**1:**

**In 1917 vindt er in Rusland een revolutie plaats. De communistische partij**

**komt aan de macht. Geef een overzicht van de gebeurtenissen die hebben**

**geleid tot het ontstaan van de Sovjet-Unie.**

* In 1917 was er de **oktoberrevolutie** in Petrograd geleid door de bolsjewieken (de communistische partij);
* De Oktoberrevolutie zette de Russische Voorlopige Regering af en gaf de macht aan de bolsjewieken;
* De bolsjewieken streefden naar een **klasseloze samenleving** en een **wereldrevolutie** van het communisme;
* Er volgde een Russische burgeroorlog van 1917-1922 waar het rode leger (de bolsjewieken) vochten tegen het witte leger (bestaande uit tegenstanders van de bolsjewieken, zoals de Russische adel en buitenlandse troepen);
* Deze werd gewonnen door de bolsjewieken en zij stichtten de Sovjet-Unie;
* Stalin maakte vervolgens hiervan een totalitaire staat waar de communistische partij dictatuur en economische staatscontrole weinig ruimte lieten voor individuele vrijheid.

**2:**

**Maak een overzicht waarin je de tegenstellingen tussen de Verenigde**

**Staten en de Sovjet-Unie weergeeft.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Verenigde staten** | **Sovjet-Unie** |
| democratie | Totalitaire staat met een dictatuur van de communistische partij |
| kapitalisme | Economische staatscontrole met een planeconomie |
| Privé-eigendom door burgers | Collectivisatie\* |
| veel politieke rechten en vrijheid | weinig politieke rechten en vrijheid |
| **DUS: veel individuele vrijheid** | **DUS: weinig individuele vrijheid** |

\*Collectivisatie is het maken tot gemeenschappelijk eigendom van eerder privé-eigendom, zoals bij boerderijen.

**Oftewel:**

In de verenigde staten had men veel individuele vrijheid op zowel politiek als economisch gebied:

* Men hadden namelijk politieke vrijheid en politieke rechten, want de V.S was een democratie. Dat zorgde voor politieke vrijheid.;
* Daarnaast was het land kapitalistisch, wat zorgde voor de economische vrijheid.

In de Sovjet-Unie was er echter maar één politieke partij met een dictatuur en was er een economische staatscontrole met een planeconomie.

**3:**

**De Tweede Wereldoorlog maakt van de VS en de Sovjet-Unie**

**gelegenheidsbondgenoten. Hoe ontwikkelt zich de relatie tussen de VS en**

**de SU tussen 1917 en**

**- Hoe was de relatie tussen de VS en de Sovjet- Unie tussen 1917 en 1941**

**- Waarom werkten de VS en de Sovjet-Unie samen tijdens de Tweede**

**Wereldoorlog.**

**- Waarom liepen vanaf 1945 de spanningen tussen beide mogendheden**

**steeds meer op?**

**Relatie 1917 - 1941**

De relatie tussen de VS en de Sovjet-Unie was tussen 1917 en 1941 slecht. In maart 1918 wordt er namelijk de Vrede van Brest-Litovsk gesloten tussen Rusland en Duitsland. Dit hield in dat het oostfront voor de Duitsers wegviel en er alleen nog een westfront was, het front waar de VS aan het vechten was sinds april 1917. Na de oorlog, tijdens de Russische Burgeroorlog ondersteunen de Amerikanen ook het witte leger tegen de Bolsjewieken van de Sovjet-Unie.

**Samenwerken tijdens WOII**

In juni 1941 viel Duitsland met operatie Barbarossa de Sovjet-Unie binnen. Vanaf dat moment was de Sovjet-Unie bij de oorlog betrokken en als later in december Japan Pearl Harbor aanvalt raakt ook de V.S betrokken. De Sovjet-Unie en de Verenigde Staten gaan vanaf dan samen de strijd aan tegen de **as-mogendheden** (bestaande uit Duitsland, Italië en japan). Voor zowel de communistische Russen als de kapitalistische Amerikanen was het fascisme en nationaal-socialisme van Duitsland, Italië en Japan namelijk een bedreiging geworden.

**Spanningen oplopen na 1945**

Tegen het einde van de oorlog liep de spanning tussen beide landen snel op. De landen verschillen in mening over hoe Europa bestuurd moet worden. De V.S willen vrijen regeringen en Stalin wil communistische regeringen.

**Conferentie van Jalta: februari 1945**: Afspraken maken over Europa en over Duitsland na de overwinning op de nazi’s. Met Stalin, Churchill en Franklin D. Roosevelt. De afspraken:

1. De Sovjet Unie mocht invloed hebben op de Balkan en Midden-Europa, maar de landen moesten wel democratisch gekozen regeringen komen.
2. Over de bezetting van Duitsland.
3. Deelname SU aan de oorlog tegen Japan.

