**Hoofdstuk 3 Oorlog en Crisis**

**3.1 De Eerste Wereldoorlog**

Rond 1900 nam de spanning toe tussen Europese landen, dat had meerdere oorzaken.

Veel Europeanen waren trots op hun vaderland (nationalisme), kinderen leerden dat hun land het sterkst en het beste was.

Ook de wens om veel koloniën te hebben leidde tot spanning, Frankrijk en Groot-Brittannië kregen ruzie over Azië en Afrika, ook Duitsland wilde koloniën dat leidde tot nog meer spanning tussen Frankrijk en Groot-Brittannië.

Door die groeiende spanning wilde elk land het sterkst zijn door meer wapens te produceren (wapenwedloop), door de industrialisatie kon je veel producten tegelijk maken (massaproductie).

Het sluiten van bondgenootschappen was ook een oorzaak, landen beloofden elkaar te helpen als ze oorlog hadden.

Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse Rijk waren de centralen.

Frankrijk, Rusland en Groot-Brittannië waren de geallieerden.

In juli 1914 ontstond een conflict tussen Oostenrijk-Hongarije en Servië, Duitsland viel eerst België en Frankrijk aan en daarna Rusland.

Ondertussen hadden bijna elk Europees land oorlog, zo begon de Eerste Wereldoorlog.

De Duitse soldaten moesten zich verdedigen en groeven daarom loopgraven er bleven soms ook lijken van overleden soldaten in achter.

De Eerste Wereldoorlog kostte het leven van zo’n 10 miljoen militairen.

De regering ging zich steeds meer bemoeien met de economie van het land om de oorlog zo vol te kunnen houden.

De productie van wapens en munitie was belangrijker dan andere zaken, de moderne wapens, zoals kanonnen, mitrailleurs en gifgas maakten veel slachtoffers.

In 1917 leek het niet alsof Duitsland de oorlog zou verliezen, Rusland kreeg in dat jaar een nieuwe regering die direct een wapenstilstand met Duitsland sloot.

Het Duitse leger hoefde nu alleen in het Westen te vechten, ze wilden de geallieerden verslaan, die aanval mislukte.

In 1918 werd duidelijk dat Duitsland de oorlog niet ging winnen, er was een tekort aan wapens, munitie en voedsel en mannen die konden vechten.

De Verenigde Staten had in 1917 ook de oorlog verklaar aan Duitsland, op 11 november 1918 moest Duitsland zich opgeven en sloot een wapenstilstand met de geallieerden.

**3.2 Rusland wordt communistisch**

De keizer had in 1900 alle macht.

Boeren, arbeiders en andere burgers hadden geen inspraak, er was ook veel armoede.

De keizer en de Adel bezaten bijna alle landbouwgrond, er was weinig industrie.

De meeste Russen waren arme boeren die geen eigen grond hadden, er stond daardoor steeds meer verzet.

Eén groep mensen wilde een samenleving waarin iedereen evenveel macht en bezit had, dat waren aanhangers van het communisme, ze waren bereid om geweld te gebruiken om aan macht te komen.

De communisten kregen door de Eerste Wereldoorlog de kans om aan de macht te komen, die oorlog liep voor de Russen heel slecht.

In steden ontstonden voedseltekorten, burgers gingen de straat om te protesteren tegen de keizer en de regering.

Dat was het begin van de Russische Revolutie.

In februari 1917 werd de keizer afgezet en kreeg Rusland een nieuwe regering, maar de oorlog ging wel door.

In die periode van onrust en ontevredenheid beloofden de communisten ‘brood, vrede en land’ aan de Russen.

In oktober 1917 lukte het ze om de macht te grijpen en maakten de nieuwe communistische regering een einde aan de oorlog.

Ook zorgden ze op andere gebieden voor grote veranderingen.

Ze wilden van Rusland een communistisch land maken, het heette voortaan de Sovjet-Unie.

* Vanaf oktober 1917 was er nog maar één partij toegestaan; de Communistische Partij.
* Volgens die partij waren alle mensen gelijk.
* Grond en Fabrieken werden bezit van de Sovjet-Unie, voortaan bepaalde de regering wat en hoeveel er gemaakt werd en mochten fabrieken geen winst maken, maar moesten wel de doelen halen van de partij dat heet; planeconomie.
* De Communistische Partij wilde mensen opvoeden tot het communisme, ze maakten veel propaganda (reclame). Daarvoor gebruikten ze posters, radio’s, kranten en films dat heet massacommunicatie.

Kort na 1917 werd duidelijk dat de Sovjet-Unie een dictatuur maakten.

Een kleine groep partijleden namen alle belangrijke besluiten, kritiek op de partij was ook verboden.

Ze bepaalde ook wat er op scholen enz. gezegd en geleerd mocht worden, ze richtten een geheime politie op die burgers controleerde.

Tegenstanders werden gevangengezet of verbannen naar de strafkampen in Siberië, daar stierven vele mensen door ziektes, uitputting en mishandeling.

De communisten hadden vanaf 1917 ook tegenstanders, dat waren mensen die hun macht en bezittingen hadden verloren, zoals de adel en Fabriekseigenaren, ook mensen die voor een democratie waren werden bestreden.

