1: Jaký byl podle úryvku vlastní cíl Hitlerovy válečné kampaně a proč?

2: Která událost mohla způsobit v úryvku zmiňovaný obrat v britské a francouzské politice mírového usmiřování fašistických diktátorů?

3: Jaké vojenské motivy vedly Německo k podpisu sovětsko-německé smlouvy o neútočení v srpnu 1939?

.

Tento [Hitlerův] postup vyvolal v březnu roku 1939 v Londýně poplach. Chamberlainova vláda sice ještě nevzdala „appeasement“, ale metoda politiky appeasementu byla nyní změněna. Dosud se jednalo jen prostřednictvím slibů a ústupků, od nynějška se pracovalo také s hrozbami: Bude-li Hitler pokračovat ve své politice svémocného roztahování se na východ, narazí na své cestě na Anglii. Symbolem této hrozby byla anglická garance Polska, která byla poskytnuta koncem března, kdy Polsko odmítlo spojení s Hitlerem proti Rusku.

Hitler byl v nové situaci. Sám ji shrnul slovy, která pronesl tři týdny před vypuknutím války (…): „Všechno, co podnikám, je namířeno proti Rusku. Když je Západ tak příliš hloupý a slepý na to, aby to pochopil, budu nucen se s Ruskem domluvit, Západ porazit, a pak, po jeho porážce, se obrátit se svými sebranými silami proti Rusku.“

Tato slova obsahovala klíč k vypuknutí druhé světové války. Přesně to byl Hitlerův improvizovaný nový program, podle kterého probíhala druhá světová válka v prvních dvou letech. Hitler se nejdříve dohodl se Sovětským svazem, obrátil se nejprve společně se Sovětským svazem proti Polsku, pak se sovětským krytím zad proti Západu, a teprve pak, jak to bylo od začátku plánováno, se svými „sebranými silami“ proti Sovětskému svazu.

Sebastian Haffner: Od Bismarcka k Hitlerov, přeložil Lumír Wolf, redakčně upraveno