**4:**

**“Tijdens de conferentie te Potsdam werden de grote mogendheden het niet**

**eens over de vredesregeling met Duitsland en de nieuwe machtsverhoudingen**

**in Europa”.**

**Wat wordt er in Potsdam besloten, waar blijven de Verenigde Staten en de**

**Sovjet-Unie het over oneens?**

Stalin, Churchill (later vervangen door Clement Attlee) en Truman kwamen samen in Potsdam. Tijdens de conferentie overlegden geallieerde leiders over de concrete consequenties voor Duitsland, negen weken nadat het land zich over gaf.

Tijdens de Conferentie van Potsdam die in **juli 1945** was werden de grote mogendheden het niet eens over:

* De vredesregeling met Duitsland;
* De nieuwe machtsverhoudingen in Europa;
* Het toekomstige bestuur van Duitsland.

**Gemaakte afspraken:**

1. Duitsland verdelen in vier militaire bezettingszones: een Amerikaanse, Britse en Franse aan de westkant en een Sovjetzone aan de oostkant. Het zou wel als eenheid bestuurd worden door de Geallieerde controleraad.
2. Berlijn werd op dezelfde manier verdeeld.
3. Bestraffing van oorlogsmisdadigers.
4. (Herstelbetalingen, met name aan SU)

**5:**

**Leg het doel van Stalins’ politiek in Oost-Europa uit en verklaar of het westen dezelfde politiek hanteerde.**

**Invloedsfeer** = *Een gebied dat door een externe staat op indirecte wijze wordt gedomineerd.*

**→** Het wantrouwen tussen de Sovjet-Unie en de Westelijke mogendheden nam verder toe.

**→** De behoefte aan controle over gebieden die van strategisch belang werden geacht en er ontstonden twee invloedssferen: een communistische en een kapitalistische / democratische.

→ Dit streven naar invloedssferen bevestigde voor elk van beide partijen het vijandbeeld van de andere partij.

**Oost-Europa:**

**Volksdemocratieën** = *In deze democratieën naar model van van de SU mochten burgers stemmen, maar alleen op kandidaten die waren goedgekeurd door de communistische partij.*

In Oost-Europa ontstonden onder druk van Stalin volksdemocratieën naar het model van de Sovjet-Unie. Oost-Europese communistische partijen waren meestal gehoorzaam aan Moskou en deze volksdemocratieën kregen het karakter van “**vazalstaten**” van de Sovjet-Unie (ook wel satellietstaten). (Vazalstaten waren dus eigenlijk landen die naar de SU moesten luisteren met communistische regeringen.)

In Oost-Europa moesten de regeringen democratisch verkozen worden. Dit gebeurde, maar er was verkiezingsfraude waardoor de vazalstaten ontstonden. De SU deed dit, omdat ze veiligheid wilden aan de westgrenzen. Niet raar gezien het feit dat er 20 miljoen Russen zijn omgekomen in WO II en ze compleet Oost-Europa hebben bevrijd.

**West-Europa**

De landen keerden terug naar de vooroorlogse situatie. Zij werden weer liberale democratieën met een kapitalistische economie, naar Amerikaans model.

West-Europa was echter wel in puin en communistische partijen trokken veel kiezers, omdat ze in het communisme een oplossing voor de armoede zagen. De Amerikaanse president Harry Truman kwam daarom met de **Trumandoctrine** waarin steun beloofd werd aan landen die het communisme buiten de deur wilden houden.

(Zowel Oost- als West-Europa was dus bezig met het het streven naar invloedssferen, maar de uitvoering verschilde. Stalin zette landen onder druk om volksdemocratieën in te voeren en Truman gaf geld indien het communisme buiten de deur geworden werd.)

**6:**

**De Trumandoctrine en het Marshallplan zijn beide instrumenten in handen**

**van de Amerikaanse president Truman gericht tegen de Sovjet-Unie.**

**- Waarom maakte Truman gebruik van deze instrumenten?**

**- Beschrijf de doelen van de Trumandoctrine en de doelen van het**

**Marshallplan.**

**Trumandoctrine** ***(1947)*** = *Hierin beloofde Truman economische en militaire steun aan alle landen ter wereld die het communisme buiten de deur wilden houden. De gedachte van Truman hierachter was dat een economisch sterk land minder snel prooi zou worden van het communisme.*

Landen die van binnenuit of van buitenaf bedreigd worden door het communisme worden gesteund door de VS door de Trumandoctrine.

Het **Marshallplan** bedacht door minister van Buitenlandse Zaken, George Marshall. Europa lag in puin door de Tweede Wereldoorlog, maar Amerika was er juist een grootmacht door geworden en om ervoor te zorgen dat communistische partijen niet profiteren van de armoede in Europa kregen Europese landen financiële steun. Oostbloklanden mochten hier ook aan meedoen, maar Stalin verbood dit.

