupuje regent Hirohito, minister ZV Šidehara

- rast demokratických prúdov v mestách a zahraničná politika (na spolupráci)

\*1927 –1932 ťažké roky: 1926 zomrel Kató, namiesto neho Wakacuki, 1927 sa však dostala k moci Seijúkai, predsedom vlády gen. Tanako Giči - kríza – expanzívna vláda (agresívna zahraničná politika – dobyť Čínu aj celú Áziu, posilňovanie pozícií v Mandžusku), 1929 sa k moci opäť dostáva strana Minseitó na čele s premiérom Hamagučim, jeho politika – priateľské vzťahy s USA a VB, snaha zabrániť závodom v zbrojení, to kritizovala Seijúkai, začala sa destabilizácia politických strán, na povrch sa dostali korupčné aféry

- 1932 koniec režimu Saitó (korupčná aféra Okado), 1936 pokus o prevrat, premiér Hirohita, 1937 princ Konoe – kabinet bez politických strán – rozšírenie prítomnosti Japonska v Číne

30.r. – nástup militarizmu: armáda získavala prevahu nad politickými stranami, 1 z najdôležitejších vonkajších vplyvov bola SHK (nezamestnanosť, pokles miezd), presun kuomintangských vojsk na sever, rast čínskeho nacionalizmu (ohrozoval japonské pozície v Mandžusku a nástup autoritatívnych režimov v E)

- nástup fašizmu a nacizmu v E podporil rast andidemokratických síl v Japonsku

\*problém Mandžusko – záujem Japonska aj Číny (suroviny), okupácia Mandžuska Japonskom jeseň 1931, 1932 útok aj na Šanghaj, aktivita SN 1933 – evakuovať japonské oddiely a autonómia pre Mandžusko (pod čínskou suverenitou) – rokovania Číny a Japonska (vystúpilo zo SN)

2.fáza – júl 1937 incident v Mandžusku, Čínsko – japonské boje do 1945 (USA izolacionizmus, VB účinnejšie zasiahnuť)

\*Hirohito – 124.japonský cisár, nastúpil na trón 1926 po 5 rokoch regenstva, politicky nepodporoval agresívne vojenské tendencie, tlaku armády sa ale neubránil, za jeho vlády bola zahájená čínsko – japonská vojna 1931 (boj za prevahu v Ázii), 1941 prepadnuté USA, po 2.sv.vojne žiadaná jeho smrť, ale McArthur (veliteľ americkej okupačnej armády v Japonsku) rozhodol o súdnom pojednaní – Hirohito oslobodený, 1947 podporoval demokratickú ústavu, zomrel na rakovinu 1989

**Nemecký medzivojnový vývoj po 1918**

\*N zle nieslo následky z 1.sv.vojny, kon.1918 N v revolúcii - 7.novembra 1918 vyhlásená Bavorská republika, 9.11. zvíťazilo revolučné hnutie v Berlíne (pre nejednotnosť socialistov) – Berlínska republika, vládu prevzal Ebert, január 1919 potlačení ľavicoví radikáli

19.januára 1919 – 1.povojnové voľby - zaktivizovali sa politické strany:

Sociálna demokracia (SPD) – do 1932 najsilnejšia, Demokratická strana N (DDP) – ľavica, Naumann, Centrum – politika stredu, Bavorská ľudová strana – pravicová, Nemecká ľudová strana – Stresseman, Nemecká národno-ľudová strana (antiver.stúpenci), Kom.strana N, Nemecká robotnícka strana (DAP)

- vo voľbách zvíťazila SPD – vytvorili 1.ríšsku vládu Weimarskú koalíciu, Weimarská ústava vyhlásila N za republiku = Nemecká ríša (prezident Ebert, 7r), parlamentný systém: Reichstag (4r), Ríšska vláda – na čele ríšsky kancelár

- po potlačení revolúcie (máj 1919 poraz.Bav.republika rád) 1919 – 1933 Weimarská republika:

1) 1919 – 1923 – po revolúcii zhoršovanie situácie, ekonomicky a politicky nestabilné obdobie, zač.20.r. sa často menili vlády (pád marky, hyperinflácia ...), august 1923 Kumova vláda padla

2) 1923 – 1929 – Stressemanova vláda (do 1923 ríšsky kancelár, potom minister ZV), obdobie stability – N sa začína ekonomicky posilňovať, so súhlasom nového prezidenta (1925 Hindenburg) gen. Zach buduje vojenské zbrojenie, v čase VHK Müllerova vláda odstupuje, nastáva séria prezidentských vlád (vláda bez volieb) - 1. Brieming – finančné opatrenia, kríza v N

1930 september – nové voľby,

program NSDAP (národno socialistická robotnícka strana N, počiatky po vojne) zahŕňal všetky sociálne skupiny – členovia: Rem (zakladateľ, založil SA – teroristický nástroj NSDAP), Eckhard (tlač), Feder (financie), Rosenberg (idey), Göring, Gebels, Himmler (zakladateľ SS) – všetci títo tvorcovia politického vodcu Hitlera

3) 1929 – 1933 – marec 1932 prezidentské voľby – Hindenburg (za NSDAP kandidoval Hitler), 1932 vrcholí hospodárska kríza v N, prezident vymenoval novú vládu na čele s Papenom (proti NSDAP)

28.januára 1933 prezident odvolal gen. Schleichera (súhlas zobrať NSDAP do vlády ale bez Hitlera) a za ríšskeho kancelára menuje Hitlera

- končí obdobie Weimar.republiky – začína nacistická diktatúra (fašistic.forma vlády) 4 etapy vývoja:

a) 1933 – 1934 výstavba mocenského mechanizmu fašizmu

b) 1935 – 1938 zavŕšenie nastoľovania diktatúry a príprav na vojnu

c) 1939 – 1943 vrchol fašistickej diktatúry v N

d) 1943 – 1945 deštrukcia režimu (v dôsledku porážok vo vojne)

Znaky totalitnej diktatúry:

jedna oficiálna ideológia,typická masová strana vedená diktátorom,teroristická tajná polícia

monopol všetkých spravodajských prostriedkov je v rukách jednej strany,skoro úplnýmonopol na zbrane,centrálne riadené hospodárstvo

Fašistická diktatúra – typická pre záp.Európu – slabé robotnícke hnutie, slabé dem.zložky

fašizmus rozkladá demokraciu demagógiou, otvára cestu teroru, reakčný režim, opora v masách

ideológia: konzervatívne myslenie + sociálna demagógia + agresívny nacionalizmus

Tkadlečková – vymedzenie fašistickej diktatúry – forma vlády – všetka moc v štáte je v rukách fašistickej strany ako jedinej reprezentantky finančnej oligarchie resp. najsilnejších monopolov, trhá prirodzené sociálne väzby, začleňuje ich do nových štruktúr, vytvára tlak na jednotlivca, ovplyvňuje jeho myslenie a konanie, chce ho ovládnuť v celej jeho totalite

7 zákl. znakov fašistickej diktatúry:

vysoký stupeň koncentrácie politickej a ekonomickej moci v rukách špičiek faš.strany a s ňou zrastených funkcií

prísne hierarchické členenie spoločnosti, terorom vynucované vzťahy pod-/nadradenosti v národnom meradle prekrývané kultom vodcu a v medzin.meradle rôznymi variantami nac. a rasistických teórií

likvidácia všetkých demokratických práv a slobôd

úplné zrušenie volených orgánov na všetkých stupňoch

legalizácia teroru, vznik zvláštnych teroristických orgánov štátnej moci

zákaz a prenasledovanie všetkých politických strán

kombinácia teroru a špecifickej demagógie ako hlavná zásada vládnej politiky

V jednotlivých krajinách sa neuplatňovali všade všetky znaky rovnako – vznikajú rozdiely:

klasický model faš.diktatúry: Tal, Nem, Rak

v 20.r. vznikajú rôzne voj./ voj.-monarch./ voj.- polit. diktatúry, v 30.r. postupne vplyvom medzinárodnej situácie / orientáciou na Tal/ Nem nadobúdajú fašist. formy/prvky – Špa, Poľ, Maď (Horthy), Bulh, Juh(1929), Pobaltie

