*Historische context Duitsland, kenmerkende aspecten*

* De rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen voor het vormen van een massaorganisatie.
* Het in praktijk brengen van de totalitaire ideologieën als communisme, fascisme en nationaalsocialisme
* De crisis van het wereldkapitalisme, beurskrach
* Het voeren van twee wereldoorlogen
* Racisme en discriminatie die leidden tot genocide
* De Duitse bezetting van Nederland
* De verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop
* De eenwording van Europa
* De toenemend welvaart van de jaren 60 die aanleiding gaf tot sociaal-culturele veranderingsprocessen.

*Historische context Duitsland, jaartallen*

* Eerste Wereldoorlog 1914-1918
* Vrede van Versailles 1919
* Oprichting NSDAP 1920
* Oprichting SA 1921
* Politieke crisis 1923
* Bezetting Ruhrgebied 1923
* Dawesplan 1924
* Oprichting SS 1925
* Frans-Duitse verzoeningspolitiek 1925
* Beurskrach 1929
* Instorting wereldkapitalisme 1929
* Grote depressie 1929-1939
* Rijksdagbrand 1933
* Machtigingswet, artikel 48 1933
* Begin censuur 1933
* Hitler Rijkanselier 1933
* Hitler leiding SS 1934
* *Bund Deutscher Mädel 1936*
* *Hitler Jugend 1936*
* Kristallnacht 1938
* Conferentie van München 1938
* Anschluss 1938
* Hitler-Stalin-Pacht Mei 1930
* Duitse inval Polen 1939
* Tweede Wereldoorlog 3 september 1939
* Endlösung 1941
* Vernietingskampen 1942
* Duitse nederlaag Stalingrad 1943
* D-DAY 1945
* Bevrijding Nederland 5 mei 1945
* Stunde Null 7 mei 1945
* Einde Tweede Wereldoorlog 8 mei 1945
* Trumandoctrine 1947
* Oprichting NAVO 1949
* Oprichting BRD en DDR 1949
* Oprichitng EGKS 1951
* Warschaupacht 1955
* Bouw Berlijnse Muur 1961
* Gorbatsjov begint hervorming 1985
* Val Berlijnse muur 1989
* Einde Koude Oorlog 1991

*Geschiedenis samenvatting Historisch Context Nazi-Duitsland*

***Paragraaf 1***

*Introductie*

In de laatste dagen van de Eerste Wereldoorlog werd in het Duitse keizerrijk de Republiek van Weimar uitgeroepen door een sociaaldemocratische regering. Deze democratie was vanaf het begin instabiel door de volgende factoren;

* De sociaaldemocratische regering moest een wapenstilstand tekenen die door het keizerrijk was begonnen en verloren.
* Een groot deel van de bevolking het geen vertrouwen in de politiek.
* De economie was slecht als gevolg van de oorlog, hoge herstelbetalingen van Versailles en het verlies van grondstofrijke gebieden (Ruhrgebied).

*Parlementaire democratie*

Voor het goed functioneren van een parlementaire democratie is het nodig dat een groot deel van de bevolking bereid is om hieraan mee te werken. Een verdeelde samenleving, als in de Republiek van Weimar, zorgde voor een instabiele democratie. Tegenstand kwam van enkele extreemrechts gerelateerde groepen:

* *De communisten (KPD);* De KPD was een extreme communistische partij die de macht in Duitsland wilde krijgen door middel van een revolutie. In afwachting hiervan deed de KPD mee met de verkiezingen, wat zij vooral gebruikte voor propagandadoeleinden en het eigen ideaal.
* *Nationalisten en conservatieven;* Wilde een keizerrijk terug met minder macht voor politieke partijen en meer voor de beweging zelf. Zij vonden dat de oorlog was verloren door de socialisten. Nationalisten en conservatieven waren tevens aanhangers van de dolkstoot legende.
* *Aansluiting van communistische en fascistische groepen;* Miljoenen soldaten keerde na de Grote Oorlog terug naar Duitsland en waren werkloos. Zij gaven voor deze maatschappelijke en economische ellende de democratie de schuld en sloten zich daarom aan bij communistische, conservatieve of fascistische groepen. In al deze partijen werd de democratie als vijandig gezien.

