# *1.PARÍŽSKA MIEROVÁ KONFERENCIA*

Začala svoju činnosť 18. januára 1919 v zrkadlovej sieni Versaillského paláca pri Paríži. Dátum i miesto konania boli symbolické. 18. januára 1871 v tejto sieni po prehratej vojne s Pruskom, muselo Francúzsko strpieť vyhlásenie nemeckého cisárstva. Bolo to pre Francúzsko veľké poníženie. Teraz sa Versaillský palác mal stať dejiskom odplaty. Francúzsky ministerský predseda Georges Clemenceau vehementne trval na tom, aby sa mierové rokovania konali v Paríži a podarilo sa mu to presadiť. Na konferencii v Paríži sa zúčastnilo 27 veľkých a malých víťazných štátov, porazené štáty zastúpené neboli. Organizácia práce na konferencii spočívala na vytvorení početných komisií a subkomisií- celkovo 58, ktoré vypracovali podklady pre hlavný orgán konferencie- RADU DESIATICH, skladajúcu sa zo šéfov delegácii a ministrov zahraničia piatich veľmocí: USA, Veľká Británia, Francúzsko, Taliansko a Japonsko. V čele britskej delegácie bol mp David Lloyd George a mzv3 lord Arthur James Balfour. Francúzsko zastupovali mp Georges Clemenceau a mzv Stephan Pichon. USA zastupovali prezident Woodrow Wilson a štátny tajomník Robert Lansing, Taliansko mp Vittorio Orlando a mzv Sydney Sonnino, Japonsko barón Makino a vicomte Chinda. Rada desiatich bola neskôr zmenená na radu piatich – len šéfov delegácii piatich veľmocí, prípadne pri neprítomnosti Japonska či Talianska na radu štyroch alebo troch. Tak veľmoci rozhodovali o všetkých najdôležitejších otázka otázkach konferencie. Skoro sa ukázalo, že medzi veľmocami nie je v základných otázkach jednota. To sa týkalo predovšetkým ich politiky voči Nemecku. Najtvrdší kurz tu zastávalo Francúzsko, ktoré nieslo najväčšiu ťarchu vojny, utrpelo najväčšie straty na ľuďoch a malo najväčšie hmotné škody. Cítilo sa preto oprávnené vyťažiť z porážky Nemecka čo najviac a dožadovalo sa preto najväčšieho podielu na reparáciách. Jeho cieľom bolo maximálne oslabenie Nemecka a jeho vojenskej moci. Kládlo preto najväčšie požiadavky na rozdelenie Nemecka. Británia si nepriala Nemecko oslabené do tej miery, aby bola Francúzsku umožnená hegemónia4 v Európe. Stačilo im, že Nemecko bolo prehratou vojnou zbavené svojich kolónii. Spojené štáty voči nemu zastávali najmiernejšie stanovisko. Priali si, aby bolo primerane silné nielen voči Francúzsku, ale zvlášť voči Veľkej Británii. Japonsko a Taliansko sa dožadovalo predovšetkým splnenia svojich územných nárokov na základe sľubov , ktoré im boli dané v priebehu vojny. Sovietske Rusko na konferenciu pozvané nebolo. Tzv. „ruská otázka“, tj.snaha imperialistických 5 štátov zlikvidovať socialistickú revolúciu v Rusku. Táto otázka stála v pozadí všetkých jednaní konferencie. Dohodovým veľmociam sa podarilo poskytnúť pomoc ruským protirevolučným silám a uskutočniť intervenčné6 ťaženie. Anglosaské veľmoci presadili na parížskych jednaniach zvolanie konferencie na Princových ostrovoch v Marmarskom mori. Dňa 22. januára 1919 vyzvala Najvyššia dohodová rada prostredníctvom tlače všetky skupiny bojujúce v Rusku k účasti na tejto konferencii. Sovietska vláda dala svoj súhlas, ale Francúzsko a bielogvardejci sa postavili na odpor. Rovnako tak zmarilo Francúzsko pokus anglosaských zemí zjednať dohodu o hlavných zásadách mieru so sovietskou vládou prostredníctvom amerického delegáta W. CH. Bullita. Najdôležitejšia zo všetkých mierových zmlúv bola **zmluva s Nemeckom**. Prvý návrh bol nemeckej delegácii odovzdaný 7. mája 1919. Zverejnenie tvrdých podmienok vyvolalo v Nemecku veľké pobúrenie. Nemecký parlament však uznal, že nemá inú možnosť, a splnomocnil delegáciu k podpísaniu zmluvy. Zmluva bola podpísaná **28. júna 1919**, čo bol tiež symbolický dátum - piate výročie sarajevského atentátu. V mierovej zmluve s Nemeckom, ktorá podľa miesta podpisu dostala meno versaillská, sa Nemecko označilo za hlavného vinníka rozpútania svetovej vojny. Muselo odstúpiť Francúzsku Alsasko-Lotrinsko, Belgicku územie Eupen a Malmedy, Československu Hlučínsko, Poľsku časti Pomoranska a Pruska, ako aj celý pruský zábor Poľska, ktorý okupovalo Prusko od posledného delenia Poľska r. 1795. Sársko sa na 15 rokov dostalo pod správu Spoločnosti národov. V mnohých ďalších oblastiach sa mal uskutočniť plebiscit (ľudové hlasovanie). Nemecko muselo uznať nezávislosť Poľska a Československa, zrušili sa ustanovenia brestlitovského mieru s Ruskom i bukurešťského mieru s Rumunskom. Nemecko stratilo všetky kolónie, ľavý breh Rýna okupovala Dohoda a pravý breh do vzdialenosti 50 km sa vyhlásil za- demilitarizované pásmo. Nemecko malo platiť ťažké vojnové reparácie.

**10. septembra 1919** bola podpísaná mierová zmluva **s Rakúskom v Saint Germain**, podľa čoho dostala meno saintgermainská. Rakúska republika sa stala spolkovým štátom, ktorý sa skladal z Dolného Rakúska, mesta Viedne, Horného Rakúska, Štajerska, Korutánska, Salzburgu, severného Tirolska, Vorarlbergu a Burgenlandu. Rakúsko muselo uznať 4 hegemónia : politická nadvláda 5 imperialistický – úsilie o ovládnutie cudzích území politicky, hospodársky aj kultúrne 6 intervencia – zasahovanie (najmä vojenské) jedného štátu do vnútorných záležitostí iného štátu 7 demilitarizované – pásmo, kde sa nebojuje Vypracované témy zo študentského portálu– Zóny pre každého študenta 3 suverenitu Československa a Juhoslávie, ktorej pripadli z územia bývalého Rakúska časť Štajerska a Korutánska, Slovinsko a Dalmácia. Halič sa stala súčasťou Poľska, Bukovina pripadla Rumunsku, južné Tirolsko, Istria a Gorlica boli pripojené k Taliansku. Rakúske obchodné loďstvo získala Dohoda, rakúska armáda nesmela mať viac ako 30 tisíc mužov ; a bol vyslovený zákaz pripojenia Rakúska k Nemecku.

Rokovania s **Maďarskom** prebiehali zdĺhavo, pretože Dohoda odmietla rokovať s vládou Maďarskej republiky rád. Po začatí rozhovorov komplikovali situáciu časté maďarské obštrukcie8 a revizionistické požiadavky. Zmluva bola podpísaná **4. júna 1920** v ***Trianone (trianonská zmluva).*** Maďarsko, podobne ako Rakúsko, muselo uznať samostatnosť nástupníckych štátov. Z územia bývalého Uhorska sa Slovensko a Podkarpatská Rus stali súčasťou Československa, Sedmohradsko a Banát pripadli Rumunsku, južné oblasti Chorvátsko a Slavónsko boli pripojené k Juhoslávii a na západe odstúpilo Maďarsko Rakúsku Burgenland.

Dňa **17. novembra 1919** bola uzatvorená v Neuilly mierová zmluva **s Bulharskom**. Bulharsko vrátilo Rumunsku južnú Dobrudžu a odstúpilo Grécku západnú Thráki vrátane prístupu k Egejskému moru. Macedónsko zostalo rozdelené medzi Juhosláviu a Grécko. Tiež bulharská armáda bola obmedzená na 20 000 mužov. Bulharsku bola uložená náhrada vojnových škôd a dodávky uhlia.

Ako posledná mierová zmluva v Európe bola podpísaná dňa **10. augusta 1920** v **Sevres** zmluva s **Tureckom**. Touto zmluvou stratilo 4/5 svojho bývalého územia. Vojenské lode boli odovzdané spojencom a armáda obmedzená na 90 000 mužov. Turecku boli uložené reparácie a kontrola nad dopravou. O zostavení tureckého štátneho rozpočtu, vypisovaní daní, o vývoze a dovoze rozhodovala anglo-francúzsko-talianska komisia. Mierovou zmluvou Turecko v skutočnosti pokleslo na úroveň kolónie.

***Vytvoril sa versaillský systém***, založený na mierových zmluvách, teda na výsledku prvej svetovej vojny. Tento politický systém bol založený na mocenskom oslabení Nemecka a na neúčasti Ruska na mierových rokovaniach. Sovietske Rusko, v ktorom stále prebiehala krvavá občianska vojna, prestalo mať až do tridsiatych rokov vplyv na európsku politiku. V priestore od Baltského mora až po Stredozemné more vzniklo množstvo malých suverénnych štátov. Mierové zmluvy uznali výsledky národnooslobodzovacieho boja národov, uznali ich právo na samourčenie a štátnu suverenitu. Najvýraznejšie sa na mierových rokovaniach presadilo Francúzsko. G. Clemenceauovi sa síce nepodarilo presadiť všetky extrémne požiadavky, ako boli územné rozčlenenie Nemecka a hranica na Rýne, v podstate však mierová konferencia sledovala tvrdý francúzsky kurz. Francúzsko sa stalo rozhodujúcou európskou kontinentálnou veľmocou a začalo si medzi novovzniknutými štátmi budovať svoj spojenecký systém. Súčasťou tohto systému sa stalo v prvých povojnových rokoch aj Československo, ktoré bolo s Francúzskom späté množstvom spojeneckých zväzkov už z čias vojny. Menej spokojné s vytvoreným systémom boli USA. Kongres USA dokonca odmietol ratifikovať mierové zmluvy a Spojené štáty uzavreli v auguste 1921 separátne9 mierové zmluvy s Nemeckom a Rakúskom.

# 2.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

# 3. 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

# *4. WASHINGTONSKA KONFERENCIA*

Problémy mierového usporiadania na Ďalekom východe a otázky obmedzenia námorného zbrojenia boli hlavným dôvodom zvolania Washingtonskej konferencie, o ktorej 10. júla 1921 vykonal prehlásenie štátny tajomník USA Charles Evans Hughes

zúčastnili sa jej: USA, Veľká Británia, Japonsko, Francúzsko, Taliansko, Belgicko, Holandsko, Portugalsko, britské domínia, India a Čína. Nebolo pozvané Nemecko, ktorému boli podľa Versaillskej zmluvy odňaté jeho dŕžavy v Tichomorí a taktiež RSSFR, ktorá však zniesla oficiálny protest

ľudový komisár zahraničných vecí protestoval aj proti tomu, že na konferenciu nebola pozvaná ani Republika Ďalekého východu (RDV), vytvorená v apríli 1920 ako nárazníkový most medzi RSSFR a Japonskom

11. augusta 1921 zaslalo USA mocnostiam oficiálne pozvanie na konferenciu, ktorá sa konala od 12. novembra 1921 do 6. februára 1922. Jej cieľom bolo:

úsilie zastaviť japonskú expanziu

presadiť politiku „otvorených dverí“ v Číne

odstránenie dôsledkov predvojnovej väzby Británie k Japonsku

stanovenie limitu a vzájomného pomeru námorných síl medzi veľmocami

zmluva piatich mocnosti

6. februára 1922 podpísali USA, Veľká Británia, Japonsko, Francúzsko a Taliansko zmluvu o obmedzení námorného zbrojenia, podľa ktorej bol stanovený vzájomný pomer síl vojnového loďstva 5 : 5 : 3 : 1,75 : 1,75

zmluva obsahovala aj maximálne prípustné veľkosti lodí a ich výzbroje, zachovanie status quo, čo znamenalo zákaz budovať nové námorné základne v strednej a západnej oblasti Tichého oceána

z toho vyplývalo, že USA a Británia môžu mať základne až vo vzdialenosti 5000 km od japonských brehov

každá z podpísaných strán môže prerušiť jej platnosť v prípade vojny

v prípade, ak ktorákoľvek z týchto mocností zistí, že sa zmena okolností dotýka záujmov jej obrany, musia sa všetky mocnosti zísť na konferencii, ktorá tak prevedie revíziu zmluvy

Washingtonská zmluva (USA ju ratifikovali až 17. augusta 1923) riešila len otázku rozdelenia námorných síl

***ZMLUVA DEVIATICH MOCNOSTÍ***

Washingtonská konferencia venovala veľkú pozornosť čínskej otázke, lebo Čína odmietla podpísať Versaillskú zmluvu, pretože bývalé nemecké dŕžavy na čínskom území neboli vrátené jej, ale boli dané Japonsku a o ich navrátenie sa na konferencii dožadovala čínska delegácia

Americká delegácia to podporila, pretože tým chcela oslabiť pozície Japonska, ktoré muselo niekoľko obsadených území vrátiť Číne (Čching-tao a Šan-tung)

6. februára 1922 bola podpísaná „zmluva deviatich mocností“ o politike v Číne, ktorá zaväzovala zmluvné strany, aby rešpektovali zvrchovanosť, nezávislosť a územnú i správnu nedotknuteľnosť Číny a aby zachovávali zásadu „otvorených dverí“, t.j. zásadu „rovných možností“ pre všetky národy, ktoré sa chcú v Číne zaoberať obchodom alebo priemyslom

toto uznanie zásady „otvorených dverí“ rušilo britskú a japonskú zásadu „sfér vplyvu

zmluva neobsahovala však žiadne záruky a sankcie proti agresorom a potvrdzovala dohovor imperialistických mocností o spoločnom okrádaní Číny

okrem tejto zmluvy bola súčasne podpísaná dohoda o upevnení cudzej kontroly nad čínskymi colnicami

- bodkou za 1.sv.vojnou bola konferencia víťazných štátov vo Washingtone (12.novembra 1921 – 6.februára 1922) – riešila problémy územného usporiadania a politickej stability na Ďalekom Východe a v Tichomorí a otázky obmedzenia námorného zbrojenia

účastníci – USA (Hughes), VB (Balfour), F (Briand), Japonsko (Kató), Taliansko, Čína ... (9 krajín)

nepozvali: N, Sovietske Rusko, republiky Ďalekého východu

- USA, ktoré sa báli rozšírenia japonských pozícií v Pacifiku presadili podpisom tzv. *Zmluvy 9* *mocností* potvrdenie územnej integrity Číny, aj prijatie svojho tradičného princípu „otvorených dverí“

- Japonsko sa muselo vzdať niekdajších nemeckých dŕžav na Šan-tungskom poloostrove a stiahnuť sa z okupovaných oblastí ruského Sibíru (udržali si postavenie v južnom Mandžusku)

***\*Zmluva 4 mocností*** – (13.12. 1921) USA, VB, Francúzsko, Japonsko – potvrdila zásadu zachovania statu quo v ostrovných dŕžavách na Ďalekom východe a britsko – japonskú zmluvu z 1902 (vzájomná garancia ich dŕžav v Tichom oceáne, na princípe nenásilia)

***\*Zmluva 5 mocností*** (6.2. 1922) stanovila vzájomný pomer námorných síl v Pacifiku podľa indexu 5 pre USA a VB, 3 Japonsko, 1,75 pre F a Taliansko, zakazovala budovanie nových vojenských základní v Tichomorí (Japonsko dosiahlo rozšírenie svojho bezpečnostného perimetra na 5tis.km)

- ruská otázka o železnici sa riešila bez Ruska (upevnilo si pozície)

- výsledky konferencie vytvorili podmienky pre dočasný mocenský kompromis v Pacifiku (japonská agresie v Mandžusku na zač.30.r. začala nový zápas o túto významnú strategickú oblasť)

# JANOVSKÁ KONFERENCIA

* od 10. apríla – 19. mája 1922
* konferencia o hospodárskom urovnaní v strednej a východnej Európe
* zúčastnilo sa tu 29 štátov + ČSR
* najvýznamnejšiu úlohu hrali zástupcovia sovietského Ruska (Čičerin, Krasin, Litvinov, Joffe, Rakovskij), Veľkej Británie (Lloyd George, lord Curzon), Francúzsko (Barthou), Nemecko (Wirth, Rathenau)
* USA vyslali len pozorovateľa
* predsedom konferencie bol talianský premiér Facto
* hlavná pozornosť bola venovaná ruskej otázke
* dohodové mocnosti vypracovali ako základ tzv. londýnske memorandum, v kt. žiadali sovietské Rusko, aby súhlasilo s prevzatím dlhov cárskej a Provizórnej vlády (vo výške 18. miliárd rubľov), zo zrušením monopolov zahraničných obchodov, vrátením znárodnených podnikov cudzím majiteľom, poskytnutie rozsiahlých koncesií a zriadením finančnej kontroly nad ruským hospodárstvom
* sovietsky zástupcovia však podmienky odmietli
* prejavili však ochotu platiť dlhy z ruských pôžičiek uzavretých pred 1. sv. vojnou
* 16. apríla 1922 v sídle sovietskej delegácie v Rapalle podpísal ľudový komisár zahraničných vecí Georgij Čičerin s nemeckým ministrom zahraničia Waltherom Rathenauom zmluvu, v ktorej sa obe strany vzdali všetkých vojnových náhrad voči sebe navzájom a nadviazali diplomatické styky
* Rapallskou zmluvou sa Nemecko zrieklo náhrady za znárodnený majetok a stalo sa tak prvým štátom, ktorý uznal sovietske Rusko de iure
* obe štáty tak položili základy pre obojstranne výhodnú spoluprácu
* Rusi dostávali z Nemecka nové technológie, ktoré by si inač nemohli dovoliť
* Nemcom zmluva umožnila obchádzať ustanovenia versaillskej zmluvy – keďže Nemci nemohli na svojom území vyrábať a skúšať ťažké zbrane, tak ich vyrábali a skúšali v sovietskom Rusku, neskôr ZSSR

# LOCARNO

5. – 16. október 1925

**Nemci**: *Stresemann*, Schubert, Kempner, Gaus, Dirksen, Kủnder, Bủlow, Kiep a ďalší. Pozoruhodnosťou bola účasť kancelára *Luthera*, pretože v žiadnej inej delegácií nebol ministerský predseda. Luther to vysvetľoval v súvislosti s vnútropolitickými záležitosťami, aj kvôli tomu, že Stresemann sa mu zdal príliš ústupný – mal teda v Locarne naňho dozerať.

z **Francúzov** sa zúčastnili: *Briand*, Fromageot, Massigli, Berthelot, Leger.

z **Belgičanov**: *Vandervelde*, Rolin, Van Zeeland.

z **Talianov**: *Mussolini*, Scialoja, Pilotti, Grandi a ďalší.

za **Veľkú Britániu** *Chamberlain* s Cecilom Hurstom, Lampsonom, Bennettenom.

na oficiálne otvorenie bol vybraný hostiteľ – locarnský starosta

rokovacou rečou bola francúzština

nebol vedený oficiálny protokol rokovania ale každá delegácia si viedla vlastný zápis

5. októbra 1925 zasadli delegáti v locarnskom justičnom paláci k prvému oficiálnemu rokovaniu

ako prví sa zišli Briand, Chamberlain, Luther a Stresemann – hlavní aktéri nastávajúceho diania

ministri narazili na známy paragraf 6 a 11 Rýnskeho paktu

paragraf 6 sa týkal práva Francúzska garantovať východné arbitrážne zmluvy, paragraf 11 vstupu Nemecka do Spoločnosti národov

charakteristickým rysom Locarnskej konferencie je, že Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, Belgicko a Taliansko boli plnoprávnymi účastníkmi konferencie. Ich zástupcovia sa podieľali na všetkých deviatich zasadaniach a zasahovali do všetkých prerokúvaványch otázok

naproti tomu predstavitelia Československa a Poľska boli prizvaní dodatočne, podieľali sa len na záverečných dvoch zasadaniach, a to v rozsahu týkajúcich sa výlučne vlastných arbitrážnych zmlúv

konferencia v Locarne sa otvorila 5. októbra bez účasti Beneša a Skrzyńského. Obidvaja ministri boli Francúzskom oficiálne požiadaní, aby nejazdili skôr ako vo štvrtok či piatok (8. – 9. októbra)

Česi a Poliaci nemali právo zúčastňovať sa na konferenčných sedeniach, či už sa rokovalo o otázkach ktoré sa ich týkali všeobecne (vstup Nemecka do Spoločnosti národov, odzbrojenie), tak i bezprostredne (francúzske garancie, arbitrážne zmluvy)

Beneš a Skrzyński boli odkázaní na rozpravy neoficiálne

Benešove rokovanie s Briandom 9. októbra bolo venované forme francúzskych záruk.

v ten istý deň sa stretol aj so Skrzyńskym, o ktorom si myslel, že dohodnutú formu francúzskej garancie príjme

ťažkosti nastali pri prejednávaní arbitrážnych zmlúv

zámerom Československej vlády bolo dať arbitrážnej zmluve ráz paktu o neútočení.