- všade fašizmus vytvára diktatúru postupne

**Francúzsko po 1918**

- po 1.sv.vojne hospodársky oslabené, spoliehalo sa na nemecké reparácie

ciele: získať bezpečnostné záruky zo strany VB a USA

budovala strategický obranný systém na východnej hranici (s N)

snaha dosiahnuť hegemóniu v E

november 1919 – 1.povojnové voľby: Národný blok (pravica a stred), na čele Millerand

1920 v prezidentských voľbách zvíťazil Deschanell, ktorý nahradil Clemenceaua

september 1920 nový prezident Millerand, premiér Briand

- vnútropolitický vývoj vo F v medzivojnovom období sprevádzali hospodárske a finančné problémy

- Briandovu vládu vystriedal 1922 Poincaré – drastické ekonomické opatrenia na konsolidáciu finančných pomerov, protinemecká politika (donútili ich platiť reparácie – obsadili Porúrie)

1923 vznik „ľavého bloku“ (opozícia, z Národného bloku – socialisti ...) – víťazstvo vo voľbách 1924

- mali konflikt s prezidentom, Millerand podal demisiu, novým Doumerque, predseda vlády - Herriot

- zmierenie anglo-francúzskych vzťahov (VB odsúdili F pre jeho politiku voči N – výsledkom Dawesov plán, uznali ZSSR de iure, ženevský protokol 1924 – pokus o vytvorenie systému kolektívnej bezpečnosti)

- povstanie v Maroko, Sýrii (koloniálne vojny) – zaťažilo to štátny rozpočet, proti vojnám KS F

1925 medzinárodné udalosti: Locarno – strata hegemónie v E

1926 vláda Národnej jednoty, na čele Poincaré, rozpad Ľavého bloku, snaha stabilizovať frank a hosp.

1928 prevláda pravica, vláda bez radikálov

- vznikajú nacionalistické organizácie fašistického typu: Národná republikánska liga (Millerand), Ohňové kríže (de la Roque)

1929 – 1932: vystriedalo sa 8 kabinetov (Tardieu, Laval ...), minister ZV stále Briand

Briand – Kellogov pakt (27.8.1928) , plán „Briandova paneurópa“ – nevyšiel

1932 voľby: posilnil sa ľavicový blok, predseda vlády Herriot, podporovaný Socialistickou stranou

- nevytvorila sa stabilná vláda: 1932 – 1934 sa vystriedali ministri – Herriot, Paul-Boncour ...

1934 pokus o fašistický puč (obkľúčenie Bourbonského paláca) nevyšiel, pád Daladierovej vlády, premiérom Doumerque

- po pokuse o puč komunisti a socialisti prijali dohodu o Akčnej jednote

1935 vznik protifašisticého frontu Národný výbor ľudového zjednotenia

1936 voľby – Ľudový front, premiér Blum (bez komunistov) – sociálne reformy (platená dovolenka, 48h prac.čas ...), nástup appeasementu, 1937 ho vystriedal Chautemps, potom sa vrátil

1938 nová vláda na čele s Daladierom, koniec vlády ĽF, návrat Národnej Jednoty – snaha riešiť hospodárske problémy na úkor robotníkov (zvyšovanie cien)

\*1938 podpis Mníchovskej dohody

3.9. 1939 vstúpilo F do vojny proti N, to zaútočilo na F 10.5. 1940 – pád F

- nový predseda Pétain uzavrel s N prímerie – až do 1942, kedy opäť obsadili N

- po príchode Spojencov do Paríža v auguste 1944 gen. de Gaulle vytvoril dočasnú vládu

**Talianska agresia v Etiópii**

K štátom, ktoré nastúpili cestou ozbrojenej agresii, parí aj fašistické Taliansko. Jeho útok proti Etiópii znamenal ďalšie ohnisko novej svetovej vojny. Zároveň je talianska agresia proti slabej Etiópii príkladom koloniálnej vojny.

Zahraničná politika Talianska v 30. rokov 20: storočia

V polovici 30. rokov viedli ťažké dôsledky svetovej hospodárskej krízy k tak závažným vnútropolitickým komplikáciám, že vládnuce fašistické kruhy dospeli k presvedčeniam, že jediným spôsobom ako prekonať krízu je rozšíriť talianske územie na úkor ostatných krajín a národov, pretvoriť Taliansko na veľkú koloniálnu ríšu. K upevneniu tohto názoru prispela aj medzinárodná situácia: japonská agresia, nemecká revanšistická politika /bez následkov/. Program výbojov fašistického Talianska obsiahol celé Stredomorie. Ciele Mussoliniho politiky: dostať Taliansko medzi veľmoci; posilniť fašistické pozície v Afrike (pozdvihli národné povedomie T). Na Balkáne narazila táto politika na nemecké záujmy, Albánsko (narazil by na nemec. záujmy)

Talianska expanzia v Európe mala veľmi obmedzené vyhliadky: Anglickom a Francúzskom vytvorený blok – tzv. Balkánska dohoda medzi Juhosláviou, Gréckom, Rumunskom a Tureckom, nemecká politika v Podunajsku. Talianskom obsadená Líbya, Somálsko a Eritrea slúžili ako vojenskostrategické nástupištia pre ďalšiu expanziu proti Tunisku, Egyptu a Etiópií. Obsadenie Tuniska a Egypta, ktoré patrili Francúzsku a Anglicku, bolo pre Taliansko neuskutočniteľné, avšak pokúsiť sa ovládnuť Etiópiu bol pre Taliansko reálny plán.

Príprava Talianska na vojnu: bolo doplnené vojnové loďstvorozšírená sieť námorných a leteckých základní vystavané vojenské objekty na ostrovoch Pandelleria, Sicília, Dobruk, Tripolsko a Rhodos zákon o brannej výchoveprispôsobenie hospodárstva a priemyslu vojnovej agresii

Situácia v Etiópii:

Etiópia bola v tridsiatych rokoch slabo vyvinutým štátom. Koloniálne dŕžavy Anglicka, Francúzska a Talianska obklopili Etiópiu koloniálnymi dŕžavami a odrezali jej prístup k moru. V roku 1923 sa Etiópia sa stala za prispenia Francúzska stala členom Spoločnosti národov. Hlavným zamestnaním v Etiópii bolo poľnohospodárstvo.

Príprava útoku:

Fašistické Taliansko lákala Etiópia svojimi surovinovými zdrojmi a výhodnou strategickou polohou. Keby sa Taliansku podarilo obsadiť Etiópiu, mohlo by spojiť všetky svoje kolónie vo východnej Afrike a upevniť tam svoje postavenie. Obsadením vysokohorského jazera Tana, kde pramení Modrý Níl, by Taliansku umožnilo kontrolovať celý závlahový systém Sudánu i v Egypte. Od jesene 1934 začalo Taliansko jednať otvorene. Do Eritrei a Somálska bol posielaný vojnový materiál, lietadlá a tanky. Obnovovali sa letiská a prístavy Masawa a Mogadišo, rozširovali sa cesty.

V tejto dobe vypukávali na etiópskych hraniciach zámerne vyprovokované incidenty. K vážnemu konfliktu došlo 5. decembra 1934 neďaleko oázy Wal Wal etiópskej provincii Ogaden, ktorá hraničila s talianskym Somálskom. V bitke s oddielom etiópskych vojsk použili Taliani tanky a letectvo. Na oboch stranách boli desiatky ranených a mŕtvych. 3. 2. 1935 predložila Etiópia SN sťažnosť, v ktorej žiadala o zásah, ale RSN sa uspokojila s tým, že navrhla obom stranám, aby hľadali miernejšie riešenia a odložila prejednávané otázky o niekoľko mesiacov.

„Nevmiešavanie“ SN vyplynulo zo stanoviska Anglicka a Francúzska (francúzske vládne kruhy boli ochotné pomáhať talianskej expanzii v Afrike, ak podporí Taliansko francúzsku politiku v európskych otázkach). 7. februára 1935 podpísal francúzsky minister zahraničných vecí Laval s Mussolinim v Ríme dohodu týkajúcu sa európskych problémov (nezávislosť Rakúska, nemecké zbrojenie), štatútu pre talianske obyvateľstvo v Tunisku a hlavne koloniálnych nárokov Talianska vo východnej Afrike. Taliansko sa zrieklo expanzie v priestore Čadského jazera a v rovníkovej Afrike, t. j. v oblasti, kde prevládal francúzsky vplyv. Za to Francúzsko poskytlo Taliansku nie len územnú kompenzáciu vo východnej Afrike, ale v podstate i možnosť slobodného postupu voči Etiópii.