*Dolkstoot legende*

Complottheorie door veteraren waarbij Duitsland de oorlog verloren zou hebben door de eigen machthebbers, en niet door de geallieerde troepen. Het Duitse leger zou ‘’in de steek’’ zijn gelaten door de sociaaldemocratische regering en met politieke steun wel de oorlog zou hebben gewonnen. Dit zorgde voor een destabiliserende en verdeelde samenleving.

*Politieke en economische instabiliteit*

Gevoed door de *dolkstoot legende* hielden tegenstanders de sociaaldemocratische regering verantwoordelijk voor;

* De slechte economische toestand
* Nederlaag Eerste Wereldoorlog
* Opgelegde Verdrag van Versailles uit 1919

Door de Vrede van Versailles uit 1919 was de economische nederlaag moeilijk op te lossen met de huidige vreedzame democratische politiek. Dit verdrag had een aantal grote en zeer nadelige gevolgen voor Republiek van Weimar;

* Duitsland kreeg een staatsschuld door een torenhoge herstelbetaling.
* Duitsland moest grondgebied afstaan.

Dit bestond uit grond uit in Polen en België waardoor Oost-Pruisen los kwam te liggen met de rest van Duitsland.

Daarnaast moesten alle koloniën worden afgegeven aan de Volkenbond (1920) dat verdeeld zouden worden onder de geallieerden.

Als laatst kreeg Frankrijk het Elzas-Lotheringen, het industriegebied, dat in 1871 door het Duitsland was geannexeerd

De herstelbetalingen drukten zwaar op de Duitse economie. Wegens achterstand van herstelbetalingen en de bezettingen van het Ruhrgebied in 1923 was deze herstelbetaling niet bij te benen. Er ontstond een grote inflatie door de toenemende drukken van de bankbiljetten.

*Korte opbloei Duitse economie*

Halverwege de jaren ’20 bloeide de Duitse economie kort op;

* Dawesplan 1924; De geallieerde commissie voor de herstelbetalingen, geleid door de Amerikaanse bank. Charles Dawes kwam met het volgende beleid; De Verenigde Staten ging vanaf 1925 leningen aan Duitsland verstrekken om de Duitse economie weer te stabiliseren. Hierdoor zou de export van de Verenigde Saten stijgen door toenemende Duitse vraag.
* Verzoeningspolitiek met Frankrijk in 1925; Frans-Duitse politieke toenadering.

***Paragraaf 2***

*Beurskrach*

Wanneer in 1929 de aandelenmarkt in de Verenigde maten instortte sloeg deze grote economische crisis over op de Europese markt. Er was een sterke daling van producten, enorme faillissementen en grote werkloosheid.

Het Dawesplan werd direct stopgezet naar Duitsland. Wanneer deze leningen werden losgekoppeld konden Duitse ondernemers hun investeringen niet onderhouden. Vanaf 1930 steeg het aantal werklozen tot grote hoogte.

*Gunstige gevolgen van de Grote Depressie*

Voor de sociaaldemocratische regering was deze crisis een bevestiging van hun politieke en economische instabiliteit. De Nazi’s konden hiervan profiteren;

* De economische crisis wordt ook politiek. Door de economische crisis viel het kabinet in 1930. Het lukte niet om een meerderheid in het parlement te krijgen om een socialistische regering door te zetten.
* De NSDAP kwam in een ander daglicht. Met het falende beleid van de sociaaldemocraten werden de fasciste ideeën van de Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei verheerlijkt. Haar Führer was Adolf Hitler. Nazi’s, NSDAP-aanhangers, boden Duitsers een aanvaardbaar alternatief voor de parlementaire democratie. Hitler zou economische groei beloven, nationale eenheid en een breuk van het Verdrag van Versailles uit 1919.

