**Andra världskriget och förintelsen**

Andra världskrigets upptakt i Europa:

* 1933: Tyskland lämnar NF
* 1935: Hitler inför värnplikt och deklarerar tysk återupprustning
* 1935: Italien erövrar Abessinien. Stöds av Tyskland
* 1936: Hitler annekterar Rhenlandet och säger upp Locarnoavtalet
* 1936‒39: Spanska inbördeskriget. Franco stöds av Tyskland och Italien
* 1936 axeln Rom-Berlin. Japan och Tyskland sluter en antikominternpakt, Italien går med 1937
* 1938 införlivas Österrike i det tyska riket (*Anschluss*)
* Tyskland kräver Sudetområdet från Tjeckoslovakien. Vid ett möte i München 1938 bifalls detta.
* 1939: resten av Tjeckoslovakien invaderas
* april 1939: Hitler kräver att Danzig ska bli tyskt. Polen vägrar
* augusti 1939: Molotov-Ribbentroppakten
* 1 september 1939: Tyskland går in i Polen
* 3 september 1939: Storbritannien och Frankrike förklarar krig mot Tyskland

Tänkbara orsaker till den brittiska *appeasement*-politiken under 1930-talet:

* Erfarenheterna från första världskriget: ”Aldrig mera krig!”
* NFs sammanbrott och USAs isolationism
* Dåligt samvete för Versaillesfreden
* Inväntande av det brittiska samväldets andra stater
* Handelsintressen i Europa
* Eftersläpande upprustning
* Mellaneuropa ett underprioriterat område
* Inrikespolitiskt lugn
* Inget att vinna på ett kostsamt krig

Det stora fosterländska kriget:

* Mellan 25 och 30 miljoner Sovjetmedborgare dog som en konsekvens av kriget. För varje brittisk eller amerikansk soldat som dog, stupade 20 sovjetiska. I snitt dog 1 000 Sovjetmedborgare varje timma, varje dag, varje månad, varje år från juni 1941 till maj 1945.
* Under krigsåren frisläpptes 1,9 miljoner ur Gulag men 2,4 miljoner skickades dit. Dessutom inledde Stalin 1944 en förföljelse av ett flertal etniska minoriteter, som anklagades för att ha samarbetat med tyskarna. Straffet var deportation österut.
* Det tyska anfallet på Sovjetunionen i juni 1941 innebar kvinnornas återkomst på arbetsmarknaden. I den lätta industrin ökade andelen kvinnor från 60 procent vid krigsutbrottet till 81 procent ett drygt år senare. I slutet av kriget var 56 procent av den totala arbetskraften kvinnlig.

Orsaker till kriget i Europa:

* Ekonomisk obalans och upprustning
* Versaillesfreden
* Hitlers planer
* Västmakternas *appeasement*-politik
* Västmakternas frostiga relation med Sovjetunionen
* Tysklands särutveckling (*Sonderweg*)

**Förintelsen**

Förintelsen i siffror: judiska offer i absoluta tal och i procent av andelen judar före andra världskriget i respektive land:

Polen: 3 miljoner (91 procent)

Sovjetunionen: 1,1 miljoner (36 procent)

Ungern: 569 000 (69 procent)

Rumänien: 287 000 (47 procent)

Litauen: 143 000 (85 procent)

Tyskland: 141 500 (25 procent)

Nederländerna: 100 000 (71 procent)

Böhmen-Mähren: 78 150 (66 procent)

Frankrike: 77 320 (22 procent)

Lettland: 71 500 (78 procent)

Slovakien: 71 000 (80 procent)

Grekland: 67 000 (87 procent)

Jugoslavien: 63 000 (81 procent)

Österrike: 50 000 (27 procent)

Belgien: 28 900 (44 procent)

Italien: 7 680 (17 procent)

Estland: 2 000 (44 procent)

Luxemburg: 1 950 (56 procent)

Norge: 762 (45 procent)

Danmark: 60 (0,7 procent)

Finland: 7 (0,3 procent)

Intentionalism och frågan om vem som bar ansvar

Intentionalismens förutsättningar:

en stat eller ett internationellt samfund som präglas av relativ kontinuitet och stabilitet och/eller en karismatisk ledare;

en hegemonisk ideologi eller dominant religiöst trossystem utmärkt av skarpa, konspiratoriskt präglade distinktioner mellan utsatta ”vi” och ”de andra” – syndabockarna;

svart-vit världsbild som har stor påverkan på breda lager av befolkningen;

stark determinism; närvaron av ”objektiva”, ”historiskt nödvändiga lagar” som ger legitimitet åt folkmordet

Funktionalismens förutsättningar

* Funktionalismens företrädare har kritiserat intentionalisternas betoning av enskilda aktörers och gruppers betydelse. De menar i stället att de förutsättningar som måste finnas är strukturella.
* Funktionalisterna betonar närvaron av alternativa idéer och rörelser; folkmordet blir ett sätt att återställa jämvikten.
* ”Kumulativ radikalisering”, det vill säga folkmord handlar inte om långsiktig planering utan är en funktion av kaotiskt beslutsfattande bland konkurrerande grupper.

Robert Melson, *Revolution and Genocide* (1992)

”Revolutionär omvälvning” – revolutioner störtar inte bara gamla regimer utan skapar också förutsättningar för nya, radikala lösningar där ett nytt politiskt avant-garde kan driva fram utrotandet av hela folkgrupper.

Den nya regimen önskar uppnå politisk och ideologisk legitimitet och konstruerar därför en ideologi som utestänger eller stigmatiserar grupper som klassas som ”revolutionens fiender”.

* Krig är en annan viktig förutsättning, då det väcker och förstärker regimens känsla av utsatthet och sårbarhet men också utvaldhet och osårbarhet. Krig ger dessutom ökade möjligheter att konstruera konspirationsteorier om förbindelser mellan yttre krigsmotståndare och inre revolutionära fiender.