Taliansko – Etiópska vojna

3. októbra 1935 prekročili talianske vojská bez vyhlásenia vojny pohraničnú rieku Mareb a vtrhla na etiópske územie. Hlavný úder bol vedený severným smerom z Eritrei na mestá Adigrad-Aduwa-Aksum a ďalej na čiare Makale-Desje-Addis Abeba. Tento smer sledovalo v podstate tzv. cisársku cestu, t. j. cesta vedúca z Eritrei na Addis Abebu. Tu boli sústredené dve tretiny talianskej armády pod vedením generála de Bono (neskôr maršala Badoglia). Na južnom smere zo Somálska na mestá Gorabej-Harar-Diredawa, útočili vojská generála Grazianiho; tento smer mal druhoradý význam, vojská mali len upútať etiópske sily a odvrátiť ich pozornosť od rozhodujúceho severného úseku.

Cisár Hajla Sellasie dal hneď v prvý deň vojny rozkaz k všeobecnej mobilizácii. Etiópska armáda mala celkom asi 350 000 vojakov. Jednotlivým vojenským formáciám velili rasovia. Armáda bola veľmi slabo zásobená. Slabá, organizačne i technicky zaostalá etiópska armáda mala čeliť náporu početných fašistických vojsk, dobre vyzbrojených, vybavených stovkami lietadiel, tankov, diel a nákladných áut. Avšak i napriek veľkej presile sa nepodarilo talianskym vojakom dosiahnuť rýchlejšie víťazstvo. Obranná línia na severe bola prelomená hneď v prvých dňoch vojny. Etiópske velenie sa pokúsilo zachrániť situáciu. Začiatkom novembra pritiahla do priestoru južne od Makale armáda, ktorej velil minister vojny ras Mulugeta, ďalej vojská rasa Imru a rasa Kassa. Títo velitelia postupovali izolovane, každý na svoju päsť. Preto etiópske vojská využili vhodné podmienky, ktoré im ponúkala horská krajina, kládli talianskym agresorom húževnatý odpor. Vojna sa stávala vlečúcou. V januári 1936 po piatich mesiacoch bojov postúpila talianska armáda na severe sotva sto kilometrov od hraníc. Podobne to vyzeralo i na ostatných územiach. Tragické rozuzlenie konfliktu urýchlila hrubá chyba etiópskeho velenia. Cisár zanechal manévrovacej vojny a koncom marca vrhol obrovské množstvo vojska do zúfalej ofenzívy proti talianskym pozíciám pri jazere Ašangi. Táto ofenzíva stroskotala na nepriateľskej vojnovej technike. Talianske ďalekonosné delá nerušene ostreľovali útočiace etiópske jednotky, letectvo na ne zhadzovalo bomby a otravné látky. Etiópčania mali cez osemtisíc mŕtvych, zatiaľ čo straty Talianov boli len nepatrné. V bitke pri jazere Ašangi bola prehraná etiópska pravidelná armáda rozdrvená. Cesta na Addis Abbebu bola voľná. 5. mája 1936 obsadila talianske vojská hlavné mesto Etiópie. 9. mája vydal taliansky kráľ Viktor Emanuel dekrét o pripojení Etiópie k Taliansku. Čoskoro potom boli Etiópia, Eritrea a Talianske Somálsko zjednotené pod spoločným názvom Talianska východná Afrika.

Taliansko podniklo otvorenú vojenskú agresiu voči zvrchovanému štátu, kt. bol členom SN bez vážnych medzinárodných dôsledkov. 7. 10. 1935 Rada SN označila Taliansko za agresora, 11. 10 Valné zhromaždenie SN sa uznieslo použiť voči Taliansku hospodárske a finančné sankcie. Bol utvorený výbor, aby vypracoval konkrétne návrhy. Podľa uznesení schválených týmto výborom, mali členské štáty SN zakázať dovážať do Talianska zbrane ( Tal. to nezasiahlo – malo vytvorené dostatočné zásoby) a niektoré suroviny (kaučuk, olovo, cín..), zastaviť dovoz tal. produktov a neposkytovať Tal. finančné pôžičky a obchodné úvery. Sankcie sa však vôbec nedotýkali najdôležitejšej suroviny pre Tal. – ropu.

Dôsledky konfliktu:

Taliansko si upevnilo pozície v Afrike

Fašistická strana upevnila svoje postavenie v Taliansku

Preukázala sa neschopnosť SN zasiahnuť v prípade vojenského konfliktu

**Operácie na východnom fronte (najväčšie bitky na VF 2.sv.vojny – Moskva, Stalingrad, Leningrad)**

- bez vyhlásenia vojny 22.júna 1941 zaútočilo N podľa plánu Barbarossa na ZSSR od Severného ľadového oceánu, zaútočili aj fínske a rumunské divízie (chceli odplatu), o deň neskôr vyhlásili vojnu ZSSR aj Slováci, 24.6. Maďari, pripojili sa Chorváti a Taliani

- vzhľadom na to, že sa ČA pripravovala na útočnú vojnu a nie obrannú, nebola schopná okamžite reagovať na nemecký útok (tiež sovietske jednotky boli rozptýlené)

\*3 smery útoku N postupovali na Leningrad, Moskvu a Kyjev (sever Leeb, stred Boch, juh Rundstedt), v 1.fáze - sovietske ozbrojené sily na pokraji porážky

- od septembra 1941 možno hovoriť o 2.fáze nemeckej ofenzívy – Nemci útočili na celom fronte, v centre však svoj postup spomalili a presunuli časť síl na juh k likvidácii početných sovietskych vojsk obkľúčených východne od Kyjeva, preto nemecké armády ovládli väčšinu územia východnej Ukrajiny a Krymu, na severu došlo k úplnému obkľúčeniu Leningradu, na prelome september/október zahájila nemecká armádna skupina „Stred“ útok na Moskvu – ten však uviazol kvôli podzimným dažďom – do pol.novembra 1941, ďalšie 3 týždne sa útočiace vojská ocitli na dosah Moskvy

- avšak zač.decembra 1941 so Sovietom podarilo zastaviť nemecký postup k Moskve a gen.Žukov zahájil na strednom úseku ofenzívu, v ktorej pomocou jednotiek presunutých z ĎV, zatlačil nepriateľa o 100 km späť, silné mrazy takmer znehybnili obidve strany

- úspechy využili aj v januári 1942 – ofenzíva na celom fronte – zničiť Stred, preraziť blokádu Leningradu, oslobodiť Krym

- v decembri 1941 vydal Hitler rozkaz neustupovať - N veľké straty, ale veliteľ nemeckých vojsk marš.von Kluge presadil zmenu rozkazu – armádna skupina Stred útočiaca na Moskvu ustúpila a stabilizovala front, Sovietom sa podarilo zadržať nemecký útok, ale nie zničiť protivníka

- koncom jari 1942 prešla iniciatíva opäť do rúk N, gen. von Manstein zničil sovietsky výsadok na Kryme, v máji stroskotal útok maršála Timošenka pri Charkove a bez úspechu tiež sovietske pokusy o prelomenie blokády Leningradu (do zajatia gen.Vlasov), júl 1942 dobili Nemci Sevastopol

- nemecké vojská prešli od júna 1942 do generálnej ofenzívy na južnom úseku frontu a počas júla prenikli cez Don k Volge a Kavkazu, sovietske velenie – dezorganizované, panika – Stalin prikázal vytvoriť zátarasné oddiely, ktoré strieľali utekajúcich vojakov, popravili veliteľov, ktorí bez rozkazu ustúpili a chytení zbehovia boli posielaní na istú smrť do 1.línie – len týmito drakonickými opatreniami (známy Stalinov rozkaz č.227 – Ani o krok späť!) a vyčerpaním všetkých záloh sa podarilo zastaviť nemecký útok na brehu Volgy a Kavkazu

- pretnutím dopravnej tepny na Volge Nemci dúfali, že Moskvu odrežú od zásobovania naftou z Kaukazu, ale nechali sa vtiahnuť do bojov o Stalingrad, ktoré rýchlo vyčerpali ich zálohy

