**Kalla kriget**

* Efterkrigstidens politiska landskap
* En bipolär värld
* Interdependens
* Konflikter i ”tredje världen”
* Kalla krigets historiografi

Interdependens:

* Interdependens, det ömsesidiga beroendets tid
* Kommunikationer
* Handel
* Global kultur
* Globala hot
* Samtidigt som det ömsesidiga beroendet: ideologiskt baserade blockbildningar

Efterkrigstidens politiska landskap:

* Den ekonomiska tillväxten
* FN – världssamfund och världssamvete
* Kallt krig: ökande klyfta mellan öst och väst
* Fredlig samexistens: demokrati, fred, välfärd
* Öst och väst – men också nord och syd
* Det totala krigets universum

När började kalla kriget?

* Churchills järnridå-tal 1946
* Jalta och Potsdam 1945
* ”Procentavtalet” i Moskva 1944
* Trumandoktrinen 1947 (Marshallhjälpen 1948, Atlantpakten 1949)
* Berlinblockaden 1948-1949
* Eller långt tidigare – redan 1918?

Ett återuppbyggt Europa och kalla krigets inledning:

* Folkförflyttningar – etnisk rensning
* Tyskland delas i fyra ockupationszoner
* Marshallhjälpen 1948
* Berlinblockaden 1948–1949
* Grundandet av Väst- och Östtyskland 1949
* Atlantpakten (NATO) 1949
* Kominform 1947
* Warszawapakten 1955

Trumandoktrinen och kommunistjakt i USA: ”Mcchartyismen” 1950–53

Rasism och mot en medborgarrättsrörelse

Nikita Chrustjov (1894–1971): kallt krig och fredlig samexistens

Aleksander Solsjenitsyn, *En dag i Ivan Denisovitjs liv* (1962)

Ungernrevolt och Suezkris 1956

Kubakrisen 1962

Pragvåren 1968 och dess följder:

* Tjeckoslovakien blev en federation – ökad inre splittring
* Sovjetunionen förlorade internationellt anseende
* Brezjnevdoktrinen – ”broderlig intervention”

Utvecklingen i Asien:

Ho Chi Minh och Vietnam

Mao Zedong och kommunisterna tar makten i Kina 1949

Koreakriget 1950–53

Vietnamkrigen

USA och efterkrigstidens Asien

* Münchenanalogin (inga förhandlingar med Hitlers efterträdare).
* Dominoteorin (hotet från världskommunismen).

Europeisk efterkrigstid

* Tillväxtsmirakel
* Det tyska undret
* Kol- och stålunionen
* Europeiska Gemenskapen
* Europeiska Unionen

Avspänning 1963–80

Vilka var orsakerna till avspänningspolitiken?

1. Kubakrisens lösning
2. Att man accepterade status quo i Europa.
3. Moskva fick gränser fastslagna och status som supermakt.
4. Avspänningen gav Sovjet inre legitimitet.
5. Avspänningen underlättade handel och Sovjet hade stort behov av spannmålslimport. USA och västländerna gavs större marknader.
6. Båda sidor hade behov av att kontrollera försvarsutgifterna.
7. Terrorbalansen. Sovjet hade militärt hämtat upp sitt underläge. Jämbördigheten var en grund att sluta avtal på.
8. Proteströrelserna och kriget i Vietnam spelade roll.

Kalla krigets faser

* 1946–1962: ”Det första kalla kriget”
* 1962–80: Avspänning (med inre spänningar)
* 1980–1989: ”Det andra kalla kriget”
* 1989–1991: Kalla krigets slut

Kalla krigets historiografi:

* Traditionalism
* Revisionism
* Postrevisionism

Det oväntade sammanbrottet:

* Få förutsåg Sovjetkommunismens kollaps i västvärlden (t.ex. Paul Kennedy, *The Rise and Fall of Great Powers*) trots återkommande uppror inom östblocket (1953, 1956, 1968, 1976 och 1981);
* Dock: allvarliga ekonomiska problem i östblocket under lång tid: rustningskostnader;
* Den tunga ekonomins kris, varubrist, inga direkta samband mellan utbud och efterfrågan;
* Arbetslöshet, vilket ”reglerade” behoven i väst, var inget alternativ i öst;
* Trodde att kommunismen kunde reformeras trots stagnation, stor svart sektor och ineffektivitet (”sov inte nu, du är ju inte på jobbet”).