# 4.1

## Wankele democratie

* Tekenen wapenstilstand WO1
* Weinig vertrouwen in de (politieke) leiders
* Slechte economie als gevolg van WO1 en herstelbetalingen, hoeveel?
* Bedrag vastgesteld op 132 miljard goudmark! (meer dan het BNP!)

## De regering van de Republiek van Weimar krijgt te maken met veel tegenstand

* Communisten deden alleen mee om propaganda te maken voor het eigen ideaal, wilden zelf alle macht
	+ Hoop op een revolutie!
* Nationalisten en conservatieven wilden het keizerrijk terug met minder macht voor de politieke partijen en meer voor hen zelf
	+ Dolkstootlegende: Duitse volk was verraden door de regering die de vrede tekende van WO1. (Duitsland had nog kunnen winnen).
* Veel teleurgestelde ex-soldaten sloten zich aan bij communistische, conservatieve of fascistische groepen
	+ Geen plek voor in samenleving, en vooral: geen werk!

## De regering krijgt de schuld van alles: de nederlaag, de Vrede van Versailles en de slechte economische toestand

* Dolkstootlegende, regering schuld aan:
	+ Nederlaag in WO1
	+ Verdrag van Versailles
	+ Slechte economische situatie
* Bepalingen Verdrag van Versailles:
	+ Herstelbetalingen aan geallieerden
	+ Afstaan grondgebied
	+ Ontwapening

## Achterstand in herstelbetalingen leidt tot bezetting Ruhrgebied en grote economische problemen

* Vanwege betalingsachterstanden werd het Duitse industriegebied de Ruhr bezet.
* Om toch te kunnen betalen, drukte de Duitse regering geld bij 🡪 munt werd minder waard 🡪 hyperinflatie.
* Ontstaan economische crisis.

## Opbloei van Duitse economie halverwege de jaren ‘20

* Verzoening met Frankrijk
* Dawesplan 🡪 herstelbetalingen gekoppeld aan draagkracht, leningen VS.
* Ruhrgebied weer gedemilitariseerd en economisch hersteld.
* Stabiele regeringen tussen 1924-1929.

# 4.2

## Crisis van het wereldkapitalisme treft in Europa vooral Duitsland

* Amerikaanse Beurskrach (1929) slaat over naar Europa.
* Vanwege de economische banden tussen VS en DU wordt vooral Duitsland getroffen.
* Het Dawesplan zorgde ervoor dat Amerikaanse bedrijven hun geld terug wilden en de Duitse leningen stop zetten

## De crisis is gunstig voor de nazi’s

* De economische crisis wordt ook een politieke crisis:
	+ Democratische partijen vonden geen oplossing voor de crisis.
	+ Er komen noodverordeningen; de macht ligt in handen van de Rijkskanselier en de president.
* Vooral de NSDAP profiteert van de crisis:
	+ NSDAP en de Führer (Hitler) boden een alternatief voor de parlementaire democratie.
	+ Verdrag van Versailles zou ongedaan moeten worden.
* Mislukte staatsgreep, celstraf voor Hitler en opmars vanaf 1925

## Het fascisme van de nazi’s: nationaal-socialisme

* Het fascisme is een totalitaire ideologie 🡪 alle aspecten van de maatschappij worden beïnvloed.
* Kenmerken van het fascisme:
	+ Negatief
	+ Belang van eigen groep wordt vooropgesteld
	+ Ultra-nationalistisch
	+ Één corporatieve staat
	+ Mensen zijn niet gelijk, ‘hogeren’ moeten het volk leiden
	+ Één leider
	+ De partij beheerst alle culturele uitingen
	+ Verstand als basis voor handelen minder geschikt dan gevoel
	+ Verheerlijking van geweld
	+ Vrouwen moeten veel kinderen voortbrengen en voor hun gezin zorgen

## Aanvullende kenmerken van het Duitse fascisme

* **De rassenleer:**
	+ Één hoogwaardig ras (het Arische ras)
	+ Minderwaardige rassen (Slavische volkeren in Oost-Europa, niet-westerlingen)
	+ Verderfelijke rassen (zigeuners en joden)
* Antisemitisme niet nieuw maar al eeuwenlang oud.
* **‘Lebensraum’ in Oost-Europa:**
	+ Alle Duitsers verenigen in één staat
	+ Veroveren van leefruimte voor het Germaanse ras in Oost-Europa en SU.

