**Az 1956-os forradalom és előzményei**

1. 1953: Sztálin meghal -> az új szovjet vezetés (Hruscsov lesz az új pártfőtitkár)

Az SZKP XX. kongresszusán bírálta a sztálinizmust. Rákosit is Moszkvába rendelték, megbírálták, marad pártfőtitkár, de 1953-tól miniszterelnök lesz Nagy Imre.

* Nagy Imre júliusi kormányprogramja alapján csökkenteni kezdi a nehézipari beruházásokat, emeli a könnyűipari beruházásokat és az életszínvonalat, a parasztság beszolgáltatási terheinek a csökkentése is elkezdődik, illetve a törvénytelenül elítéltek pereinek a felülvizsgálata.
* 1955: Nagy Imrét Moszkva nyomására leváltják, a pártból kizárják. Rákosi azonban már nem tudta visszaszerezni 1953 előtti hatalmát. Az országban elégedetlenség van, értelmiségi gyűlések (Irodalmi Újság, Petőfi Kör).

Rákosit 1956-ban menesztik, helyette Gerő Ernő.

1956 okt. 16.: Rajk László újratemetése hatalmas tömeg jelenlétében. Az ország egyetemein (elsőként Szegeden!) a diákok független szervezeteket hoznak létre.

Október 23-ra a Műegyetem diákjai tüntetést szerveznek a poznani munkásfelkelés támogatására, és hogy előadják 16 pontból álló követelésüket.

1. A forradalom kitörése: október 23.

* tömegtüntetés a Bem szobornál (követelések felolvasása)
* Kossuth tér: Nagy Imre beszél az ide vonult tömeg előtt
* Kossuth térről: Magyar Rádióhoz, illetve a tömeg egy része a Sztálin szoborhoz -> a rádiónál lövések, illetve Gerő a megmozdulást elítélő beszéde -> a békés tüntetésből fegyveres harc
* MDP kinevezi Nagy Imrét miniszterelnökké

1. A forradalom kiteljesedése Budapesten és vidéken: okt. 23.-27.

* Nagy Imre: „ellenforradalom” zajlik -> fegyveres erők bevetése, kijárási tilalom
* Gerő hívására szovjet tankok és az AVH harcban a diákokkal, munkásokkal pl. a Corvin közben, Széna téren
* Okt.25: Kossuth téri vérengzés, okt. 26: sortűz Mosonmagyaróváron
* közben: vidéki tüntetések, fegyverszerzés, katonák átállása (pl. Maléter Pál), munkástanácsok, sztrájk, forradalmi bizottságok a gyárakban, üzemekben
* október 25.: leváltják az MDP éléről a rákosista Gerő Ernőt, helyette a néhány éve a börtönből szabadult Kádár János lesz a pártfőtitkár

1. A fordulat: október 28.

* Nagy Imre beszéde: „demokratikus nemzeti forradalom” zajlik (szakít addigi politikájával)
* ígéret a forradalom követeléseinek a teljesítésére

1. A forradalom győzelme, intézkedések okt. 28-nov. 3-ig

* AVH feloszlatása
* fegyverszünet
* tárgyalás a szovjet csapatok kivonásáról
* MDP helyett MSZMP
* többpártrendszer -> tárgyalások koalíciós kormányról
* politikai elítéltek kiszabadulnak
* Király Béla vezetésévek nemzetőrség
* nov. 1: Magyarország kilép a Varsói Szerződésből-> ettől nemzetközi támogatást remél

1. A forradalom leverése

* Külpolitika: szuezi válság -> megoldása után a SZU szabad kezet kap -> okt. 31: Hruscsov a beavatkozás mellett dönt
* nov. 3: Maléter Pált letartóztatják
* nov. 4: Hruscsov megegyezik Kádárral -> Forradalmi Munkás Paraszt Kormány alakítása (ellenkormány), az eseményeket „ellenforradalom”-nak bélyegzi, kéri a SZU segítségét
* Szovjet támadás Budapest ellen
* Ellenállás, de szovjet túlerő -> egy hét alatt felszámolják az ellenállást
* DE: a lakosság nem fogadja el a Kádár-kormányt (Nagy Imre nem mond le) -> folytatódó sztrájkok
* Kádár a SZU-ra és a „pufajkásokra” számíthat (MSZMP által felfegyverzett karhatalmi erők)
* Eleinte békésen akarják magukat elfogadtatni a lakossággal de, miután ez nem sikerül, decembertől rögtönítélő bíráskodás, munkástanácsok feloszlatása, elbocsájtások, sortüzek (pl. Miskolc, Salgótarján, Tatabánya), letartóztatások, perek-> megtorlás, elrettentés
* 1958: Nagy Imre és társai kivégzése

1. Mérleg

A forradalom alatt:

* kb. 2500 ember meghal
* kb. 20.000 megsebesül

A forradalom után:

* kb. 200.000 külföldre emigrál
* kb. 16.000 embert bebörtönöznek
* kb. 13.000 embert internálnak
* 229 embert kivégeznek