- v lete 1942 bol Žukov menovaný Stalinovým zástupcom a zahájil plánovanie protiofenzívy pri Stalingrade, v novembri 1942 zahájil na obidvoch krídlach ofenzívu, sovietske tankové jednotky prelomili obranu Nemcov a stretli sa pri Kalači, čím obkľúčili celú armádu marš.Paulusa pri Stalingrade, Hitler Paulusovi zakázal prelomiť obkľúčenie a ustúpiť od Volgy, namiesto toho nariadil jeho zásobovanie zo vzduchu – Nemcom sa podarilo kon.decembra 1942 preniknúť až na 50 km ku Stalingradu, tu ich však zastavila armáda gen.Malinovského, nakoniec sa Paulusovi vojaci (120tis.) vzdali gen.Rokossovskému (16.7. 1942 – 31.1. 1943 bitka pri Stalingrade)

- pokračujúci sovietsky útok od Voroneže až po Rostov dosiahol v marci 1943 Kursk, Charkov a Krasnograd, Nemci však zničili prenikajúce sovietske jednotky a zatlačili ich späť za Severný Donec, kde sa front až do leta 1943 stabilizoval

- Sovietom sa naproti tomu podarilo prelomiť blokádu Leningradu (za to dostal Žukov maršálom)

- zimná ofenzíva však Moskvu vyčerpala natoľko, že musela prejsť až do leta 1943 do obrany

- v lete 1943 sa obe strany na východnom fronte chystali k rozhodujúcim operáciám: N chcelo využiť technickú prevahu, Sovieti zase spoliehali na svoju prevahu v silách

- nemeckí maršálovia Kluge a Manstein požadovali od Hitlera zotrvanie v obrane, Hitler však opäť vsadil na útok, Stalin naopak počúvol Žukova a sovietske vojská zostali v obrane

\*ráno 5.7. 1943 nemecké vojská zaútočili na sovietsky výbežok frontu pri Kursku (operácia Citadela), prelomili 1.obranné sovietske pásmo a donútili Sovietov nasadiť tankové zálohy, na juh od Kurska došlo k veľkej tankovej bitke, v ktorej nemecké tanky Tiger ničili sovietske na maximálnu vzdialenosť

- Sovieti vzhľadom na prevahu v silách prešli severne od Kurska do útoku, naviac Hitler prikázal po spojeneckej invázii na Sicílii ďalšie útoky zastaviť a časť jednotiek dokonca stiahol z frontu

- na východnej Ukrajine sa v júli – septembri odohrali manévrovacie boje, po ktorých sa nemecké jednotky stiahli za Dneper

- do útoku prešli sovietske vojská až kon.októbra 1943, kedy za ťažkých strát prelomili nemeckú obranu na Dnepri a postúpili na pravý breh Ukrajiny, Manstein nedokázal čeliť prevahe – odvolaný

- od januára 1944 viedli sovietske vojská útoky striedavo na všetkých úsekoch frontu, Nemci sa uchýlili len k bráneniu hlavných úsekov a pomalému ústupu za čo najväčších sovietskych strát

- počas 1944 Sovieti postupne dobyli späť Pskovskú oblasť Ruska, zvyšok Ukrajiny, Pobaltie a Bielorusko, vyradili Fínsko, Rumunsko a Bulharsko z vojny, prenikli na Balkán a k Visle, prerazili obranu v Karpatoch, dosiahli Dunaj pri Belehrade a Budapešti a dosiahli Balaton

- od letnej katastrofy v Bielorusku (prišlo to v rovnakej dobe ako stiahnutie sa z F) viedli Nemci, ktorých opustili takmer všetci spojenci, len zadržovacie boje

\*Hitler 20.7.1944 unikol atentátu, spoliehal na tajné raketové zbrane a na rozpory medzi Spojencami

- v pol.januára 1945 zaútočili sovietske vojská v Poľsku a prenikli až k Odre, ďalší útok bol však zastavený kvôli zlej morálke sovietskych vojsk, ktorým bolo povolené drancovanie dobytej zeme (až po mesiaci ich Žukov ukľudnil), preto sa Nemci ešte pokúsili obkľúčiť Sovietov v Pomoransku a Sliezsku, marš.Žukov však (už po ukľudnení) v marci 1945 zničil najprv krídelné zoskupenie nemeckých jednotiek (nevrhol sa slepo na Berlín)

- zo západného frontu boli nemecké tankové jednotky presunuté do Maďarska, Budapešť padla 13.2. 1945, do Rakúska prenikali jednotky marš.Malinovského – Viedeň padla 13.4. 1945

\*maršálovia Žukov, Rokossovskij a Konev zahájili záverečný útok na Berlín 16.4. 1945, týždňové boje a sovietska masová delostreľba premenili Berlín na ruiny – Hitler a jeho najbližší spáchali 30.4. samovraždu a zvyšok nemeckej posádky v máji (2.5.) 1945 kapituloval (v Remeši 7.5. kapituálica)

- triumfujúci Stalin si vynútil opakovanie podpisu nemeckej bezpodmienečnej kapitulácie 8.mája 1945 v Berlíne – Karlshorstu (na území dobytom Sovietmi) a politickým tlakom bol zastavený postup gen.Pattona do Čiech, ráno 9.5.1945 prenikli do Prahy, oslobodenej už povstaním, Sovietske tanky

9.5. – sa stal pre budúci sovietsky blok Dňom víťazstva.

**Mimoeurópske bojiská 2.svvojny (Ázia, Tichomorie, Afrika, Stredomorie)**

Vojna v Stredomorí a Afrike

- kon.novembra 1941 kapitulovali posledné talianske oddiely v Habeši a VB tak oslobodila 1.obeť agresie, zároveň pokračovala britská ofenzíva v Líbyi, v novembri 1941 bola oslobodená posádka v Tobrúku, britskí útok pokračoval do kon.1941, kedy sa front stabilizoval u El Agheje

- postupujúci japonský útok v Malajzii však donútil britského vrchného veliteľa marš.Wavella k presunu časti vojsk do Indie, čím bola oslabená armáda v severnej Afrike a nebola tak schopná zlikvidovať nepriateľské jednotky v Líbyi

- ešte v januári 1942 dobili britské vojská pevnosť Sollúmu, hneď potom zahájil veliteľ nemeckých a talianskych vojsk gen. Rommel protiútok a prenikol späť (po 3týž.) k Tobrúku), tu sa front až do leta 1942 stabilizoval

- na schôdzke Hitlera a Mussoliniho kon.apríla 1942 v Berghofe sa dohodli na spoločnej ofenzíve s cieľom dobyť Maltu a Egypt, prekročiť Suezský prieplav a preniknúť do Ázie

- v máji 1942 sa vylodili britské vojská na Madagaskare, tunajšia vychistická posádka kapitulovala až v decembri 1942

- v severnej Afrike zahájil Rommel v máji 1942 útok na Spojencov pri Tobrúku a Bir Hakejme, po mesiaci vytlačil Britov z Líbye, v júni dobil Tobrúk a prekročil egyptské hranice, pri El Alamejne sa mu však Britov preraziť nepodarilo, v auguste 1942 sa front stabilizoval a pokračovali boje o Maltu

- kon.decembra 1942 už bolo jasné, že Briti sami nedokážu likvidovať severoafrický front – Roosevelt a Churchill sa dohodli na invázii do severnej Afriky pec územie F ovládané vládou z Vichy a v auguste 1942 bol gen.Eisenhower menovaný za vrchného veliteľa inváznych vojsk, v Egypte sa zas veliteľom britskej 8.armády stal gen.Montgomery, v septembri 1942 stroskotala posledná Rommelova ofenzíva

- zač.decembra 1942 Briti porazili nepriateľský front pri El Alamejne, potom sa Spojenci vylodili v Maroku a Alžírsku (obkľúčili nepriateľa), marš.Pétain rozkázal francúzskym jednotkám odporovať, ale jeho zástupca v Afrike adm.Darlan prešiel na stranu Spojencov – ako odplatu Hitler rozkázal 11.12. 1942 obsadenie doposiaľ neokupovanej časti F a vylodenie v Tunisku, Spojenci prenikli do Tuniska a stabilizovali tu front, v januári 1943 jednotky Slobodných Francúpzov obsadili južnú Líbyu, Montgomery zase dosiahol tuniské hranice od juhu, čím izolovali jednotky Osi, v marci 1943 zahájil Montgomery útok na nepriateľa v južnom Tunisku, Nemcom sa podarilo previesť časť vojsk na Sicíliu, ale takmer 300tis.vojakov Osi v máji 1943 kapitulovalo