**Marshallplan *(1947)*** = *Europese landen kregen financiële steun.*

Door het Marshallplan kregen Europese landen tussen 1948 en 1952 ruim 12 miljard Dollars. Uit een angst voor een nieuwe oorlog besloot een aantal Europese landen (Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, West-Duitsland en Italië) samen te werken. Eerst op het gebied van kolen en staal, later op allerlei economische terreinen. Hierdoor groeide tussen 1950 en 1970 de economie zo sterk, dat er werd gesproken van een economisch wonder.

Truman probeerde ook de Europese samenwerking te stimuleren, ook weer vanuit de gedachte dat een welvarend en vredig Europa een dam zou vormen tegen het communisme.

Amerika hielp Europa dus en dat vanuit de **containmentpolitiek**.

**Containmentpolitiek** = *Politiek met als doel de verspreiding van het communisme tegen te gaan. (De containmentpolitiek ligt vastgelegd in de Trumandoctrine.)*

**7:**

**Werk aspect 47 uit.**

**Eenwording van Europa**

**Een aantal Europese mogendheden besloten om voortaan hecht te gaan samenwerken:**

* Om de vrede te verzekeren na twee vernietigende oorlogen;
* Om iets te doen aan zijn zwakke positie ten opzichte van de Verenigde Staten en Sovjet-Unie.

Vooral een samenwerking tussen Frankrijk en Duitsland (vooralsnog West-Duitsland), met een wederzijdse economische afhankelijkheid, zou een oorlog in Europa zeer onwaarschijnlijk maken. En samenwerking op het gebied van kolen en staal zorgde er ook voor dat ze elkaar konden controleren.

**1952:** De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal was het begin van deze samenwerking.

**1957:** De Europese Economische Gemeenschap (EEG) van zes landen werd opgericht (de Benelux, Frankrijk, West-Duitsland en Italië).

**1992:** Europese Unie.

**In de loop van de jaren zeventig en tachtig:** Deze breidde zich steeds uit met meer lidstaten en vormde zich om tot Europese Unie. Na de val van het communisme in 1990 (zie ka 45) konden ook voormalige communistische Oost-Europese landen lid worden.

**8:**

**Verklaar waarom de VS en de Sovjet-Unie eind jaren 40 steeds grimmiger**

**tegenover elkaar komen te staan en Europa verdeeld raakte in twee**

**ideologische blokken.**

**Blokkade van Berlijn juni 1948 - mei 1949:** Stalin was het niet eens met dat Duitsland een eigen munt invoerde (de Duitse Mark) en liet daarom alle toegangswegen tot West-Berlijn blokkeren.

Truman reageerde met een luchtbrug.

Kort daarna werden Duitsland (en Berlijn) formeel in tweeën gedeeld: in westelijk Duitsland kwam de BRD (mei 1949) en Oost-Duitsland de DDR (oktober 1949). Nu bestond Europa uit twee ideologische machtsblokken.

Ook kwam er nu een wapenwedloop, nu bleek dat de SU ook kernwapen kon maken (1949) (zie volgende opdracht).

Daar bovenop besloten de VS, Canada en landen in West-Europa uit angst voor de SU een militair bondgenootschap te vormen: **De NAVO - april 1949 (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie)**.

De lidstaten beloofden elkaar militaire steun als een van hen werd aangevallen.

Reactie hierop:

**Warschaupact (1955)**. De reactie van de SU en Oost-Europese landen op de NAVO.

Hierdoor kwamen de machtsblokken steeds grimmiger tegenover elkaar te staan:

* Wapenwedloop
* NAVO en Warschaupact

**McCarthy:**

**Redevoering senator McCarthy over communisten in de VS (1950):**

MCCarthy hield een toespraak waar hij een lijst met meer dan 200 namen liet zien van mensen met beleidsfuncties bij het ministerie van Buitenlandse Zaken die lid zouden zijn van de communistische partij. Een senaatscommissie werd ingesteld om deze aanklacht te onderzoeken. De aantijgingen bleken onzin, maar later in het jaar brak de oorlog tussen Noord- en Zuid-Korea uit en McCarthy’s beschuldigingen van ‘communistische spionage’ kregen van alle kanten bijval. De bevolking werd opgeroepen communisten aan te geven en dat leidde tot een heksenjacht. Verdachten werden verhoord en kwamen soms voor de rechter, maar er was meestal geen of weinig bewijs. De angst voor het communisme en de SU als atoommacht was echter zo groot, dat veel verdachten vanwege hun “on-Amerikaanse activiteiten’ toch hun baan verloren of de gevangenis in moesten.

Vanaf het begin van de jaren 50 nam de angst voor het communisme dus verder toe. Onder De anticommunistische politiek uit deze periode: **mccarthyisme**.