Poľská diplomacia šla odlišnou cestou. Obávala sa, že nemecký návrh arbitrážnej zmluvy smeruje k revízii hraníc, a chcela hraničné otázky z arbitráže vylúčiť

z Locarnskej konferencie vzišlo 9 dokumentov:

 1. **ZÁVEREČNÝ PROTOKOL**, ktorý medzi nimi vytváral určitú súvislosť.

Ako prílohy záverečného protokolu boli uvedené:

**RÝNSKY PAKT** (príloha A),

**ARBITRÁŽNA ZMLUVA MEDZI NEMECKOM A BELGICKOM** (príloha B),

**ARBITRÁŽNA ZMLUVA MEDZI NEMECKOM A FRANCÚZSKOM** (príloha C)**,**

**ARBITRÁŽNA ZMLUVA MEDZI NEMECKOM A POĽSKOM** (príloha D)**,**

**ARBITRÁŽNA ZMLUVA MEDZI NEMECKOM A ČESKOSLOVENSKOM** (príloha E),

**DOPIS O VÝKLADE ČLÁNKU 16 PAKTU SPOLOČNOSTI NÁRODOV** (príloha F).

**ZÁVEREČNÝ PROTOKOL** konštatoval, že minister zahraničných vecí Francúzska oznámil uzavretie dohôd Francúzska s Poľskom a Československom.

Francúzska garančná zmluva s Poľskom a Československom nie je označená ako príloha protokolu a formálne nie je súčasťou locarnského inštrumentu.

Všetky zmluvy vstupovali do platnosti súčasne a za rovnakých podmienok.

Postavenie nemeckej delegácie uľahčovali dve formulácie záverečného protokolu.

Prvá vyjadrovala presvedčenie, že prijaté zmluvy uľahčia riešenie mnohých problémov politických a hospodárskych. Naznačovala, pozitívne riešenie bezpečnosti v Porýni.

Druhá sa týkala odzbrojenia.

Kľúčovým dokumentom Locarnskej konferencie bol **RÝNSKY GARANČNÝ PAKT**

Nemecko, Belgicko, Francúzsko, Veľká Británia a Taliansko zaručovali – každý zvlášť a všetky spoločne – neporušiteľnosť územného STATUS QUO na Rýne, teda hraníc medzi Nemeckom a Francúzskom, Nemeckom a Belgickom, a demilitarizačné ustanovenia mierovej zmluvy. Nemecko, Francúzsko a Belgicko sa zaviazali, že sa neuchýlia k vojne ( čl. 2).

Prvé články obsahovali záväzky – zachovanie hraníc a zrieknutie sa vojny, o ktoré Československo a Poľsko márne usilovali.

Menili podmienky bezpečnosti na západe a výrazne ovplyvnili európsku klímu.

Článok 2 Rýnskeho paktu obsahoval 3 výnimky:

Sebaobranu pri napadnutí, alebo porušení demilitarizačných ustanovení, posledné dve ustanovenia umožnili Francúzsku uzavrieť s Poľskom a Československom garančné zmluvy.

Článkom 3 Rýnskeho paktu sa zaväzovalo Nemecku a Francúzsku ( Nemecku a Belgicku) vyriešiť spory každého druhu pokojnou cestou.

Ďalšie dva články poskytovali záruky zúčastnených štátov pre prípad nepriateľstva.

Z povestného článku 6 ostalo v Rýnskom pakte len časť. Pasáž o garancii východných zmlúv bola vyškrtnutá.

Rýnsky pakt vstupoval do platnosti po zložení všetkých ratifikácií a po vstupe Nemecka do Spoločnosti národov (článok 10). Pakt nebol časovo obmedzený.

Všetky **٭ARBITRÁŽNE ZMLUVY** uzavreté v Locarne mali totožný text. Československá a poľská sa líšili od belgickej a francúzskej len preambulou a článkom 21. Podstatný bol, ale rozdiel v tom, že francúzska a belgická zmluva rozvádzali článok 3 rýnskeho paktu a boli prirodzeným doplnkom záväzku rešpektovať STATUS QUO a neuchýliť sa k zbraniam. Arbitrážne zmluvy, ktoré uzavrelo v Locarne Poľsko a Československo, podobnú spojitosť s bezpečnostným paktom nemalo.

Zmluvy boli integrálne, vzťahovali sa na obe druhy sporov – právne i politické.

Mierovú procedúru podľa arbitrážnych zmlúv francúzska a Belgicka s Nemeckom garantovali signatári rýnskeho paktu. Československo – nemeckú a poľsko – nemeckú arbitráž garantovalo Francúzsko zvláštnymi dohodami:

**GARANČNÉ DOHODY FRANCÚZSKA S POĽSKOM A FRANCÚZSKA S ČESKOSLOVENSKOM** boli identické. Ak by došlo k porušeniu zmlúv súčasne uzavretých s Nemeckom, poskytnú si zmluvné strany bezodkladne pomoc a podporu.

**Lausanska konferencia**

[mezinárodní konference](https://leporelo.info/konference-mezinarodni) o definitivním míru s [Tureckem](https://leporelo.info/turecko) po [1. světové válce](https://leporelo.info/prvni-svetova-valka). Konala se ve dnech 20. 11. 1922 – 24. 7. 1923 po vítězství tureckých armád nad Řeckem za účasti Velké Británie, Francie, [SSSR](https://leporelo.info/sovetsky-svaz), Turecka a dalších států; měla nahradit [sèvreskou smlouvu](https://leporelo.info/sevreska-smlouva), která v důsledku turecké národně osvobozenecké [války](https://leporelo.info/valka) nevstoupila v platnost. Lausannská konference se soustředila na problém úžin ([Bospor](https://leporelo.info/bospor) a [Dardanely](https://leporelo.info/dardanely)), hospodářské a finanční otázky a na [mosulský spor](https://leporelo.info/mosulsky-spor), který však zůstal nevyřešen. V rámci lausannské konference byla uzavřena [lausannská smlouva](https://leporelo.info/lausannska-smlouva), potvrzující úplnou nezávislost Turecka v národních hranicích.

# *USA V MEDZIVOJNOVOM OBDOBÍ*

**-** vyšli z 1SV značne posilnené, vzrástol podiel na priemyselnej výrobe, vojnová konjunktúra bola prerušená 1919-20 hospodár.krízou - začali štrajky, soc.nepokoje. Vyvrcholilo to vo voľbách 1920.

**Ekonomický vývoj** v 20. rokoch pozitívny, prispel k tomu proces modernizácie, centralizácie a koncetrácie, zavedenie automatizácie ... Zahraničný obchod na E, LA. V poľnohospodárstve prebiehal proces koncentrácie pomalšie, vznikali veľké farmy. Finančný kapitál, najmä Morgan, Rockefeler, majú záujem aj na politike. Bezprostredne po 1SV začína veľký prílev imigrantov. Museli riešiť tento problém - zaviedli kvótové zákony (od 1917), Johnsonov zákon 1924 stanovil klúč, do USA sa mohlo prisťahovať 2% emigrantov z celkového počtu naturalizovaných príslušníkov daného národa z roku 1890. Bolo veľmi nevýhodné pre krajiny strednej a juhovýchodnej Európy, zakazoval prisťahovalectvo Japoncov, Indov a Číňanov.

**Zlaté 20. roky** začiatok konzumnej kultúry, reklamný, filmový priemysel. Zákon o prohibícii v januári 1919, zákaz predaja viac ako 5%-ného alkoholu. 1921 obmedzoval vydávanie alkoholu len na lekársky predpis. 1929 zákon stanovoval prísne tresty pre porušiteľov. Rozdelila USA na zástancov a odporcov, vznikli veľké gangsterské spoločnosti (Al Capone). Úrovňou technickej vybavenosti života predstihli všetkých ostatných obyvateľov Zeme.

**Politický systém** republikáni a demokrati. Vznikla tu organizácia odborov, KS, KS pracujúcich, spojili sa do Strany pracujúcich Ameriky. Vznikla strana, ktorá reprezentovala stredný kapitál USA - Pokroková strana USA (podporovaná aj siln.odbormi). Pokus o vytvorenie ďalšej pol. strany zlyhal.

\*1920 1.povojnové voľby - republikáni, vystupovali proti Wilsonovej účasti na PMK. Podarilo sa im presadiť doplnok, ktorým získali v roku 1920 ženy volebné právo. Prezidentom Harding - vláda veľkokapitálu a významných finančných rodín. Jeho vláda je sprevádzaná korupčnými aférami, 1923 zomiera, na jeho miesto Coolidge (konjunktúra), zúčastnil sa aj volieb 1924 - opäť republikáni. 1928 vyberali kandidáta, ktorý by udržal priaznivý trend ekonomiky, mal ním byť H. Hoover, zvolený 1929. Presadzoval vplyv monopolov. 19.10. 1929 čierny štvrtok, do polovičky novembra poklesla hodnota akcií o polovicu, priemyselná výroba začala klesať, 17 mil. nezamestnaných, skrachovalo veľa farmárskych rodín. Hooverova vláda sa snažila robiť mnohé opatrenia – zavádzanie colného tarifu - oslabilo pozíciu USA vo svete. Ukázalo sa, že jeho vláda je neschopná riešiť ekonomické problémy.

\*V roku 1932 v prezidentských voľbách preto zvíťazili demokrati, prezidentom *F.D. Roosvelt* – jeho vláda snaha o sociál.politiku a zlepšenie soc.podmienok. Získal si aj predstaviteľov veľkokapitálu (J. Kennedy). Vytvoril mozgový trust na základe univerzitných profesorov - vypracovali New Deal, súbor 70 zákonov prijatých marec - jún 1933, mal sa realizovať v 2 etapách: 1933–34 rýchla obnova poľnohospodárstva, 2. 1935–39 opatrenia, ktoré mali zmeniť USA na moderný štát s prosperujúcim hosp. = mali zabezpečiť soc. štát.

- Zákon o priemysle (NIERA), Zákon pre zachovanie zdrojov (CCC) – USA mala 14 mil. nezamestnaných - nárast kriminality, aby sa jej predišlo, nezamestnaní mladí muži mali pracovať v lesoch. Zákon o regulácii poľnohospodárstva (AAA) - štát určoval osevné plochy. Zákon o núdzovej pomoci (FERA) štát prideľoval 500 mil. dolárov na priamu pomoc jednotlivým štátom, ktorí to mali dávať najchudobnejším. Zákon o oživení národného priemyslu (NIRA) - stanovoval sa objem výroby a technológie - štát riadil priemysel, zrušený bol po žalobe na Najvyšší súd. Na to reagoval Roosvelt novým zákonom, no ten už nedosiahol to, čo starý. 2.časť sa týkala sociál.oblasti, bezpečnosti práce.

- To, že ekonomiku stabilizoval prezident USA mu vynieslo víťazstvo vo voľbách. New Deal nedotiahol do konca (odporcovia ho nazývali ako socialistický zlom, socialisti ako snahu kapitalistov zachrániť ekonomiku). Mal snahu prebudovať štát na moderný, ale opatrenia zostali na polceste. Roosvelt mal zlé vzťahy s kongresom pre jeho presadzovanie (chcel meniť aj koncepciu zahraničnej politiky, USA sa nemalo izolovať). 1935 schválený zákon o neutralite, nemali zasahovať do európskych záležitostí, zakazoval predávať zbrane bojujúcim krajinám, čím pomohli agresorom

# MEDZIVOJNOVÁ POLITIKA VEĽKEJ BRITÁNIE

1 z víťazov 1.sv.vojny, po vojne však oslabené, závislosť na USA

\*december 1918 - 1.povojnové voľby: konzervatívno-liberálna koalícia, na čele Lloyd George

- získali občania platiaci dane (muži nad 21, ženy 30) všeobecné volebné právo - vzostup Labo.strany

- 1920 vážna hospodárska kríza

1921 problém: írsky boj za nezávislosť – írska republikánska strana Sinn Féin, jej poslanci vytvorili v Dubline autonómny írsky parlament v decembri 1918 (DAIL) a vyhlásili republiku, prezidentom De Valera - VB ju neuznala, nasledoval britský vojenský zásah = 1920 kompromis – 26 grófstiev v Írsku získalo samosprávu, okrem SV časti (Ulster) priemyselne najrozvinutejšej (odtrhla sa)

-v decembri 1921 zmluva – Írsko získalo autonómiu na úrovni domínia (okrem Ulsteru), Íri prisahali vernosť kráľovi, získali právo na vládu, armádu, diplomaciu, vlastný jazyk, kráľa tu reprezentoval guvernér (závislosť Írska na VB)

\*1922 sa Sinn Féin rozdelila do 2 prúdov - konzervatívne (prijalo britské podmienky) a republikánske krídlo (proti rozdeleniu), v decembri 1922 De Valera proklamoval Slobodný Írsky štát

- 1933 Írsko zrušilo vernosť korune, 1937 prijatá republikánska ústava, 1939 Írsko zvrchovaný štát; VB uznala až 1945, 1949 vystúpilo z Brit.spoloč., ale zostalo s VB hospodársky spojené colnou úniou.

1922 voľby – víťaz konzervatívci, vláda na čele s Bonarem, Lawem, 1923 Baldwin

- snaha riešiť HK: zriekla sa voľného obchodu, zaviedla colné ochranárstvo – útok labouristov

1924 voľby: 1.laburistická vláda McDonald – sociálne opatrenia, 1924 uznali ZSSR de iure

- vláda padla, v októbri 1924 nové voľby: konzervatívci, vláda s Baldwinom – obnova medzinárodných vzťahov, minister ZV A.Chamberlain – obnova zl.štandardu libry

1929 voľby – pád konzervatívnej vlády, vytvorená 2.labouristická vláda McDonalda (politika reformistických robotníckych strán)

minister ZV Henderson – obnova diplomatických stykov so ZSSR, pokus zlepšiť vzťah s USA

1930 – 1932 nástup hospodárskej krízy (vrchol 1934, protekcionizmus, ochranné clá ...)

1931 tiež kríza McDonaldovej vlády, MacDonald + minister financií Sivowden za sociálne opatrenia, zvyšok Labouristickej strany proti, MacDonald vytvoril národnú vládu (labouristi, konzervatívci, liberáli) za to bol aj s ostatnými vylúčený zo strany, na čele Labouristickej strany Henderson, MacDonald založil Národnú labouristickú stranu

1931 vo voľbách zvíťazili konzervatívci, MacDonald zostavil 2.národnú vládu

- v zahraničnej politike sa riadilo Westminsterským štatútom z 1931 britské impérium zmenilo na Britské spoločenstvo (Commonwealth), spoločenstvo nezávislých štátov (spoločné tradície a hosp. zväzky), domíniá mali samostatnosť v zahraničnej a vnútornej politike

- na nástup nacizmu v N reagovala VB najprv mierovou politikou, 1933 politika appeasementu

- vznikajúce fašistické hnutie – Mosley

1933 appeasement, Pakt 4, odzbrojovacia konferencia 1932 Ženeva (rovnoprávnosť s porazenými)

1935 pád MacDonaldovej vlády, po voľbách nová konzervatívna vláda Baldwina (1x ak KS)

1936 konflikt s kráľom Eduardom VIII. (politicky sa angažoval, dohoda s nacistami), 1936 odstúpil, nastúpil jeho brat Juraj VI.

1937 nástup nového premiéra - Nevill Chamberlain – appeasement dosahuje vrchol, antikomunizmus

jeho vládu tvorili – Simon, Halifax, Hoare – cieľ zabrániť vojne v E (kvôli konfliktu N – ČSR)

1938 podpísal Mníchovskú dohodu

\*Chamberlain sľub garancií Poľsku, Rumunsku a Grécku

1939 zavedená branná povinnosť

3.9. 1939 VB vyhlásila vojnu N, ktoré prepadlo Poľsko

*gentlemanské dohody* – dohody medzi VB a Talianskom, VB v snahe oslabiť Hitlera uzavrela s talianskym diktátorom január 1937 1.gentlemanskú dohodu (rešpektovať nezávislosť krajín v oblasti Stredozemného mora, hlavne Španielska, za britský súhlas s talianskym panstvom v Etiópii sa Mussolini zaviazal stiahnuť vojská zo Španielska), apríl 1938 2.gentlemanská dohoda Mussolini potvrdil svoje rozhodnutie ohľadne Španielska (bez termínu

# 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

V Rusku začínajú **udalosti kulminovať na jar v roku 1917**- koncom februára, začiatkom marca padá cár, dochádza k februárovej/marcovej revolúcii, ktorá znamenala koniec ***Romanovcov***. Výsledkom politického zápasu od marca do októbra bolo, že sa **najväčší radikáli- boľševici dostávajú k moci**- **preberajú ju v októbri 1917**. Rusko sa nachádza v stave rozkladu, je vojna, ľudia majú toho dosť, vojaci začínajú utekať..., čo boľševici využili tým že prehlasujú, že dajú ľuďom pôdu a dekrét o mieri.... V marci 1918 bol uzavretý **Brestlitovský separátny mier s Nemeckom**. Fínsko, Bielorusko, Ukrajina získali nezávislosť- muselo ju Rusko uznať. Rusko bolo v občianskej vojne.

**Rok 1917 po rok 1921 je obdobím občianskej vojny v Rusku:** bojuje sa o to, či si boľševici udržia moc v Rusku, alebo centrá odporu ktoré vznikli (Západná Sibír, okolo Leningradu, juh, Ukrajina=> bielogvardejské vojská) ovládnu Rusko a padne režim boľševikov. ***Lev Trockij*** a jeho Červená armáda bojovala proti bielym armádam: na severe proti ***Nikolajovi Judeničovi***, na juhu proti ***Antonovi Denikinovi,*** na východe proti bielej armáde generála ***Alexandra Kolčaka***. Biele vojská boli podporované intervenčnými vojskami a Dohodou (Francúzsko, Veľká Británia, Japonsko.).