*NSDAP*

De NSDAP die was opgericht in 1920 was een Beierse partij die in 1923 landelijk bekend werd door een staatsgreep. Deze staatsgreep mislukte waardoor Hitler een gevangenisstraf kreeg opgelet. In 1925 begon hij opnieuw. Uiteindelijk zou de NSDAP uitgroeien tot een massaorganisatie door gebruik te maken van grootscheepse propaganda en paramilitair vertoon.

*Fascisme en nationaalsocialisme*

Het fascisme, evenals het communisme behoort tot een totalitaire ideologie. Deze totalitaire ideologie heeft totalitairistische opvatting over hoe de samenleving ingericht zou moeten worden. Het fascisme en nationaalsocialisme hebben een aantal gemeenschappelijke overeenkomsten;

1. *Fascisme in negatief.* Er wordt een grote aandacht besteed waar men tegen is.
2. *Het belang van de groep staat boven het individu.*
3. *Het fascisme is ultra-nationalistisch.* Fascisten vinden hun staat het beste ter wereld en hebben daarom het recht om anderen te overheersen.
4. *Mensen zijn niet gelijk.* Er moet een hogere elite zijn met één politieke partij om leiding te geven aan het volk.
5. *Aan het hoofd van de staat staat één leider.* Hij heeft absolute macht.
6. *Beheer van cultuur in de staat.* Fascisten waren voorstanders van een fascistisch bewind. De staat zou controle moeten hebben over de cultuur want positief of negatief is.
7. *Verstand als basis voor handelen ondergeschikt aan het gevoel voor handelen.*
8. *Fascisme verheerlijkt de daden.* Daden waarbij kracht en geweld hoog aangeschreven staan.
9. *Vrouwen zijn een bouwpunt van de samenleving.* Vrouwen moesten zorgen voor veel kinderen.

*Aanvullende nationaalsocialistische ideeën;*

1. *Rassenleer.* Nazi’s gingen uit van de ongelijkheid van rassen in de wereld. Dit werd verdeeld in drie soorten; het Arische ras, het minderwaardige ras en het verderfelijke ras.
2. *Lebensraum.* Nazi’s wilde een staat waarbij al het Duitse volk in 1 grondgebied woonde. In het belang van het groeiende Duitse volk zou Nazi-Duitsland meer grond moeten veroveren in voornamelijk Oost-Europa.

***Paragraaf 3***

*Hitler Rijkskanselier*

Wanneer Hitler in 1933 werd benoemd tot rijkskanselier was hij de grootste partij. Dit was echter niet direct aan de orde. Hitler kreeg in 1932 geen meerderheid in de kamer. De conservatieve *Rijkskanselier Von Papen en president Von Hindenburg* vonden een promotie van Hitler tot president niet van toepassing. Hitler wilde geen regering vormen zonder deze bevoegdheid. Uiteindelijk werd er in 1932 wéér verkiezingen gehouden. Deze uitslag veranderde echter weinig.

Op voorstel van Von Papen kwam er een kabinet waarbij Hitler zelf Rijkskanselier werd en Von Papen zelf Vice-Rijkskanselier, waarbij de conservatieven wel een meerderheid hadden in het kabinet. Op 30 januari 1933 werd Hitler benoemd tot Rijkskanselier.

Om de hoogste macht te krijgen ontbond Hitler op 1 februari 1933 de Rijksdag en schreef hij met toestemming van Von Hindenburg nieuwe verkiezingen uit. Hitler verwachtte hierbij een absolute meerderheid te halen. Om dit te bereiken zou er echter ook terreur gebruikt moeten worden door de SA *(Sturm Abteilung),* die steun van de regering kreeg. Kiezers zouden hierdoor bijna verplicht zijn om op de NSDAP te stemmen.