**9:**

**Augustus 1945 werden Hiroshima en Nagasaki door een atoombom**

**vernietigd.**

**Leg uit:**

**- waarom de VS ervoor kiest om dit wapen tegen Japan in te zetten?**

**- welk gevolg dit had voor de relatie tussen de VS en de Sovjet-Unie?**

Japan had zich nog niet overgegeven en de VS had net een atoombom ontwikkelt dus hebben ze deze uitgetest op Japan. De atoombom was een manier om een veroveringsoorlog te voorkomen. Tegelijkertijd wilden ze dus hun macht laten zien tegenover de SU.

In augustus 1945 zette de VS de atoombom in en ze voelden zich onoverwinnelijk. Vier jaar later bleek echter dat de SU ook in staat was atoomwapens te maken.

Vanaf dat moment probeerden beide landen elkaar te overtroeven met de productie van steeds meer en steeds krachtigere atoomwapens: **de wapenwedloop**.

**10:**

**48:**

Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelden de westerse kapitalistische economieën zich zeer voorspoedig, mede doordat ze geleerd hadden van de crisis van de jaren dertig (zie ka 39). De economieën werden tot op zekere hoogte geleide vrije markteconomieën, waardoor grote crises konden worden voorkomen. Het levenspeil in westerse landen steeg in de jaren vijftig en met name de jaren zestig tot nooit eerder vertoonde hoogten. De afwezigheid van zorgen om het dagelijks bestaan gaf een nieuw gevoel van vrijheid en onafhankelijkheid. De secularisatie nam toe, mede doordat mensen zich door hun bestaanszekerheid minder van hogere machten afhankelijk voelden. Onder invloed van dit alles werden veel traditionele normen en waarden verlaten, bijvoorbeeld op het gebied van gezagsverhoudingen, man-vrouwrelaties en seksualiteit.

**11:**

**Leg uit:**

**- waarom de machtspositie van de westerse koloniale mogendheden**

**afbrokkelde.**

**- en waarom de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie vanuit**

**ideologische en machtspolitieke motieven de antikoloniale**

**bewegingen steunde.**

Japan had Europese koloniën bezet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na de Japanse Nederlaag kwamen de Europese machthebbers terug, maar hun macht brokkelde snel af.

Het proces van **dekolonisatie**, dat al voor de oorlog was begonnen, zette versneld door.

Dat de macht zo snel afbrokkelde kwam doordat de westerse landen verzwakt waren door de crisisjaren 30 en de oorlog.

Inheemse politici riepen de onafhankelijkheid uit en maakten een eind aan het koloniale bestuur.

De VS en de SU steunden dit allebei:

* SU: communisten waren principieel tegen kapitalistische uitbuiting van overzeese gebiedsdelen;
* VS: zij waren zelf ontstaan uit een strijd tegen het koloniale moederland: GB.

Ook speelde machtspolitiek mee: Oost én West waren bang dat de ander zijn machtsgebied zou uitbreiden en ze konden onafhankelijke koloniën winnen voor hun ideologie om zo hun invloedssfeer uit te breiden.

De vrees dat de communisten de wereld zou gaan overheersen groeide in deze periode bovendien:

1949: Uitroepen van de **Volksrepubliek China** door Mao Zedong.

Er ontstond een tweede communistische grootmacht.

→ Dit versterkte de angst van de Verenigde Staten voor de vorming van een communistisch blok in Azië.

**12:**

**‘Met het uitroepen in 1949 van de Volksrepubliek China door Mao Zedong**

**ontstond een tweede communistische grootmacht. Dit versterkte de angst van**

**de Verenigde Staten voor de vorming van een communistisch blok in Azië.’**

**12. Leg de volgende zin uit en geef aan wat de Verenigde Staten deed om de**

**uitbreiding van het communisme tegen te gaan.**

Dat de angst versterkt werd door Volksrepubliek China kwam doordat de VS geloofde in de dominotheorie.

**Dominotheorie** = *Met de dominotheorie wordt bedoeld dat wanneer een land in communistische handen zou vallen, anderen zeker dat voorbeeld zullen volgen.*

De dominotheorie was de naam van de angst achter de containmentpolitiek.

En met de containmentpolitiek en door verwijzing naar de dominotheorie probeerden de

Verenigde Staten dus verdere verspreiding van het communisme te voorkomen.

De communistische staten zagen dit als een vorm van Westers imperialisme. Een manier om een door het Westen gedomineerd wereldrijk in stand te houden.

Tijdens de Korea oorlog tussen het communistische Noorden en kapitalistische Zuiden, die in 1950 uitbrak, wist een VN-leger, met grote inspanning van vooral de Verenigde Staten, Zuid-Korea buiten de communistische invloedssfeer te houden.

Noord-Korea werd gesteund door de SU en China en Zuid-Korea door de VN.

