#  Bojevanje v severni Afriki

Spor v Afriki, enega od velikih poglavij druge svetovne vojne, so pravzaprav sprožili Italijani.

Britanske dejavnosti v Afriki so strateško najbolj prizadele Italijane, zato je Mussolini odločil, da si mora Italija povrniti nekdanja vplivna območja in obenem škorenj razširiti na ves jugovzhodni del Sredozemskega morja.

Vojna v Severni Afriki se je začela septembra leta [1940](http://sl.wikipedia.org/wiki/1940) ko je italjanska vojska pod poveljstvom [Rodolfa Grazianija](http://sl.wikipedia.org/wiki/Rodolfo_Graziani) s petimi [divizijami](http://sl.wikipedia.org/wiki/Divizija) preko [Libije](http://sl.wikipedia.org/wiki/Libija) vdrla v [Egipt](http://sl.wikipedia.org/wiki/Egipt). Decembra pa je britanska armada, ki ji je poveljeval [Archibald Wavell](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Archibald_Wavell&action=edit&redlink=1) izvedla protinapad in v dveh mesecih pregnala Italijane 800 km nazaj v Libijo.

Ponižani Mussolini je na pomoč poklical Hitlerja. Ta mu je v Afriko poslal svoj Fliegerkorps X in nemški oklepni korpus, ki mu je poveljeval eden najsposobnejših generalov druge svetovne vojne, Erwin Rommel.

Rommel, Hitlerjev ljubljenec vse do zarote proti führerju, ko je bil prisiljen storiti samomor, je bil bister in bojevit poveljnik, ki je iz svojega tanka vedno poveljeval v prvih bojnih vrstah, kar je nemškim vojakom oklepnega 'Afrika Korps' močno dvigovalo moralo. Zaradi kasnejših vojaških uspehov v Afriki si je pridobil vzdevek 'puščavski lisjak', užival pa je tudi izjemno spoštovanje pri nasprotniku.

Rommel je ofenzivo začel 24. marca 1941. Nemške enote so bile iz povsem drugačnega testa kot italijanske. Britance je presenetil, vdrl v Libijo in Egipt ter pustil za seboj le libijsko pristanišče Tobruk. Iz Sicilije je Luftwaffe obenem pričela napadati Aleksandrijo, Port Said in Suez. Vendar pa je Rommlov udarec kmalu izgubil zagon, saj so bile nemške ofenzivne čete razdrobljene na Evropo in Afriko. Britanci so trmasto vztrajali v Tobruku in s strateško pomembne Malte tolkli po nemških oskrbovalnih konvojih. Spomladi 1942 je naposled klonil Tobruk in akcijo na Malto so odpovedali, kar je bila daljnosežna napaka.

V naslednjih mesecih se je fronta premikala sem ter tja po puščavi.

23. oktobra 1942 ponoči se je začela ena najznamenitejših bitk. Britanska armada je napadla presenečeno nemško pri El Alameinu. Rommel je že čez teden dni ukazal umik, vendar je bilo že prepozno, saj je bila pot za umik odrezana. Kljub temu se mu je posrečilo, da se je glavnina vojske izmuznila skozi ovire

Na svojem umiku proti [Tuniziji](http://sl.wikipedia.org/wiki/Tunizija) je nemška armada odvrgla vse kar ji je bilo odveč, za seboj so pustili celo italijansko [pehoto](http://sl.wikipedia.org/wiki/Pehota).

Osmega novembra pa se je začela operacija 'Bakla' pod poveljstvom ameriškega generalporočnika Dwighta D. Eisenhowerja. Pri uspešnem izkrcanju v Maroko in Alžirijo je sodelovalo 23.000 Britancev in 84.000 Američanov.

Do marca 1943 je Nemcem še uspevalo kljubovati močnejšemu nasprotniku, nakar je postalo jasno, da bodo poraženi. Hitler je Rommla odpoklical in 23. aprila se je začel zadnji zavezniški napad. Montgomery je iz Libije prodrl v Tunizijo, enako so storili Američani z zahoda. Sedmega maja sta klonila Tunis in Bizerta in še zadnja smer nemškega umika proti rtu Bon je bila presekana. Afrika je padla.

Sile Osi so približno v tistem času izgubile tudi bitki pri Stalingradu in Guadalcanalu, vsi trije porazi pa so pomenili prelomnico v drugi svetovni vojni. Od takrat dalje se je vojna sreča dokončno obrnila v prid zaveznikom.

Viri: revija Joker, številka 105, letnik 2002 ; <http://sl.wikipedia.org/wiki/Vojna_v_severni_Afriki>