**1.- A economía. Da prosperidade ao crack de 1929**

O “período de entreguerras” sucede entre as dúas guerras mundiais (1919-1939). Foi unha época inestable, marcada pola crise económica de 1929 e o auxe de réximes totalitarios, que conduciron ao estalido da Segunda Guerra Mundial (1939-1945)

**1.1.- Os felices anos vinte**

Corta pero intensa onda de prosperidade vivida desde 1923 (concluída a Primeira Guerra Mundial) ata 1929, sobre todo en EEUU, na que a economía pareceu volver á normalidade.

Neses anos introducíronse na vida cotiá os adiantos técnicos da Segunda Revolución Industrial. Avanza a electrificación e popularízanse o automóbil, a motocicleta, a radio, o teléfono, as cámaras de fotos, os primeiros electrodomésticos, o cinema, a publicidade, a moda “Art Deco”, o música jazz, etc.

A sociedade vive no optimismo e na confianza no sistema capitalista.

As bases do crecemento económico desta época foron: o desenvolvemento da industria (automóbil, siderurgia, aeronáutica, química, etc.), o incremento do consumo e os investimentos en bolsa como forma rápida de conseguir diñeiro.

**1.2.- A crise de 1929. O crac bolsista de Nova York**

A crise económica de 1929 iniciouse en EEUU, coincidindo cun exceso de produción en relación co consumo.

A produción da agricultura e a industria en EEUU creceu durante a Guerra Mundial para abastecer aos países belixerantes, pero ao fin da contenda reduciuse a demanda, o que orixinou a acumulación de produtos e artigos sen vender.

Por outra banda, a situación real das empresas non se correspondía co alto valor das súas accións en bolsa, co que se creou unha desconfianza que reduciu a subida do prezo das accións.

O temor a un descenso aínda maior do prezo das accións orixinou a quebra ou crac da Bolsa de Nova York; os investidores venderon de forma masiva as súas accións o 24 de outubro de 1929 e o prezo esborrallouse. Esta xornada bolsista coñécese como o “xoves negro”.

**2.- A gran depresión**

**2.1.- O contaxio á economía de EEUU**

A quebra da bolsa de NY provocou unha crise xeral.

Millóns de persoas perderon o seu diñeiro e os seus aforros. Os bancos arruináronse ao investir os seus fondos na compra de accións ou en conceder créditos para adquirilas.

Moitas industrias pecharon ao descender as súas vendas.

Os agricultores non puideron pagar as súas débedas e o comercio exterior paralizouse.

**2.2.- A difusión da crise: a Gran Depresión**

A crise difundiuse desde EEUU a Europa e aos países asiáticos e latinoamericanos entre 1930 e 1931. Iniciábase a Gran Depresión, reflectida en todos os ámbitos da vida:

• Na economía; a produción agraria e industrial descendeu ao decrecer a demanda. O comercio exterior reduciuse ao xeneralizarse o proteccionismo.

• A poboación detivo o seu crecemento. Diminuíu a migración transoceánica ao limitar os países receptores as entradas co fin de reducir o seu paro.

• Na sociedade creceron o paro e as desigualdades sociais. Produciuse unha falta de confianza no progreso e un pesimismo xeneralizado.

• En política produciuse un amplo rexeitamento cara ao sistema capitalista por parte das clases medias e traballadoras. Isto favoreceu o auxe do comunismo entre os obreiros e do totalitarismo ou o autoritarismo entre a clase media.

**2.3.- As solucións á crise**

A maioría dos países adoptaron as ideas do economista John M. Keynes, que defendía a intervención do Estado na economía para estimular o investimento, o emprego e o consumo.

En EEUU, Franklin D. Rooselvet puxo en marcha en 1933 o programa re recuperación económica denominado New Deal:

• Control dos bancos, obrigándolles a conceder créditos a baixo interese

• Subvenciones á agricultura e á industria

• Redución da xornada laboral, creación de salarios mínimos, fomento das obras públicas para paliar o paro, e creación de seguros de desemprego

**3.- O xurdimento de loa réximes totalitarios**

**3.1.- O ascenso do totalitarismo e os seus apoios**

No período de entreguerras, Reino Unido, Francia e EEUU mantiveron a democracia. Moitos estados do centro e do sur de Europa adoptaron réximes totalitarios que controlaron o poder político, a economía, a sociedade, a cultura e a arte; destacan en Italia o fascismo e en Alemaña o nazismo.

- As causas do ascenso ao poder dos totalitarismos foron: a escasa consolidación da democracia, a crise económica da que a súa culpou aos gobernos liberais, o desexo de evitar a expansión do comunismo e a formación de grupos ultranacionalistas (sobre todo en Alemaña e Italia) que rexeitaban os tratados de paz da Primeira Guerra Mundial.