**13:**

**Een ander conflict in Azië waar de Verenigde staten betrokken raakte was de**

**Vietnamoorlog.**

**13. Werk dit conflict uit.**

In Vietnam, een Franse kolonie, riepen communisten van de Vietminh (Ho Chi Minh) in 1945 de onafhankelijke Democratische Republiek Vietnam uit, waartegen in eerste instantie de Fransen militair optreden. Ze leden echter tijdens **de slag bij Dien Bien Phu (1954)** een beslissende nederlaag en moesten akkoord gaan met de Vietnamese onafhankelijkheid. Volgens de **Akkoorden van Genève (1954)** werd het land opgedeeld in een communistische Noorden en een kapitalistisch zuiden.

Ook mochten zowel Noord- als Zuid-Vietnam geen bondgenootschappen sluiten.

Ook werd er afgesproken dat de Vietnamezen in 1956 verkiezingen zouden houden voor de Vietnamese eenheidsstaat, maar omdat Zuid-Vietnam en de VS de akkoorden niet hadden ondertekend gingen de verkiezingen niet door en bleef de verdeling ruim twintig jaar bestaan.

De akkoorden brachten echter geen vrede. Na schermutselingen (kleine gevechten) in de Baai van Tonkin tussen Amerikaanse en Noord-Vietnamese schepen na het Amerikaans Congres in 1964 de zogeheten **Tonkin-resolutie** aan.

De dictator van Noord-Vietnam was destijds **Hồ Chí Minh**.

Daarvoor was hij Leider van Vietminh: communistisch, nationalistisch, bevrijdingsleger van Vietnam voor onafhankelijkheid.

**Tonkin-resolutie** = *Voortaan mocht de Amerikaanse president in Zuidoost-Azië militair ingrijpen zonder parlementaire goedkeuring vooraf.*

Vanaf nu zetten de Verenigde Staten grote hoeveelheden manschappen in en begonnen zij de regio zwaar te bombarderen. Ze slaagden er niet in de communistische opmars in Vietnam te stuiten.

**Vietcong** = *Het communistische verzetsleger in Zuid-Vietnam*

De Vietcong kreeg steun van China en de Sovjet-Unie (en Noord-Vietnamese troepen) en bleek niet te verslaan.

Daarnaast stond de Zuid-Vietnamese bevolking ook niet achter de VS.

Ook werd de publieke opinie in Westen steeds kritischer tegenover het Amerikaanse optreden in Vietnam.

Vooral jongeren hadden kritiek: de **protestgeneratie**. Ze vroegen zich af of het voor de verdediging van de westerse vrijheid echt nodig was in Azië een meedogenloze oorlog te voeren.

De V.S probeerde zonder gezichtsverlies de oorlog te beëindigen door:

* De druk van de protesten;
* De uitzichtloze strijd in Vietnam zelf.

Dit deden ze via **driehoeksdiplomatie**: ze zochten toenadering tot de twee communistische grootmachten China en de SU. Ze hoopten hiermee dat de grootmachten zich minder vijandig gingen opstellen en de steun aan Noord-Vietnam staken.

Dit werd onder meer gedaan door een **bezoek van president Nixon aan China (1972)**. Nixon hoopte hiermee Noord-Vietnam onder druk te zetten: als dat land minder zeker zou zijn van communistische steun, zou het misschien sneller instemmen met een vredesakkoord.

De V.S trokken zich terug in 1973 en twee jaar later kwam het land volledig onder communistisch bestuur.

**14:**

**De strijd om uitbreiding van de eigen invloedssfeer verplaatste zich ook naar**

**Afrika waar door de dekolonisatie ook een einde kwam aan de overheersing**

**door het Westen.**

**14. Leg deze zin uit.**

Ook in Afrika was er dekolonisatie dat samenviel met de Koude Oorlog.

Een voorbeeld van zo’n onafhankelijkheidsstrijd in het teken van de Koude Oorlog is die in Angola. Er ontstond daar een burgeroorlog tussen **MPLA** en **FNLA** **(1975)**. Beide wilden bevrijding van Angola, maar de MPLA werd gesteund door de SU en de FNLA door het Westen (ook door China).

* In 1975 kondigde Portugal aan dat de kolonie Angola onafhankelijk werd;
* Tussen verschillende onafhankelijkheidsbewegingen brak de oorlog uit;
* Er ontstond een ingewikkeld internationaal machtsspel, waar de ideologische tegenstellingen een belangrijke factor was;
* De MPLA won en Portugal droeg de macht over en er ontstond een eenpartijstelsel met de MPLA als enige toegestane partij;
* De burgeroorlog kwam pas in 2002 definitief ten einde;
* Angola is verwoest: economie is ingestort en miljoenen mensen zijn gevlucht of gedood.

**15:**

**In 1955 traden de Bondsrepubliek Duitsland (=West- Duitsland) tot de**

**NAVO en de DDR (=Oost-Duitsland) tot het Warschaupact.**

**15. Leg uit wat voor soort bondgenootschappen het zijn, waarom ze werden**

**opgericht en wat de toetreding van de twee Duitslanden, en veel andere**

**West- en Oost-Europese landen, voor de Oost-West verhoudingen**

**betekende.**

De NAVO en het Warschaupact zijn militaire bondgenootschappen en werden opgericht uit voorzorg voor een eventuele aanval vanuit de andere kant.