Toto obdobie je v dejinách Ruska označované aj ako **Sovietske Rusko** = **Ruská sovietska federalistická socialistická republika**. **Od roku 1922-1991 Zväz sovietskych socialistických republík**= Sovietsky zväz bol subjektom medzinárodnej politiky a Rusko bolo len jednou z 15 zväzových republík

**1922-1953:** hovoríme o **Stalinskom období** vo vývoji Sovietskeho zväzu (medzník druhá svetová vojna pre Rusko neplatí)

**1953-1964: obdobie Chruščovových reforiem**, alebo **obdobie oteplenia**

**1964-1985: neostalinské obdobie**, kedy sa opäť vracajú k metódam stalinských čias

**1985-1990: obdobie gorbačovovej prestavby**

**1990-1991: rozpad Sovietskeho zväzu, začiatok Jelcinovej éry**

**Samotné 20.te roky sú medzníkom, 30.te roky sú medzníkom a obdobie veľkej vlasteneckej vojny je medzníkom**

**Občianska vojna** priniesla Rusku len ďalší rozvrat ekonomiky. Celá krajina sa do nej zapojila. **Bielogvardejci proti boľševikom**. Teror na jednej aj na druhej strane- 4 milióny obetí. Hospodársky život bol ochromený, fungovala len vojnová výroba, začalo zaberanie pôdy v duchu dekrétu o pôde, ale bez nejakej koncepcie a dôsledok bol ten že kvôli nepokojom a nejednotnej koncepcii vývoja na vidieku sa **Rusko v roku 1921** ocitlo **vo veľkom hladomore** a pribudlo ďalších 7,5 milióna obetí- zima, epidémie, hladomor. Petrohrad stratil viac ako 58% obyvateľov Moskva cez 40% obyvaateľov. Celá nadprodukcia bola zhabaná v prospech armády. Priemyselná výroba na úrovni začiatku 20. storočia.

**V roku 1921, kedy oficiálne končí obdobie občianskej vojny** sa napriek všetkému **podarilo zvíťaziť boľševikom**- bielogvardejci boli síce dobrí vojaci, ale nie politici a v politike boli boľševici lepší- **umenie propagandy** (Dekrét o pôde prijatí boľševikmi začali bielogvardejské vojská rušiť a dostali tým proti sebe roľníkov; dekrét o miery) a všade kde rozdávali pôdu, čo vítali roľníci. ***Bielogvardejci*** podcenili aj národnostnú otázku ktorá bola dôležitá a kým boľševici sľúbili národný vývoj všetkým národnostiam v Rusku (deklarácia práv menšín v Rusku), bielogvardejci chceli obnoviť Veľké cárske Rusko a pre všetky etniká malo byť šťastím že v ňom môžu žiť. Podpora bielogvardejcov Dohodou urobila z boľševikov obrancov vlasti.

Po skončení občianskej vojny, keď boľševici rozšírili svoju vládu, hlavnou úlohou pre nich bolo udržať politickú moc a ekonomicky zastabilizovať krajinu. **X. zjazd VKSb (Všezväzová komunistická strana boľševikov) v marci 1921** vyhlásil prechod k novej ekonomickej politike, ktorá vošla do dejín pod skratkou **NEP** (Nová ekonomická politika)- **20.te roky od roku 1921- do roku 1929 obdobie Nepovské** – bol to súbor opatrení na riešenie ekonomickej krízy. **Teoreticky** túto koncepciu rozpracoval ***Nikolaj Ivanovič Bucharin*** - niesol prvky štátneho kapitalizmu, obnovu tržných vzťahov, vznik zmiešaných podnikov s účasťou zahraničného kapitálu, štát vlastnil len veľké podniky, stredné a malé podniky mohli byť vzaté do árendy, vrátili dokonca podniky pôvodným majiteľom (podniky s najviac 10 zamestnancov)

NEP mal byť ústupkom ideológii ktorú hlásali, ale bol nevyhnutný pre udržanie moci. Bola vytvorená Štátna banka v roku 1921. V roku **1924 prebehla peňažná reforma** a boli zavedené nové peňažné jednotky **červonce**, kryté zlatom. Rozvíjal sa súkromný obchod: súkromné obchody, reštaurácie, malé podniky, remeselnícke dielne. Vďaka týmto opatreniam, ktoré mnohí ruskí podnikatelia využili, sa vytvára v krajine skupina obyvateľov ktorá zbohatla- hovorilo sa im nepmani. Ford priváža prvé traktory. Boľševici celú túto situáciu trpeli ako nutné zlo, nebolo to v súlade s ich ideológiou. Povolili rôzne formy vlastníctva, nechali obščinu, prenájom pôdy na 2 roky.

**Veľké zmeny na ruskom vidieku** kde bola horšia situácia ako v mestách- povolili prenájom pôdy= roľníci si mohli prenajať pôdu na dva roky a dokonca od roku 1925 bohatší roľníci, ktorí vzali do prenájmu viac pôdy, mohli na nej zamestnávať chudobných roľníckych občanov- **Zákon o rozšírení práva nájmu z roku 1925**. Na vidieku vyniká silná skupina zbohatlejších roľníkov (kulaci) – zvládli aj vyrábať aj predávsať.

Boľševikom sa podarilo **do roku 1925 zastabilizovať ekonomický vývoj v Rusku**. Disproporcie medzi vývojom priemyslu a poľnohospodárstva od roku 1925. Priemysel stagnuje, robotníci nedostávali výplaty a nemali za čo nakupovať poľnohospodárske výrobky. Výkup produktov z vidieka- štát začal mestá zásobovať, ale ceny neboli také ako by roľníci chceli. Už ***Nikolaj Bucharin*** upozorňoval na tieto problémy. Roľníci odmietali predávať svoje výrobky do miest za nižšie ceny a boľševici to riešili radikálne=> násilný výber vojakmi=> **riešenie problémov administratívno-direktívnym spôsobom riadenia**, nie ekonomickou cestou => toto je začiatok zavádzania administratívno-direktívneho systému aj do riadenia spoločnosti. ***Stalin*** mohol priznať chyby a platiť roľníkom viac, alebo začať nakupovať v zahraničí, alebo pristúpiť k združstevňovaniu.

**NEP od roku 1927 stagnuje** a jeho prvé dobré výsledky sa začínajú negovať a boľševici opäť musia riešiť čo s ekonomickým vývojom. **Od roku 1922** už **v rámci boľševickej strany prebieha zápas kto bude vodcom vo vnútri strany** (v roku 1924 zomrel ***Vladimir Iľjič*Lenin**) ***Stalin*** (**Josif Vissarionovič *Džugašvili*** ), od roku 1922 už z pozície generálneho tajomníka, postupne obnovuje podmienky pre zahraničný kapitál. **Kríza NEPu v roku 1926.**

Koncom 20.tych rokov už funguje administratívno-direktívny systém (strana povedala/ vydala príkaz je riešením všetkých problémov)- skupina okolo ***Nikolaja Bucharina*** chcela uprednostňovať ekonomický spôsob riešenia, nie administratívno-direktívny.

***Bucharin*** zastával koncepciu voľnejšieho tempa industrializácie a urobiť ústupky bohatým roľníkom, kým ***Trockij*** a***Grigory Zinoviev*** tvrdili, že žiadne ústupky bohatým roľníkom robiť netreba, musí sa urobiť urýchlená industrializácia, zavedenie družstiev.

Dochádza k tomu, že **v Rusku je zavádzaný systém centrálneho plánovania**. **Päťročnice**- 5 ročný systém centrálneho plánovania. **Prvá Päťročnica v rokoch 1929-1933**- ***Stalin*** označil **rok 1929 za rok prelomu**.

Po skončení občianskej vojny **boľševická strana eliminovala všetky ostatné politické strany** (ak tam ešte zostali a neemigrovali) v rokoch 1921-1922 (ľaví eseri, menševici...) Do roku 1922 sú všetky ostatné politické strany v Sovietskom Rusku odstavené. Ak neemigrovali (kadeti, praví eseri), boli likvidovaní fyzicky, pozatváraní... **Od roku 1922 je Všezväzová komunistická strana jedinou v Sovietskom Rusku a Sovietskom zväze.**

**Po smrti** ***Lenina*** začína **boj o jeho nástupcu**. Prichádzali do úvahy: ***Stalin, Bucharin. Trockij***... Z tohto boja do roku 1929 vychádzal ako vodca ***Stalin***, lebo **v roku 1922 bol menovaný generálnym tajomníkom** a z tohto titulu kontroloval celú činnosť strany, vďaka čomu upevnil svoje postavenie a eliminoval iných konkurentov.

Prvá Päťročnica bola pre Sovietsky zväz mimoriadne dôležitá:

plnila sa za veľkej masmediálnej sledovanosti, stále sa písalo aké úspechy sa dosiahli mala vybudovať materiálno-technickú základňu Sovietskeho zväzu (ťažba nerastných surovín, vybudovanie ťažkého priemyslu) Na území Sovietskeho zväzu postavili viac ako 1500 veľkých podnikov (ťažba surovín, chemický priemysel...) Ural, Zakaukazsko.

V poľnohospodárstve je obdobie prvej Päťročnice **obdobím kolektivizácie.** Industrializácia krajiny a kolektivizácia poľnohospodárstva boli heslami prvej Päťročnice. Na druhej strane - **stredný a bohatší roľníci** na vidieku sa hneď na začiatku **videli ako nepriatelia sovietskeho režimu** a bol prijatý zákon v decembri 1929 – Vznikla **komisia pre kolektivizáciu a špeciálna komisia pre vysporiadanie sa s kulakmi**.

**3 kategórie roľníkov**:

1. **najbohatší a najnespokojnejší roľníci** označení ako **nepriatelia sovietskeho režimu.** Bolo ich viac ako 60 tisíc hospodárskych rodín na vidieku. Mali byť izolovaní, v prípade potreby mohli byť zastrelení a mali byť vysídlení do odľahlých oblastí krajiny- gulagov.
2. Druhá skupina mala byť vysťahovaná do vzdialených oblastí krajiny- bolo sem zaradených 150 tisíc hospodárstiev. Tu už nepovoľovali krajné opatrenia (vystrieľanie), len vysídlenie na kraj mesta na vidiek.
3. **Najchudobnejší roľníci** mohli zostať tam kde žili, ale museli byť vysťahovaní za hranice dedín kde žili- viac ako 800 tisíc hospodárstiev v celom Sovietskom zväze.

***Stalin*** chcel zlikvidovať **kulakov ako triedu.** Kulaci neboli nejako zvlášť bohatí feudáli, ale len roľníci ktorí zbohatli vlastnou prácou v čase NEPu. Práve na nich sa obrátila pozornosť na vidieku. Ich majetok bol zabraný- takmer 40% majetku zo skolektivizovaných dedín.

Výsledkom takejto politiky bol **veľký hladomor, ktorý začal na jeseň 1931 vyvrcholil v roku 1932** a zasiahol najmä severný Kazachstan, stredné Rusko, Ural, Ukrajinu. Kým o hladomore v roku 1921 noviny písali, **o hladomore v rokoch 1932 a 1933 žiadne zmienky v tlači neexistovali (vyviezol obilie do EU).** ***Stalin*** nemohol priznať, že na vidieku mu ľudia zomierajú od hladu. V Európe bola kríza v tomto čase a ***Stalin*** **prezentoval že oni krízu nepoznajú=** vy trpíte a my staviame; vyzýva ľudí na príchod za prácu do Sovietskeho zväzu (mnohí aj prišli, iná otázka je koľko z nich skončilo v gulagoch). Do západnej Európy ***Stalin*** posiela viac ako milión ton obilia aby ich nakŕmil, namiesto toho aby zachránil vlastné obyvateľstvo (stačila by na to 1/3 toho čo poslal). Viac ako 8 miliónov ľudí zomrelo na hladomor v rokoch 1932 a 1933.

**Otázka hladomoru je značne spolitizovaná**, najmä **v Ukrajinskej historiografii**, ktorá tvrdí že bol genocídou ukrajinského národa a bol zameraný len na Ukrajinu- nie je to pravda, postihol aj Ural , Kazachstan, stredné Rusko. Národný aspekt pre ***Stalina*** nebol dôležitý, dôležitý bol triedny aspekt. V Kazachstane bolo dokonca viac obetí hladomoru. Prenasledovanie Ukrajincov a iných národov sa dialo **až od roku 1936** a nesúvisí to s týmto hladomorom.

Po prvej Päťročnici ***Stalin*** napriek všetkému **v roku 1933 vyhlásil že prvá Päťročnica bola úspešne splnená.** Ak by sme sa pozreli na plány čo si dali (koľko sa malo vyrobiť, postaviť...) tam to tak jednoznačné nebolo. Preto ***Stalin*** nešiel na konkrétnosti, len na tvrdenia ako- predtým sme nemali, teraz máme. Štatistiky z tohto obdobia sú účelovo interpretované, nie je jasné čo je v nich pravda. Výsledky cez prizmu východiskového stavu a konečného boli markantné. Odstraňuje sa negramotnosť, masy cítili pozitíva, iná situácia bola medzi inteligenciou, sčasti aj robotníctvom.

Hneď po prvej Päťročnici nastupuje **od roku 1934 ďalšia Päťročnica**- cieľom bolo dobudovanie materiálno-technickej základne Sovietskeho zväzu. Na jej konci v roku 1936 ***Stalin*** prehlásil vybudovanie a bola prijatá **tretia Ústava ktorá hovorí o vybudovaní socializmu v Sovietskom zväze (staliska ústava).**

Po Veľkej Británii a Francúzsku bol Sovietsky zväz **na 3 mieste vo svete z hľadiska objemu priemyselnej výroby**. Súčasne s ekonomickým vývojom sa deje aj politický vývoj. prebieha nastoľovanie ďalších znakov diktátorského režimu.

**Úlohu vodcu definitívne získal *Stalin* od jauárav roku 1934**- XVII. zjazd VKSb je označovaný aj ako **Zjazd víťazov.**  ***Stalin*** sa už cítil byť vodcom a mal to potvrdiť aj hlasovanie- zistil že má veľmi silného protikandidáta- ***Sergeja Mironoviča Kirova*** a voľbu na generálneho tajomníka vyhral vďaka zmanipulovaniu hlasov. ***Kirov*** krátko na to zomrel za záhadných okolností.

***Stalin*** na to aby si upevnil pozíciu vodcu (do 30.tych rokov nebol vodcom, len o to miesto bojoval) **začína od roku 1934 používať čistky ako politickú metódu pre upevnenie svojej moci** a začína sa s vodcom stotožňovať. V tomto období sa teda **vytvára úloha vodcu na čele strany a rastie úloha KGB**- tajnej polície, ktorá realizuje čistky v duchu boľševickej strany (upevnenie znakov diktátorského režimu). KULT OSOBNOSTI. Boli prijaté právne zákony rýchli procest, stíhanie detí atď.

Čistky sa realizovali v niekoľkých etapách- 3 **veľké moskovské procesy v auguste v roku 1936 (16 ľudí týkal sa členov strany) ; v jauari v roku 1937 (17 predtsaviteľia týkal sa užaj spoločnosti – inteligencia, vojaci atš.);v maeci v roku 1938 (21 ľudí).** Najskôr sa **orientovali do vnútra strany**=> ***Stalin*** sa **zbavuje svojej opozície-** boľševikov, ktorí ho kritizujú; ale v druhej polovici sa už ***Stalin*** obáva opozície aj mimo strany- z radov inteligencie, vojakov... a tak **rozširuje čistky na celú spoločnosť** a **zavádza fenomén strachu v spoločnosti**- ľudia sa obávajú (ráno zistia že susedov byt je prázdny a nikto sa nepýta čo sa s ním stalo lebo sa bojí sám o seba). ***Stalin*** tieto čistky ukončí v roku 1938, kedy bola posledná.

**V roku 1938 Nemecko prichádza do strednej Európy**- **Anschluss Rakúska** a schyľuje sa k vojne. ***Stalin*** preto nepotrebuje nestabilnú vnútro- politickú situáciu. Potrebuje spoločnosť ktorá ho podporí vo vojne. **Začiatkom roku 1939 vyhlási že čistky sú ukončené**, že **strana pochybila**, prepúšťa časť ľudí uzavretých v gulagoch. Priznaním si viny chceli zvýšiť popularitu strany, nič iné, a to sa podarilo.

2. svetová vojna v konečnom dôsledku **upevnila kult** ***Stalina*** (už pred ňou je vodca a vojna ho ešte upevnila) a kult stalinizmu kulminuje po 2. svetovej vojne. Je personifikovaný ako víťazstvo v 2 svetovej vojne.

(Samostatná otázka vnútropolitickéhi vývoja Sovietskeho zväzu sa ničím nemení Stalinské obdobie ktoré skončí až v 52 roku smrťou Slaina.)

# *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 Fridrich Ebert, 7r), parlamentný systém: Reichstag (4r), Ríšska vláda – ministri a na čele ríšsky kancelár.

- po potlačení revolúcie (máj 1919 porazená Bavorská republika rád) ***1919 – 1933 Weimarská republika:***

1. ***1919 – 1923*** – po revolúcii zhoršovanie situácie, ekonomicky a politicky nestabilné obdobie, začiatkom 20.r. sa často menili vlády (pád marky, hyperinflácia ...), august 1923 Kumova vláda padla.
2. ***1923 – 1929*** – Gustava Stressemanova vláda (do 1923 ríšsky kancelár, potom minister zahraničných vecí 1929), ***obdobie stability*** – N sa začína ekonomicky posilňovať, Davisov plán, nová marka, stalo sa súčasťou Spoločnosi národa, so súhlasom nového prezidenta (1925 Paul von Hindenburg) generál Hans von Zach buduje vojenské zbrojenie, v čase VHK Müllerova ( v marci 1930) vláda odstupuje, nastáva séria prezidentských vlád (vláda bez volieb)

* Vláda Brieminga – finančné opatrenia, kríza, stabilizácia ekonomiky, podpora poľnohospodárstva v N. Pád vlády.
* 1930 september – nové voľby prebiehali vo veľmi napätej situácii.
* Program NSDAP (národno socialistická robotnícka strana N, počiatky po vojne) vznikla z robotníckej strany ktorá vznikla v roku 1919, postupne sa formovala, zahŕňal všetky sociálne skupiny – členovia: Rem (zakladateľ, založil SA jednotky – teroristický nástroj NSDAP), Eckhard (tlačový orgán, kúpu novín), Feder (financie v strane), Rosenberg (idey pogram, písal filozofické úvahy), Göring (letecký vojnový hrdina, redaktor strany), Gebels (propagandu strany, masové podujatia, druhým mužom strany po AH), Himmler (zakladateľ organizácia SS(polícia)) – všetci títo tvorcovia politického vodcu Adolfa Hitlera. Kul osobnosti prichádza až v 30 rokoch.

1. ***1929 – 1933*** – marec 1932 prezidentské voľby – Hindenburg (za NSDAP kandidoval Adolf Hitler), vyhral Hindenburg

* 1932 vrcholí hospodárska kríza v N, prezident vymenoval novú vládu na čele s Papenom (vystupoval proti NSDAP), nové voľby v roku 1932 vyhráva NSDAP, Schleicher sa stal generálom.
* 30.januára 1933 prezident odvolal gen. Schleichera (súhlas zobrať NSDAP do vlády ale bez Hitlera) a ***za ríšskeho kancelára menuje Hitlera.***

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

a) 1933 – 1934 výstavba mocenského mechanizmu fašistického štátu.

b) 1935 – 1938 zavŕšenie budovania diktatúry a príprav na vojnu.

c) 1939 – 1943 vrcholná fáza fašistickej diktatúry v Nemecku.