*Rijksdaggebouw brand*

Op 27 februari 1933 stond het gebouw van de Rijksdag in Brand. *Hermann Göring*, een sociaalnationalist had leiding van het politiek onderzoek. Volgens hem stond vast de KVP, de communistische partij, schuldig was aan deze aanslag. Gedurende die nacht werden duizenden KVP’ers gearresteerd.

Nazi ontheemde communisten hun burgerrechten. De KVP mocht hierdoor nog wél meedoen met de verkiezingen, maar vertegenwoordigets mocht niet hun zetels innemen. Hierdoor zouden stemmers niet hun stem geven aan socialistische of conservatieve partijen, maar sneller op de NSDAP stemmen. Tweedere van de kamer was nodig om een machtigingswet aangenomen te krijgen.

*Machtigingswet van 1933*

Op 5 maart 1933 werd een nieuwe Rijksdag gekozen. De NSDAP kreeg 44% van de stemmen. Hitler wilde niet met andere partijen regeringen en besloot zich te laten machtigen om tijdelijk alleen te regeren. De machtigingswet moest zowel de Rijkswet als de grondwetten buiten spel zetten. Om deze wet goed te keuren was een goedkeurig nodig van twee derde van het parlement. Die kwam er namens de christelijke Centrum Partij. Hitler zou vrijheid van kerk en rechtspraak beloven voor de machtigingswet.

Onder leiding van de Nazi’s werd elk georganiseerd verzet uitgeschakeld:

* *Vakbonden werden verboden.* Alleen de DAF, nationaalsocialistische vakbond was toegestaan.
* *Alle andere politieke partijen werden verboden. In* juli 1933 werd Duitsland een éénpartijstaat.
* *SA werd in macht beperkt*. Uit angst voor militaire overname van de SA liet Hitler door de SS alle hoge SA-officieren vermoorden.
* *President Von Hindenburg overleed.* Hitler nam zijn bevoegdheden over tot Führer.
* *Het leger legde eed af aan Hitler.*
* *Hitler probeerde kerken tot bondgenoten te maken om confessionelen te keren tot de NSDAP.*

*Tienduizenden Duitsers werden in de volgende maanden in concentratiekampen gezet en vele vluchtte naar het buitenland.*

***Paragraaf 4***

*Nazificeren*

Bij het *nazificeren* van de samenleving wordt er bedoelt dat de samenleving wordt ingericht volgens de leer van de nazi’s.

Op school werden er dan ook sociaal-nationalistische boeken gebruikt. Dit was strijd verheerlijkend, nationalistisch en rassenbewust. Het onderwijspersoneel werd ‘’gezuiverd’’; Joden, communisten, socialisten, homo’s, zigeuners en pacifisten werden ontslagen. Alle jeugdbewegingen werden opgeheven en gingen op in jeugdbewegingen als de *Hitler Jugend (HJ)* en de *Bund Deutscher Mädel (BdM).* De grote meerderheid werd vrijwillig lid, na 1936 werd dit verplicht voor jongeren onder de 18 jaar. Na de *Hitler Jugend* kwam de arbeidsdienstplicht. Hier werd veel gewerkt aan werkverschaffingsprojecten of boeren werkzaamheden. De aanleg van deze werkverschaffingsprojecten waren voordelig voor de oorlog die zou worden gestart door de Nazi’s. Ook de werkloosheid werd hierdoor opgelost waardoor de Duitse economie weer enigszins opbloeide.

*Kunst*

In 1939 werd er censuur ingevoerd, hierbij was het verplicht op bv. naar radio-uitzendingen te luisteren van de Nazi’s. Ook werden de museums ‘’gezuiverd’’ en liet Hitler alle on-Duitse kunst ontaarden. Duizenden schilderijen werden in Berlijn verband. Deze

Entartete kunst voldeed niet aan de denkbeelden van de nationaalsocialisten.