Nu ook de BRD toetrad aan de NAVO en de DDR tot het Warschaupact bij de oprichting ervan in 1955 (samen met vrijwel alle Oost-Europese landen) was er een militair evenwicht / oost-west verhoudingen in evenwicht.

De BRD mocht eerst niet toetreden uit angst voor hernieuwde militaire macht van Duitsland, maar op voorwaarde dat het West-Duitse leger onder toezicht kwam van het bondgenootschap mochten ze dat in 1955 wel.

**16:**

**De dood van Stalin leidde tot destalinisatie.**

**16. Leg het begrip destalinisatie uit en geef aan dat er door de destalinisatie**

**enerzijds sprake is van continuïteit en anderzijds sprake is van**

**discontinuïteit in de politiek van de Sovjet-Unie.**

In 1953 overleed Stalin. Zijn opvolger was Chroesjtsjov.

* Hij drong aan op de ‘ontdooiing’ van de ijzige relatie tussen Oost en West;
* Hij streefde naar een andere verhouding met het buitenland.

Hij ging ervan uit dat het mogelijk was om vreedzaam samen te leven met de V.S.

De politiek van **vreedzame co-existentie**.

→ De relatie tussen Oost en West verbeterd enigszins, hoewel de spanningen onder Chroesjtsjov nog steeds af en toe zeer hoog opliepen.

Volgens de vreedzame co-existentie stopte de strijd niet, maar ging het verder op het gebied van bijv. economie, sport, ruimtevaart en productiecijfers.

**Destalinisatie:** *Met de destalinisatie wordt een periode in de geschiedenis van de Sovjet-Unie bedoeld waarin alles wat Stalin zo machtig had gemaakt, zoals de verheerlijking van zijn persoonlijkheid, het Stalinistische politieke systeem en het systeem van werkkampen geregeld door de Goelag, plaats moest maken voor een nieuwe politieke lijn. Zodra hij na de dood van Stalin aan de macht was gekomen, begon zijn opvolger Nikita Chroesjtsjov met dat nieuwe beleid.*

Er is continuïteit, omdat het idee van twee ideologische blokken blijft bestaan, maar discontinuïteit omdat het idee er nu wel is dat ze vredig naast elkaar kunnen bestaan.

**17:**

**Beschrijf het verband tussen de destalinisatie en de Hongaarse Opstand.**

**Geef tevens het verloop van de Hongaarse Opstand in het najaar van 1956**

**weer en verklaar de reactie van de Verenigde Staten. Welke betekenis had**

**deze reactie voor de politieke verhoudingen tijdens de koude oorlog.**

Nu de verhoudingen zijn gestabiliseerd met de NAVO en het Warschaupact accepteerde het Westen in feite de Sovjetoverheersing van Oost-Europa. Want een militaire botsing moest hoe dan ook worden voorkomen.

In 1956 hield Chroesjtsjov een toespraak waarmee hij aangaf anders te denken dan Stalin.

→ Hij stelde Stalin persoonlijk verantwoordelijk voor vervolgingen en executies in de SU in de jaren 30.

Dat i.c.m de ontdooiing zorgde in Polen en Hongarije voor een roep om democratische hervormingen.

Dus Hongaren en Polen kregen het idee zich los te kunnen maken van de SU door:

* De vreedzame co-existentie;
* De destalinisatie politiek.

In Hongarije ging dit het verst en studenten, arbeiders en militairen gingen op straat protesteren: **Hongaarse Opstand**.

Er kwam een nieuwe regering die uit het Warschaupact ging.

→ SU trad militair op, meer dan 2000 Hongaren kwamen om en zochten steun bij de VS.

→ VS greep niet in uit angst voor een oorlog met de SU.

→ Opstand neergeslagen, tot grote verontwaardiging van de publieke opinie in het westen.

Deze reactie betekende dus ook dat Hongarije in de invloedsfeer van de SU bleef.

**1956:** Bestorming van Felix Meritis in Amsterdam.

Het neerslaan van de opstand leidde tot boosheid. In Amsterdam gingen mensen, opgeroepen door anticommunistische media, naar Felix Meritis, met hoofdkantoor van de CPN, waar ook het communistische dagblad *De Waarheid* werd gemaakt.

Er vlogen stenen door de lucht en ruiten sneuvelden. Jonge communisten, bijeengekomen voor hun wekelijkse dansavond, verdedigden hun gebouw met geweld.

De Amsterdamse burgemeester weigerde eerst politie in te zetten, maar na klachten van de leider van de CPN bij de minister van justitie werd de gracht voor Felix Meritis toch ‘schoongeveegd’.

Volgens de redactie van De Waarheid was de Hongaarse Opstand ‘een coup van een stelletje fascisten en reactionairen die hun verdiende loon van de Russen kregen.’