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

* 1. februára – Hindenburg rozpustil parlament postupne príjmali opatrenia ako rušenie viacerých spolkov atď.
* 27.2.1933 – požiar rišského snemu
* 28.2.1933 – vydal nariadenie na ocharnu naroda a štátu, zatikanie lavicových strán, komunistov zakazuje sa lavicový tlač
* 5.3.1933 – voľby do parlamentu, išla do koálici

***Zadanie 11***

***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

# MEDZIVOJNOVÉ TALIANSKO

1.krajina, kde sa fašisti dostali k moci - v roku 1919 vznikajú prvé zväzky (jadro – bývalí vojaci, inteligencia, stredné vrstvy)

f.ako polit. hnutie vzniká **3/1919, príčina**: o.i. nespokojnosť s výsledkami 1.svet.vojny

Mussolini – imponuje širokému spektru, má sympatický program (anexia Rijeky, Dalmácie, Albánska, ovládnutie Stredoz. mora, sociálne požiadavky, mzdové minimum, „pôda patrí tým, ktorí na nej pracujú“ atď.)

získava spoločenskú podporu (bankári, priemyselníci), rastie demagógia

**jar 1921 – drobná občianska vojna** proti f. – neorganizovaná

**8/1922 – štrajk** proti f. – fiasko

faš. strana rozložila ostatné strany – vyvrcholenie – ***26.10.1922 - pochod na Rím*** – 20 000 prívržencov

**28.10**.(30.10) menovaný M. za **predsedu vlády** = „*revolúcia nového štýlu*“ – dostali sa k moci legálnou cestou

zväz priemyselníkov vyjadril v manifeste nadšenie (aj veľkostatkári )

financovala ich najväčšia tal. banka – Banka di Roma

**voľby 1924 – 65%** - potvrdenie uchopenia moci

do roku 1926 ničí všetky prvky demokracie

***25.12.1926*** – úradný ***začiatok éry fašizmu***

od 10/1927 sa okrem normálneho roku oficiálne uvádza aj rok fašizmu

1933 – počíta sa letopočet od roku 0 = (1922)

1926 – zákaz všetkej nefašistickej ***tlače***

1927 – rozdelnie faš.tlače na dve skupiny – na vernú a takú, ktorá podlieha cenzúre

10/26 – vláda rozpustila všetky nefašist. strany a organizácie

1925/28? **– zrušenia parlamentu** – kráľ menuje ľudí navrhnutých Mussolinim do **Veľkej fašistickej rady**, v skutočnosti vládne BM = totalitná diktatúra

# 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

# VÝVOJ V POĽSKU PO 1.SV.VOJNE (1919 – 1939)

- oslobodenecké povstanie v Poznani (idea Veľkej októbrovej revolúcie, boj za nezávislosť)

\*nastolenie ľudovej moci november 1918, december 1918 vznik KS Poľska vo Varšave

- 1918 po vojne vznikla Poľská ľudová republika, náčelník štábu Pilsudský – orientácia na F

- medzivojnovom období sa v zahraničnej politike Poľsko opieralo hlavne o F a VB (obava pred N a ZSSR, prevažne agrárnou krajinou, zaostalé, 30 politických strán:

NDS, 2 prúdy klerikálnej strany, Poľská socialistická strana, KS Poľska

- november 1918 na čele Poľska Pilsudky, predseda vlády Paderewský

január 1919 1.voľby – pravica

1921 ústava – nebola rešpektovaná, moc prevzal maršál

- hospodárske a sociálne pomery zlé

1922 – 1.prezident Marutovič, zavraždený, nový – Wojčiechovsky

1923 vláda Grabského, 1925 vláda Witosova (obaja pravica) – neuspeli

- neúspešné vlády a hospodárske ťažkosti dali príležitosť Pilsudskému 1926 uskutočniť prevrat = presadil zmeny v ústave, ktorými sa posilnili právomoci prezidenta a vlády (obdobie tzv. sanácie) - osobná moc marš. Pisludkého – oklieštené demokratické slobody

- prezident Wojciechovsky odstúpil, nový prezident Moscicky, zmeny ústavy

1927 rozpustený poľský Sejm (zatýkanie), 1928 voľby – opäť opozícia

vlády Pilsudského režimu – tzv. sanačný režim (opatrenia za účelom zlepšenia situácie)

30.r. nepriaznivý vývoj v dôsledku SHK a rastúcej hrozby nemeckého nacizmu

1930 zjazd opozičných strán v Krakowe – žiadal obnovu parlamentného systému

- Pilsudský nariadil zatýkanie, obmedzil činnosť polit.strán, fašistický črty režimu sa posilnili

1930 vnútorná politika – na čele plukovníci

1935 nová ústava – opäť sa posilnilo postavenie prezidenta a autoritatívny režim - Pilsudský si zaistil právomoci (fašist.militan.diktatúra)- zomrel, ministrom zahraničia Bech (politika kol.bezpečnosti)

\*január 1934 Deklarácia o neútočení s N

- sanačný režim oslabený po nástupe Šmiglyho

1935 voľby – rozpustený Vastenecký blok, striedanie vlád:

1936 – Slawek, Koscialkovski, Sladkowký, 1937 štrajky – rozpustená KS Poľska

1938 medzinárodné udalosti (anšlus, Mníchov) – boli spojencami N proti ČSR (Bech)

- október 1938 získalo Tešínsko, ale N chcelo Gdaňsk, Poľsko proti, Hitler pripravuje vojnu

\*august 1939 garancia nezávislosti Poľska od VB aj F (zmluva o vzájomnej pomoci v prípade napadnutia Nemeckom)

# KRÁĽOVSTVO SCHS PO 1918 (JUHOSLÁVIA OD 1929)

Po rozpade Rakúsko-Uhorska vznikol v jeho južnej časti, v oblasti obývanej Juhoslovania Štát Slovincov, Chorvátov a Srbov, ktorý vyhlásila 29. októbra 1918 Národná rada Slovincov, Chorvátov a Srbov so sídlom v Záhrebe. Tento štát zaberal Kraňsko, časť Štajerska, Chorvátsko, Slavónii, Dalmácii a Bosnu a Hercegovinu. Časti Vojvodiny - Bačka, Banát a Baranja - sa však 24. novembra 1918 pripojili k Srbsku. 26. novembra 1918 sa potom na základe uznesenia Podgorické skupštiny zlúčila so Srbskom (ku ktorému už predtým patrila ioblast Kosova a Macedónska), aj predtým samostatná Čierna Hora. 1. decembra 1918 potom došlo k zjednoteniu Štátu SHS sa srbským kráľovstvom a vyhlásenia Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov ako spoločného štátu všetkých Juhoslovania; hlavným mestom nového štátu sa stal Belehrad.

Tomuto vývoju predchádzalo podpísanie niekoľkých dohôd medzi predstaviteľmi rakúsko-uhorských Juhoslovania (v emigrácii združených okolo juhoslovanského výboru a v Chorvátsku okolo Národnej rady) a Srbského kráľovstva, z ktorých najdôležitejšie bola deklarácia z Korfu z 20. júla 1917 a Ženevská dohoda z 6.- 9. novembra 1918. Spoločný štát bol teda "sobášom z rozumu", ktorý bol voľbou menšieho zla pred väčším. Jednotlivé národy a národnosti sa nachádzali na úplne odlišných stupňoch vývoja, a to ako v oblasti kultúrnej, tak aj ekonomické a spoločenské. Kým sever, ktorý bol do roku 1918 súčasťou Rakúska-Uhorska, bol ekonomicky vyspelejšie, juh bol vzhľadom k svojmu dlhodobému vývoju zaostalý. Ďalším problémom spoločného štátu bola existencia troch kultúrno-civilizačných okruhov - západného, ​​východného a orientálneho, poťažmo troch náboženstiev - katolíckeho a pravoslávneho kresťanstva a sunnitského islamu.

Prvým panovníkom Kráľovstva SHS sa stal srbský kráľ Peter I. Karadjordjević, ktorý vládol až do svojej smrti v roku 1921. Na sklonku jeho vlády v roku 1920 došlo k podpisu obrannej zmluvy s Československom, ktorá bola neskôr rozšírená o Rumunsko a dostala názov Malá dohoda. Jej cieľom bolo zamedziť revizionistickým snahám Maďarska, Bulharska a Talianska po prvej svetovej vojne. Nástupcom Petra I. sa stal najstarší syn Alexander.

Značné regionálne odlišnosti jednotlivých oblastí v kráľovstve vyvolávali nestabilnej situácii, ktorá vyústila na začiatku 20. rokov v rozsiahlej zmätky v štátnej správe a politike (časté striedanie vlád) a niekoľko protestných akcií v Ľubľane, Záhrebe, Podgorici aj Belehrade. Panovali obavy z komunistického prevratu, či intervencie zo zahraničia. Neutešená situácia vyvrcholila v lete 1928, kedy došlo v parlamente k zastrelenie dvoch chorvátskych poslancov. Následne v januári 1929 sa za pomoci vojenských kruhov kráľ Alexander I. chopil moci a nastolil diktatúru. Okamžite zakázal všetky politické strany založené na národnostnom, náboženskom alebo teritoriálnom základe. V tej dobe tiež začala nekompromisný perzekúcie členov Komunistickej strany Juhoslávie. V roku 1929 sa názov krajiny zmenil na Kráľovstvo Juhoslávie a zmeny postihli aj správne členenie štátu. Pôvodnej oblasti boli nahradené deviatich bánoviny, popírajícími historické hranice jednotlivých oblastí. V šiestich z nich malo väčšinu srbské obyvateľstvo, v dvoch chorvátskej a v jednej slovinskej.

V zahraničnej politike 30. rokov sa síce Juhoslávie orientovala predovšetkým na Francúzsku a Malú Dohodu postupom času, hlavne sa sílením Nemecka bolo jasné, že bude potrebná zmena kurzu , ak chce spoločný juhoslovanské štát, obklopený samými nepriateľmi (Taliansko, Maďarsko, Bulharsko, Albánsko), prežiť. Počas vlády Milana Stojadinoviće sa navyše rozvinul s Nemeckom aj zahraničný obchod, čo bolo zapríčinené tiež aj izoláciou Talianska kvôli vojne v Habešom. V rámci Malej Dohody začal Belehrad zastávať čoraz rezervovanejší postoj, na rozdiel od Rumunska a Československa, ktoré zhoršovanie vzťahov medzi Berlínom a Parížom desilo a ktorí sa obávali ďalšej nemeckej expanzie. Juhoslovanská strana odmietala návrhy na posilnenie paktu.

Tridsiate roky 20. storočia bola svedkom rastu nacionalistických ambícií jednotlivých národov Juhoslávie, ktoré vyústili v úspešný atentát na Alexandra I. v Marseille, spáchaný probulharským Macedónci Velické Kerin. Novým kráľom sa stal neplnoletý Petr II. Karadjordjević (1923-1970), ktorému v roku 1934 bolo len jedenásť rokov. Do nadobudnutia plnoletosti mal byť zastupovaný svojím strýkom Pavlom Karadjordjevićem, avšak politická situácia v Európe to neumožnila.

**Bulharsko v medzivojnovom období**

porážka v 1.sv.vojne, 1918 Ferdinand I. abdikoval, nastúpil cár Boris III.

- v povojnových voľbách zvíťazil Poľnohospodársky zväz pred KS Bulharska, vytvorená vláda na čele so Stambolijskim

- povojnová hospodárska kríza, revolučné hnutia, konflikty medzi KS a PZ

voľby v 1919 a 1920 - Poľnohospodársky zväz, komunisti na 2.mieste

1923 fašistický prevrat – diktátorom sa stal Cankov, vypukli živelné povstania – vláda proti nim prijímala teroristické opatrenia, bol zavraždený Stambolijskij

- politika v prospech roľníctva viedla v septembri 1923 k organizačnému povstaniu pod vedením KSB (snaha KS prevziať moc) – potlačené, vlna teroru proti komunistom

1925 – atentát na zahraničných ministrov, poslancov a dôstojníkov v sofijskej katedrále – vláda reagovala likvidáciou komunistov, ľavicových členov PZ a antifašistov – Cankov padol

1926 nová vláda – Ljapčev, uvoľnenie politického života, stabilizácia, zahraničná orientácia – VB

1931 Ljapčev prehral voľby, zvíťazil Národný blok (nefašistické strany), vlády: Malinov, Mušanov

1934 vojenský prevrat – Dôstojnícka liga + politická skupina ZVENO – začinajú realizovať vojensko-fašistický režim, vláda na čele s Georgiovom – zrušila ústavu, parlamentarizmus, NZ, zakázala politické strany ...

1934 cár rozštiepil Dôstojnícku ligu, získal si gen.Zlateva – na čele vlády, neskôr Kjoseivanov, prevzal moc do svojich rúk a nastolil monarchisticko-fašistickú diktatúru, krajinu spravoval pomocou povereníkov, opieral sa o armádu

1939 najprv vo vojne neutrálny postoj

\*1941 sa pridalo k Paktu 3 (otvorilo cestu z Bulharska do Juhoslávie a Grécka)

1943 zomrel Boris III. – regent Simeon II.

5.9. 1944 vyhlásil ZSSR vojnu Bulharsku (neočakávane)

- po puči Vlasteneckého frontu vstúpilo Bulharsko v októbri 1944 do vojny proti N

# 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:

výstavba novej ekonomickej štruktúry vrámci strednej a Juhovýchodnej E

b) zbrojenie

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.

# *ZDROJE A PRÍČINY NÁSTUPU FAŠIZMU V EURÓPE A VO SVETE*

**Fašizmus**: Po 1SV prejavy revolučných hnutí, ekonomické problémy, politická nestabilita, slabiny a nevýhody demokracie – vláda silnej ruky riešenie - predpoklady pre nástup fašizmu. Od toho ako sa profilovali fašistické hnutia, ako sa im podarilo rozložiť parlamentné systémy - nastolenia fašistickej diktatúry - forma vlády, ktorá sústreďuje v rukách fašistickej strany (ako jedinej reprezentantky finančnej oligarchie, resp. najsilnejších monopolov), všetku moc v štáte a chce ovládnuť človeka, pretrháva prirodzené sociálne väzby, v ktorých ľudia žili, začleňuje ich do takej štruktúry a vystavuje takému ideologickému tlaku, aby fašizmus prenikol do života jednotlivcov a ovplyvnil ich konanie ...

- antiliberálne a antidemokratické zameranie, má rysy totalitarizmu; rozdiel od kom. – necentrálne riadenie ekonomiky, iba štátom regulované (vojenské ciele) = militantný nacionalizmus, rasizmus

**Hlavnými znakmi**: vysoký stupeň koncentrácie politickej a ekonomickej moci v rukách špičiek fašistickej strany, prísne hierarchické členenie spoločnosti, terorom vynucované vzťahy nadradenosti a podradenosti (v národnom meradle prekrývané kultom vodcu, v medzinárodnom rôznymi nacionalis. a rasovými teóriami), likvidácia všetkých demokratických práv a slobôd, zrušenie volených orgánov na všetkých stupňoch, legalizácia teroru a vytváranie zvláštnych teroristických orgánov štátnej moci, zákaz a prenasledovanie všetkých politických strán, kombinácia teroru a štátnej demagógie ako hlavná zásada vládnej politiky. - Nie vo všetkých krajinách, kde sa fašisti dostali k moci mali všetky tieto zložky. Podľa typu fašistických diktatúry: klasický typ fašistickej diktatúry (N, T, Rakúsko); rôzne typy diktatúr, ktoré sa pod vplyvom medzinárodných udalostí stali vojensko-mocenské (Poľsko, Maďarsko, Španielsko).

**Talianský fašizmus –** 1.krajina s fašistickou diktatúrou, sa začal formovať od marca 1919 (korene siahajú do radov talianskych dôstojníkov), Vznikli prvé ozbrojené zväzky, k stredným vrstvám sa pridávala inteligencia, veľkokapitál. Na čelo strany sa postavil Mussolini. Program obsahoval silný sociálny náboj, ale i nacionalistické požiadavky v zahr.oblasti (anexia Rieki, Damácie, Albánska, ovládnutie stredomoria), Postupne prívrženci vo vyšších vrstvách (peniaze), Strana 1921 rozpútala na území T drobnú občiansku vojnu. Rozkladala odporcov, odbory, robotnícke hnutie a ich strany. Pochod na Rím v októbri 1922 - vyvrcholením. Mussolini sa dostal k moci s tichým súhlasom kráľovského dvora a Vatikánu. Umožnila to aj liberálna strana svojou benevolenciou. Fašistická strana postupne pristupovala k nastoľovaniu diktatúry, 1926 65% hlasov vo voľbách, začiatok éry fašizmu, zákaz nefašistickej tlače, rozpustené nefašistické strany, fašistická tlač sa delila do 2 skupín: lojálne, čiastočne cenzurované. 1928 zrušený parlament, vymenovaná Veľká fašistická rada – obdobie vrcholu

**Prívrženci fašizmu v jednotlivých krajinách**:

*Veľká Británia*: Britská fašistická strana 1932, na čele sir Oswald Mousli, 1939 mala 9 000 členov, aktívnych 1 000, v prípade zaútočenia sa chceli postaviť na ochranu krajiny, odmietali porovnávanie s nemeckými fašistami (-národne orientovaní)

*Francúzsko*: masová organizácia Ohnivé kríže v 30.r., nenosili uniformy, odmietali spojenectvo s nemeckým fašizmom, väčšie pozície sa im nepodarilo dosiahnuť, zmenili sa na obrancov Francúzska. *Dánsko*: fašizmus nemal živnú pôdu, ale vzniklo niekoľko fašistických ministrán, orientácia na Tal., prvá fašistická strana 1930 bola budovaná podľa NSDAP

*Nórsko*: nebolo silné, Quisling 1933 Národné hnutie, boj s komuniz., a premena na beztriedny stav

*Holandsko*: 1923 prvá strana, organizovanejšie začiatkom 30. rokov, van der Mien na čele Holandského nacionalisticko-socialistického hnutia, spolupráca s N

*Belgicko*: Flámsky fašisti – Severin, Zväz holandských nacionálnych socialistov Verdinaso, nutnosť rozdelenia Belgicka a spojenie Flámska s Holanskom, Flámsky nacionálny zväz 1933 – chceli rozbiť Belgicko, orientácia na N; a valónski - Rexistické hnutie zač.1935-predpokladali premenu na federáciu

*Poľsko*: (nie Pilsudsky – vojensko-policajná diktatúra) Jozef Gral 1933 založil Nacionálno-sociálnu strana, orientovaná na Nemecko, preberala aj ich symboliku

*Maďarsko*: Maďarská organizácia obrany založená 1919 Gombos, Strana národnej vôle neskôr Szallas – 1938 rozpustená, 1939 obnovená ako strana Šípových krížov – Nilasiovci, silný antisemitizmus

*Juhoslávia*: začiatkom 20. rokov Chorvátska Ustaša - Pavalič, cieľom nezávislý štát, 1929 nastolená vojenská diktatúra, Pavalič odišiel do Talianska, po obsadení Juhoslávie sa sem vracia. Srbi – Juhoslovanské národné hnutie Zbor - Liatič

*Bulharsko*: Canko 32 založil nacionalisticko-sociálne hnutie, 1938 v parlamente, Bojovníci za pokrok Bulharska, Zväz bulharských legiónov

*Rumunsko*: živná pôda v ekonomickej zaostalosti, prvá organizácia 1919 v meste Jasi, neskôr Bratské kríže, Ohňová svastika, Železná garda – najvýznamnejšia - Antonesku. ???

*Litva*: Voldemaras - Železný vlk, mala protipoľský náboj, 1929 zakázaná, 1934 opäť obnovená. *Estónsko*: Hnutie Babsov – Sirk.