*Voorbereiding in de samenleving voor oorlog*

Het partijprogramma van de NSDAP bevatte enkele socialistische verlangens zoals nationalisatie van grote bedrijven. Hitler zocht steun bij de industriesector en wilde dat de industriëlen winst bleven maken. Daarom werd het voornaamste deel van de industrie nu een oorlogsindustrie onder het gezag van de NSDAP. Ook de boeren stonden hierbij hoog aangeschreven. Onder de boeren zou het meest ‘’Arische ras’’ bevinden. Met nazipropaganda werden deze boeren verheerlijkt. De Duitse landbouw zou namelijk geheel zelfvoorzienend moeten worden, zeker met de toekomstige lebensraum uitbreidingen.

*Vrouwen*

Nazi’s verheerlijkte de positie van de vrouw in de samenleving sterk. Zij werd gezien als de basis van een goede samenleving. Vrouwen werden op alle mogelijke manieren d.m.v. propaganda aangemoedigd om zo veel mogelijk kinderen te krijgen. Duitsland zou immers in de toekomst meer banen krijgen. Tegelijk werden vrouwen veel gediscrimineerd. Vrouwen die waren getrouwd kregen ontslag en alle getrouwde werkloze vrouwen werden geschrapt van de lijst met werklozen. In het bedrijfsleven en vrije beroepen werden het aantal vrouwen sterk beperkt. In oorlogsjaren moesten vrouwen uiteindelijk wel in het bedrijfsleven en bij de overheid. De samenleving kwam anders stil te liggen, omdat een groot deel van de mannen aan het front was.

*Propaganda*

Naast censuur en het daarbij beïnvloeden van de pers werd de SA ook uitgebreid. De SS, Schutz-Staffel (beschermafdeling) was een onderdeel van de SA in 1925. Na 1934 was dit onder de directe leiding van Adolf Hitler. De SS had vier belangrijke taken:

* *Beschermen van de leiders van de NSDAP*
* *Bescherming van de nationaalsocialistische staat door het uitschakelen van binnenlandse tegenstanders*
* *Een eigen troepenmacht; de Waffen-SS die werd ingezet aan het front op belangrijke plaatsen.*
* *Het vermoorden van miljoenen mensen in vernietigingskampen tijdens de Tweede Wereldoorlog*

Leider van de SS was Heinricht Himmler. Wie zich wilde aansluiten bij de SS moest van Arisch ras zijn.

*Slachtoffers*

Tot de eerste tegenstanders van de nazi’s behoorden hun politieke tegenstanders, maar al spoedig ook alle mensen die niet in de nazi-Volksgemeinschaft hoorde of niet wilde toebehoren. Hun leven moest ‘’onmogelijk’’ worden gemaakt. De SS en SA was hier dan ook verantwoordelijk voor.

*Joden*

Vóór de oorlog was de rassenpolitiek van de nazi’s vooral gericht op de Joden die in Duitsland woonden. Joden werden geterroriseerd en de geïsoleerd. Het doel was om Joden tot emigratie de dwingen. In april 1933 werden er al antisemitistische ideeën in praktijk gebracht;

* 1933; Boycot van Joodse winkels, Joden die bij de overheid werkte of in publiciteitsmedia werden ontslagen
* 1935; Verbieding voor Joden om te trouwen met niet-Joden. De Jood had hierbij geen staatsburger rechten meer.
* 1938; Openbare voorzieningen werden voor Joden verboden.

Joden werden het slachtoffer van straatterreur gepleegd door de SA. In 1938 vond de Reichskristallnacht plaats waarbij tienduizenden joden in geheel Duitsland gevangen werden genomen of vermoord. Synagogen en joodse winkels werden verwoest en daders kregen geen straffen.

*Endlösung*

Na het uitbreken van de oorlog richtte de rassenpolitiek zich ook tegen de Joden in de bezette gebieden. Gedwongen emigratie was geen optie voor het Derde Rijk en daarom werd in 1941 de zogenaamde Endlösung in praktijk gebracht. Deze ‘’definitieve oplossing’’ was het uitmoorden van het Joodse volk, een genocide.

