**6 grunde til at den kolde krig aldrig blev varm**



Knap havde støvet lagt sig efter 2. verdenskrig, før en ny og altødelæggende 3. verdenskrig lurede. I over fire årtier balancerede verdensfreden på en knivsæg.

I april 1945 mødtes amerikanske og sovjetiske soldater ved Elben i Tyskland. Med stor glæde omfavnede de hinanden, og en feststemning bredte sig i de to lejre, der nu endelig havde nedkæmpet den nazistiske krigsmaskine.

Glæden blev dog kort.

De ­fælles aftaler skabt på Jalta- og Pots­dam­kon­fe­ren­cer­ne blev brudt fra begge sider, og i 1946 udtalte den amerikanske præsident, Truman: “Medmindre Rusland bliver mødt med en jernnæve og et stærkt sprog, så vil vi stå over for endnu en krig”.

Snart var store dele af verden delt mellem kapitalistiske og kommunistiske lande.

I mere end 40 år herskede en kold krig mellem de to supermagter, som var præget af en enorm militæroprustning. De to parter kæmpede indædt om at blive verdens ledende magt, men på trods af mange nervepirrende øjeblikke blev den kolde krig heldigvis aldrig varm.

Her er seks grunde til hvorfor.



**1. KERNEVÅBEN**

**Atomvåben holdt krigen fra døren**

Da Sovjetunionen i 1949 prøvesprængte sin første atombombe, var USA’s atommonopol brudt, og truslen om en atomkrig lurede. Den amerikanske løsning blev udviklingen af “massiv gengældelse”-doktrinen.

Et billede, der indeholder raket, cylinder, fløjte/pibe/rør, transport

Automatisk genereret beskrivelse

USA og Sovjetunionen havde tilsammen mere end 60.000 atomvåben ved den kolde krigs afslutning. © Imageselect

Den foreskrev, at et sovjetisk angreb ville medføre et endnu større mod­­­angreb. For­målet var at sikre, at en storkrig ikke var i ­nogens interesse, da den ville medføre så voldsomme ødelæggelser, at ingen af part­erne havde mulighed for at overleve.

**2. CUBAKRISEN**

**Cubakrisen manede til besindelse**

I oktober 1962 opstillede Sovjetunionen missiler på Cuba, der kunne ramme USA. Missilerne blev til sidst trukket tilbage efter en ophedet debat, men verden havde aldrig været tættere på en atomkrig.

Et billede, der indeholder kort, sort-hvid, udendørs

Automatisk genereret beskrivelse

Cuba-krisen startede, da amerikanske spionfly opdagede missilfaciliteter på øen.

© Wikimedia/The John F. Kennedy Presidential Library and Museum, Boston

Derfor indførtes en række teknologiske og diplomatiske tiltag, så situationen ikke kunne opstå igen. Der blev bl.a. etableret en direkte telefonlinje mellem Washington og Moskva, og landene begyndte at omgås hinanden med større forsigtighed.

**3. FREDSBEVÆGELSER**

**Verden ønskede fred og ikke krig**

Den konstante trussel om krig førte til en modbevægelse, der kæmpede for fred og afspænding mellem de to supermagter. Hundredvis af anti-krigsbevægelser blev oprettet og nåede deres højdepunkt i 1968, hvor massedemonstrationer med flere hundredtusind deltagere stærkt kritiserede USA’s krigshandlinger i Vietnam.

Et billede, der indeholder tøj, Ansigt, tekst, sort-hvid

Automatisk genereret beskrivelse

Fredsbevægelserne påvirkede kraftigt den offentlige stemning.

© Getty Images

Især hippiebevægelsen, som også blev dyrket af mange af tidens store kunst­nere, var en stærk fortaler for fred og spredte sig til hele den vestlige verden. Fredsbevægelsernes ihærdige arbejde sikrede, at folkestemningen konsekvent var imod nye krige.

**4. ALLIANCER**

**Forsvarsalliancer holdt stormagterne i skak**

Forsvarsalliancerne [NATO](https://historienet.dk/krig/den-kolde-krig/nato-tidslinje-for-en-forsvarsalliance-i-forvandling) og Warszawa-pagten, mellem henholdsvis de vestlige og de ­kommunistiske lande, omfattede de fleste lande i Europa.

Et billede, der indeholder kort, tekst

Automatisk genereret beskrivelse© Shutterstock

Alliancerne sørgede for, at ethvert angreb på et medlemsland ville føre til en storkrig, som ingen af parterne ønskede. Derfor afholdt supermagterne sig fra at angribe hinanden direkte.

**5. INDIVIDUELLE BESLUTNINGER**

**Ingen var villig til at trykke på “knappen”**

Krigen var tæt på at komme flere gange, men blev afværget, da de ansvarlige for affyringen af atombomberne ikke ville trykke på knappen. En af de gange var den 26. september 1983, hvor alarmerne pludselig ­blinkede i en russisk militærbunker.

Her bedømte den ansvarlige oberstløjtnant Stanislav Petrov med is i maven, at der måtte være tale om falsk alarm. Beslutningen reddede verden fra en atomkrig.

Et billede, der indeholder Ansigt, person, tøj, menneske

Automatisk genereret beskrivelse

**Sovjetisk missil-oberst afværgede atomholocaust**

Mange år senere udtalte Petrov: “Jeg var overbevist om, at amerikanerne var et krigerisk folkefærd, men ikke et selvmorderisk. Jeg husker, at jeg tænkte: Så stor en idiot er ikke født endnu, end ikke i USA”.

**6. STEDFORTRÆDERKRIGE**

**Krigen blev varm i den tredje verden**

Selvom krigen aldrig brød ud i hverken USA, Europa eller Sovjetunionen, så var det langtfra tilfældet alle steder. Statskup, der ofte var hemmeligt støttet af enten USA eller Sovjetunionen, blev gennemført i mange lande, bl.a. Chile og Afghanistan.

Et billede, der indeholder accessories/tilbehør, taske, våben, tøj

Automatisk genereret beskrivelse

Mere end 250.000 ­amerikanske soldater mistede livet i kampe mod kommunister.

© Getty Images

Samtidig fik lokale krige militæropbakning fra den ene eller den anden blok. Den mest omfangsrige var vietnamkrigen, hvor amerikanske soldater i 14 år kæmpede mod nordvietnamesiske soldater, som var støttet af våben, udstyr og træning fra Sovjetunionen.

Krigene i den tredje verden fortsatte igennem hele [den kolde krig](https://historienet.dk/krig/den-kolde-krig/den-kolde-krig-tidslinje), hvor de fungerede som både militære og ideologiske styrkeprøver mellem verdens to supermagter, så længe en direkte krig ikke var en mulighed.

**Læs mere om den kolde krig**

* John Lewis Gaddis: **The Cold War**, Penguin Books, 2006
* Allan Winkler: **The Cold War: A History in Documents**, Oxford University Press, 2011