\*10.7. 1943 sa Spojenci vylodili na Sicílii, to donútilo Nemcov zastaviť ofenzívu pri Kursku a presunúť časť tankových jednotiek z východného frontu do Talianska

- zač.septembra 1943 sa britská armáda vylodila v južnom Taliansku, nasledovali ju americké jednotky, 8.9. 1943 Taliansko kapitulovalo (už 25.júla 1943 bol uväznený Mussolini), Spojenci obsadili tiež Maltu, Sardíniu a Korziku

- nemeckí výsadkári oslobodili Mussoliniho, ten v septembri vyhlásil vznik Talianskej sociálnej republiky Salo a pokračoval v boji po boku N

- po zmene strategických priorít Spojencov dohodnutej na teheránskej konferencii – hlavný nápor sa obrátil do západnej E, taliansky front sa stabilizoval cez Apeninský poloostrov a spojenecké jednotky tak pomaly postupovali celý rok 1944 na sever

- v marci 1944 sa Spojenci vylodili pri Anziu, v máji prelomili front pri Monte Cassine a zač.júna obsadili Rím, v auguste 1944 prenikli tzv. Gótskou líniou, v decembri prenikli do severného Talianska, v apríli 1945 prekročili Pád a 2.5. 1945 nemecké vojská v severnom Taliansku kapitulovali

- po vylodení v severnom F uskutočnili Spojenci výsadkovú operáciu medzi Cannes a Toulonem v pol.augusta 1944, čím donútili Nemcov v južnom F k rýchlemu ústupu na sever, potom začali nemecké vojská evakuovať Agejské ostrovy a v októbri opustili Grécko, po príchode britských jednotiek však vyvolali grécki komunistickí partizáni občiansku vojnu proti monarchistom a britským jednotkám, dohoda o zastavení bojov až vo februári 1945, ohnisko napätia v Grécku však pretrvalo

Vojna v Ázii a Tichomorí

- po prepadnutí amerického loďstva na Havajských ostrovoch zaútočilo Japonsko v JV Ázii podľa plánov adm.Jamamotu – jednotky sa vylodili na Filipínach a Malajzii, zaútočili na Barmu, Spojenci – prekvapení, ťažko odolávali číselnej prevahe, ešte v decembri 1941 Hongkong, vo februári 1942 kapituloval Singapur

- počas januára – marca 1942 japonské jednotky prenikli do Indického oceánu, v marci obsadili Andamanské súostrovie, ich lode zničili britské letectvo a časť loďstva pri Cejlone, do kon.mája 1942 Japonci dobyli takmer celú Barmu

- na Filipínach sa americké a filipínske jednotky gen.MacArthura museli stiahnuť na poloostrov Bataan a ostrov Corregidor, tu sa bránili až do mája 1942, pokračoval japonský útok v Tichomorí – dobytím ostrovov Wake a Guam, jediným úspechom USA bol v tej dobe nálet na Tokio v apríli 1942

- až v máji 1942 Spojenci zastavili japonský postup počas bitky lietadlových lodí v Koralovom mori, ktorá znemožnila japonský útok na Port Moresby (Nová Guinea)

- japonské námorníctvo sa potom v júni 1942 snažilo zničiť Američanov pri kombinovanej operácii v strednom a severnom Tichomorí – bitka pri Midway: víťazstvo Američanov pod velením admirálov Spruanceho a Fletchera, prispela k tomu aj znalosť japon.rádiového kódu – začiatok obratu vo vojne

- v auguste 1942 zastavili Američania japonský postup aj v južnom Tichomorí vylodením na ostrove Guadalcanal, po námorných bojoch Japonci museli v januári 1943 ostrov evakuovať

= od tohto okamiho prevzali USA strategickú iniciatívu a zahájili v južnom (MacArthur) i strednom Tichomorí (adm.Nimitz) postupnú ofenzívu, až do leta 1944 sa im podarilo izolovať japonské posádky na Tichomorských ostrovovch a na Novej Guinei, pred zimou 1944 boli oslobodené Moluky a začal boj o Filipíny – pri ňom v októbri 1944 zničené takmer celé japonské loďstvo

- v ten istý čas sa spojeným britským a čínskym silám podarilo v Barme odraziť japonský útok, celkom ju vyčistili od Japoncov do júla 1945, odtiaľ pokračoval britský postup s adm.Mountbattenom na Malajziu a Singapur – po ich dobití tu japosnké jednotky podpísali 12.10 kapituláciu v JV Ázii

- oslobodenie väčšiny Filipín (USA) v zime 1944-45 (Japonci tu používali od októbra 1944 ako posledné zbrane kamikadze – samovražedné letecké útoky)

- v apríli 1945 zahájené boje o Okinawu, tu sa stretli jednotky postupujúce stredným a južným Tichomorím, po jej dobití v júni 1945 sa z nej stala hlavná americká letecká základňa proti Japonsku

\*prezident Roosevelt rozhodol o použití atómovej zbrane (snaha zabrániť americkým stratám pri dobýjaní Japonska) – cieľom dosiaľ nezničiteľné japonské mestá: Hirošima a Nagasaki – 6. a 9.8. 1945 – dopadli atómové bomby, potom začal hromadný útok amerického letectva na väčšinu japonských miest, 10.8. 1945 požiadala japonská vláda Spojencov o prímerie a 14.8. prijala podmienky kapitulácie9.8. vstúpil do vojny (proti Japonsku) aj ZSSR, vojská marš.Vasilevského zaútočili na Mandžusko a do kon.augusta odzbrojili demoralizovanú japonskú armádu

- okrem útoku v Číne sa sovietske námorníctvo vylodilo priamo na japonskom území, dobylo Kurilské ostrovy, 4 ostrovy tzv. Severných teritórií (patraci k ostrovu Hokkaidó, nad rámec Jaltskej dohody), ptom obsadili južnú časť Sachalinu

\*ráno 2.9. 1945 zakotvila v Tokijskom zálive americká bojová loď Missouri, na ktorej Japonsko podpísalo kapituláciu

2.sv.vojna skončila: 2200 dní, zúčastnilo sa 70 štátov, zahynulo 60mil. ľudí, vojnové výdaje 1bilión dolárov a celkové škody 4bilióny.

**Protihitlerovská koalícia**

Hitler nepočítal s tým, že za ZSSR sa postaví USA a Anglicko. USA síce stále zachovávali vo vojne neutralitu, ale 14.augusta uzavreli spojenectvo s Anglickom, tzv. Atlantickou chartou a 24. Septembra 1941 pristúpil k tejto charte aj Sovietsky zväz. Týmto sa položil základ protihitlerovskej koalície. USA a Anglicko poskytovali ZSSR materiálnu pomoc a vojenskú výzbroj, no hlavnú ťarchu boja nechávali na ZSSR.

Teheránska konferencia

Zasadnutie veľkej trojky. Vývoj vojnových udalostí vyžadoval, aby protihitlerovská koalícia rozhodla o ďalšom vedení vojny a povojnovom usporiadaní sveta. Rokovali o tom najvyšší predstavitelia 3 veľmocí : predseda Rady ľudových komisárov ZSSR Stalin, prezident USA Roosvelt a predseda anglickej vlády Churchill. Toto zasadnutie sa konalo v novembri 1943 v Teheráne. Najdôležitejším výsledkom konferencie bol záväzok vlád USA a Anglicka, že najneskôr do 1.mája 1944 bude otvorený druhý front. Stalin požadoval pripojenie časti východného Pruska do ZSSR. Krátko po konferencii podpísal E. Beneš v Moskve zmluvu o spojenectve a povojnovej spolupráci so ZSSR. Československo sa tak stalo členom protihitlerovskej koalície.