**18:**

**Het komt onder partijleider Chroesjtsjov en president Kennedy tot twee**

**confrontaties tussen Oost en West: De crisis rond Berlijn en de Cubacrisis.**

**18. Wat zijn de oorzaken, verloop en afloop en gevolgen van beide crises? Leg**

**bij je antwoord steeds uit wat het verband is met de Koude Oorlog.**

Chroesjtsjov eiste dat de westerse geallieerden West-Berlijn zouden verlaten.

→ J.F.K breidt Amerikaanse troepenmachten uit.

Ondertussen ontvluchten miljoenen Oost-Duitsers de DDR via West-Berlijn.

→ Dit schaadde het imago van het communisme.

→ De SU en de DDR besloten over te gaan tot de bouw van de Berlijnse muur.

Eerst een prikkeldraad, later een muur. Augustus 1961. **De Berlijnse Muur**.

→ Westen grijpt niet in. Dreiging kernoorlog en muur was in Oost-Berlijn, dus invloedsfeer SU.

Kennedy reist naar West-Berlijn toe en toonde zijn solidariteit door te zeggen: ‘ich bin ein Berliner’.

**Cubacrisis 1962:**

De rechtse dictatuur in Cuba, nog geen 150 km van de Amerikaanse kust, was verdreven. Een nieuwe revolutionaire regering was gevormd. Zij verbrak banden met de VS.

In 1962 ontdekte de Amerikaanse geheime dienst dat op het eiland een Russische raketbasis werd aangelegd. De SU was daartoe overgaan als tegenwicht voor de Amerikaanse raketten in Europa en Turkije.

Kennedy verklaarde dat de SU de raketten moest ontmantelen en gaf bevel voor een vlootblokkade, waardoor SU-schepen met kernkoppen aan boord geen toegang meer hadden tot Cuba.

Chroesjtsjov gaf toestemming de kernwapens af te vuren als de Amerikanen een grondaanval doen op Cuba. Dit bracht de wereld op de rand van een kernoorlog.

Om imagoschade te voorkomen kwam er een compromis: de kernwapens werden ontmanteld, als Kennedy de wapens uit Turkije weghaalde.

Er werd om toekomstige escalatie te voorkomen een ‘hotline’ aangelegd, een communicatieverbinding waarmee de wereldleiders in noodsituaties direct contact met elkaar konden opnemen.

**19:**

**Na de Cubacrisis zijn Oost en West ervan doordrongen dat er een**

**onbeheersbaar nucleair conflict dreigt. Er ontstaat een periode van**

**detente (ontspanning).**

**19. Wat zijn de oorzaken van de ontspanningspolitiek? Geef ook aan welke**

**maatregelen worden genomen om de ontspanningspolitiek in praktijk te**

**brengen**

De oorzaak van de ontspanningspolitiek was de cubacrisis die liet zien dat de koude oorlog kon uitlopen tot een nucleair conflict.

* Communicatie werd verbeterd (zo werd al de ‘hotline’ aangelegd). De verhoudingen werden hierdoor aanzienlijk beter.
* Start wapenonderhandelingen over terugdringen aantal atoomwapens in de wereld.

De verdeling in twee ideologische blokken en invloedssferen bleef bestaan.

Deze periode heeft de **detentie** (ontspanning) **1963 - 1979**.

**20:**

**De bestaande invloedssferen worden gerespecteerd.**

**20. Verklaar in dit verband de gebeurtenissen in Praag 1968; de reactie van de**

**SU hierop. En de houding van het Westen/de VS in deze kwestie.**

Tijdens de **Praagse Lente (april 1968)** werd duidelijk dat er nog steeds gewaakt werd over de invloedssferen.

In het Oostblok was er nog steeds verlangen naar vrijheid en onafhankelijkheid.

**De Praagse Lente:** In Tsjechoslowakije kwam een nieuwe leider van de communistische partij (Alexander der Dubcek) en die kondigde democratische hervormingen aan.

Hij pleitte voor democratisering en ‘socialisme met een menselijk gezicht.’

Hij kreeg veel steun:

* Studenten wilden net als leeftijdsgenoten in het Westen mee kunnen doen met de opkomende jeugdcultuur;
* Arbeiders hoopten op een verbetering van de werksituatie.

→ Brezjnev zag dit als een bedreiging van de macht van de SU in Oost-Europa (ook met de gedachte van een soort domino-effect)

De periode die volgde heet de Praagse Lente. Er verscheen een manifest in juni 1968 met openlijk kritiek op de Tsjechoslowaakse communistische partij, die alleen maar uit zou zijn op macht. Ook werden er meer hervormingen voorgesteld.

