Urbán Eszter:11. D Esszétéma: A világ újra felosztása

Az ipari forradalom és az azzal járó fejlődés megkövetelte az új piac és a több nyersanyag szerzésének lehetőségét a XIX. században. Ezt a hatalmak csak úgy tudták kivitelezni, ha új területeket szereznek maguknak. Olyan régiókat választottak gyarmatnak, ami sűrűn lakott területű ország, hogy a piac még nagyobb lehessen. A gyarmatosítás résztvevői a régi nagyhatalmak és az újonnan erőre kapó nagyhatalmak és pár kisebb hatalom is. Minden ilyen jellegű tevékenységnek volt egy ideológiája ennek az volt a barbár népek civilizálása. Ez által alakult ki a fehér emberek felsőbbrendűség érzése, amiből a nacionalizmus következik. Ezek eredménye lett az, hogy a világot a XX. században újra felosztották.

Az egyik fő gyarmatosító Nagy-Britannia volt. Politikájukban parlamenti demokrácia, azaz köztársaság volt azon belül is váltógazdálkodás, ami azt jeleni, hogy két párt váltja egymást a nép szavazata alapján, ami 1184.ben általános választójog a férfiak részére. Munkástörvényeket vezettek be, ami védte a munkásokat. Ilyen volt a 8óra munka, a nyugdíj és a munkanélküli segély is. Létrejött a Munkáspárt 1906.ban Labour Party vezetésével. London a világgazdaság központja lett, ipari kereskedelmi és pénzügyi központ egyben. Külpolitikája a gyarmatpolitikára fektet nagy hangsúlyt. Kanada és Ausztrália domíniumok, azaz telepes gyarmatok, amik saját kis kormánnyal, parlamenttel rendelkeztek és lazább függésben voltak. Legfőbb gyarmatuk azonban India volt. A helyi kereskedelmet és az élelmiszeripart tönkretetté és gyapotot termeltek ezen a területen, ahol éhínség és szegénység lett úrrá. 1857.ben szipoj lázadás tört ki, amit levertek. A Kelet-Indiai Társaság feloszlott és helyette létrejön, az indiai értelmiség. 1869.ben a Szuezi csatormát vették meg a Franciáktól. 1878.ban Ciprust 1882.ben Egyiptomot szállták meg. Ki akarták építeni a Kairó-Fokföld közti vasútvonalat, de ekkor ütköztek a franciák tervébe. Végül az angolok valósították meg ezt. 1889-1902 között Búr- Nagy-Britannia kisebb harcba került. A búrok holland telepesek fokföldön.

A másik nagy gyarmatosító ország, Franciaország. Náluk is köztársaság volt, a fejlődésben és a demográfiában lelassultak. Külpolitikájuk kéttős volt, mert, féltek a német renvanstól ezért volt európai politikájuk is, de gyarmatpolitikát is folytattak. Gyarmatosították Indokinát, Észak-Afrikát, Algériát, Szaharát. Mint ahogy azt már említettem az Nagy-Britanniaiakkal konfliktusba keveredtek a vasútépítésnél, a franciák kelet-nyugat irányú útvonalat terveztek, míg az angolok észak-dél irányút. 1898. Fashodánál hátrált meg Franciaország az angolokkal szemben.

Az újabb nagyhatalomnak számító Németország Afrikában gyarmatosított leginkább például Togót, Kamerunt, Dél- Nyugat Afrikát, de katonás stílusban tette ezt. Ezt a gyarmatpolitikát II. Vilmos támogatta főképp. Míg Bismark Európa politikát folytatott.

Oroszország is nagy fejlődésnek indult és szeretett volna újabb nagyobb területet magának. Mivel Nyugatra nem nagyon engedték terjeszkedni Kelet felé haladt. Ott összeütközött a Japánokkal 1905.ben ekkor egy sztrájkhullám halad végig az országon. ekkor átmeneti eredményeket értek el a szabadságjog fejlesztésében, de ezt 1907.ben vissza is vonták.

Így a világ újrafelosztási kísérlete az első világháborúba torkollik majd ki 1914.ben.