Krymská (Jaltská ) konferencia

Druhá schôdza veľkej trojky. Konečná porážka Nemecka sa rýchlo blížila. Preto v dňoch 4-11.novembra 1945 sa predstavitelia – Stalin, Roosvelt a Churchill stretli v Jalte na Kryme. Rozhodlo sa, že psojenci budú viesť vojnu spoločnými silami až pokiaľ Nemecko bezpodmienečne nekapituluje. Dohodli sa, že zničia naciszmus a potrestajú vojnových zločincov, zodpovedných za 2.sv. vojnu. Ďalej na tejto konferencii sa bavili o tom, že Nemecko bude rozdelené do 4 okupačných zón – FR, VB, USA, Rusko. Určila sa aj západná a severná hranica Poľska. Dohoda, že ZSSR vstúpi najneskôr do 3 mesiacov do vojny s Japonskom. V poslednom bode sa predstavitelia protihitlerovskej koalície dohodli, že ako záruka bezpečnosti a mieru sa vo povojnovom svete utvorí Organizácia spojených národov – apríl 19455 v San Francisco. Všetky 3 štáty podpísali aj Deklaráciu o slobodnej Európe – hovorilo sa, že ani jedna krajina nebude zasahovať po ukončení vojny , do vývoja ostatných krajín. Nech si každá krajina sama slobodne vyberie aký režim bude nastolený. Podpísal to aj Stalin, no neskôr ho ignoroval.

Postupimská konferencia

Po porážke Nemecka sa v dňoch 17.7.-2.8. 1945 konala posledná schôdza veľkej trojky. Bol tu Stalin, za USA Henry Truman a za VB Clement Attlee. Nemecku bolo stanovených 5dé : demilitarizácia, decentralizácia, demokratizácia, denacifikácia, dekartelizácia . Boli tu stanovené aj západné hranice Poľska na Odre a Nise. Konferencia ustanovila medzinárodný orgán – Radu ministrov zahraničných vecí – ktorý sa mal zaoberať povojnovým usporiadaním sveta. Bola odoslaná Japonsku výzva na kapituláciu, ktorú však odmietli. ZSSR sa preto pridalo do vojny. 6. Augusta 1945 bola hodená prvá atómová bomba na japonské mesto Hirošimu a o tri dni na to na Nagasaki. Japonsko bolo po týchto úderoch rozdrvené a 2.septembra 1945 podpísalo akt o bezpodmienečnej kapitulácii. Tým sa skončila 2sv. vojna v Ázii.

**Studená vojna**

-vzťahy 2 veľmocí a ich spojencov po 1945; existuje mnoho literatúry (USA niekoľko smerov: ortodoxný – za hlavného vinníka ZSSR, 60.-70. Roky revizionistický smer – vinník USA, koniec 80. rokov postrevizionistický smer – prečo k nej došlo), zakonzervovala problémy

- po skončení bojových akcií v E začína obdobie studenej vojny, končí 90.r., termín sa začal používať v 1947 = stav politickej, ekonomickej, ideologickej a polovojenskej konfrontácie medzi štátmi a systémami, bola logickým vyústením situácie po 2SV, keď vo svete ostali dve ústredné mocnosti, rovnako silné a výbojné, ideologicky vyhranené, zatienila pluralitu medzivojnovej politiky spred vojny, vytvoril sa bipolárny svet, zmrazila medzinárodnú situáciu v stave provizória (nem. otázka v E, Severná Kórea, Vietnam), naplnila svet zásobou zbraňami

Hlavné etapy:

1. 45-49 - prerastanie svet.vojny do studenej, počiatky formovania bipol.sveta, končí sa v pol.50.r.

2. 50.- kon.60.r. – zostrovanie medzinárodného napätia (vojna v Kórei 50-53, karibská kríza)

3.kon.60. – 1.pol.70.r. – obdobie uvoľnenia medzinárodných vzťahov (americká politika détente, nemecká ostpolitik, helsinská konferencia)

4. kon.70. - 80.r.– obdobie 2.studenej vojny (opätovné zostrenie medzinárodného napätia)

5. zač.90.r. rozpad bipolárneho sveta (symbolicky skončila studená vojna Konferenciou o bezpečnosti a spolupráci v E v novembri 90 - Parížska charta o novej E – euroatlantické poňatie demokracie prezentované ako jediná možná forma vlády v civilizovaných krajinách)

Počiatky studenej vojny 1945-49: rozpory vo veľkej 3 už počas 2SV, Roosvelt dúfal, že po vojne udrží spoločné vzťahy a mierové rozdelenie sveta, Churchill mal predstavu 4 mierových policajtov; za začiatok studenej vojny - prejav Churchilla vo Fultone v marci 1946 (železná opona) - vyvrcholením problémov, nie začiatkom studenej vojny; v Pentagone pracovali na plánoch 3.vojny, hlavným cieľom útok ZSSR, začiatkom 45 už hotové (zhodiť 750 bômb) - predpokladalo sa, že ZSSR rozdelia na 4 sektory, vojská mali byť rozmiestnené na hraniciach a vo východnej E (ruské materiály nie sú prístupné, ale je pravdepodobné, že plánovali útok na USA)

\*v júni 45 prijal Stalin zákon o demobilizácii armády a námorníctva, ktorý sa vzťahoval iba na vojská v ZSSR, ostatné začal sťahovať až v roku 48. Roosvelt veril, že sa mu podarí zachovať protihitl.koalíciu. Churchill tomu neveril, predložil Stalinovi návrh na vymedzenie sfér vplyvu v JV E

- Stalin nesúhlasil a ani Roosvelt, pretože to malo viesť k izolacionizmu, apríl 45 smrť Roosvelta - zásadný obrat veľmocí v studenej vojne, Truman - obracia sa na Churchilla a navrhuje mu koordináciu postupu v strednej a východnej E na konferencii v Postupime. Churchill s tým súhlasil, prichádza Molotov do Bieleho domu prerokovať otázky vzniku OSN. Truman predkladal ultimatívne požiadavky (USA odskúšali atómovú bombu, kto ju vlastnil, stával sa svetovou veľmocou) - zostrilo sovietsko-americké vzťahy, v októbri 45 pozval am.veľvyslanca na Krym Stalin, oznámil mu, že prišiel čas na izolacionizmus. Zhoršili sa aj sovietsko-britské vzťahy (záujem v Turecku, snaha o poručnícke územia v severnej Afrike od Talianska).

- v sovietskom vedení neexistovala jednota zahraničnej politiky; Berija, Malenko, Molotov; Ždanov – hlavný ideológ strany, chcel posilovať ideológiu, nie štát,

\*február 46 Stalin prejav o zahraničnej politike – zhoršenie vzťahov, výzva k hospodárskej obnove krajiny - nedával zmysel (ZSSR počítal s vojnou s USA a VB) - dôležitým medzníkom zahraničnej politiky ZSSR: 1. postavenie ZSSR v medzinárodnej politike musí byť posilňované a oslabovať pozície kapitalistických štátov, 2. ZSSR musí prehlbovať konflikty medzi imperialistami, 3. k nátlaku na vládu USA musia byť využití demokratickí a pokrokoví činitelia v kapitalistických krajinách; obsah prejavu znepokojil USA – výsledkom dlhý Kenanov telegram (am.veľvyslanec v Moskve) značne ovplyvnil zahraničnú politiku USA. Marec 46 podobný telegram aj do Londýna (Robberts)

- 1946 v komisii pre atómovú energiu pri OSN USA predložili Baruchov plán - kontrolované zdroje na výrobu atómovej energie, v marci 47 Truman vystúpil s doktrínou zadržiavania, požadovala od kongresu 400 mil. dolárov, aby prebrali britské pozície v Turecku a Grécku

- v máji 1947 boli KS F a KS T vymanévrované z vlád –nádej na kom.vplyv v záp.E zoslabla ešte viac

- júl 47 prijatie Marshallovho plánu – ZSSR a krajiny pod jeho vplyvom plán odmietli (plán pravdepodobne počítal iba s pomocou záp.E) – impulz pre zmenu sovietskej politiky – konsolidácia svojho bloku založením Informbyra v septembri 1947 a komunizácia východnej E

- posledný pokus o dohodu v riešení nemeckej otázky a 1.nátlakovou akciou studenej vojny bola 1.berlínska kríza 48-49 – prispela k militarizácii studenej vojny, dôsledkom vznik NATO apríl 1949)

Zostrovanie medzinárodného napätia: v júni 1950 začiatok Kór.vojny, v januári 1951 sa Stalin zmienil o možnosti invázie do záp.E (pretvorenie NATO na integr.voj.organizáciu v zime 1950)