# 4.3

## Hitler wordt Rijkskanselier in een coalitiekabinet

* Hitler in 1933 benoemd tot rijkskanselier.
* NSDAP grootste partij bij de verkiezingen.
* Men verwachtte Hitler te kunnen ‘over-rulen’ en hem aan de kant te zetten wanneer hij niet meer nodig was.

## Rijksdaggebouw in brand: communistische partij wordt uitgeschakeld

* Hitler ontbindt echter de Rijksdag en organiseert nieuwe verkiezingen 🡪 doel: behalen absolute meerderheid voor NSDAP!
* Partijleger SA moest hiervoor zorgen:
* In februari 1933 stond de Rijksdag in brand, Hitler geeft de communisten de schuld en laat hen oppakken door de SA.
* Communisten worden d.m.v. een noodverordening de burgerrechten ontnomen. 🡪 stemmen mogen niet naar verwante partijen gaan.
* Andere politici gaan akkoord: communisten een groter gevaar voor DU dan de fascisten!

## De Machtigingswet: de Rijksdag schakelt zichzelf en de grondwet uit. Einde aan de Republiek van Weimar

* Toen bleek dat Hitler niet aan de meerderheid kwam (44%) vaardigde hij de Machtigingswet uit:
* Rijksdag, Rijkspresident en grondwet werden uitgeschakeld.
* Wetten kunnen nu ook door de regering (Hitler) worden uitgevaardigd.
* Wetten kunnen afwijken van de grondwet.
* Vanwege het ontbreken van de communistische partij, werd de Machtigingswet aangenomen.

## De nazi’schakelen alle overgebleven tegenstanders uit

* De vakbonden 🡪 alle vakbonden vervangen door één nationaal-socialistische organisatie; DAF (Deutsche Arbeitsfront)
* De andere politieke partijen 🡪 DU wordt een eenpartijstaat.
* Een deel van de SA 🡪 Hitler ziet de SA met leider Ernst Röhm als een gevaar. In de nacht van de lange messen moordt de SS een deel van de SA uit, in opdracht van Hitler.
* President von Hindenburg 🡪 hij overleed waarop Hitler zijn bevoegdheden overneemt.
* Het leger 🡪 eed van trouw om Hitler te dienen.
* De kerken 🡪 proberen tot bondgenoten te maken.
* Door deze maatregelen stichten de nazi’s het Derde Rijk.
* *Waar komt deze naam vandaan?*
* Eerste rijk: Heilige Roomse Rijk (‘Duitsland tijdens de Middeleeuwen)
* Tweede rijk: Duitse keizerrijk onder Bismarck en Wilhelm II
* Eerste concentratiekampen in DU voor politieke tegenstanders, vooral in Dachau

# 4.4

## Kenmerken nazificeren

* Nazificeren 🡪 organiseren van de Duitse samenleving volgens de leer van de nazi’s met de volgende kenmerken:
* Jeugd wordt genazificeerd op school en in organisaties 🡪 Hitlerjugend en Bund Deutscher Mädel. Na de HJ kwam de Rijksarbeidsdienst (werk voor de samenleving).
* Kunst en publiciteit komen in de greep van de nazi’s 🡪 ministerie voor Volksvoorlichting en Propaganda met Goebbels als leider. Goedkope radio’s zodat nazi-boodschap overal te horen is.
	+ Instelling Rijkscultuurkamer 🡪 elke kunstenaar moet lid zijn om te mogen publiceren.
* Bedrijfsleven en landbouw ingeschakeld ter voorbereiding van een oorlog 🡪 de staat werd de belangrijkste opdrachtgever van de industrie.
* Boeren werden in propaganda verheerlijkt 🡪 zuiver houden van het Arische ras.
* Lebensraum in het oosten moest zorgen voor zekerheid van voedsel.
* Vrouwen worden als moeder verheerlijkt en in het werk gediscrimineerd.