Na vergeefse pogingen het hervormingsproces te stoppen, kwam hij met de **Brezjnevdoctrine:** *SU zou ingrijpen wanneer ‘de essentiële gezamenlijke belangen van socialistische landen zou worden bedreigd door een van hen.’*

In augustus 1968 vielen daar de SU en bondgenoten uit het Warschaupact Tsjechoslowakije binnen en maakten een eind aan de hervormingen.

Het Westen grijpt niet in, want TsjechoSlowakije licht in de invloedsfeer van de SU.

Het maakte duidelijk: echte ontspanning tussen Oost en West was er niet.

**21:**

**Begin jaren tachtig komt er een nieuwe wapenwedloop, waarbij het SDI**

**21. Leg uit wat het SDI-project inhoudt. Welke gevolgen dit SDI-project had**

**voor de politiek en de economie van de Sovjet-Unie en welke**

**hervormingen Sovjet-leider Gorbatsjov doorvoerde.**

Tijdens de detentie werd de grootste vooruitgang geboekt bij het terugdringen van het aantal kernwapens. De SU en VS zagen de ernst in van de nucleaire dreiging die ontstaan was door de wapenwedloop. (Maar ook was de wapenwedloop heel duur).

**SALT I-akkoord (1972):** *Strategic Arms Limitation Talks*: hier werd besloten het arsenaal aan kernwapens aan beide kanten te verminderen om **MAD** te voorkomen: **Mutual Assured destruction**.

Publieke opinie bleef druk zetten op verdere ontwapening, met name door Westerse jongeren.

In 1981 was de demonstratie tegen kernwapens in Amsterdam:

* De SU was eind jaren 70 begonnen met plaatsen van nieuwe kernraketten richting

West-Europa.

* De reactie van de NAVO in 1979: het **dubbelbesluit**. Er zouden velen kruisraketten worden geplaatst, waaronder ook in Nederland.
* De NAVO bood tegelijkertijd ook onderhandeling aan de SU aan om het gebruik van dit soort wapens te beperken.
* De vraag was of Nederland het dubbelbesluit moest goedkeuren, de meesten waren voor (Warschaupact niet onderschatten), maar er waren ook veel tegenstanders (het is voorbereiden voor een kernoorlog).
* De demonstratie bestond uit tegenstanders.
* Uiteindelijk kwamen de wapens er niet door een nieuw wapenakkoord.

De periode van ontspanning was afgelopen door de inval van de SU in Afghanistan.

Begin jaren 80 liepen de spanningen weer op. De VS kondigde het **SDI-project** (vanaf 1983) aan. *Strategic Defense initiative*. Dit hield in dat de Amerikanen een ‘raketschild’ in de ruimte wilden bouwen. Daarmee konden ze langeafstandsraketten van de SU al tijdens hun vlucht door de ruimte vernietigen.

De SU wilde hier niet bij achterblijven, maar door een falende economie was er gewoon niet genoeg geld voor een vergelijkbaar project.

Gorbatsjov was de nieuwe Sovjetleider en kwam met hervormingen:

* **Glasnost:** meer openheid en ruimte voor persoonlijke vrijheid
* **Perestrojka:** meer marktwerking was toegestaan
* Ook zocht hij toenadering tot het Westen en nam hij **afstand van de Brezjnevdoctrine**

**22:**

**Partijleider Michael Gorbatsjov laat de Brezjnevdoctrine los; dit leidt tot het**

**uiteenvallen van het Oostblok**

**22. Leg uit waarom.**

In Oostbloklanden ontstond nu een nieuwe roep om democratie. Het begon in Polen en Hongarije. In Hongarije werd in augustus 1989 voor drie uur de grens met Oostenrijk opengesteld.

De SU greep niet in en ook andere communistische regimes kwamen onder druk te staan. De DDR besloot in november 1989 vrij verkeer tussen Oost- en West-Berlijn toe te staan. **De val van de Berlijnse Muur**. Al snel viel het Oostblok uit elkaar.

**23:**

**Verklaar het verband tussen het einde van de koude oorlog en de nieuwe**

**mogelijkheden voor Europese samenwerking.**

In 1991 moest Gorbatsjov aftreden, omdat al deze gebeurtenissen een onbedoeld gevolg waren. Met zijn aftreden kwam er een eind aan het communistische bewind in de SU en was de Koude Oorlog voorbij.

Nu waren er nieuwe mogelijkheden voor Europese samenwerkingen, omdat er nu samengewerkt kon worden met voormalige Oostbloklanden.

**24:**

**Leg een relatie tussen ka 45 en 48 en de demonstratie tegen kernwapens**

**in Amsterdam in 1981**

Zie vraag 21 over de demonstratie.

45: De verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog.

48: De toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw aanleiding gaf tot ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen.

De demonstratie was tegen de wapenwedloop en de dreiging van de atoomoorlog die was ontstaan door de verdeling in twee ideologische blokken (45) en dit gebeurde door dat er aanleiding toe was gegeven door de westerse welvaart die was toegenomen: er konden ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen worden gestart.