- až do Stalinovej smrti v marci 1953 prakticky neexistovala komunikácia medzi V a Z, po jeho smrti a odstavení Beriju sa najvplyvnejšou postavou sovietskeho vedenia stal Chruščov

\*Eisenhower v apríli 1953 vyhlásil podmienky pre uvoľnenie konfliktu studenej vojny – koniec vojny v Kórei, uzatvorenie Rakúsk. št.zmluvy a vyriešenie nem.otázky (tu sa uspokojili so status quo)

1955 – 1956 obdobie tzv. 1.détente (uvoľnenie), konsolidácia sovietskeho bloku v podobe Varšavskej zmluvy, ohnisko konfliktu sa presunulo z E do 3.sveta – uvoľnenie dočasné, prerušené poľskými júnovými nepokojmi a sovietskym potlačením maďars.revolúcie v októbri 1956

\*2.berlínska kríza 1961 a Karibská 1962 vznikli v dôsledku snahy ZSSR o posilnenie svojej prestíže, obe krízy však skončili víťazstvom Západu a v 1962 – 1964 došlo k 1.výraznému uvoľneniu napätia Z-V = zmluva o zákaze jadrových skúšok vo vzduchu, na zemi a pod vodou v 1963

- v snahe o právne uznanie statu quo v E navrhol ZSSR v 1969 usporiadať konferenciu o európskej bezpečnosti, príprava na ňu a pokračujúca nemecká Ostpolitik (vyvrcholila faktickým uznaním hraníc na Odre a Nise) priniesli v pol.70.r. vyvrcholenie procesu uvoľnenia

\*1972 Nixon do Moskvy – podpísaný dokument, USA 1x priznali ZSSR právo na rovnakú bezpečnosť

- na prelome júna a júla 1975 (73-75) sa v Helsinkách zišla Konferencia o bezpečnosti a spolupráci v E – Západ presadil do Záverečného aktu princíp rešpektovania ľudských práv (tzv.3.koš)

\*uvoľnenie a odzbrojenie 70.r. zastavené prudkým zhoršením vzťahov v dôsledku sovietskej intervencie v Afganistane 1979 – obdobie 2.studenej vojny – vyvrcholilo po nástupe Reagana v 1981 – zahájil masívne zbrojné programy („Hviezdne vojny“)

- neschopnosť hospodársky súťažiť s USA a zmena pohľadu na Z (prestal byť vnímaný ako akútna vojenská hrozba) umožnila po zahájení Gorbačovej „perestrojky“ zásadnú zmenu sovietskej zahraničnej politiky, Gorbačov snaha o uvoľnenie pri zachovaní mocenských blokov

- proces demokratizácie a dekomunizácie vo vých.E však ukončil existenciu total.vlád aj východ.bloku

rozpustená Var.zmluva a RVHP, definitívny koniec stud.vojny – zákaz KSSZ a rozpad ZSSR v 1991

**Helsinská konferencia**

Konferencia o bezpečnosti a spolupráci v Európe, KBSE - stretnutie predstaviteľov 35 štátov, začaté v Helsinkách v júli 1973, za účelom uzatvorenia európskej dohody o bezpečnosti a spolupráci; potom pokračovalo v Ženeve. 30. 7. - 1. 8. 1975 podpísali v Helsinkách šéfovia vlád a štátov tzv. Záverečný akt KBSE, ktorý v základných častiach rieši: a) bezpečnosť v Európe súhrnom opatrení, ako zabrániť konfrontácii; b) spoluprácu v oblastiach hospodárstva, vedy, techniky a životného prostredia; c) humanitárne a iné otázky, predovšetkým požiadavka rešpektovania ľudských práv. Dohodnutá bola účelnosť následných stretnutí; uskutočnené 1977 - 78 v Belehrade, 1980 - 83 v Madride, 1984 - 86 v Štokholme, 1986 - 89 vo Viedni. V komunistických krajinách vznikali bezprostredne po podpise helsinskej deklarácie tzv. Helsinskej skupiny obhajcov ľudských práv (jedna z prvých bola založená 1976 v ZSSR); v roku 1977 vznikla v ČSSR Charta 77.príčiny: zač.70.r. obdobie otepľovania – politika detente (zmena bilaterálnych vzťahov ústredných veľmocí), nemecká ostpolitik - rokovania medzi mocnosťami, ZSSR navrhol usporiadať konferenciu o bezpečnosti a spolupráci v E (potreboval oficiálny súhlas na rozdelenie E)

1.etapa európskej konferencie:

3. – 7.júla 1973 v Helsinkách, na úrovni ministrov ZV; body programu: a) otázky bezpečnosti v E, b) spolupráca v hosp., vede a technike, pri ochrane ŽP, c) ďalšie kroky po konferencii

- zúčastnilo sa 35 štátov, utvoril sa koordinačný výbor, ktorý mal vypracovať záverečné dokumenty

2.etapa:

18.septembra 1973 v Ženeve, mali pripraviť záverečné dokumenty, tieto zasadnutia neverejné, rokovalo sa v 6 jazykoch

3.etapa:

30.júla – 1.augusta 1975 v Helsinkách záverečná etapa konferencie

- zúčastnilo sa 33 európskych štátov, USA a Kanada

\*konferencia skončila slávnostným schválením Záverečného aktu:

\*jadrom je Deklarácia 10 princípov, ktorými sa budú riadiť vzťahy medzi krajinami, je základom 1.časti: Otázky bezpečnosti v E:

1) zvrchovaná rovnosť a rešpektovanie práv vyplývajúcich zo zvrchovanosti

2) nepoužitie sily alebo hrozby silou

3) neporušiteľnosť hraníc

4) územná celistvosť štátov

5) mierové urovnanie sporov

6) nezasahovanie do vnútorných vecí

7) rešpektovanie ľudských práv a základných slobôd

8) rovnoprávnosť a právo národov na sebaurčenie

9) spolupráca medzi štátmi

10) svedomité plnenie záväzkov podľa medzinárodného práva

- do 1.časti Záverečného aktu patrí aj kapitola Otázky uplatnenia niektorých z vyššie uved. princípov, Dokument o opatreniach na upevňovanie dôvery a o niektorých aspektoch bezpečnosti a odzbrojenia

2.časť aktu: otázky Spolupráce v oblasti hospodárstva, vedy a techniky a ŽP

3.časť. Otázky bezpečnosti a spolupráce v Stredomorí

4.časť: Spolupráca v humanitných a iných oblastiach – 4 kapitoly: Kontakty medzi ľuďmi, Informácie, Spolupráca a výmeny v oblasti kultúry, Spolupráca a výmeny v oblasti vzdelávania

5.časť: Ďalšie korky po konferencii

**Príčiny a priebeh rozpadu sovietskeho bloku (posledné roky bipolarity sveta)**

zač.80.r. zhoršenie vzťahov USA a ZSSR – Regan 83 otvoril novú etapu zbrojenia, program Strategická obranná iniciatíva („hviezdne vojny“), Moskva nebola schopná ekonomicky čeliť tomuto programu. ZSSR sa nachádzal v hlbokej kríze. Nástup Gorbačova 1985 otvoril novú etapu vo vývoji východného bloku a v podstate aj novú etapu vo vývoji studenej vojny. Dôležité boli:

1. vnútropolitický vývoj ZSSR,

2. vzťahy ZSSR a USA,

3. vnútropolitický vývoj jednotlivých krajín východného bloku,

4. nemecká otázka.

- Gorbačov pristúpil k reformám doma i v zahraničí:

1. nadviazať dialóg s USA a cestou kompromisu dosiahnuť obmedzenie vojenských potenciálov V a Z 2. stiahnuť sovietske vojská z Afganistanu

3. normalizovať vzťahy s Čínou

- Ševernadze (min. zahraničných vecí) – obmedzenie vývoja jadrových zbraní

- Nov. 85 sa Gorbačov stretol v Ženeve s Reganom (známy antikomunistickým postojom), obaja vyhlásili, že jadrová vojna sa nedá vyhrať, no ich vzťahy ostali nezmenené

- V okt. 86 v Rejkjaviku Gorbačov chcel znížil o 50% jadrové zbrane v priebehu 5 rokov, chcel zaviesť 10-ročné moratórium na rozmiestňovanie zbraní v kozmickom priestore. Regan prisľúbil o nich uvažovať, ale nebol ochotný ustúpiť od Kozmických vojen, Gorbačov musel pod tlakom USA stiahnuť vojská z Afganistanu. V máji 89 podnikol 1.oficiálnu návštevu do Pekingu

- Dec. 87 Regan a Gorbačov sa stretli vo Washingtone, december stiahnutie a likvidácia sovietskych a amerických rakiet stredného doletu z E - touto zmluvou sa v podstate začal koniec Studenej vojny

- Malta dec. 89 sa stretol Bush st. s Gorbačovom, obaja konštatovali zmenu vo vzájomných vzťahoch. USA podporili prestavbu v ZSSR, ocenili pozitívny vplyv na odzbrojovacie rokovania. Novú kvalitu vzťahov demonštruje - že ZSSR podporil spojencov proti irackej invázii do Kuvajtu.