In opdracht van Hitler schoten speciale einsatzgruppen van de SS veroverde Russische gebieden zigeuners, homo’s, communisten en joden dood. Ruim een miljoen mensen werden op deze wijze geëxecuteerd. Omdat het doodschieten van mensen traumatiserend werkte en veel geld en tijd koste werden er proeven gedaan voor het vergassen in vernietingskampen.

Er werden verschillende vernietingskampen gebouwd, vaak door Joden zelf, specifiek voor het uitmoorden van mensen;

* Kampen die doormiddel van gaskamers zo veel mogelijk mensen per dag executeerde
* Kampen die zowel werkkampen als vernietingskampen waren. B.v. Auschwitz-Birkenau waar 2 miljoen mensen zijn vermoord.
* Kampen die waren bedoeld als werkkampen waarbij men uiteindelijk zou overleiden door de omstandigheden die het kamp met zich meebracht.
* Kampen waarin krijsgevangenen werden opgepakt.

*Aanhang Nazi’s*

Het naziregime kreeg toch veel steun van de Duitse bevolking. Dit had veel te maken met de aanvallen van de Nazi’s op het Verdrag van Versailles en het onvermogen van de Weimar-regeringen om de werkloosheid het hoofd te bieden. Toch haalde de nazi’s nooit volledig democratisch de macht in Duitsland. Dit was alleen mogelijk d.m.v. de machtigingswet tijdens de verkiezingen op 5 maart 1933. Met de hulp van nazipropaganda werd dit uitgebreid.

***Paragraaf 5***

*Appeasment politiek faalde*

De eis van de nazi’s tot aansluiting van de Duitstalige gebieden aan het Derde rijk leidde tot een eerste Anschluss en daarna tot de conferentie van München. Deze eerste annexatie was in maart 1938 in Oostenrijk. Na de annexatie van Oostenrijk richtte Hitler zijn aandacht op Tsjecho-Slowakije. Hier woonde ongeveer 3 miljoen Duitsers, de meeste in het grensgebied gehete het Sudetenland. De Tsjech-Slowaakse regering was niet bereid dit gebied af te geven. In 1938 dreigde Hitler met een gewelddadige inlijving van deze gebieden. Tsjech-Slowakije mobiliseerde het leger en had een bondgenootschap met Frankrijk en de SU. De Sovjet-Unie zou alleen in actie komen als Frankrijk al toenadering had gezocht in de praktijk. Polen en Roemenië zat dit verdrag in de weg, zij weigerde Russische troepen door te laten. Polen had namelijk ook zelf potentie voor delen van Tsjech-Slowakije.

Tijdens deze appeasementpolitiek van Franrijk en Groot-Brittannië lieten zij Duitsland toe in deze dreigingen en acties, dit om oorlog te voorkomen.

*Conferentie van München*

Op 29 september 1938 kwamen de regeringsleiders van Duitland, Italië, Frankrijk en Engeland bijeen om de ‘’vrede te redden’’ tijdens de opkomende spanningen tussen de landen. De USSR en Tsjecho-Slowakije waren niet uitgenodigd. In deze conferentie werd besloten dat het Sudetenland werd geannexeerd bij Duitsland. Chamberlain (premier VK) en Daladier (premier FR) garandeerden de onafhankelijkheid van de rest van Tsjecho-Slowakije. Begin 1938 was het Sudetenland een Anschluss zonder verzetten van Tsjecho-Slowakije.

De politiek om oorlog te vermijden door concessies te doen werd al snel een mislukking. Nazi-Duitsland hield zich niet aan deze concessies. In maart 1939 viel Duitsland Tsjecho-Slowakije in. Reactie van de geallieerden was de belofte dat zij Polen zouden steunen bij een dreigende aanval. Nazi-Duitsland en Italië sloten in mei 1939 een militair verbond. De Sovjet-Unie tekende met Hitler een niet-aanvalsgedrag. Wat raar was, aangezien de discriminatie van Hitler onder de communisten. Zij zouden hier Polen verdelen in het *Hitler-Stalin-Pacht.* Op 1 september 1939 vielen Duitse troepen Polen binnen. Op 3 september 1939 verklaarde Engeland en Frankrijk oorlog aan Duitsland; de Tweede Wereldoorlog.