- Os apoios sociais destes totalitarismos foron: a clase media, o gran capital desexoso de deter ao comunismo, moitos excombatientes e parados descontentos, e os sectores sociais máis conservadores.

**3.2.- Características dos totalitarismos**

- Imposición dun sistema político autoritario; o Estado concentra todo o poder exercido a través dun líder (o duce Mussolini ou o Führer Hitler). Non hai liberdades persoais nin pluralismo político, senón un partido único; a oposición é reprimida mediante a policía política ( Gestapo alemá, Ovra italiana, forzas paramilitares SS nazis).

- O Estado exerce o control económico e social e proclámase anticapitalista e anticomunista. Censúranse os medios de comunicación e a educación.

- Rexéitase a igualdade, defendendo a superioridade dos membros do partido, a de homes sobre mulleres e a dunhas razas sobre outras.

- O pensamento irracional proclama o fanatismo e a obediencia cega.

- O ultranacionalismo exalta a grandeza da nación e reclama territorios para dotala dun espazo vital.

- O militarismo, defendendo a forza e a guerra como instrumentos de poder, prestixio e progreso dos pobos.

**4.- O fascismo e o nazismo**

**4.1.- O fascismo italiano. Benito Mussolini**

O xornalista Benito Mussolini fundou en 1921 o Partido Nacional Fascista, que contaba con grupos paramilitares ( fasci ou “camisas negras”) que reprimían o movemento obreiro. Así se gañou o apoio da pequena burguesía, da Igrexa e do rei Victor Manuel III

En 1922 Mussolini reclama o poder e presiona ao Goberno organizando unha Marcha sobre Roma coas súas “camisas negras”, o Rey noméalle xefe do Goberno.

Mussolini implanta entón unha ditadura fascista, asume todos os poderes, restrinxe as liberdades, prohibe os partidos políticos, reprime aos sindicatos e a calquera oposición, dirixe a economía e controla os aspectos da vida social mediante a propaganda e censura.

**4.2.- O nazismo alemán. Adolf Hitler**

O antigo soldado Adolf Hitler funda en 1920 o Partido Nacional Socialista dos Traballadores de Alemaña, que contaba cunha sección paramilitar (Seccións de Asalto ou SA) dedicada a combater aos comunistas.

En 1929 obtén apoios das clases medias arruinadas t dos capitalistas.

Nas eleccións de 1932, o partido nazi obtén 13 millóns de votos.

En 1933 Hitler é nomeado chanceler de Alemaña. Unha vez no poder, puxo fin á república de Weimar e proclamou o III Reich alemán. Implantou entón unha ditadura concentrando todo o poder, suprimiu as liberdades e os partidos políticos, reprimiu á oposición coa policía política ( Gestapo), controlou a economía procurando a autarquía, buscou a cohesión social na idea da superioridade da raza aria e a persecución dos xudeus, controlou a educación, a cultura e a arte mediante a propaganda e a censura. Adoptou unha política militarista baseada no rearmamento, o rexeitamento do Tratado de Versalles e as reivindicacións territoriais, necesarias para dotar a Alemaña dun “espazo vital”.

Todas estas actuacións conduciron á Segunda Guerra Mundial

**5-A Segunda Guerra Mundial**

**5.1.- Os contendentes**

A SGM iníciase o 1 de setembro de 1939, tras a invasión de Polonia por Alemaña.

Durou case seis anos (1 de setembro de 1939 ao 5 de agosto de 1945). Os contendentes organizáronse en dous bandos: os Aliados liderados por RU e Francia, e as potencias do Eixo, lideradas por Alemaña e Italia.

O conflito alcanza o carácter de mundial cando se incorporan novos países en 1941, como a Unión Soviética, Xapón e EEUU.

**5.2.- As causas da guerra**

As causas xerais da guerra foron:

• O desexo alemán de desquite tras a humillación sufrida no Tratado de Versalles

• A depresión económica causada pola crise de 1929

• O auxe do militarismo e o desenvolvemento dos totalitarismos

A causa inmediata foi a política imperialista de Alemaña, Italia e Xapón, que a Sociedade de Nacións e as democracias occidentais non contiveron a tempo.

Así, anteriormente Xapón invadira Manchuria en 1932, Italia anexionouse Abisinia en 1935 e Albania en 1939, e Alemaña anexionouse Austria en 1938, a rexión checa dos Sudetes en 1938 e case toda Checoslovaquia en 1939.