*Estónsko* – hnutie Abson – Artur Sirk od 1932 sa orientuje na Talianskský a Nemecký fašizmus

*Lotyšsko*: 1932 Ohnivé kríže, 1935 na Hromové kríže - Zelmin, protižidovský charakter

Portugalsko – Salazar diktatúra 1928, Španielsko – Franko od 1939

- Do kon.30.r. boli vo všetkých krajinách nastolené diktatúry (v medzivojnovom období neboli nastolené diktatúry vo F, VB, ČSR, Švajčiarsku, severské krajiny)

\*Mimo E našiel prívržencov v Japonsku – vojenské kruhy nespokojnosť s výsledkami 1SV, začiatok v 20.r. v armáde vznikajú 1.polit.skupiny – Červený drak, Národný druh 1926 generál Tanako Giči premiérom, dal možnosť rozvoju fašizmu

- V armáde 2 supiny: Kodon – zmeny podľa nemeckého a talianského vzoru, Tosei chceli, aby armáda vládla, ale aby boli zachované tradičné znaky Japonska, potreba reforiem; Víťaz Tosei, (nikdy nebola v J nastolená klasická forma fašizmu)

\*Spočiatku medzi sebou fašisti komunikujú len na personálnej úrovni, keď sa dostávajú k moci aj na medzištátnej úrovni – formuje sa fašistický blok v E, október 1936 os Berlín-Rím, november 1936 Pakt proti Kominterne (N, Japonsko, neskôr 1937 – 1941 T, Maď, Bulharsko, SR ...), sept. 1940 Pakt troch - Nemecko, Taliansko, Japonsko – dohoda o vzájomnej pomoci vo vojne, rozdelenie sfér vplyvu, fašistický boka sa začal od 1943 v dôsledku vývoja na frontoch

# 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 Etiópiu ŠPANIELSKO

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 Východu**obsadenie 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!

# KONCEPCIA MEDZINÁRODNEJ BEZPEČNOSTI V 30.R.

VHK otvorila napätú situáciu v 30.r. (ambície štátov prerastajú do otvor.konfliktov, Japonsko 1931 do Mandžuska. Man-čou-kuo marec 1932 bábkový štát, vystúpili zo SN, ktorá im pohrozila sankciami)

\*Nástup Hitlera bol ďalším medzníkom, 14. októbra 1933 sa nezúčastnilo na odzbrojovacej konferencii a o 5 dní vystúpilo zo SN. Potom už porušuje ustanovenia Versaillskej zmluvy.

- VB sa snažila naďalej opierať o autoritu SN, navrhovala uzavrieť pakt o mieri, voči krokom N vystupovala zdržanlivo, od 1933 prebleskuje politika appeasementu, vrchol je spätý s nástupom N. Chamberlaina v roku 1937.

- F znepokojovali agresívne plány Nemcov. začalo stupňovať zbrojenie, budovali Maginotovu líniu, chceli si upevniť medzinárodné postavenie. Tvorcom bol Luis Bartu, minister ZV, prichádza s projektom východného Locarna - Okolo N mali byť vzájomne poprepájané štáty, ktoré sa mali postaviť proti rozpínavosť N. Bilaterálne zmluvy mali: Poľsko, MD, pobaltské krajiny, Rakúsko, Maďarsko, Taliansko, Sovietsky zväz. Očakávali, že ich podporí VB.- Je to obdobie presadzovania sa diplomacie ZSSR. Hlavným partnerom bolo N. Rapallská zmluva a Berlínska dohoda z 1926 boli určujúce v ich vzťahoch, ale postupne dochádza k zmrazeniu vzťahov. Stalin dal príkaz na zvolanie 7. snemu kominterny 1935. Kongres vytýčil vytváranie jednotného frontu boja proti fašizmu. ZSSR snaha nájsť nového spojenca v E. V 1932 podpísali niekoľko zmlúv o neútočení s Fínskom, Lotyš., Estón.,Poľskom, 1933 s Talianskom, s USA a nadviazanie dipl. vzťahov.

\*Bartu navrhol projekt východného Locarna. F avizovalo, že sú ochotní zmeniť postoj voči ZSSR, Ten reagoval kladne, ale kládol si podmienky (členstvo v SN a v Rade SN). Bartu sa stretol v 1934 s Litvinovom a dohodli konkrétne podmienky. Poliaci sa postavili odmietavo (nedôverovali francúzsko-sovietskemu spolku), ČSR ju podporila, rovnako i Rumunsko, Juhoslávia ho odmietla (kvôli osobnému postoju kráľa Alexandra), začína tu aj smerovanie z MD na Nemecko (so ZSSR mali spor o Besarábiu). Maďarsko nesúhlasilo najmä so zachovaním statusu quo vo Versaillskej zmluve, rovnako sa postavilo aj Rakúsko (nechcelo sa postaviť medzi T a N). Bartuove cesty podnietili, že treba niečo robiť proti nástupu fašistických veľmocí. Vznikli regionálne zoskupenia febr. 1934 balkánska dohoda – Grécko, Turecko, Juhoslávia, Rumunsko, sept. 1934 baltská dohoda – Litva, Lotyšsko, Estónsko.- Skôr ako sa to stihlo realizovať Bartu zavraždený, nastúpil La Valle - nepokračoval v jeho politike. Po februári 1935 (francúzsko-britské rokovania) hľadal možnosti ako vystúpiť z rokovania o východnom Locarne. V roku 1935 podpísal so ZSSR zmluvu, zakrátko vznikla aj ČSR-ZSSR zmluva.

- Rozpínavosť fašizmu prechádza cez agresiu v Etiópii ku konkrétnej praktike. Dochádza aj k španielskej občianskej vojne (osobitosť - regionálna záležitosť prerástla do medzinárodno-politickej udalosti), ukázala ako vie fašizmus využiť podmienky v politike, ktoré panovali, (benelevolentný vzťah k vojenskej agresii), SN už vôbec nereagovala; Ďalším dôsledkom bolo to, že urýchlila taliansko-nemecké zbližovanie. 26.10.1936 podpísali dohodu Čana a Ribentropp o spolupráci - N uznalo talianske obsadenie Etiópie, rozdeľovala sféry vplyvu medzi oboma krajinami na Balkáne a v Poddunajsku, dohodli sa na spoločnom postupe proti Kominterne. Pakt proti kominterne nov. 1936 nemecko-japonská zmluva, 1937 k nemu pristúpilo aj Taliansko. Japonsko prešlo k obsadzovaniu Číny, november 1938 Šanghaj, do kon. r. okupovali hlavné centrá a prístavy).

- Odpor USA a VB: USA viazané zákonom o neutralite z roku 1935 a VB bola verná politike appeasementu. Japonsko zameralo sily proti ZSSR, júl 1938 útok v oblasti jazera Chasad, v auguste bol konflikt vojensky ukončený, od 1939 útoky proti Mongolsku, máj otvorená bojová akcia. ZSSR mal podpísanú dohodu o pomoci, trvala do 15.9. 1939.

- Zostrenie napätia bolo aj v E. Vojna v Španielsku pokračovala do 1939. Od 1936 sa začali prípravy na ďalšie krízy – Rakúsku a ČSR. V júli 1936 predseda vlády von Schusnik a nem.veľvyslanec Papen podpísali dohodu, že Rakúsko sa vo svojej politike bude riadiť princípom, že sa považuje za nemecký štát. V Rakúsku udelené amnestie pre členov nacistickej strany. Zeist-inkvarta na čele nacistov, šíri sa Goebelsova propaganda v duchu nemeckého národa, zároveň ekonomická závislosť. Hitler potreboval pripraviť aj medzinárdno-politickú scénu. Taliansko nedalo súhlas na pripojenie Rakúska. Na jar 1938 N vtiahlo Taliansko do fašistického systému, Taliani sa stali súčasťou Osi. Musolini navštívil Hitlera, vyhlásil, že Rakúsko ho nezaujíma. Hitler potreboval už len vedieť, aký bude postoj Fra. a VB, 1937 sa premiérom stal Chamberlain, ministrom ZV Halifax - neskrýval pronemeckú politiku. To zabezpečilo Hitlerovi, že z ich strany nedôjde k ostrejšiemu protestu proti pripojeniu Rakúsku. 12.2.1938 zavolal do Bertechsgardenu Schusnigga, oznámil svoje podmienky – legalizovať nacistickú stranu, ustanoviť kontrolu nad rakúskou zahraničnou politikou, vymenovať Zeist-inkvartu za ministra vnútra. 13.3. vyhlásil referendum o samostatnosti krajiny. Hitler proti tomu zakročil, žiada podať demisiu. 11.3. podal demisiu, 12.3. vstúpili vojska do Rakúska, 13.3. 1938 podpísal Hitler zákon, podľa ktorého sa stalo Rakúsko nemeckou problematikou.

- ČSR muselo ako suverénny štát po Mníchovskej dohode odstúpiť územia. Padol Locarnský a Versaillsky systém aj MD, N sa stalo vládnucou krajinu E. Je to kulmináciou politiky appeaseamentu, strata pozícii Francúzska, Mníchov znamenal zásadný obrad v politike ZSSR, ktorý sa začal orientovať na N. Stáva sa nie bojovníkom proti fašizmu ale spojencom hitlerovho N.

\*2.2 *1932 odzbrojovacia konferencia v Ženeve* (59 štátov), predseda brits.politik Henderson

2 body konferencie: plán fr.premiéra Tardieua (internacionalizácia útočných zbraní a medzinárodná armáda) a nemecká požiadavka rovnoprávnosti v zbrojení

- F chcelo vojenskú prevahu v E, návrh na medzinárodnú armádu nepodporený

- VB a Taliansko zničiť ponorky a veľké lode; rokovania do mája 1932 bez výsledku

- v novembri 1932 predstavila fr.vláda tzv. konštruktívny plán Herriota a Paul-Boncoura – zaistenie hegemónie F, opäť ustanovenie medzinárodných ozbrojených síl, skrátenie všeobecnej vojenskej povinnosti + komplikované bezpečnostné záruky – proti VB, T a N

VB – legalizácia vojenskej rovnoprávnosti pre porazené štáty

\*VB, F, N, Taliansko – Mussolini – pakt o dohode a spolupráci medzi 4 mocnosťami, presadiť revíziu mierových zmlúv + rovnoprávnosť v zbrojení, proti bolo F a MD, vylúčiť ZSSR z rozhodovania v E, očakával spoluprácu s N\*15.júla 1933 podpísaný Pakt 4 – medzinárodne sa neuplatnil (F ho neratifikovalo, VB sa neangažovala, iba Taliansko a N, dohoda o spolupráci pri zachovaní mieru)

2.fáza odzbrojovacej komisie júl 1932 – marec 1933

N – požiadavka rovnocennosti v zbrojení , opora Talianska, F proti – nemecká delegácia opustila konferenciu, VB, USA a Taliansko tlak na F k revízii pôvodného stanoviska, december 1932 Dohoda o rovnoprávnosti vrámci rovnakej bezpečnosti pre všetky krajiny, N sa vrátilo, odzbrojovacia konferencia až do 31.1. 1933 prerušená – Hitler ríšsky kancelár

\*15.12. 1932 Deklarácia 5 veľmocí (VB, F, N, Taliansko, USA) – rovnosť N i ostatných – úspech N

\*14.10. odchod N z konferencie a vystúpenie zo SN, Japonsko vystúpilo vo februári 1933

- zhoršilo sa medzinárodné postavenie F – spolupráca so ZSSR, 2.stranná dohoda, ZSSR – kolektívna bezpečnosť + vstup do SN, jún 1934 francúzsko-sovietske rokovania = Východný pakt – dohoda o vzájomnej pomoci (8št),francúzsko-sovietsko zmluva\*16.3. 1935 N všeobec.branná povinnosť – protest veľmocí zlyhal kvôli rokovaniam VB s N

jún 1935 dohoda (VB a N) – teoreticky legalizácia nemeckého zbroj

# 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

# ŠPANIELSKA OBČIANSKA VOJNA 1936 – 1939

1931 zosadený kráľ - vyhlásená republika

\*február 1936 voľby - víťaz Ľudový front (socialisti, republikáni) vláda Caballer, prezident Azaňa – hosp.reformy (rozsiahle socializ.a proticirkevné opatrenia)

- víťazstvo ľavicovej koalície urýchlilo rozhodnutie vojenskej junty, podporovanej Falangou (fašistická strana, Rivero) zvrhnúť vládu násilím; CEDA (pravica) usilovala o pád republiky úst.cestou

*18.júla 1936* ozbrojený puč v šp.Maroku (vzbura koloniálnych jednotiek a útvarov cudzineckej légie), čoskoro sa preniesol aj do celého Šp. – povstanie proti vláde ĽF

hlavní predstavitelia povstania: generáli španielskej armády – Mola, Franco (Franco sa obrátil o pomoc na Taliansko a N, v septembri 1936 ho junta vymenovala za hlavu štátu, zakázal všetky politické strany okrem Falangy a upevňoval diktatúru v zemi)

povstalecké sily (nacionalisti, pravica) – španielske jednotky v Maroku, junta v Cádize, nemecké a talianske jednotky, falanga

protipovstalecké sily (republikáni, ľavica) – jednotky verné republikánskej vláde ĽF (Petrey)

Nemecko – podporuje Španielsko (svet sa venoval Šp. a Hitler mal voľnú ruku v strednej E, ale vyhradil si, že pomoc bude tajná a len k osobnej dispozícii Francovi)

Taliansko – tiež podporovalo (záujem o Š ako vhodnom nástupcovi proti F, aj boj proti boľševizácii E)

VB, F (pod tlakom VB) – politika appeasementu (neintervencia, mala zabrániť internacionalizácii konfliktu), ZSSR – podpora Madridu (Stalin sa snažil vyhnúť sa aktívnej pomoci, narušilo by to jeho politiku kolektívnej bezpečnosti, obmedzená materiálna pomoc republikánom)

- pomoc Z šp.republike sa obmedzila len na formovanie medzinár.brigád (F, ČSR, N, Rakúsko, ZSSR)

- k politike neutrality sa formálne prihlásilo 26 štátov, po vedením VB vznikol v Londýne Neintervenčný výbor – dohľad na zákaz vývozu zbraní do Šp. (krajiny obchodujúce so Šp., aj N, T ...)

- v zime 1936 povstalci rozšírili svoje pozície padlo Toledo – vláda presídlila z Madridu do Valencie

- január 1937 priama pomoc N a Talianska, marec 1937 bitka pri Guadalajare – porážka republikánov, frankisti obsadili Beskicko a severné Šp

\*gen.Franco v apríli 1937 vytvoril jediný politický celok (unifikácia), január 1938 menoval 1.vládu

- kon.1938 zhoršila sa vojenská situácia Šp. – generálna ofenzíva frankistov, január 1939 dobytie Barcelony, február 1939 pád Tervelu, Katalánska; F a VB uznali Frankov režim, Š vystúpilo v máji 1939 zo SN

- rozpadol sa ĽF, Junta národnej obrany ovládla Madrid, Franco žiadal bezpodmienečnú kapituláciu

\*Madrid padol 28.marca 1939 – nastolená frankova diktatúra, 1.apríla 1939 koniec vojny

*príčiny porážky republiky:* vnútorné rozpory (boj o moc, útoky na cirkev), stráca podporu vo vlastných kruhoch, nízka medzinárodná vojenská pomoc (len medzinár. brigády ...)

význam – stala sa predobrazom budúcich vojenských udalosti v E, ukázala silu N, Talianska a silu nacionalizmu, pre VB a F znamenala skúšku ich politiky appeasementu – zjavný neúspech

# *FAŠIZMUS V NEMECKU*

1933 – 1936

3.etapa Veimarskej republiky: 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 Hindenburg odvolal gen. Schleichera (súhlas zobrať NSDAP do vlády ale bez Hitlera) a za ríšskeho kancelára menuje Hitlera (30.1. 1933)

- 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)

1933 – 1934: 1.Hitlerova vláda (koalícia s pravicou) no prezident rozpustil parlament, nastala fašizácia celej spoločnosti

27.februára 1933 požiar ríšskeho snemu (fingovaný) zámienka pre Hitlera (k centralizácii moci)

28.2. Hitler vydal nariadenie na ochranu národa a štátu (zatýkanie, zákaz politických strán), prestala platiť Weimarská ústava

\*marec 1933 voľby – v réžii NSDAP

- zišiel sa nový ríšsky snem 21.3. v Postupime – Hitler tu predložil zmocňovací zákon (platil do 1945, snem strácal úlohu, schvaľovanie zákonov len vládou) = systém koncentrácie moci

31.3. zákon, samostatnosť nemeckých krajín zrušená, ich parlamenty pretvorené na 1 veľký, zavedený št. centralizmus (1934 oficiálne centralizmus);odstránenie odborov

- v máji 1933 vzniká Nemecký front práce - pod kontrolou NSDAP

***\*14. jún 1933 zákon*** – zrušené ostatné nemecké strany, za jedinú politickú stranu vyhlasoval NSDAP – národno-sociálny program, 1933 norimberské zákony (antisemitský program) začala uplatňovať fašizáciu, propagandou mala byť nemecká mládež – december 1936 štátna mládežnícka organizácia (Hitlerova mládež) Hitlerjugend (povinné členstvo, chlapci Nemecká mládež, dievčatá Mladé dievčatá, Zväž Nemeckých dievčat), 1933-1934 čistky v strane (SA), 29. – 30.jún 1934 „noc dlhých nožov“ (vyvražďované opozičné živly)

\*júl 1934 na zasadnutí ríšskeho snemu (viedol Gering) Hitler vysvetlil „noc dlhých nožov“ – zasiala fenomén strachu a kult osobnosti, upevnenie postavenia Hitlera vrámci strany (kult Führera)

***1934 Hindenburg zomrel, Hitler spojil funkciu kancelára s funkciou prezidenta – Revízia Versail, upevnenie postavenie v strednej východnej EU a násldne vo svete***

ciele Hitlera: nastoliť nový poriadok v E, išlo mu nielen o revíziu versaillskej mierovej zmluvy ale vydobytie životného priestoru na východe pre Nemcov ako najvyššiu ľudskú rasu a to sa nedalo uskutočniť inak ako násilím, veľkonemcká ríša mala vzniknúť na troskách E – v priestore vyčistenom od menejcenných národov a židovskej rasy – tieto jeho ciele súčasťou Mein Kampf

- najprv chcel dobyť strednú a potom východnú E, F buď poraziť, alebo si ho podriadiť – a tak dosiahnuť hegemóniu v E a stať sa svetovou veľmocou vedľa USA

- k dosiahnutiu týchto cieľov chcel využiť zväzok s VB, bol ochotný zatiaľ sa vzdať koloniálnych aktivít a obmedziť námorné zbrojenie, ďalším spojencom sa malo stať T (ako prirodzená opora proti F, Mussolini bol pre Hitlera vzor vodcu), v Ázii sa potom chcel spojiť s Japonskom (imponovala mu jeho agresívna politika v Číne)

- na uskutočnenie týchto cieľov potreboval silnú a dobre vyzbrojený armádu – nemecké zbrojenie

\*marec 1935 vyhlásenie všeobecnej brannej povinnosti, september 1935 norimberské zákony (likvidovanie Židov)

- nacisti začali pripravovať aj nemeckú verejnú mienku na vojnu (tvrdili, že N pristúpi k vojne, len keď bude musieť – vina bola dávaná na neochotu Z uznať spravodlivé nároky N)

1935 agresívne plány proti Rakúsku a ČSR (Schuling)

- Hitler využil zaujatosť veľmocí taliansko-etiópskou vojnou a 7.marca 1936 vstúpila nemecká armáda do demilitarizovanej zóny na Rýne

- Hitler využil spoločnú pomoc pučistom v Španielsku k posilneniu vzťahov s Mussolinim (bol ochotný uznať Stredozemné more za záujmovú sféru T a uznanie talianskeho panstva v Etiópii):

\*v Bertesgadene bol v októbri 1936 podpísaný medzi Ciannom a Hitlerom tzv. októbrový protokol (dohoda o uznaní frankovho Španielska, záväzok bojovať proti komunizmu, sľub, že T podporí nároky N na kolónie) = „os Berlín – Rím“

- zhoršenie japonsko-sovietských vzťahov – ZSSR uzavrel 1936 pakt o vzájomnej pomoci s Mongolskom = Pakt proti Kominterne november 1936 (na 5r, bezprostredné dôsledky však nemal, ale stal sa základom predĺženia „osy“ do Tokia, november 1937 sa k Paktu pripojilo T)

# MNÍCHOVSKÁ DOHODA

V roku 1937 sa zahraničko-politická pozornosť Nemecka začala presúvať do strednej Európy. Hitler bol presvedčený, že Anglicko a tiež Francúzsko sa už mlčky zriekli Československa, že prijali myšlienku, že túto otázku vyrieši Nemecko. Hitler nadobudol taký názor na základe reakcií Angličanov – Chamberlain, nový britský ministerský predseda, sa pripravoval na veľmocenskú dohodu s Nemeckom, od ktorej si sľuboval zabezpečenie britského imepéria pred útokom a vytvorenie takej medzinárodnej situácie, ktorá škrtne podiel Sovietskeho zväzu na rozhodovaní o európskych záležitostiach a odvedie nacistickú agresivitu východným smerom. Za túto dohodu bol ochotný ustúpiť Hitlerovi v strednej Európe. Vo vzťahu k ČSR bol ochotný presadiť požiadavky, s ktorými vystupovala fašistická piata kolóna – Henleinova strana. ČSR „zelený prípad“ „Fall Grun“ – 12.3.1938 – nemecké jednotky vstupom do Viedne zlikvidovali rakúsky štát. Po Anšluse Rakúska Hitler pripravoval útok na ČSR. Hitler proklamoval svoje právo ochraňovať nemecké obyvateľstvo žijúce v ČSR. Henleinova strana mu mala pomôcť vytvoriť podmienky na zásah proti ČSR. Henlein dostal príkaz hlásiť požiadavky neprijateľné pre ČS vládu. 24.4. vyhlásila Sudetonemecká strana program, v ktorom pohraničné oblasti Č krajín by sa stali zvláštnou oblasťou spravovanou vo fašistickom duchu. Vo svojom konflikte s Nemeckom ČS vládne kruhy počítali výhradne s podporou Z mocností, predovšetkým Francúzska. Ale Francúzi sa dohodli s Angličanmi vystupňovať tlak na ČS vládu, aby ustúpila Hitlerovi. V polovici mája sa začali presúvať nemecké vojská k ČS hraniciam. 20.5. ČS vláda vyhlásila čiastočnú mobilizáciu. S plnou podporou Francúzska Nemecko rozvinulo priamy diplomatický útok proti ČSR. Pred ním ČS vláda postupne ustupovala. Anglicko vyšlo s návrhom, že vyšle do ČS nezávislého sprostredkovateľa na jednania s Nemeckom. Súhlasilo aj Francúzsko, ale bol to zásah proti zvrchovanosti ČSR. Sprostredkovateľom sa stal lord Walter Runciman – nemal najmenšie znalosti o národnostných pomeroch v ČSR, bol germanofil, bohatý lodiar. Prišiel 3.8., chcel v podstate prinútiť vládu, aby prijala Henleinove požiadavky.