- Moskva júl 91 Zmluva o obmedzení konvenčných ozbrojených síl v E a Dohoda o obmedzení strategických jadrových síl (START 1)-viedla k zníženiu jadrov.potenciálov oboch veľmocí o 30%.

\*Dochádza k zmenám aj v jednotlivých krajinách východného bloku. Nov. 87 Gorbačov hovorí o novom princípe vzťahov medzi socialistickými krajinami, zásada nepoužitia sily a nevmiešavania sa do vnútorných záležitostí, zásada slobodnej voľby národov - signálom pre jednotlivé politické sily, aby sa pokúsili o zmenu vo vnútri štátov

\*1.krajinou, kde sa začal rúcať komunistický režim bolo Poľsko. Impulzom bola aktivizácia Solidarity od 88. Od januára 89 bola pri moci skupina reformných komunistov, prebiehali rokovania s opozíciou do apríla 89 - 5. apríla dohoda o slobodných voľbách a legalizácia Solidarity. Obsadila 160 zo 161 miest v Sejme. Jaruzelský prezidentom, poveril zostavením vlády Mazovieckeho, koncom roka 90 Jaruzelsky rezignoval a za prezidenta v dec. 90 bol zvolený Lech Valensa.

Maďarsko: predseda parlamentu navrhol rokovania pri okrúhlom stole, tie sa začali v júni 89 (rehabilitácia udalostí 1956, aj zastavenie Gabčíkova nad Maroš) – MSRS, opozičné zoskupenia Demokratické fórum, Federácia mladých demokratov – FIDES, Aliancia demokracie, výsledkom rokovaní v októbri 89 - dohoda o voľbe prezidenta a o pravidlách volieb do parlamentu. Vyvolala rozpad Maďarskej robotníckej socialistickej strany - na dve krídla (MSRS, Reformisti maď.soc.strany) Voľby sa konali v marci, druhé kolo v apríli. V máji prezidentom Gonc, predsedom vlády Antal.

NDR: dôležitou strategickou otázkou. V júli 89 odchody obyv. do NSR, začala sa aktivizovať cirkev, sept. 89 nepokoje v Lipsku. Vytvárajú sa opozičné skupiny – Demokratické hnutie, Železná ruka. 7. októbra oslavy vzniku NDR, zmenilo sa to na podporu reforiem Gorbačova, ktorý tu otvorene povedal, že Honecker musí odísť. 17. Októbra 89 Honecker zo zdravotných dôvodov odišiel, na čelo sa dostal Modrov, s čím nesúhlasili opozičné hnutia - nová vlna demonštrácií. Odstúpila jeho vláda a boli otvorené hranice medzi NDR a NSR, nová vláda Modrova s novým kabinetom

ČSSR: 17. November 1989 demonštrácia študentov v Prahe – polícia brutálne zasiahla, začali manifestácie proti komunizmu, Jakeš sa vzdal fc gener.tajomníka ÚV KSČ – Urbánek, Husák prijal demisiu vlády Adamca a vymenoval novú s Čalfom, pražské federatívne zhromaždenie zvolilo za svojho predsedu Dupčeka a prezidenta Havla

Bulharsko: Živkov – opozícia sa začala vytvárať priamo v strane – Mladenov. 6. 11. 89 bol z Politbira vylúčený Živkov, začali protesty, bulharská KS sa vzdala vedúceho postavenia, nastal reformný kurz v rámci KS, vzišla platforma národného porozumenia, voľby 90 vyhral Zväz demokratických síl (reformovaní komunisti), Želiu Žele prezidentom.

Rumunsko – Caučesko v KS, 16.12 nepokoje v Temešvári, ozbrojený útok na demonštrantov spustila sa občianska vojna, 23.12. Front národnej spásy, boli zatknutí Čaučeskovci a zastrelený. Máj 90 voľby, predsedom vlády Petru Romano, prezident Iliesku.

Albánsko: február 90 demonštrácie v Tirane, marec 91 prvé slobodné voľby, na čelo sa dostali predstavitelia reformných komunistov (postkomunisti) – Nano. 92 nové voľby nástup Demokratickej strany vedenej Sali Beriskom.

Juhoslávia: vyhrotené vzťahy už 86, vstúpila tu národnostná otázka a etnický problém, október 1988 odvolaný šéf KS Ckrebič, 1989 uzákonil slovinský parlament možnosť odtrhnutia od Belehradu, február 1990 zasiahla federálna armáda proti demonštráciám v Kosove, k moci aj zástancovia samostatnosti v Chorvátsku, rozpad bol zdĺhavý a krvavý, samostatné republiky dodnes nestabilné

- Symb.bodkou za rozpadom východného bloku - rozpad Varšavskej zmluvy febr. 91, RVHP sept. 92

Rozpad východného bloku

Otázka Nemecka: po začiatku revolúcií došlo k zmene aj v rámci NDR, k moci sa dostala Modrovova vláda, otvorili sa hranice, ale N existovalo rozdrobené, čo bola otázka veľmocí. Malta – zásadne sa tu vyjadrili. Nov. 89 Kohl prišiel s 10 bodovým programom zrastania oboch štátov, predstavitelia NDR odmietli. USA myšlienku zjednotenia podporili, ale N malo rešpektovať stanoviská výsledkov 2SV, budú členmi západného komplexu, malo uznať hranice (najmä Poľska); ZSSR, F, VB boli proti zjednoteniu, čo malo byť v záujme E rovnováhy. Na Malte obaja štátnici trvali na svojich stanoviskách. EP zaujal rezervované stanovisko. Genscher modifikoval program Kohla, N sa malo stať členom NATO a zjednotenej E. 90 situácia na území NDR bola kritická, Modrov informoval Moskvu, že nie je schopný udržať pozície. Február 90 Gorbačov súhlasil so začatím rokovania o zjednotení. Rokovania otvorili vo febr. 90 ministri ZV, bolo dohodnuté označenie 2 plus 4 (rozhodujúce slovo NDR a NSR), ZSSR navrhoval opačné poradie (slovo členovia protihitlerovskej koalície). Rokovania narazili na 2 problémy: otázka západných hraníc Poľska, členstvo N v NATO. Máj 90 Bonn, jún 90 v Moskve 2 rokovania; v Londýne nová deklarácia NATO - revidovala svoju stratégiu, nepovažovala už za svojho protivníka ZSSR, prelom v rokovaniach nastal po júli 90 v Moskve Gorbačov s Kohlom – otázka kompenzácii ZSSR za vstup N do NATO. Problém bol s vojskami, sovietske jednotky tam mali ostať ešte 3 roky (Gorbačov ich nemal za čo živiť), na území NDR nebudú rozmiestňované jednotky NATO. N sa malo vzdať zbraní hromadného ničenia, malo zaplatiť 11 mld. mariek, reálne zaplatilo 13 mld. za sťahovanie sovietskych vojsk.

\*Zmluva o záverečnej úprave vzťahov k N (2+4) podpísaná 12.9.90 v Moskve, zjednotené N získalo suverenitu, vzdávalo sa akýchkoľvek územných nárokov voči iným štátom, potvrdenie hranice s Poľskom - zmluva bola bodkou za 2SV

3. 10.90 slávnostné zjednotenie Nemecka.

- Poslednou etapou rozpadu východného bloku bol rozpad ZSSR, najskôr sa osamostatnili pobaltské štáty. 31.12.91 sa Gorbačov oficiálne vzdal funkcie prezidenta ZSSR, čím sa skončil rozpad ZSSR.