**5.3.- As características da guerra**

- Enorme extensión; implicou a sesenta países e houbo operacións no Pacífico, Europa e África. Mobilizáronse máis de 100 millóns de persoas, 800 millóns sufriron a ocupación inimiga, bombardeos i privacións. Dunha ou outra forma afectou a un 90% da humanidade.

- Gran duración (1939-1945); as grandes vitorias iniciais de Alemaña obrigaron a unha longa reconquista posterior do territorio.

- Extrema crueldade; houbo deportacións, torturas, asasinatos, xenocidios en campos de concentración e de exterminio nazis, así como o sufrimento da poboación civil.

.- Outras características: uso de armamento potente (tanques, bombas, aviación, etc.) e organización económica dos países contendentes en función da guerra.

**5.4.- As etapas da guerra**

**5.4.1- A primeira etapa (1939-1941)**

Caracterizouse polas vitorias do Eixo.

Alemaña lanzou unha “guerra lóstrego” baseada en ataques masivos por sorpresa usando tanques e avións. Ocuparon case toda Europa Occidental excepto o RU (Dinamarca, Noruega, Luxemburgo, Bélxica, Países Baixos e Francia).

Italia entrou a favor do Eixo e atacou Francia desde o sur.

Os nazis conquistaron territorios no norte de África e os Balcáns en 1940; invadiron a URSS en 1941, chegando a Moscova e Stalingrado.

En 1941, Xapón, desexoso de estender a súa influencia no Pacífico, destruíu a frota de EEUU en Pearl Harbor ( Hawai), provocando a entrada de EEUU no conflito.

**5.4.2.- A segunda etapa (1941-1945)**

Iniciouse coa contención das políticas do Eixo (1941-1943): Xapón foi freado por EEUU no Pacífico, Alemaña foi freada polos británicos no norte de África e polos rusos en Stalingrado, Italia foi invadida polos aliados.

Comezou entón unha dobre ofensiva aliada: polo oeste, tras o desembarco de Normandía de 1944, os Aliados penetraron en Alemaña, e polo leste, o Exército Vermello soviético entrou en Berlín en maio de 1945, provocando o suicidio de Hitler. Dous días antes Mussolini fora executado.

Finalmente rendeuse Xapón, tras o bombardeo atómico das cidades de Hiroshima e Nagasaki por EEUU en agosto de 1945.

Con iso terminaba a Segunda Guerra Mundial.

**6.- A paz. As consecuencias da guerra**

**6.1.- O deseño da paz**

Producíronse tratados e acordos antes e despois da Guerra

• Antes de finalizar a guerra, en 1945, os Aliados adoptaron dous acordos:

- Na Conferencia de Yalta (febreiro de 1945) e na de San Francisco (abril a xuño de 1945) adoptouse a creación da ONU (Organización das Nacións Unidas).

Os obxectivos eran: manter a paz e a seguridade internacional mediante a solución pacífica de lso conflitos, a cooperación internacional e o respecto á libre determinación dos pobos e os dereitos humanos

- Na conferencia de Postdam (xullo a agosto de 1945) adoptouse a división de Alemaña e da cidade de Berlín en catro zonas de ocupación militar (estadounidense, británica, francesa e soviética)

• Despois da guerra, en 1946 asináronse diversos tratados de paz e axustáronse as fronteiras de Europa.

A URSS ampliou o seu territorio polo Báltico e no leste á conta de Polonia.

Polonia estendeuse polo oeste ata o río \*Óder.

Alemaña dividiuse nas zonas de ocupación acordadas en Postdam.

Italia perdeu as súas colonias e quedou ocupada por un exército angloamericano.

Xapón quedou ocupado por EEUU, perdeu as súas colonias e cedeu Manchuria a China.

Europa oriental quedou ocupada por millóns de soldados rusos.

**6.2.- As consecuencias da guerra**

- A nova orde internacional é liderado por dúas superpotencias vencedoras na guerra, EEUU e a URSS

- En política caeron os réximes totalitarios e revitalizáronse as democracias. Xulgouse en Nuremberg aos dirixentes nazis por crimes contra a humanidade.

- Na economía quedaron destruídos campos, industrias, infraestruturas e cidades. Excepto en EEUU, que non sufriu a guerra no seu propio territorio.

- Demográficamente supuxo 55 millóns de mortos e millóns de feridos e mutilados. Os países máis afectados foron a URSS, Alemaña e Polonia, así como a poboación xudía e xitana, asasinada polos nazis en campos de concentración e exterminio. Ademais, tras a guerra houbo máis de 20 millóns de desprazamentos. Socialmente a guerra deixou unha fonda pegada na poboación.