Henleinova taktika „nedohodnúť sa“ sa dostala do slepej uličky. Henleinovci sa preto pokúsili 12.9. o prevrat a keď stroskotal tento pokus napadali teroristickými jednotkami pohraničie. 15.9. v Berchtesgadene sa stretli britský premiér Chamberlain s Hitlerom. Hitler mu oznámil, že bude jednať, ak ČS pohraničie bude pripojené k Nemecku a bude zrušená ČS-sovietka zmluva. Chamberlain mal námietky na oddelenie sudetských Nemcov od ČS, ale muselo to byť mierovými prostriedkami. 19.9. spolu vyzvali nótu pražskej vláde, že majú priznať požiadavky Nemecka, mali zrušiť francúzsko-ČS zmluvu. Svietsky zväz bol ochotný prijať pomoc ČS proti Nemecku aj bez Francúzska, ale Beneš nikdy sa neorientoval na pomoc samostatnú. 21.9. prijala ČS vláda požiadavky – Nemecko urobilo ďalšie kroky, aby dosiahlo medzinárodnú izoláciu ČSR. 20.9. sa Hitler dohodol s vládami Maďarska a Poľska, že tiež uznesú vlastné požiadavky voči ČSR. 22.9. na Godesbergskej schôdzi s Chamberlainom Hitler rozšíril rozsah oblastí, ktoré žiadal od ČS a chcel ich do 28.9.. Chamberlain sa obával, že tieto požiadavky, ktoré ČSR vydávajú napospas Nemecku sa mu už nepodarí presadiť.  
23.9. už ČSR vyhlásilo úplnú mobilizáciu. ČS vláda odmietla gadesbergské požiadavky, upozornila Anglicko a Francúzsko, že požiadavky ničia korene štátu, ale oni aj tak hľadali spôsoby dohody s Hitlerom. Chamberlain vyslal k Hitlerovi svojho spolupracovníka. On ponúkol, že je ochotný jednať o prevode území aj so zástupcami Francúzska a Talianska; predložili aj časový harmonogram, aby Mussolini takúto schôdzku sprostredkoval. ýsledok – rozhodnutie nacistického vodcu usporiadať konferenciu zástupcov Nemecka, Talianska, Anglicka a Francúzska o odstúpení pohraničia českých krajín Nemeckej ríši. 29.9.1938 sa v Mníchove stretli Hitler, Mussolini, Chamberlain a Daladier, aby bez účasti ČS predstaviteľov rozhodli o osude ČSR. ákladom jednania bol Mussoliniho návrh, pripravený nemeckou diplomaciou. Bez väčšej diskusie bol prijatý. 30.9. ČS vláda prijala od Anglicka a Francúzska mapu s vyznačenými oblasťami aj časový harmonogram – povedali, že ak neustúpia ani sa nebudú interesovať.

# Veľmoci v predvečer 2.sv.vojny (USA, ZSSR, Nemecko, Francúzsko, VB)

- po Mníchove sa útočnosť N stupňovala, Berlín sa pripravoval na priamu konfrontáciu, zámienkou proti Poľsku sa stal Gdaňsk (N si nárokovalo jeho pripojenie, pripravovali tzv. "Fall Weiss")

- Poľsko požiadalo VB o uzatvorenie spojeneckej dohody, v Londýne za prítomnosti pluk. Becka začali jednania o britsko-poľskej priateľskej zmluve – VB potrebovala v prípade vojny s N Poľsko – apríl 1939 britsko-poľské komuniké (cestu k finálnej zmluve)

- talianska armáda obsadila Albánsko a VB garantovala bezpečnosť Rumunska, Turecka a Grécka

\*v apríli F aktualizovalo spojeneckú zmluvu s Poľskom (z októbra 1925) – garancie VB a F boli pre Hitlera prekvapením – urýchlilo to jeho plány (provokácie, snažil sa ho izolovať a nakoniec vyradiť), v apríli dal pokyn na urýchlenie príprav útoku na Poľsko (biely plán); vypovedal námornú dohodu s VB (z 1935) i zmluvu o neutralite s Poľskom (z januára 1934)

stratégia VB – (z memoranda 1937) – prioritou záštita metropoly, ochrana obchodných zväzkov, náčelníci konštatovali, že britské sily sú nedostatočné – to podporilo Chamberlainovu politiku uzmierenia (appeasementu, prehlásil, že VB nemôže čeliť naraz N, T i Japonsku)

\*v máji 1939 podpísal taliansky minister ZV Ciano vojenskú konvenciu s N (tzv. Oceľový pakt)

- Stalin sa po Mníchove vzdal myšlienky kolektívnej bezpečnosti, vrátil sa k presadzovaniu vlastných cieľov (obnova niekdajšieho Ruska), obnovili sa nemecko-sovietske obchodné rozhovory, v máji bol odvolaný Litvinov, novým ľud.komisárom ZV sa stal Molotov; zbližovanie presadzoval Ribbentrop

- v auguste 1939 v Berlíne podpísaná obchodná dohoda medzi N a ZSSR, Hitler napísal Stalinovi list v ktorom súhlasil s ruským záujmovým priestorom (aj v oblasti Úžin)

\**23.8. 1939* priletel Ribbentrop do Moskvy, v Kremli sa prejednával text paktu o neútočení

- ZSSR si kládol podmienku, aby bol v zmluve zvláštny protokol – 23.8. podpísali ministri ZV *Ribbentrop a Molotov* za prítomnosti Stalina *v Moskve sovietsko-nemecký pakt o neútočení*: v prípade že 1 strana vstúpi do vojny 2.strana sa nespojí s protivníkom, uzatvorená na 10r + záväzok vzájomných konzultácií o problémoch týkajúcich sa spoločných záujmov, riešiť spory pokojnou cestou; v tajnom protokole – rozdelené sféry vplyvu v Poľsku a východnej E (západná časť P + Litva mala pripadnúť N, ZSSR si nárokoval baltské štáty, Fínsko, časť Bieloruska a Ukrajiny a Besarábiu, rozhranie bolo určené líniou riek Narev, Visla a San)

- uzatvorením paktu sa Hitlerovi podarilo vyhnúť vojne na 2 frontoch a získať Stalina za spojenca

- nacisti v Gdaňsku porušili štatút slobodného mesta, menovali Forstera (NSDAP) z hlavu nového štátu; 25.8. priplávala do gdaňského prístavu loď nemeckého vojnového námorníctva Schleswig-Holstein údajne na priateľskú návštevu

- v novej situácii aktualizovaná otázka *britsko-poľskej spojeneckej dohody* – podpísaná *25.8. 1939*: 8 čl a tajný protokol – poskytnutie garancií (britská vojenská pomoc)

- keď sa Hitler dozvedel o poskytnutí garancií, odvolal rozkaz o zahájení vojnovej akcie proti P (chcel vraj získať čas pre ďalšie dipl.jednania, ale v skutočnosti chcel narušiť poľskésp.zväzky)

- 27.8. Dahlerus odletel do VB, odovzdal Chamberlainovi Hitlerovi návrhy (N chce pakt s VB, zaväzuje sa starať o poľský národ, VB pomôže získať N Gdaňsk ...), Dahlerusove diplomat. cesty smerovali k uvoľneniu britsko-poľských vzťahov, VB navrhla zahájiť nemecko-poľské rozhovory o hraniciach a menšinách, nové poľské hranice mali byť garantované nielen N ale aj všetkými európskymi mocnosťami – tento dokument priviezol Henderson do Berlína 28.8. a obsahoval potvrdenie záruk Poľsku aj ponuku k širšej dohode s N

- N súhlas so zahájením rozhovorov s Varšavou – divadlo malo slúžiť k dezinformácii britskej politiky a svetovej verejnej mienky; Poľsko vyhlásilo mobilizáciu a N dokončilo posledné prípravy k útoku

31.8. podpísal Hitler posledný rozkaz pre vpád do Poľska – Smernica č.1 pre vedenie vojny

- ráno 1.septembra 1939 zahájila vojnová loď Schleswig-Holstein paľbu na Westerplatte – začala 2.sv.vojna, Hitler dúfal v izolovaný konflikt a rýchle víťazstvo, predpokladal, že VB a F nebudú riskovať veľkú vojnu a nedodržia svoje záväzky voči Varšave

- VB, F predali N 1.9. varovné nóty a 3.9. vyhlásili vojnu Nemecku

Hitlerov cieľ: dosiahnuť hegemóniu najprv v E a zaviesť nový poriadok, kde by malo N prednostné postavenie

- VB bola ochotná sprostredkovať jednania o nemeckých požiadavkách Poľsku, no nebola ochotná akceptovať ďalšiu násilnú revíziu (Mníchov) a tiež Z nemohol akceptovať sovietske snahy o revíziu hraníc s Poľskom, ktorá by viedla k násiliu.

**ANŠLUS Rakuska (ANSCHLUSS-pripojenie)**  
Je to politika, ktorej cieľom bolo pripojiť Rakúsko k Nemecku, prípadne spôsob samotného pripojenia pred druhou svetovou vojnou. Možnosť zjednotenia oboch štátov bola veľmi dlho lákavou predstavou politikov. Pravidelne sa začala objavovať od prusko-rakúskej vojny v r.1866. mimoriadne aktuálnym problémom sa však stala v 20.storočí po rozbití viacnárodnej rakúsko-uhorskej monarchie. Prvá mimoriadna príležitosť na jej uskutočnenie sa naskytla už v decembri 1918. Z bývalého Predlitavska zostalo torzo tzv. Nemeckého Rakúska a k nemu sa hlásili aj nemecké provincie v ČSR. Tieto tendencie však odmietli povojnové mierové zmluvy, kt. zakázali akúkoľvek úniu Rakúska s Nemecka, pričom bolo výslovne zakázané ďalej používať názov Nemecké Rakúsko.  
  
Strach zo spojenia oboch štátov mali najmä Francúzsko, Česko-slovensko, Juhoslávia, spočiatku i Taliansko. Obávali sa prílišnej moci Nemecka. Vtedajší nemecký veľvyslanec vo Viedni von Papen vyzval kancelára Kurta Schuschinigga k ceste za Hitlerom do Berchtesgadenu. 12.februára 1938 došlo k jednaniu, pri ktorom rakúsky kancelár urobil mnoho ďalších vážnych ústupkov ríši(amnestoval nacistov, povolil hlásanie nacionálneho socializmu, vymenoval Seyss-Inquarta ministrom vnútra a povolal do štátnych služieb odstránených nacistov). Pritom sa však ešte stále vyslovoval proti priamemu pripojeniu k ríši. Aby odvrátil anšlus, chcel Schuschinigg usporiadať referendum o tom, či je rakúsky ľud za zachovanie samostatnosti alebo pripojenie k ríši. Pretože sa dalo očakávať, že 70-75% obyvateľov sa vysloví za zachovanie samostatnosti , rozhodli sa nemeckí fašisti k okamžitej akcii, aby hlasovanie zmarili a presadili násilný anšlus. 11.marca uzavreli hranice s Rakúskom, mobilizovali vojská bavorského okruhu a sústredili ich na hraniciach. Göring vyzval kancelára Schuschinigga, aby odstúpil a predal svoj úrad Arthurovi Seyss-Inquartovi, inak nemecké vojská vstúpia do Rakúska. Schuschinigg aj proti protestu prezidenta Miklasa odstúpil a predal moc Seyss-Inquartovi.  
  
Rakúske vojská dostali od svojej vlády príkaz neklásť postupujúcej nemeckej armáde odpor a k tomu istému postoju vyzval Schuschinigg v rozhlasovom prejave aj obyvateľstvo. Nacistická armáda a rôzny zmocnenci zaplavili krajinu a Rakúsko, kt. sa malo naďalej nazývať len Východná marka bolo násilne pripojené k tretej ríši. Tým až do oslobodenia na jar 1945 prestalo existovať ako samostatný štát. Niektorí z vodcov sociálnej demokracie, ktorí v minulosti boli za pripojenie Rakúska k Nemecku, napriek tomu, že nesúhlasili s fašizmom hlasovali za anšlus, hoci vedenie socialistickej strany už v máji 1933 heslo zjednotenia s Nemeckom stiahlo. Renner a iní zdôvodňovali svoje hlasovanie tým, že anšlus, nehľadiac na fašistický režim, predstavuje historický pokrok. Francúzsko a Veľká Británia na zmenené pomery v strednej Európe odpovedali v duchu politiky appeasementu. Pre Nemecko bol takýto úspech povzbudením, aby si podobný postup zopakovalo aj v ďalších stredoeurópskych štátoch.  
  
Rakúska buržoázia pripravila prechodný zánik štátnej existencie rakúska sama svojou krátkozrakou vnútornou a zahraničnou politikou. Austrofašizmus objektívne pripravoval panstvo nacistov v Rakúsku tým, že likvidoval demokratické slobody, spútal robotnícke hnutia zahranične politickej priviedol krajinu do tretej ríše. Anšlus bol logickým vyvrcholením tejto tupej a priamo sebavražednej politiky.

# *PRÍČINY A CHARAKTER 2.SV.VOJNY*

- politika svetových veľmocí v 2.pol.30.r. priviedla svet do 2.sv.vojny, ale jej korene siahajú oveľa ďalej: zárodky treba hľadať už v PMK

- mierové zmluvy prijaté na PMK vytvárali tzv. versaillský systém, doplnený v Tichomorí a na ĎV dohodami z Washingtonu, dodržiavanie zmlúv mala zabezpečiť SN

- prijaté riešenia mali brániť ozbrojeným konfliktom, podporovať medzinárodnú spoluprácu

- versaillsko-washingtonský systém však v sebe niesol zárodky konfliktov a problémy sa čoskoro začali objavovať: dohodnuté kompromisy neboli akceptované všetkými štátmi a mierové zmluvy vlastne potvrdili na začiatku rokovaní prijatú dualitu víťazov a porazených – hlavne to platilo o versaillskej mierovej zmluve s N (bola kompromisom ktorí neuspokojil ani francúzsku požiadavku bezpečnosti, ani britsko-americké ašpirácie na zaistenie kontinentálnej rovnováhy síl a založenie nového demokratického medzinárodného poriadku a samozrejme ani N)

- prejavilo sa to aj pri ostatných zmluvách: maďarský odpor proti Trianonu, nahradenie Sévres zmluvou v Lausanne

- zhoršujúcim faktorom bolo i stiahnutie USA z európskej politiky a udržanie boľševickej moci v Rusku, ktorá versaillský systém neuznávala (až pod tlakom vnútornej hrozby hospodárskeho zrútenia snaha o návrat do európskej politiky)

\*príčinou aj SHK: porazené a nespokojné štáty hľadali jej príčiny práve v nespravodlivom mieri stanovenom na PMK, snažili sa ju využiť k zrušeniu reparácií, vytvorila napäté obdobie v 30.r., kedy ambície mnohých štátov prerastajú do agresie (Japonsko na Mandžusko 1931)

\*nástup fašizmu v E a vo svete

\*1.otvorené konflikty, ktoré sa stali predobrazom budúcich vojenských udalostí v E a vo svete (taliansko-etiópska vojna 1935-36, španielska občianska vojna 1936-39)

charakter 2.sv.vojny:

- z hľadiska zúčastnených krajín: N – útočná vojna

ZSSR – útočná vojna 1939 – 1941, obranná 1941 – 1945

VB a F – obranná

- najstrašnejšia vojna v dejinách ľudstva (straty na životoch, škody ...)

**Pakt  3 mocností**

Koncom septembra 1940 podpísalo Nemecko, Taliansko, Japonsko v Berlíne Pakt troch mocností, v ktorom sa zaviazali k vzájomnej spolupráci a rozdelili si sféry vplyvu. Koncom novembra 1940 pristúpili k paktu tri malé satelitné štáty Rumunsko, Maďarsko, Slovensko a v marci 1940 Bulharsko. K paktu sa mala pridať aj Juhoslávia, ale pre odpor juhoslovanského ľudu sa spojenectvo s Nemeckom neuskutočnilo. Preto 6. Apríla 1940 napadli a porazili hitlerovské vojská Juhosláviu a onedlho aj Grécko

**Etapy vojny 1939 - 1941**

**1. 1. september 1939 - 21. jún 1941** útok na Poľsko - zač. útoku na ZSSR

**2. 22. jún 1941 - koniec r. 1943** - vojenské úspechy Nem., Blitzkrieg sa daril Stalingratska a kurtska vojna kurtska konferencia

**3. január 1943 – 6.jún 1944** - obrat vo vojne - bitka pri Stalingrade - oslobodenie Leningradu

**4. l6.jún 1944 - 8. máj 1945** - Nem. definitívne vytlačení za hranice Ruska, oslobod.V Európy - kapitulácia Nem. koniec vojny v E.