***Paragraaf 6***

*Duitse veroveringen*

Met de Blitzkrieg in Polen op 1 september 1939 was dit een snelle en slimme manier van oorlog voeren en onverwachts tegenover de Russen. Door het niet-aanvalsverdrag voorkwam Hitler een tweefronten oorlog. Hitler ging in de lente van 1940 over tot offensief veroveren; Denemarken, Noorwegen, Nederland, België, Luxemburg en Noord-Frankrijk. Hier verbrak Frankrijk het bondgenootschap met Groot-Brittannië en had een wapenstilstand. Het bezette Frankrijk was het *Vichy-Frankrijk.* Churchill sloeg het vredesvoorstel van Duitsland af.

In alle veroverde landen werd de rechtsstaat buitenwerking gesteld. Tegenstanders werden gedeporteerd naar concentratiekampen, censuur werd ingediend en alle politieke partijen werden verboden behalve die Nazi-Duitsland vriendelijk waren.

De Duitse bezettingspolitiek in Oost-Europa was er verschillend dan in West-Europa. In West-Europa hoopte de bezetter de bevolking door nazificatie te kunnen overtuigen. In het oosten werd er radicaal anticommunisme met hun racistische wereldbeeld uitgevoerd. De Duitse bezettingspolitiek was een stuk strenger in het oosten. De nazileiders hielden het leger en de SS herhaaldelijk voor, dat in Oost-Europa de leefruimte voor Duitsers moest worden gevormd. Oost-Europeanen van een lager dienstbaar ras waren uitgebuit, verdrongen en zondig vermoord.

*Dwangarbeid*

Uit het gehele Derde Rijk werden mannen boven de 18 opgeroepen om in Duitsland te gaan werken, omdat hier de banen moesten worden opgevuld.

***Paragraaf 7***

*Capitulatie*

De dag van Capitulatie van Duitsland werd Stunde-Null genoemd. Zij hadden hierbij te maken met 3 problemen;

1. Het land was sociaal, politiek, moreel ontwrichting
2. Grondgebied was verlegd
3. Een grote stroom van terugkerende soldaten, Heimatvertriebenen en slachtoffers van het naziregime
* *Heimatvertriebenen; Duitsers die werden verdreven uit het oosten van het Derde Rijk* dat nu Pools of Russisch was geworden. Zij zochten toevlucht naar Duitsland.

*Conferentie van Jalta in 1945*

Om na de oorlog Duitsland weer te democratische te stabiliseren wilde de geallieerden Duitsland in 4 bezettingszondes opdelen. Dit idee ontstond door de angst dat de Sovjet-Unie het machtsvacuum van het net verslagen Duitsland zou overnemen. Ook Berlijn werd opgedeeld in vier sectoren.

Door het verschil in opvattingen over de opbouw van het naoorlogse Europa en het bewaren vreesde er spanningen dus het westen en oosten. In de Sovjetzones vestigde Stalin communistische regimes. Westerse geallieerden wilde een zo’n groot mogelijk deel van Europa west-democratisch veiligstellen.

*West-en Oost-Europa*

Spanningen tussen het kapitalistische westen en het communistische oosten waren al voor de oorlog. Maar ook de samenwerking tijdens de oorlog loste dit niet op. In West-Europa steeg de vrees dat Stalin het communistische machtsgebied steeds veder wilde uitbreiden. Een aantal factoren droegen daaraan bij;

* Stalin forceerde grote gebiedsverschuivingen. Polen werd naar het westen opgeschoven tot aan de Duitse rivieren. Daardoor raakte Duitsland grondgebied kwijt. Dit was immers overwonnen tijdens de oorlog door de Sovjets, dus te riskant om vanuit het westen in te grijpen.
* Stalin hielp in West-Europa communistische regimes op te bouwen.
* Contacten met het westen werd onmogelijk gemaakt door de komst van het IJzeren Gordijn en de Berlijnse muur.
* De angst van het communisme werd verspreid wanneer dit tijdens de verkiezingen in Frankrijk en Italië veel stemmen haalde.