## **Propaganda en terreur om de nazificatie te doen slagen**

* De nazi’s, meesters in het bedrijven van propaganda.
* De SS werd de machtigste terreur-organisatie met de volgende taken:
	+ Beschermen van de leiders van de NSDAP.
	+ Bescherming van de nationaal-socialistische staat door het uitschakelen van tegenstanders.
	+ Opbouw eigen troepenmacht, Waffen-SS.
	+ Uitmoorden mensen in vernietigingskampen.
	+ Leider van de SS: Himmler.

Nederlandse propaganda voor de Waffen-SS! Hoeveel Nederlanders in dienst?

* Schattingen variëren van 22.000-25.000 (!)

## De slachtoffers van de nazi’s

* De eerste concentratiekampen 🡪 in eerste instantie politieke tegenstanders, later iedereen die niet thuishoorde in de ‘nazi-Volksgemeinschaft’.
* Bouw van de kampen in DU niet georganiseerd in het begin, maar gevangenissen werden te klein.
* Veel kampen stammen al van vóór de oorlog.
* Later ook in bezette gebieden de komst van kampen en vernietigingskampen.

## De Joden wordt vanaf 1933 het leven steeds moeilijker gemaakt

* Jodenvervolging stap voor stap: pesten, discrimineren, isoleren, terroriseren.
* Doel: Joden dwingen tot emigratie.
* Stappen in de jodenvervolging:
	+ April 1933: boycot joodse winkels, ontslaan van joodse medewerkers.
	+ 1935: Neurenberger wetten, voor joden verboden om met anderen te trouwen.
	+ 1938: openbare voorzieningen zijn voor joden verboden.
	+ Typisch voorbeeld: Kristallnacht

## In de oorlog begint de ‘Endlösung’

* In de oorlog was gedwongen emigratie voor de nazi’s geen oplossing meer.
* Endlösung: definitieve oplossing van het ‘jodenvraagstuk’ 🡪 genocide.
* *Einsatzgruppen* van de SS vermoordden minderheden in het Oosten.
* Deze methode werd te omslachtig: overstappen op vergassing in vernietigingskampen.

## Verschillende soorten vernietigingskampen

* Kampen die tot doel hadden zoveel mogelijk Joden en zigeuners te vermoorden in de gaskamers. (vb. Treblinka)
* Kampen die zowel vernietigingskamp als werkkamp waren. (vb. Auschwitz)
* Kampen met als doel om gevangenen zo hard te laten werken dat ze er dood bij neervielen (vb. Mauthausen).
* Kampen voor krijgsgevangenen (vb. vooral voor Sovjetsoldaten).

## Andere vervolgde groepen

* 5-6 miljoen joden vermoord.
* Schattingen van zigeuners lopen uiteen.
* Andere vervolgde groepen waren:
* Gehandicapten (fysieke eigenschappen)
* Homoseksuelen (geaardheid)
* Jehova’s en andere religieuze minderheden (godsdienst)

## Groot deel van de bevolking bleven de nazi’s steunen

* Veel steun onder de bevolking voor de nazi’s, vooral vanwege het negeren van het Verdrag van Versailles en het oplossen van de werkloosheid.
* Op een legale manier behaalden de nazi’s echter nooit een meerderheid.
* Grootste groep waren de ‘meelopers’ (twijfel de kop indrukken vanwege angst voor gevolgen).
* Door terreur werden andere geluiden niet toegestaan.

# 4.5

## **Eisen Hitler**

* Aansluiting Duitstalige gebieden aan het Derde Rijk.
* Anschluss (1938) 🡪 toevoeging Oostenrijk aan Duitsland.
* Conferentie van München (1938) 🡪 om oorlog te voorkomen.