**5. 8. máj 1945 - 2. september 1945** - vojna sa skončila kapituláciou Japonska

**PRVÁ ETAPA**

N**apadnutie nem. vysielača**

- v Gliviciach bol nem. vysielač, kt. vysielal po poľsky

- Nem. prezliekli väzňov do poľských uniforiem a väzni tento vysielač prepadli a postrieľali nem. ľudí

- Nem. to vyhlásili za provokáciu a obvinili Poliakov

- až po 2. SV vyšla pravda najavo, jediný so zúčastnených, kt. prežil, vypovedal, ako to v skutočnosti bolo (ostal iba 1, lebo ihneď po akcii prikázal Hitler vš. zúčastnených = svedkov postrieľať)

**1. september 1939 - útok na Poľsko => začiatok 2. SV vojny** - na Poľsko zaútočilo 60 nem. divízií - pridali sa aj niekt. satelitné št. (aj Slovenská republika) - bol to bleskový útok, Poľsko za pár dní obsadené – **29.9. kapitolovala Varšava**

**3. september 1939 - vstup Francúzska a Anglicka do vojny** – iba formalita – žiadne vojenské akcie voči Nemecku (žiadna pomoc Poľsku).

**17. september 1939 - útok Sovietskeho zväzu na Poľsko** - v zmysle tajného dodatku - obsadil V časť Poľska a posunul hranice sv. št. na Z

**november 1939 - ZSSR začína vojnu s Fínskom**

- žiadali od Fínska odstúpenie určitých obl. (odôvodňovali to tým, že tento priestor potrebujú na ochranu Leningradu, a preto to územie potrebujú)

- pôvodne sa chceli s Fínskom dohodnúť, ponúkli im za to územie v Karélii (za S polárnym kruhom), no Fíni to odmietli

- koniec: marec 1940 - uzavretie prímeria, ZSSR víťaz a zabral žiadané územia bez náhrady

**marec 1940 - ZSSR prinútil Rumunsko odstúpiť Severnú Bukovinu a obl. Beserábie**

- Hitler využil krátku prestávku vo vojne po útoku na Poľsko a pripravil sa na generálny útok proti Z Európe   
- Angl. stále verili, že Hitler na Z nezaútočí, Chamberlain ostával pri sv. politike a presviedčal parlament chvíľu pred útokom, že Hitler na Z Európu nezaútočí; viedol s Hitlerom tajnú diplomaciu, hoci od útoku na Poľsko boli vo vojnovom vzťahu…   
**máj 1940 - Hitler zaútočil na Nizozemsko a št. Beneluxu** - v priebehu niekoľkých dní ich obsadil – útok na Francúzsko   
Z**meny v angl. a franc. vláde** - máj 1940 - Chamberlain nútený odstúpiť a na jeho miesto nastupuje Winston Churchill - vo Francúzsku nastupuje Paul Reinand

**jún 1940 - zač. útoku na Francúzsko**

- Hitler sa dobre pripravil a dal dohromady 134 divízií

- 14. jún - dobytý Paríž, Hitlerovi vojaci slávnostne pochodovali pod Víťazným oblúkom

- Hitler sa dohodol s kolaborantmi o rozdelení Francúzska:

- S Franc. - Paríž - Hitler

- J Franc. - Vichy - bábková vláda maršala Petaina (mal 84 r., bol franc. hrdinom 1. SV, mal vysoké vyznamenania, po skončení 2. SV bol postavený pred Národný súd, no vzhľadom na vek ho na trest smrti neodsúdili)

**22. jún 1940 - Franc. definitívne podpísalo kapituláciu**

- z franc. prístavu Dunkerque sa v priebehu 1 noci presunula podstatná časť vojska pod vedením gen. de Gaullea a za asistencie Montgomeryho do Anglicka

- de Gaulle viedol z Angl. národnooslobodzovací boj (po vojne sa stal prezidentom)

- podarilo sa zachrániť výzbroj a armádu

**september 1940 - zač. leteckej vojny o Anglicko**

- Hitler neriskoval presun armád do Angl., najprv chcel zničiť letecky angl. vojenské základne a mestá a až potom chcel presunúť armádu

- letecké útoky Hitlera skončili neúspechom

- ako súčasť angl. armády bojovali aj Česi a Slováci

- Briti mali účinný radarový systém - vedeli okamžite reagovať

- väčšina obyv. v Londýne sa zachránila vďaka londýnskemu metru => starty na obyv. neboli veľké, materiálne škody áno

- Hitler od dobýjania Angl. upustil a rozhodol sa pre útok na Sovietsky zväz

**plán Barbarossa** - dal ho vypracovať Hitler - krycí názov pre plán na útok proti ZSSR - plánoval Blitzkrieg - chcel zničiť komunizmus a časť obyv. - už pred útokom bola pôda na Ukrajine rozparcelovaná a rozdelená nem. obyv. - na Ukrajine, v Bielorusku a v ZSSR - veľa Židov -> zároveň vyhlásil aj boj za čistú rasu

**DRUHÁ ETAPA**

**22. jún 1941 - útok na ZSSR**

- Nem. prešli cez Z časť ZSSR bez akéhokoľvek odporu

- 190 divízií + 3 fínske, 2 slov., 1 maď., 1 chorvátska, 1 španielska

- v prvých dňoch vojny nasedených 3900 lietadiel a 3500 tankov

- hneď v prvých dňoch sa im podarilo zajať 1 mil. sovietskych vojakov

- 3 smery útokov:

1. na Moskvu - hlavný, najviac vojenských síl

2. na S proti Leningradu - obkľúčili ho, no nepodarilo sa ho dobyť, obkľúčenie trvalo až do r. 1944, na následky hladu tam zahynulo niekoľko 100 tis. ľudí

3. J útok na Dombas - uholné bane; cieľ: preťať hl. zásobovaciu rieku Ruska - Volgu, dostať sa za ňu a odtrhnúť časti Ruska od zásobovania

Teheránska konferencia

**august 1941 - stretnutie Churchilla s Rooseveltom -> Atlantická charta**

- uskutočnilo sa po útoku na Rusko na naliehanie Anglicka

- stretli sa tajne na britskom krížniku v Atlantickom oceáne   
- podpísali tam Atlantickú chartu - základ protihitlerovskej koalície, Roosevelt sa zaviazal k dodávkam zbraní, potravín a zdravotníckeho materiálu pre Anglicko   
- 1. 1. 1942 k nej pristúpilo niekoľko ďalších št. - vrátane ZSSR a ČSR (exilová vláda) -> tým sa vytv. protihitlerovská koalícia   
**6. december 1941 - vojna o Moskvu** - Hitl. vojská boli nútené sa stiahnuť - Hitl. okamžite odvolal vš. veliteľov a velenie prebral osobne - veľmi to povzbudilo Rusov, vytvorilo to nádej, že sú predsa len schopní sa ubrániť   
**7. december 1941 - útok japonského letectva na americkú vojnovú základňu v Pearl Harbour** - Japonci ju zbombardovali   
- bola nedeľa, am. vojská mali voľno a útok nečakali - to prinútilo USA vstúpiť do vojny ->

**8. december 1941 - vstup USA do vojny proti Nemecku** - Japonci začali útok na Filipíny a Malajziu, Indonéziu a Barmu, obsadzujú ostrovy v Z Pacifiku - Japonci boli voči podmanenému obyv. nesmierne krutí - 20 mil. Číňanov padlo hneď na začiatku  
**jún 1942 - bitka o Midway** - rozhodujúca bitka v Pacifiku - prelomová, medzník v Tichomorskej vojne - Američania zastavili Japoncov

**1. januára 1942 - Atlantická charta = vytvorenie protihitlerovskej koalície**

- ZSSR, Angl., USA

- celkove 26 št. (Beneš, prezident exil.vlády v Londýne, podpísal tiež)

- 1 zádrhel: jeden druhému neverili

- Roosevelt neveril Churchillovi - Angl. chceli presadiť sv. záujmy

Stalinovi - obával sa, že to využije na šírenie komunizmu

- Churchil odsudzoval Roosevelta za jednu vec: bol sukničkár, kt. nemal páru (aj keď bol na vozíčku; jeho žena si to tiež vynahradzovala - mladí milenci a lesbické vzťahy) - podceňoval jeho polit. vplyv (Američania mu odpustili absolútne vš., no on ním opovrhoval) obával sa Stalina - cítil v ňom silného odporcu

- Stalin neveril ani jednému z nich - robil zákulisnú polit., kde len mohol, tam ich podviedol **august 1942 - 1.** stretnutie zástupcov „silnej trojky"

- stretnutie sa konalo v Moskve

- chcel im dokázať, že Moskva skutočne nebola dobytá a že je bezpečná

- Rusi pripravili pre delegáciu také podm., že to nemalo páru (pijatika, jedlo…)

- ministri zahraničných vecí sa dohodli na 1 veci: budú spoločne postupovať vo vojne proti Hitlerovi a polit. ? budú riešiť až po jej skončení

- zároveň ministri dostali za úlohu pripraviť 1. stretnutie hláv št.

**september 1942 - Hitler začína útok na Stalingrad**

**jeseň 1942 - začínajú úspechy Anglicka v S Afrike ->**

**október 1942 - bitka pri Al Alamejne**

-Anglicku sa podarilo dosiahnuť rozhodujúce víťazstvo v S Afrike proti Romellovi **august 1942 - 2. február 1943 - bitka o Stalingrad** - rozhodujúca bitka - rozhodujúci zlom vo vojne - Churchill ju označil za mimoriadne dôležitú - Nem. chceli preťať Povolžie, odkiaľ bol zvyšok Ruska zásobovaný - Hitler tam nasadil najväčšie vojenské sily

- gen. Paulus velil 50 tis. nem. armáde, kt. Nemci nasadili na J front, táto armáda teraz nasadená na Stalingrad   
- výsledok: gen. Paulus aj s celou armádou bol zajatý a kapituloval (Rusom sa podarilo Nem. odrezať od zásobovania, Nem. boli v letnom, väčšina z nich zamrzla) - od Stalingradu sa začína oslobodzovanie Ruska, permanentný ústup nem. armády   
**2. február 1943 - deň kapitulácie nem. armády, končí 2. začína 3. fáza** - zásadná zmena pomeru síl vo vojne - Nem. začalo mať vážne hosp. problémy - problémy so zásobovaním armády

**TRETIA ETAPA**

**január 1943 - konferencia v Casablance**

- Churchill + Roosevelt

- dohodli sa na spoločnom postupe a vytv. 2. frontu v Európe

**leto 1943 - Kurská ofenzíva**

- 2. najväčšia bitka 2. SV

- najväčšia tanková bitka v dejinách

- 3 tis. tankov nasadili Rusi aj Nemci

- ďalšie veľké víťazstvo sovietskej armády, Nem. sú neustále nútení ustupovať

- anglo-americké vojská začínajú prípravu na vylodenie v Taliansku, využili na to Afriku ->

**jún 1943 - vylodenie Angličanov a Američanov na Sicílií**

- v Tal. dochádza k št. prevratu - zvrhnutá Mussoliniho vláda

- Hitler začína úspešnú ofenzívu za oslobodenie Mussoliniho, podarilo sa mu to

- na S Talianska vytvára Mussolini bábkový št. - Republiku de Sallo

- zvyšok Tal. bol oslobodený anglo-am. vojskami

**november - december 1943 - Teheránska konferencia**

- stretnutie hláv Veľkej trojky, 1. krát sa stretli Stalin, Roosevelt a Churchill

- dohodli sa na 3 veciach:

1. budú bojovať až do úplného zničenia Nem.

2. najneskôr 1. mája 1944 Z Spojenci otvoria 2. front, mali sa vylodiť vo Franc.

3. budú hl. garantmi budúcej organizácie OSN

**zač. r. 1944 - mohutný nástup Spojencov, obzvlášť sovietskej armády**

- oslobodenie Leningradu

- rýchly postup sovietskej armády smerom na Z

**6. jún 1944 - vylodenie Spojencov v Normandii, zač. 2. frontu – OVERLORD**

- pôvodne 5. jún, no bola búrka

- vrchným veliteľom spojeneckých vojsk bol Dwight Eisenhower (neskorší prezident USA), za angl. stranu maršal

Montgomery

- naraz sa vylodilo 2 mil. vojakov a tony vojenskej techniky

- bola nedeľa, armáda mala voľno

- Spojenci franc. pobrežie rýchlo obsadili

**atentát na Hitlera**

- po vylodení Spojencov v Normandii sa pokúsili o ďalší atentát na Hitlera, pripravili ho v jeho veliteľskom štábe

- ich pôvodným zámerom bolo, že po atentáte sa dohodnú s Angl. a Američanmi a ukončia vojnu na Z fronte

- účastník porady tam mal priniesť v kufríku bombu a mal byť telefonicky odvolaný

- Hitler však zmenil miesto - porada sa konala v drevenici niekde vonku

- atentátnik bombu priniesol, odvolali ho, buchla, hlásil, že vyjednávania s Angličanmi a Američanmi sa môžu začať, Hitler

je mŕtvy a o chvíľu prišla správa, že Hitler ako jediný prežil

- vš. spiklenci popravení, gestapo vš. pozatýkalo, nikomu sa nepodarilo utiecť

**ŠTVRTÁ ETAPA**

**leto 1944** - od leta 44 - hl. nádeje Hitlera boli vkladané do novej zbrane - začali s prípravou atómovej bomby a raketového

systému V1 a V2 - chcel nimi zničiť Angl., no zároveň ich chcel použiť na V fronte - bol presvedčený, že mu to pomôže v

zvrate vo vojne

**december 1944 - operácia v Ardenách** - krycí názov „Noc a hmla" - mala zničiť hl. vojenské sily anglo-americkej armády

- bol úspešný a hrozilo, že Spojenci utrpia porážku

**4. - 11. február 1945 - Jaltská konferencia** - Roosevelt, Stalin, Churchill

- považovaná za rozhodujúcu pre povojnové usporiadanie Európy

- dohodli sa na:

- kooperácii vojenských akcií

- podmienkach, za kt. vstúpi ZSSR do vojny proti Japonsku (až do r. 1945 boli vo vojne proti Japonsku len Angl. a Am., až tu sa ZSSR zaviazal, že najneskôr 3 mesiace po skončení vojny v Európe, vstúpi do vojny s Japonskom)

- prijatá zásada absolútnej kapitulácie Nem. (nikto neuzatvorí separátny mier)

- dohodnuté OSN (apríl 1945 - zakladajúca konferencia v San Francisku, 52 št.)

- dohodlo sa povojnové usporiadanie Európy - dohodli sa budúce poľské hranice -a dohodli sa na rešpektovaní demokrat. povojnového vývoja

- dohodli sa na vytv. medzinár. súdneho tribunálu na potrestanie vojnových zločincov

- dohodli rozdelenie Nem. na 4 okupačné pásma

- vydali dokument „Prehlásenie o oslobodení Európy" - sľubovali demokrat. povojnový vývoj

**4. apríl 1945 - oslobodenie BA**

**PIATA ETAPA**

**8. máj 1945 - podpísanie kapitulácie v Berlíne** - podpísal ju maršal Keitl - definitívny koniec vojny v Európe

**apríl 1945 - smrť Roosevelta, nástup Trumana** - nebol sovietskym požiadavkám ústretový, bol výrazne protisovietsky ,

zač. napätého vzťahu vo Veľkej trojke

**júl - august 1945 - Postupimská konferencia**

- Sovietsky zväz - Stalin, USA - Truman, Anglicko - Churchill, ku koncu konferencie nahradený Atleem (v júni sa konali voľby a konzervatívci prehrali)

- od zač. rokovania bolo badať napätie

- stratil sa hl. nepriateľ - Nemecko už bolo porazené a ich už nič nespájalo, mali rozdielne názory na povojnové usporiadanie sveta

- Truman absolútne nesúhlasil so Stalinovými požiadavkami, Atlee bol slabý, aby niečo presadil

- výsledok: definitívne rozhodnuté o 4D, kt. sa týkali Nemecka:

1. demilitarizácia

2. denacifikácia - dohodol sa termín medzinár. súdneho procesu s vojnovými zločincami

3. demokratizácia - demokrat. voľby, výmena celej št. správy

4. dekartelizácia = demonopolizácia - malo sa zabrániť veľkým korporáciám, kt. držali v rukách nacistické peniaze

- dohodli sa na rozdelení Nem. na 4 okupačné zóny medzi Angl., USA, Franc. a Sovietsky zväz - to malo trvať do 1. slobodných volieb v Nem.

- dohodli sa na rozdelení hl. m. Berlín na 4 okupačné územia

- bolo prikázané vysťahovať Nemcov z ČSR a Poľska (ostať mohli len tí, kt. sa zapojili do ilegálneho protifašist. hnutia)

- boli určené nové hranice Poľska - hranica sa posunula smerom na Z a Poľsku sa vrátilo V Prusko a prístav Gdaňsk bol

vyhlásený za slobodné mesto

postupimska a ???? konferencia

***6. - 9. august 1945 - použitie atómových bômb v Hirošime a Nagasaki***

***2. september 1945 - japonský cisár Hirohito podpísal kapituláciu Japonska*** *- koniec 2. SV - svet.*

# 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***

# PROBLEMATIKA OTVORENIA DRUHÉHO FRONTU VO VOJNE

\*USA už v januári 1942 pripravovali inváziu do severného F a vyslali do Londýna gen. Marshalla a Hopkinsa, aby zaistili spoluprácu VB pre tento projekt

VB myšlienku invázie cez Kanál odmietala, argumenty – nedostatok síl pre realizáciu voloďovacej operácie – chcela konsolidovať svoje pozície v oblastiach, ktoré považovala za rozhodujúce pre obnovenie rovnováhy síl (BV a Stredný východ, v severnej Afrike, v Taliansku, na Balkáne a v JV a strednej E)

- VB presadzovala misiou lorda Mountbattena miesto vylodenia v západnej E - v Stredozemí = operácia TORCH odtiaľ mal úder smerovať na Belehrad a Varšavu (tzv. operácia Sledgehammer odložená)

- po severoafrickom vylodení (do Tuniska) v novembri 1942 sa Rooswelt a Churchil zišli v januári 1943 v Casablance (Maroko) – opäť bola riešená otázka 2.frontu – opäť zvíťazil názor VB – pokračovať vylodením na Sicílii (operácia Husky)

- bitka pri Stalingrade signalizovala možný obrat na východnom fronte a Churchil naliehal na prijatie svojho návrhu – západný Spojenci mali byť v JV a strednej E skôr než ČA (ZSSR), ako kompenzácia súhlasil Churchil, aby Rooswelt na záverečnej konferencii 24.1. 1943 vyhlásil požiadavku bezpodmienečnej kapitulácie protivníka

- presadením bezpodmienečnej kapitulácie sledoval Rooswelt 2 ciele: 1) uspokojiť Stalina (jeho požiadavka otvorenia 2.frontu v severnom F bola opäť odsunutá) a išlo mu o upokojenie americkej verejnosti (boli proti tvrdému postupu spojeneckej okupačnej správy voči de Gaullovmu hnutiu odporu)

- úspech severoafrickej kampane bol obmedzený a na britsko-americkej konferencii Trident sa presadila mienka USA – určený dátum invázie v západnej E na 1.5. 1944 a väčší dôraz sa kládol na strategický význam pacifického bojiska (bol ťažiskom snáh USA)

- pre realizáciu Churchillových plánov (cesta na Balkán, do Maďarska, ČSR a Poľska) bolo potrebné rýchle ovládnutie Apeninského poloostrova – nevyšlo to (pomalá vojna, operácia Husky nevyšla)

- po stabilizácii talianskeho frontu v strede krajiny sa britsko-americké rozpory vyhrotili: Churchil trval na pôvodnej koncepcii – žiadal zosilniť tlak na Turecko (tzv. istrijská operácia – vylodenie v najsevernejšom cípe Jadranského mora), VB sa začala orientovať na Titových partizánov v Juhoslávii

- USA odmietli míňať sily v akciách (Churchillove ciele) - považovali za prejav imperiálnych záujmov VB – tieto nezhody západných spojencov spolu s úspechmi ČA pri Stalingrade a Kursku posilnili pozíciu ZSSR v koalícii

- na konferencii v Teheráne november/december 1943 bol potvrdený dátum operácie Overlord, diskutovalo sa o možnom rozdelení N, o Poľsku a Juhoslávii, potvrdil sa presun poľského štátu ďalej na západ, VB a USA súhlasili s Curzonovou líniou (popretie Atlantickej charty – neprípustnosť teritoriálnych zmien bez súhlasu tamojšieho ľudu)

ZSSR – tvrdý boj o osud Poľska (z hľadiska bezpečnosti), mal záujem o zavedenie jemu priateľných režimov

- Teherán znamenal porážku Churchillovej stratégie, ale snažil sa ešte o inváziu cez Lamanšský prieliv (plány na Balkáne) – až keď hrozilo, že ČA ovládne celý Balkán pristúpil k 2.variantu – k dohode so Stalinom o rozdelení sfér vplyvu v tejto oblasti (chcel zachrániť pre VB aspoň Grécko) = schôdzka (Churchil, Harriman) v Moskve podpísali percentuálnu dohodu 9.10. 1944: VB – Grécko a spoločný vplyv v Juhoslávii (rozdelili si sféry vplyvu, dôsledkom bolo obetovanie gréckej ľavice mocenským záujmom, na 2.strane bola medzi Titom a Šubašičom ustanovená koaličná vláda v Juhoslávii)

# OVERLORD

Hitler do nov. 1943 odmietal tvrdenia svojich generálov, že Nemecká ríša je ohrozená otvorením 2. frontu na západe.