De Communistische Partij kostte vooral het leven van veel boeren en arbeiders, ze werden zomaar opgepakt.

Zo maakte de partij mensen bang en konden ze de macht behouden.

**3.3 Vrede en Crisis**

In november 1918 eindigde De Eerste Wereldoorlog, de landen sloten een wapenstilstand.

Daarna werd er gepraat over vrede.

Ze straften Duitsland met het verdrag van Versailles in 1919:

* Duitsland kreeg de schuld van de oorlog.
* Duitsland moest 132 miljard Mark in goud aan de geallieerden betalen.
* Duitsland raakte grondgebied en zijn koloniën kwijt.
* Het Duitse leger mocht niet groter zijn dan 100.000 soldaten
* Duitse soldaten mochten niet in het grensgebied met Frankrijk en België komen.

Maar al snel ontstonden nieuwe problemen.

De economie in de VS bloeide op, in Europa lag door de oorlog de productie van voedsel en consumptiegoederen vrijwel stil.

In de VS hadden mensen een kleiner deel van hun inkomen nodig voor basisbehoeften, zoals eten en wonen.

Dat kwam doordat de lonen stegen en de prijzen van veel goederen daalden door de massaproductie, daardoor hadden ze meer geld over voor radio’s enzv.

De VS werd zo een consumptiemaatschappij.

Ook veel bedrijven leenden geld en kochten daarmee machines of bouwden nieuwe fabrieken.

Zo konden ze nog sneller, meer en goedkoper produceren en dus meer winst maken.

Bedrijven verkochten ook aandelen om aan geld te komen, als je een stukje aandeel kocht, kreeg je een stukje bedrijf in bezit.

Als het goed ging met het bedrijf, werd het aandeel ook meer waard.

De overheid bemoeide zich ook niet met de economie, dat noem je vrijemarkteconomie.

Je mag dan zelf de prijzen en lonen bepalen.

Na De Eerste Wereldoorlog ging het beter met de Europese economie, dat was gunstig voor Amerikaanse bedrijven, ze konden nu ook in Europa hun producten verkopen.

Er waren ook problemen in de Amerikaanse economie.

* Ze hadden veel schulden
* De Amerikaanse regering liet banken helemaal vrij, er waren geen regels.

In 1929 kwam er een einde aan de groei van de Amerikaanse economie, bedrijven verkochten minder producten en maakten minder winst.

Er werden miljoenen aandelen te koop aangeboden, daardoor daalde de prijs en waren ze bijna niks meer waard.

De VS raakte zo in een economische crisis, in het begin werd er nauwelijks wat aan gedaan.

De werkloosheid steeg fors, in 1933 koos Amerika een nieuwe president. Franklin Roosevelt.

Hij had wel grote bouwprojecten, zoals de aanleg van wegen en de bouw van stuwdammen en er werden duizenden mensen aan het werk gezet.

**3.4 De opkomst van het fascisme**

Ook Nederland had last van die crisis, doordat Amerikanen minder uitgaven kochten ze minder Nederlandse producten en gingen ook Nederlandse bedrijven failliet.

In 1936 was ¼ van de Nederlandse arbeiders werkloos.

In Duitsland was de economische crisis nog groter, Amerika had in de jaren 20 veel geld geleend aan Duitsland en wilde dat nu terug.

In 1932 was ongeveer 1 op de 3 arbeiders werkloos.

Veel mensen leefden daardoor in armoede en verloren zo de hoop in een betere toekomst en hun vertrouwen in de Duitse regering.

Ook in Italië speelden die problemen, uit die onvrede ontstond een nieuwe politieke beweging, het fascisme.

Volgens fascisten was de democratie een oorzaak van die problemen, ze vonden dat politici te weinig deden om problemen op te lossen.

Kenmerken van het fascisme zijn:

* Een sterke leider die alle macht heeft en zo problemen snel kan oplossen.
* Van het volk een sterke eenheid maken.
* Extreem nationalisme.
* Geweld gebruiken om je doel te bereiken is heel normaal.

In 1922 lukte het de fascist Benito Mussolini om de macht te grijpen, hij kreeg daarbij steun van soldaten die in de Eerste Wereldoorlog mee hadden gevochten. In 1922 lukte het de fascist Benito Mussolini

Ook in Italië was er een communistische partij.

In Duitsland werd Adolf Hitler de leider van de NSDAP, na de Eerste Wereldoorlog werd Duitsland een democratie.

Hitler gaf Joden de schuld van alle problemen, hij beloofde ook dat de maatregelen uit het Verdrag van Versailles terug ging draaien en beloofde ook de werkloosheid op te lossen.

Na de economische crisis van 1929 groeide de steun van de NSDAP.

In Nederland werd door Anton Mussert in 1931 de NSB opgericht, hij wilde een einde maken van de democratie in Nederland.

Arbeiders moesten in opstand komen en een eerlijke samenleving opbouwen.

Sinds de Russische Revolutie waren mensen bang voor zo’n revolutie in eigen land, in Duitsland werd door communisten geprobeerd een revolutie op te bouwen.

Een behoorlijke groep mensen steunden de fascisten, zij beloofden communisten hard aan te pakken.

Onder hen waren veel winkeliers en ondernemers, zij wilden geen communistische samenleving want dan zouden ze al hun bezit kwijtraken.