## Crisis over Sudetenland

* Na de inname van Oostenrijk richt Hitler zijn aandacht op Tsjecho-Slowakije.
* Vooral in de provincie Sudetenland Duitstalige inwoners.
* Tsjecho-Slowakije is niet bereid om dit af te geven en mobiliseert het leger. Ze hopen op steun van Frankrijk en SU vanwege gesloten verdragen.

## Conferentie van München in 1938 om oorlog te voorkomen

* Regeringsleiders van DU, Italië, Frankrijk en Engeland kwamen in München samen ‘om de vrede te redden’.
* Besluit dat Sudetenland aan DU werd gevoegd maar de rest van Tsjecho-Slowakije onafhankelijk bleef.
* Vrede was dus gegarandeerd…

## De politiek van appeasement mislukt

* Appeasementpolitiek 🡪 politiek om oorlog te vermijden door concessies te doen aan een andere mogendheid.
* Politiek mislukt doordat nazi-DU zich niet aan de afspraken houdt.
* Inname van heel Tsjecho-Slowakije in maart 1939.
* Als reactie hierop geven Engeland en Frankrijk de garantie Polen bij te staan mocht Duitsland hetzelfde gaan doen.
* DU en Italië sluiten een militair verbond.
* DU en SU sluiten een niet-aanvalsverdrag.
* In het geheim spreken DU en SU om Polen (en andere Oost-Europese gebieden) onderling te verdelen 🡪 Hitler-Stalin-pact.
* Toen DU Polen binnenviel ( 1 sept. 1939) verklaarden Engeland en Frankrijk de oorlog aan DU 🡪 start WO2!

# 4.6

## Snelle Duitse verovering van grote delen van Europa, waaronder Nederland

* Hitler had met de aanval op Polen de oorlogsverklaring van Fra. en Eng. niet verwacht.
* Blitzkrieg vanaf 1940 🡪 snelle veroveringsoorlog om Fra. en Eng. tot vrede te dwingen om daarna SU te kunnen veroveren.
* Verovering van Denemarken, Noorwegen, NL, België, Luxemburg en deel van Fra.
* Vichy-Frankrijk 🡪 bezet Frankrijk. Het onbezette deel blijft strijden tegen DU samen met Eng.
* DU verloor de Slag om Engeland.

## In de veroverde landen rechtsstaat buiten werking gesteld

* Komst militair bestuur in de veroverde landen.
* De veroverde landen die tot ‘het Germaanse ras’ behoorden (waaronder NL) werden verder genazificeerd.
* Bezetting in oosten verschilde sterk van die in het westen.
* Oost-Europeanen gezien als lager ras, zoeken Lebensraum en de strijd aangaan tegen het communisme.

## **Aanpak bezette landen**

* Dwangarbeid in Duitsland 🡪 te werk stellen in Duitsland, vooral in industrie en landbouw.
* Daarnaast het systematisch uitsluiten van joden uit het openbare leven, uiteindelijk uitroeiing.
* Het keerpunt van WO2 wordt veroorzaakt door de aanval van DU op SU. Slag bij Stalingrad nederlaag voor DU. Daarnaast geallieerde invasie op D-Day in Normandië (juni 1944).
* Dag van capitulatie 🡪 Stunde Null.

# 4.7

## Grote problemen voor Duitsland na WO2

* Sociale, economische, politieke en morele ontwrichting
* Buitengrenzen waren verlegd
* Grote stroom van terugkerende soldaten, slachtoffers van nazi-regime en Heimatvertriebenen 🡪 Duitsers die werden verdreven uit het oosten van het voormalige Derde Rijk.
* Herstelbetalingen maar pas betalen na hereniging.

