Fogalmak

pártállam: egy uralmon lévő párt demokratikus kontroll nélkül gyakorolja hatalmát.

állampárt: kizárólagosan birtokolja a hatalmat egy országon belül, egyeduralmi rendszert épít ki.

MSZMP: Magyar Szocialista Munkáspárt – 1956-os forradalom után állampártként működött 1989-ig

terror: nyílt erőszak alkalmazása félelemkeltés céljából

munkásőrség: 1956-os forradalom után, a szocialista hatalmi rendszer támogatására Magyarországon létrehozott, közvetlen pártirányítás alatt álló félkatonai szervezet.

Forradalmi-Munkás-Paraszt Kormány A szovjetek által támogatott Kádár féle vezetés

munkástanács forradalom alatt , a gyárak és üzemek forradalmi szervezetei

MUK: Márciusban újra kezdjük – az 1956-os forradalom után ismertté vált jelszó

KISZ: Kommunista Ifjúsági Szövetség, az MSZMP ifjúsági szervezete

emigráció: kivándorlás, lakóhely politikai, gazdasági, vallási vagy egyéb okokból való önkéntes, vagy kikényszerített, tartós vagy időszakos elhagyása.

életszínvonal politika: A megélhetés szintjének folyamatos emelése kiemelt jelentőségű gazdaságpolitikai céllá vált.

termelőszövetkezet (tsz): Mezőgazdasági üzemszervezési forma, elsősorban a kommunista országokban, szabad parasztok csoportokba helyezése, és a tulajdon, a termelőeszközök csoporttulajdonba vétele.

új gazdasági mechanizmus: a szocialista Magyarország gazdasági irányításának és tervezésének átfogó reformja 1968-tól.

háztáji: magántulajdonban lévő kis földparcella

maszek: magánszektor rövidítése, a szocialista Magyarországon szűken behatárolt területeken engedélyezték az önálló vállalkozók működését.

„legvidámabb barakk”: Magyarország ironikus megnevezése 1968-1990 között, amely a kultúra és a szórakozás területén nagyobb szabadságot biztosított az állampolgároknak

gulyáskommunizmus: Magyarország 1962-1989 között korszaka, a szocialista berendezkedés ellenére viszonylagos jólét jellemezte az országot.

3T (TTT): Támogatott – Tűrt – Tiltott - a kommunista kultúrpolitika „terméke”

szamizdat: orosz eredetu szó, jelentése engedély nélkül nyomtatott könyv, illegális politikai irodalom

államadóság: egy adott országban a helyi (önkormányzati) és a központi kormány tartozásainak összege.

diktatúra: erőszakon alapuló hatalomgyakorlás

Ellenzéki Kerekasztal: a Kádár-rendszerrel szemben álló ellenzék egyeztető fóruma. Célja az volt, hogy a diktatúrát fenntartó MSZMP ne tudja az ellenzéki csoportokat különalkukkal megosztani, szétforgácsolni.

MSZP: MSZMP utódpártja, Magyar Szocialista Párt

MDF: Magyar Demokrata Fórum – a demokratikus ellenzék első politikai szervezete

FIDESZ: Fiatal Demokraták Szövetsége

SZDSZ: Szabad Demokraták Szövetsége

FKGP: Független Kisgazda Párt

KDNP: Kereszténydemokrata Néppárt

LMP: 2009-ben alakult párt, Lehet Más a Politika

Jobbik: 1999-ben alakult politikai Párt

Személyek

Kádár János: MSZMP első titkára, 1956-tól a rendszerváltásig tartó időszak vezetője

Nagy Imre: 1956-os forradalom vezetője, kivégzik 1958-ban

Nyikita Szergejevics Hruscsov: Sztálint követően az SZKP főtitkára

Leonyid Iljics Brezsnyev: Hruscsov leváltása után az SZKP főtitkára, „pangás időszaka”

Mihail Szergejevics Gorbacsov: 1985-től az SZKP főtitkára, reformok

Pozsgay Imre: Az MSZMP reform csoportjához tartozó politikus

Grósz Károly: Az MSZMP főtitkára Kádár leváltását követően

Évszámok

1956 november 4. Szovjet csapatok bevonulása, az 1956-os forradalom leverése

1956 december: Munkástanácsok feloszlatása

1956 – 1963: Kádár rendszer – kemény diktatúra, megtorlások

1958: Nagy Imre kivégzése

1966: első táncdalfesztivál

1968: új gazdasági mechanizmus indulása

1968 március 15. Fiatalok rendszerellenes tüntetése

1978: USA visszaadja a magyar Szent Koronát

1985: demokratikus ellenzék találkozója Monoron

1986: Lánchidi „csata” (a tüntetők szétverése a Lánchídon)