19. 8. 1942 sa uskutočnil nájazd spojencov na severofr. prístav Dieppe. Bol len experimentom, aké ťažké bude dobyť prístav pre otvorenie frontu. Hitlerovo odmietanie možnosti otvorenia frontu malo reálne korene v tom, že britské vojská sa ešte spamätávali z porážky a USA nemalo skúsenosti s bojom s nem. armádou, wermachtom.

V novembri 1943 Hitler vydal smernicu č. 51, kde sa vyjadril, že si môžu dovoliť stratiť územia na východe, teda v Rusku, ale na západe si to dovoliť nemôžu. Rovnako už pripúšťa, že spojenci uskutočnia ofenzívu na z. fronte najneskôr na jar 1944. Vedeli, že k tomu dôjde, no nevedeli kedy.

Operácia Overlord bola nazvaná na konf. vo Washingtone v máji 1943. Bol vypracovaný aj plán na oklamanie Nemecka. Šlo o to, aby Nemci boli presvedčení, že k vylodeniu dôjde v Pas de Calais a nie v Normandii, lebo tam bol Lamanšský prieliv najužší. Plán sa nazýval Fortitude a mal oklamať nem. tajnú službu- Abwehr. Pre oklamanie zhadzovali lietadlá 3x viac bômb na východe od Seiny, než na západ. Cieľom bolo minimalizovať očakávanie vylodenia v Normandii. Plán bol úspešný, lebo sám Hitler bol tej mienky ešte na začiatku operácie, že vylodenie v Normandii je len krycím manévrom pre skutočný útok na Pas de Calais. Vojskám povolil odtiaľ presun do Normandie už v júli 1944, kedy bolo už dosť neskoro.

Veliteľ vojsk v obsadenom Franc. bol **Rundstedt**. Viedol tu pokojný život s heslom „žiť a nechať žiť“. Nemci tu pracovali len toľko, koľko bolo nutné. Pokojný život skončil, keď tu prišiel v dec. 1943 **Rommel** na inšpekciu a potom prevzal velenie skupiny armád B. Rundstedt velil skupine G. Na zaistenie západného frontu Nemcami mal tu byť vybudovaný **Atlantický val**. Jeho plán bol v teórii vynikajúci. Keby bol dokončený, vyvážil by nedostatočné obranné schopnosti luftwaffe na západe, kde bolo koncom r. 1943 vo Fr. len 300 stíhačiek. Pri invázii spojenci použili 12 000 lietadiel. Dôležité pre obranu boli ***tankové divízie***, ktoré boli schopné rýchleho presunu aj mimo ciest. Bolo tu 46 divízií, v rátane 10 tankových a tankových granátovníkov. 6 tank. divízií bolo na sever od Loiry. Presun peších jednotiek bol veľmi pomalý kvôli zlým cestám. Pláže mali byť podľa plánu zamínované. Rommel bol toho názoru, že pri vylodení budú musieť byť tanky priamo na brehu, keď nechce byť Nem. porazené. Bolo lepšie mať nejaké tanky na tej správnej pláži, hoci by bol zbytok rozmiestnený zle, ako držať tanky v zálohe a potom ich rýchlo nedokázať premiestniť na miesto invázie. Rommel bol Rundstedtovým podriadeným. Skúsenosť dávala za pravdu Rommelovi, voj. náuka Rundst. Tanky boli nakoniec v zálohe a na presun potrebovali priamy Hitlerov príkaz. 5. 6. Rundstedt poradil Hitlerovi uzavrieť mier, no okamžite bol preto nahradený *Klugom*.

Vrchným veliteľom spojeneckých vojsk bol **Eisenhower**, no jeho talent bol skôr strategický ako taktický. Operačná zodpovednosť bola preto zverená pozemnému veliteľovi **Montgomerymu**. Spojenci museli zostrojiť 2 umelé prístavy (mulberry), lebo v danom úseku pobrežia neboli žiadne prístavy. Keď bude pobrežie dobyté, mali byť k nemu pritiahnuté. Vojenskú analýzu vylodenia urobil *Morgan*. Celkovo sa v Normandii mali vylodiť 100 divízií. Americké boli dopravené na lodiach priamo z USA.

Operácia námorníctva mala názov ***Neptún***. Vyčlenených bolo pre ňu 6 483 lodí. Ich úlohou bolo upútať a zničiť pobrežné batérie na Atlantickom vale. Z 12 000 lietadiel bolo 5000 stíhačiek. Nem. pobr. armáda mala 6. 6. k dispozícii len 169 lietadiel. V noci pred inváziou a dopoludnia zhodili lietadlá 5000 ton bômb. Mali podpornú funkciu, ničili komunikácie a prísun síl.

Invázia bola naplánovaná na 4. 6. 1944, no pre zlé počasie sa útok odložil. Začal sa 6. júna ráno. Najhoršie boli prvé minúty vylodenia o 6:00 – 7:30, ktoré sa nazývajú hodina H. Vylodili sa na 90 km pobrežia Normandie. Rovnako boli vysadené 3 výsadkové divízie. Vylodených bolo v prvý deň 23 000 mužov.

Vylodenie sa uskutočnilo na ***5 plážach***. Od západu: **Utah** (američania), **Omaha** (amer.), **Gold** (Briti), **Juno** (Kanaďania), **Sword** (Briti). Proti 8 divíziám spojencov stáli 3 divízie Nemcov, z ktorých len 1 bola kvalitná.

*Pláž* ***Utah*** – 709. nem. divízia.

najmenšie straty v prvý deň

***Gold, Juno, Sword*** – 716. nem. divízia – dezorientovaná výsadkármi

Briti – divízie tzv. commandos

plávajúce tanky sherman

postup k predmestiu mesta Bayeux – najlepší postup dňa D

len malé straty

***Omaha*** – 352. nem. divízia – najlepšia formácia na pobreží v deň D

*najväčšie straty spojencov* (ťažký prístup - útesy, strmé brehy)

Prvý deň – straty spojencov 4 649 mužov

postup do hĺbky 1,5 km pláže

*Postup na mesto Caen (*operácia Charnwood*)*: mali ho obsadiť Briti. Útok odrážala nem. 21. tanková divízia. Nemci zastavili Britov 5 km od mesta, ostalo v nem. rukách.

7. a 8. 6. prišla tank. divízia 12 SS (Hitlerjugend), ktorá utŕžila Kanaďanom veľké straty, no k moru ich nezatlačila.

7. 6. – dobytie predmestia mesta

spojenie Britov s Omahou – 10. 6.

spojenie Omahy s Utahom – 13. 6.

***Američania:*** obsadili polostrov Cotentin

boj o Cherbourg – Američanov brzdí hustý živý plot tzv. *Bocage*. Tvorí dobrú obranu pre Nemcov, ktorí sa tu dlho bránili. 26. 6. Cherbourg padol.

polovica júna – najväčšia nem. kríza od Stalingradu, ktorú zväčšila operácia Rusov na východe (22. 6. – operácia Bagration - 350 000 Nemcov vyradených z boja)

18. - 20. jún – bitka pri Saint-Ló – 352. nem. divízia prestala existovať

*Operácia Goodwood*: plán otvorenia cesty do vnútrozemia smerom na Paríž

18. 7. začiatok, ťažké „kobercové“ bombardovanie zničilo nem. tanky

20. 7. stroskotala, lebo *Hans von Luck* dokonale zladil nem. obranu, čím zastavil spojencov

***Zásobovanie***: spojenci – Lamanč bol dobrým spojítkom a bol úplne pod ich kontrolou.

Nemci – presun síl po fr. komunikáciách bol pomalý a pod paľbou a kontrolou spojeneckých lietadiel. Náhrady strát boli nedostatočné.

**Stalingradská bitka**

* *„Verdun druhej svetovej vojny“* – najdlhšia, najvražednejšia a najviac znamenala (spolu s vtedajšími prvými úspechmi britsko-amerických spojencov v Afrike)
* jedna z najdôležitejších bitiek druhej svetovej vojny, ktorá znamenala **definitívny obrat v prospech ZSSR** – dobytie Stalingradu malo byť cieľom operácie Barbarossa
* bola **jednou z najkrvavejších a najväčších bitiek a v histórii vojenstva vôbec**, keďže v jednotlivých etapách bitky bojovalo na oboch stranách spolu vyše 2 milióny vojakov, 2 000 tankov, do 25 000 delostreleckých zbraní a 2 300 lietadiel
* nemecké velenie upustilo od plánu útočiť na Moskvu, okolo ktorej sa kvôli hroziacemu nebezpečenstvu naďalej sústredilo početné sovietske vojsko, ale dospelo k rozhodnutiu vyradiť ZSSR postupne (Hitler tiež musel zobrať do úvahy i fakt, že nacistické Nemecko nebolo hospodársky pripravené viesť rozsiahly a dlhodobý konflikt, akým bola vojna na východnom fronte; veľmi výrazný bol hlavne nedostatok ropných látok, predovšetkým pohonných hmôt, ktoré sa z nich vyrábali → útokom na južnú oblasť ZSSR bolo možné jednak **získať nové zásoby potrebnej ropy** a naopak pripraviť o ne nepriateľa) – rozhodol sa pre **útok na južnom fronte vedený z Ukrajiny**
* **Stalingrad – strategický bod**: priemyselné mesto v údolí Volgy, ovláda spojenie Kaukazu a jeho ropného bohatstva so zbytkom ZSSR + samotný názov mu dodával značnú symbolickú hodnotu
* **súčasť veľkej letnej ofenzívy Wehrmachtu** r. *1942*, kt. cieľom bolo dobytie ropných polí na Kaukaze a Stalingradu – v *lete 1942* bol **Georgij Žukov** vymenovaný za Stalinovho zástupcu a začal plánovanie protiofenzívy
* útok na mesto (začal ***21. augusta 1942***) mala viesť **6. armáda generála Friedricha von Paulusa**, kt. *12. septembra* dosiahla predmestia – postupne sa Nemci dostali aj do **centra mesta, kt. bránila 62. armáda generála Vasilija Čujkova**
* Nemci väčšinu mesta dobyli a začali pomalý postup od domu k domu, v ruinách ulíc nastražili množstvo ostreľovačov a pascí, Rusi však boli schopní nasadzovať do boja stále nové posily a vojenský materiál z tovární pracujúcich na plné obrátky, kým Nemci mali nevýhodu dlhých zásobovacích a komunikačných trás
* v novembri, keď sa už zdalo, že Stalingrad padne do nemeckých rúk, **Stalin zhromaždil značné posily a *19. novembra* začal mohutnú protiofenzívu**: donský front generála Rokossovského a juhozápadný front generála Vatutina prelomili pomerne slabé rumunské jednotky, kt. boli na krídlach nemeckých armád, a **obkľúčili 6. a časť 4. tankovej armády generálplukovníka Hermanna Hotha**, Hitler zakázal nemeckým vojskám prebiť sa z obkľúčenia aj na Göringovo ubezpečenie, že jeho letectvo dokáže zásobovať obkľúčené jednotky (v skutočnosti však nebolo schopné plniť tieto záväzky a dennú potrebu materiálu = 500 ton nedodalo takmer ani raz – na pomoc jednotkám v „kotle“ vyslali skupinu armád Don pod vedením maršala Ericha von Mansteina, ale nedokázala postúpiť na viac ako 50 km od Stalingradu, kde ich zastavila armáda generála Rodiona Malinovského)
* po sovietskej ofenzíve, ktorá sa začala *25. novembra*, **Nemci už neboli schopní udržať sa v meste** – v dôsledku toho stratilo nacistické Nemecko na fronte dovtedajšiu strategickú iniciatívu, ktorú už nikdy viac nedosiahlo
* *15. december*: operácia **Zimná búrka** = Mansteinov plán na záchranu 6. armády – cieľ: preraziť k 6. armáde a vytvoriť tak koridor na zásobovanie
* *16***.** *december*: operácia **Malý Saturn** – cieľ: preraziť cez taliansku armádu – úspešný
* od *januára 1943* **ohrozovali sovietske tanky južné krídlo nemeckých armád** natoľko, že bolo nútené sa stiahnuť z Kaukazu – časť ustúpila, časť sa podarilo Mansteinovi vyviezť na Ukrajinu
* operácia **Kruh** – *január 1943* – Sovieti zatlačili Nemcov z východu na západ
* po úplnom vyčerpaní sa Paulus rozhodol *31. januára 1943* kapitulovať (**kapitulácia podpísaná až *2. februára***) – z celkového počtu asi 280 000 vojakov padlo 91 000 do zajatia, z kt. sa po vojne vrátilo asi 6000
* **bezprostredné vojenské dôsledky neboli prevratné** (Nemci sa vzchopili a v r. 1943 zahájili novú protiofenzívu), avšak psychologický dopad víťazstva ZSSR, kt. si ním vydobyl prestíž, bol obrovský – **mýtus nemeckej neporaziteľnosti sa zrútil**

# WASHINGTONSKÁ KONFERENCIA

*1.konferencia* (november 1941 – január 1942): USA a VB, koordinácia postupu vo vojne, prioritou akcie v E proti N a jeho spojencom, cieľ – obsadenie severnej Afriky a Stredomocia (chceli bezprob. pohyb medzi E a Tichomorím), akcie koordinoval Spojený výbor náčelníkov štábov vo Washingtone

*2.konferencia* (jún 1942): počas kritického obdoba (ustupovali na VF, Afrike i v Tichomorí), USA poskytli materiálnu pomoc VB v Afrike, rokovali o tzv. Tube Alloys (výskum a výroba atóm.zbrane)

- po vylodení Spojencov v severnej Afrike, konferencia v Casablanke (január 1943) – dohoda o požiadavka bezpodmienečnej kapitulácie protivníka

*3.konferencia vo Washingtone* (máj 1943): v čase porážky vojsk Osy v Afrike, dohoda o vylodení Spojencov na Sicílii a pokus vyradiť Taliansko z vojny mierovým jednaním, získať dohodu s Tureckom, otázky povojnového vývoja

- konferencia v Quebeku (august 1943) – o spojeneckej invázii do Talianska, predbežne naplánované vylodenie v  severnom F na leto 1944, hlavne sa venovali Tichomoriu

- konferencia Veľkej 3 v Teheráne (lemovali 2 konferencie v Káhire, november – Čankajšek oboznámený s plánmi v Tichomorí, december 1943 – Churchillov plán tzv. operácia Saturn strostkotal, Turecko nesúhlasilo, nechcelo samo proti N)

- 2.konferencia Churchilla a Roosevelta v Quebeku (september 1944) – o povojnovom vývoji v N

**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.

# POSLEDNÉ BOJE 2.SV.VOJNY NA EURÓPSKOM KONTINENTE

- zač.februára 1944 schválený plán operácia Overlord a gen.Eisenhower sa oficiálne stal vrchným veliteľom spojeneckých expedičných síl (SHAEF) – tie sa zač.apríla 1944 pokúsili o akciu podobnú operácii Overlord, 3 výsadkové divízie vstúpili na normandské pláže, britské sily viazali značnú časť nemeckých tankov v bojoch pri Caen, USA prelomili nemeckú obranu pri Avranches

\*6.6. 1944 vylodenie Spojencov v severnom F (VB, USA a Kanady v Normandii)

- súčasné nasadenie vojsk na východnom i západnom fronte rozbilo predstavy N o zadržiavajúcich operáciách, časť nemeckých dôstojníkov pokus o prevrat pomocou atentátu na Hitlera 20.7. 1944 – neúspech – nastolenie brutálnej diktatúry voči vlastnému národu

- v pol.augusta 1944 sa N museli stiahnuť za Seinu a Spojenci sa vylodili v južnom F (USA, exilový F), 19.8. vypuklo povstanie v Paríži, oslobodili ho – nemecké jednotky začali ustupovať, ostali len posádky vo významnejších prístavoch, aby ich Spojenci nemohli využiť pre vlastné zásobovanie a preto pre nedostatok materiálu Spojenci nemohli preniknúť do N už pred zimou 1944

- preto sa veliteľ britských jednotiek Marš. Montgomery pokúsil o výsadkovú operáciu s cieľom ovládnuť mosty cez Rýn v Nizozemsku - operácia skončila fiaskom, v októbri 1944 potom britská a kanadská armáda deblokovali antverpský prístav – ten začal fungovať zač.novembra (zlepšilo sa tak zásobovanie Spojencov), N si uvedomovalo jeho význam a preto sa ho znovu snažilo vyradiť tankovou operáciou v Ardenách v decembri 1944 (ardenská ofenzíva spotrebovala všetky nemecké zálohy) – bol však zastavený a ani ich ďalší útok v Alsasku v januári 1945 nemohol zastaviť postup Spojencov k Rýnu

- 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

\*od januára 1945 sa spojenecké jednotky prebíjali cez Siegfriedove línie a 7.3. získali neporušený most cez Rýn pri Remagene, do konca marca obkľúčili hlavné nemecké sily v Porúrí a ďalej úspešne postupovali severným aj južným Nemeckom

- marš.Žukov, Rokossovskij a Konev záverečný útok na Berlín 16.4. 1945 – Berlín ruiny (nechceli aby sa USA dostali do Berlína skôr)

- pri labskom meste Torgau sa 24.4. stretli USA so ZSSR, Hitler a jeho najbližší spáchali 30.4. samovraždu a zvyšok nemeckej posádky v Berlíne 2.5. 1945 kapituloval (zároveň kapitulovali nemecké vojská v Taliansku)

- 4.5. sa spojili v Brennerskom priesmyku americké oddiely z N a T

\*7.5. 1945 podpísalo N v Remeši bezpodmienečnú kapituláciu, Stalin presadil opakovanie aktu na území dobytom sovietskymi vojskami o deň neskôr – 8.5. 1945 (Deň víťazstva)

- len diplomatický nátlak ZSSR zastavil americkú armádu gen. Pattona pri jej postupe do Čiech,

ráno 9.5.1945 prenikli do Prahy, oslobodenej už povstaním, Sovietske tanky

9.5. – sa stal pre budúci sovietsky blok Dňom víťazstva

10. mája ešte boje v Prahe

# *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.* – najtvrdšej studenej vojny, zostrovanie medzinárodného napätia (vojna v Kórei 50-53, berlínske kríza, karibská kríza 62 roku)

*3.70.r.* – obdobie uvoľnenia medzinárodných vzťahov (americká politika détente, nemecká ostpolitik, vrcholí helsinská konferencia)

*4. 1 pol. 80.r.*– obdobie 2.studenej vojny (opätovné zohoršenie medzinárodného napätia a )

*5. 2. pol.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, bodka za studenou vojnou)

***1. 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)

12. apríla – smrť rosevelta a nástup trúmena

\*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