## Meningsverschillen tussen SU en andere geallieerden

* Deling DU in vier bezettingszones.
* Conferentie van Jalta: niet alleen deling DU maar ook deling Berlijn.
* Spanningen tussen SU en westerse geallieerden 🡪 verschil in opvatting over toekomst naoorlogs Europa.
* Oost-Europese staten: ter bescherming tegen westerse aanval en communistisch.
* West-Europese staten: vestiging westerse democratie.
* Wantrouwen tussen kapitalistische westen en communistische SU al sinds de stichting van de SU.
* Door het optreden van Stalin groeit in het westen verder de vrees dat het communisme van SU wil uitbreiden naar het westen, door de volgende redenen:
	+ Stalin forceert gebiedsverschuivingen.
	+ In Oost-Europa wordt het communisme in het zadel geholpen.
	+ Contacten met het westen werden onmogelijk gemaakt (IJzeren Gordijn)
	+ Angst voor communisme in Frankrijk en Italië

## De VS willen een dam opwerpen tegen het communisme

* Trumandoctrine (1947) 🡪 containmentpolitiek. Het indammen van het communisme. Landen helpen die neigen naar het communisme.
* Marshallplan (1948-1952) 🡪 alle Europese landen moeten een programma voor economisch herstel ontwerpen om er bovenop te komen. De VS gaat dit financieren.
	+ Landen die onder invloed stonden van de SU wordt verboden om de financiële hulp aan te nemen.
* Stimuleren van Europese eenwording 🡪 Val van Tsjecho-Slowakije (wordt communistisch) in het westen gezien als teken dat het Marshallplan noodzakelijk is.
	+ In een welvarend en samenwerkend Europa zouden de communisten minder aanhang krijgen dan in een arm Europa.
* De Duitse Bondsrepubliek (BRD) ontstaat (1949)
	+ DU raakt economisch verdeeld. SU schaft grootgrondbezit en particulier bezit af.
	+ Stalin laat in het oosten alles overbrengen als herstelbetaling, Fra. doet dit in het westen.
	+ Vluchtelingenstromen van oosten naar westen.

## Duitsland raakt economisch verdeeld

* Op voorstel van VS ontstaat in het westen een economische eenheid met gemeenschappelijke ‘ministeries’ en de nieuwe D-mark, gekoppeld aan de dollar.
* Stalin beschouwde deze geldhervorming als een schending van de afspraken.
* Ontstaan grote tegenstelling tussen welvarende westen en arme oosten.

## Stalin begint Blokkade van West-Berlijn (1948)

* Stalins antwoord op de containmentpolitiek.
* West-Berlijn als gat in de grens tussen oost en west.
* West-Berlijn moest in handen blijven van SU (ondanks dat het gebied eromheen communistisch was).
* Blokkade van West-Berlijn als chantage om heel DU in bezit te krijgen.

## **De Blokkade had veel door Stalin niet bedoelde gevolgen**

* Vanwege de luchtbrug kon West-Berlijn bevoorraad blijven. Echter veel onbedoelde gevolgen:
* Met de luchtbrug liet VS zien dat ze zich zouden inzetten voor een niet-communistisch Europa. 🡪 West-Berlijn wordt niet opgegeven.
* Crisis om West-Berlijn is een nieuwe aansporing tot nauwe samenwerking tussen westerse landen 🡪 oprichting NAVO.
* Blokkade versterkt de saamhorigheid onder West-Duitsers.
* De Blokkade bevorderde ook de oprichting van de BRD.

## De BRD wordt opgericht naar westers-democratisch model (1948)

* Oprichting BRD met West-Berlijn (1949).
* Oprichting democratische grondwet.
* Bonn werd de nieuwe hoofdstad.
* Adenauer als bondskanselier. (pro-westers en christen-democratisch).

## De BRD ontwikkelt zich tot een stabiele democratie

* Toetreding tot de EGKS in 1952. 🡪 voorloper EU, alleen samenwerking op het gebied van kolen en staal.
* Toetreding tot de NAVO in 1955 🡪 tegenhanger van het Warschaupact in het oosten.
* Het Wirtschaftswunder 🡪 oprichting marktgerichte exporteconomie.
* Succesvolle integratie van miljoenen vluchtelingen 🡪 veel vluchtelingen uit het oosten.