1987: demokratikus ellenzék lakiteleki találkozója, MDF megalakítása

1988-1989: tömegtüntetések (román falurombolás ellen, bős-nagymarosi vízlépcső ellen)

Összefüggések (Forrás felhasználás: http://www.tortenelems.eoldal.hu)

Kádár rendszer kemény diktatúra

* 1956. december 2.: az MSZMP vezetői ellenforradalomnak nyilvánították az eseményeket --> a kegyetlen megtorlás kezdete
	+ „pufajkások”: vezetőjük Münnich Ferenc
	+ feladat: a „rend” helyreállítása (--> megtorlás)
	+ az emberek megfélemlítése (pl. decemberben sortűz Tatabányán és Miskolcon)
	+ tömeges kivándorlás Nyugatra (kb. 200 ezer fő)
	+ letartóztatások ,perek --> börtönbüntetések, internálások, kivégzések
	+ 1958. június: Nagy Imre és társainak pere, majd kivégzése
* A társadalom megtörése
	+ nagymértékű megtorlás
	+ Kádár: a rendszer elfogadásáért cserébe anyagi jólét, emelkedő életszínvonal:
	+ a bérek emelése
	+ az árak csökkentése
	+ a beszolgáltatási rendszer eltörlése
	+ DE újra kollektivizálás a mezőgazdaságban
* A rendszer megszilárdulása
	+ az 1960-as évek eleje: lezárult a konszolidáció
	+ az MSZMP eltávolodott a sztálinizmustól
	+ Kádár: „aki nincs ellenünk, az velünk van”
	+ új célkitűzés: „a szocializmus építése”

Kádár rendszer puha diktatúra

* Kádár egyszemélyi vezető volt (döntéshozatal)
* kevésbé elnyomó jellegű diktatúra („puha diktatúra”)
* a „kis szabadságok” rendszere:
* a „morgás joga”
* politikai viccek
* a kommunista tábor „legvidámabb barakkja” stb.
* DE a rendszer ellen nyíltan fellépők üldözése --> börtön
* az állambiztonsági szervek feladata: a társadalom folyamatos megfigyelése, ellenőrzése (pl. ügynökhálózat, III/III. csapatfőnökség)
* a keleti blokk országaitól eltérő gazdaságpolitika
* a mezőgazdaságból indult --> a parasztokat érdekeltté tették a termelésben (háztáji gazdaságok, szabad állattartás stb.) --> növekvő mezőgazdasági termelés
* 1968. január 1.: új gazdasági mechanizmus (átfogó reformok) --> a vállalatok nagyobb önállóságot kaptak --> a külkereskedelem fejlődése – 1970-es ébvek elején leállnak a reformok

Kádár rendszer válsága és bukása

* 1973 olajválság – olaj ára megötszöröződik
* az 1970-es évek vége: pénzügyi válság --> reformok szükségessége --> :visszakanyarodás a reformelképzelésekhez
* -a „második gazdaság” lehetővé tétele --> megjelent a magántulajdonú termelés (maszek) + a piacgazdaság csírája
* megkésett reformok --> újabb nyugati kölcsönök --> a Kádár-rendszer adósságcsapdába került
* 1980-as évek közepe: a Szovjetunió meggyengülése à csökkent Magyarország függése
* 1988: Kádár elvesztette befolyását à új vezetés az MSZMP-ben (Grósz Károly)
* nem egységes a szocialista vezetés (pl. Pozsgay Imre is reformokat akart)
* Kádár rendszer csődje
	+ gazdasági: válság, adósságcsapda, eladhatatlan termékek, technológia elavulása, megalapozatlan nehézipari termelés
	+ politikai: ellenzék megerősödése (írók, fővárosi értelmiség), szamizdat, ellenzéki szervezetek (MDF, FIDESZ, SZDSZ), Ellenzéki Kerekasztal, pártok alakulásának engedélyezése
	+ társadalmi, kulturális: ellenzéki mozgalmak megmozdulásai (Monor, Lánchídi csata, Lakitelek, tömegtüntetések), rendszerellenes, kritikai hangú irodalmi, művészeti alkotások