## De DDR ontstaat – De DDR wordt een totalitaire dictatuur binnen het Oostblok

* Volksdemocratie naar model van SU.
* O.l.v. Ulbricht het ontstaan van een totalitaire Sovjet-dictatuur.
* In 1953 protest op deze staatsvorm, Rode leger (SU) grijpt in 🡪 nog strenger regime.
* Sindsdien strenge controle en terreur door de Stasi.
* DDR werd onderdeel van het Oost-Europa dat onder controle stond van de SU. Oprichting Comecon als tegenhanger van Marshallplan.

## Economische malaise leidt tot vlucht en bouw van de Muur

* Slechte economische situatie als gevolg van:
* Herstelbetalingen aan de SU 🡪 als herstelbetaling hele DDR leeggehaald, planeconomie ingevoerd, productie en winst terug naar SU.
* Slecht functionerende planeconomie 🡪 herstelbetalingen aan SU, gebrek aan kapitaal, verlies van arbeidskrachten door de vlucht naar het westen.
	+ Vlucht van oost naar west vanwege economische mogelijkheden.
	+ Morele nederlaag voor communisme.
	+ Om leegloop te stoppen werd de Berlijnse Muur gebouwd.

## Economische malaise leidt tot vlucht en bouw van de Muur

* Twee stadsdelen werden van elkaar gescheiden.
* Start bouw was onaangekondigd (1961).
* Muur als symbool voor onvrijheid en onderdrukking.
* VS erkennen invloedssfeer van SU en grepen niet in.

# 4.8

## Willy Brandt voert Ostpolitik door

* Vanaf de jaren ‘60 een periode van *Detente* 🡪 verbetering relaties SU-VS.
* Bondskanselier Brandt (BRD) probeert de banden aan te halen tussen west en oost 🡪 *Ostpolitik.*
* De voorganger Brandt had een *Westpolitik* gevoerd met als doel integratie BRD in het westen.
* Door nauwere contacten werd een Duitse hereniging realistischer.
* Onderdelen van de Ostpolitik:
* BRD sloot verdragen 🡪 SU, Polen en de DDR kregen D-mark kredieten. BRD erkende de onschendbaarheid van de bestaande grenzen.
* In 1972 erkenden de BRD en de DDR elkaar als gelijkwaardige staten in de internationale politiek.
* BRD en DDR sloten ook met elkaar overeenkomsten, die de onderlinge betrekkingen verbeterden 🡪 makkelijker om te reizen onder bepaalde omstandigheden.
* In de DDR zag Ulbricht niets in de toenadering.
* Ulbricht benaderde het verschillende karakter van de twee Duitslanden maar ook van de bevolking (!)
* Hij wordt vervangen door Honecker omdat de SU hem ‘te lastig’ vindt.
* Honecker staat open voor de Ostpolitik maar ziet de deling van DU als definitief.

## Gorbatsjov hervormt binnen- en buitenlands beleid

* SU leider Gorbatsjov probeert halverwege jaren ‘80 het beleid te hervormen.
* Glasnost 🡪 openheid (nu wel mediakritiek toegestaan).
* Perestrojka 🡪 hervorming van planeconomie naar markteconomie.

## Brezjnevdoctrine wordt losgelaten

* Voor het slagen van glasnost en perestrojka was wel medewerking van het westen nodig.
* Daarom loslaten Brezjnevdoctrine 🡪 SU mag ingrijpen in een Oostblokstaat als daar het communisme wordt bedreigd (bijv. bij een volksopstand).
* Meerpartijendemocratie werd in Oost-Europa toegestaan.

## De DDR-leiding keert zich af van koers SU

* DDR gaat niet mee in de liberale koers van de SU 🡪 vrees voor gevolgen.
* Gorbatsjov droeg bij de partijleiding erop aan dat de DDR toch ging hervormen.
* Het was ook duidelijk dat het volk dit wilde.
* Partijleider Honecker voelde hier niets voor 🡪 einde van het bewind, zou ook het einde van de DDR betekenen.

## Massaal protest van de DDR-bevolking tegen haar leiders

* Door de invloed van de West-Duitse tv groeit de ontevredenheid in de DDR.
* De Oost-Duitsers zien het welvaartsverschil met het westen.
* Ook het besef dat het nieuws heel anders of niet werden uitgezonden in het oosten.

## Massale demonstraties voor meer vrijheid en politieke hervormingen

* In 1989 ontstaan protestbeweging voor meer vrijheid en politieke hervormingen.
* Voor het eerst sinds mislukte opstand in 1953 openlijke protesten.
* “Wir sind das Volk”
* Politiek van de DDR werd niet meer geaccepteerd.
* Honecker vervangen door Krenz (ook geen hervormer!)

## Veel DDR-burgers vluchten vanuit de DDR naar het Westen

* Nieuwe vluchtweg van DDR naar BRD.
* Via Tsjecho-Slowakij naar Hongarije.
* Via Hongarije nar Oostenrijk 🡪 weg open naar West-Europa. (!)

## De Val van de Muur leidt tot de verdwijning van de DDR

* Val van de Muur op 9 nov. 1989.
* Massale demonstraties, veel burgers vluchten en het groeiende isolement van de DDR in het Oostblok worden gezien als redenen.
* Daarnaast kritische groeperingen die lieten zien dat de staat tekort schoot.
* Weg vrij voor Die Wende (grote ommekeer) eind 1989.
* Einde Muur betekende ook einde DDR.

## Duitsland wordt weer één staat

* In 1990 werden de twee Duitslanden herenigd.
* Vrij plotseling proces op initiatief van Kohl (bondskanselier West-Duitsland).
* 10 punten plan om o.a. democratische verkiezingen in de DDR te organiseren.
* DDR-leiding treedt af en de christen-democraten krijgen de overwinning.

## Duitsland wordt herenigd

* De nieuwe DDR regering werd een coalitie tussen CDU (christen-democraten), SPD (socialisten) en liberalen.
* Doel: snelle vereniging met de BRD.
* Met een financiële tegemoetkoming gaat SU akkoord met het terugtrekken van SU-troepen uit DDR.
* Verenigde Duitsland werd lid van de NAVO.
* Verenigingsverdrag getekend op 3 okt. 1990 🡪 hereniging officieel.
* In 1991 houdt ook de SU op te bestaan 🡪 einde Koude Oorlog.

## Het herenigde Duitsland komt voor grote problemen te staan

* **Geen ‘bloeiende landschappen’: integratie duurder dan gedacht** 🡪 solidariteit van de ‘West-Duitsers’ verwacht, welvaartsverschil groter dan gedacht.
* **Grote afstand in mentaliteit tussen Oost- en West-Duitsland** 🡪 voormalige DDR-inwoners moesten een andere mentaliteit laten zien op een veranderende arbeidsmarkt.
* **Grote werkloosheid ontstaat in de DDR** 🡪 snelle overschakeling van staatseconomie naar markteconomie. In de praktijk betekende dit vaak overname door West-Duitse bedrijven. Werkloosheid nieuw voor het oosten.
* **Twee grote stromen vluchtelingen moeten worden opgevangen** 🡪 na hereniging en uiteenvallen SU veel vluchtelingen vanuit het oosten.

## Het herenigde Duitsland neemt steeds meer een leidende rol in Europa op zich

* Invoering van de euro wordt geaccepteerd in het nieuwe Duitsland.
* Bondskanselier Kohl wilde een Europees Duitsland, geen Duits Europa.
* Drie factoren waardoor Duitsland al snel een leidende rol op zich nam:
	+ 1. Centrale ligging 🡪 brugfunctie tussen west en oost.
	+ 2. Hoog inwoneraantal
	+ 3. Grote economische macht