*Trumandoctrine*

De Verenigde Staten wilde een dam opwerpen tegen het groeiende communisme door de Truman doctrine, Marshallhulp en het stimuleren van een Europese eenwording.

*Trumandoctrine 1947*

President Truman formuleerde in 1947 de Truman doctrine, ook wel containment-politiek genoemd. Hierin werd verklaard dat het communisme zo veel mogelijk beperkt moest worden. De VS zou mogen ingrijpen wanneer een land communistisch dreigde te worden.

*Marshallplan 1948-1952*

In het kader van de containment-politiek vroeg Truman steun van het congres om het Marshallplan goed te keuren. Volgens de minister van Buitenlandse zaken, Marshall, moest er economische leningen worden versteken voor Europese landen. Dit om de handel en export te herstellen, zowel te ondersteunen in de heropbouw. De Marshallhulp zou in de komende jaren bijdragen aan de economische bloei van West-Europa en de daaruit vloeiende veranderde sociaal-culturele verhoudingen.

Duitsland raakt economisch verdeeld

De samenwerking tussen de Geallieerden verliep steeds stroever. Zo ontstonden in Duitsland na 1945 al direct economische verschillen;

* De economische verdeling tussen West- en Oost-Duitsland groeide. In het westen bleven bedrijven in particulier bezit. In het oosten werd grootgrondgebied en het particulier bezit van banken, fabrieken ect. afgeschaft. Dit was schade aan de Duitse eenwording.
* Zowel de SU als Frankrijk liet als herstelbetaling goederen demonteren en naar de SU en Frankrijk overbrengen. De Britten en Amerikanen hadden meer oog voor wederopbouw.
* De aanhoudende vluchtelingenstroom vanuit het oosten vergrootte in de westerse zones al de bestaande economische problemen als inflatie en zwarte handel.

Door invoering van de nieuwe D-mark werd verdere inflatie tegengehouden. Ook werden er gemeenschappelijke bureaus ingevoerd voor b.v. economie, financiën, verkeer, landbouw en voedselvoorziening dat voorloper was van ministeries.

Stalin beschouwde deze geldhervorming als een schending van Geallieerden afspraken. Duitsland zou daarbij in de toekomst één geheel blijven vormen. Door geldhervorming zou de economie westerse zones, met bijdrage van de Marshallhulp, kunnen opleven. Er zou een grote tegenstelling ontstaan tussen west en oost. Westerse Duitsers zouden dan volgens Stalin niet langer warm zijn voor een heel Duitsland.

De blokkade van Berlijn

Stalin begint blokkade van West-Berlijn in 1948

De Sovjet-Unie hoopte verschillende doelen te bereiken met de blokkade van West-Berlijn;

* De geallieerden hadden afgesproken dat zowel Oost-Duitsers als West-Duitsers vrij verkeer hadden tussen West-Duitsland naar West-Berlijn. Door de geldhervorming waren de opgestelde wetten volgens Stalin geschonden. Het westerse ‘’eiland’’ zou daarom moeten worden opgenomen in het Oostblok.
* De SU wilde de blokkade gebruiken als chantagemiddel om de kwestie Duitsland naar eigen visie te regelen. Geen oprichting van een aparte West-Duitse staat, maar een neutraal Duitsland waarbij alle bezettingstroepen waren teruggetrokken.

Er werd door de Amerikanen een lichtbrug opgezet voor goederen. De blokkade had voor de SU ook onbedoelde gevolgen;

* De luchtbrug naar Berlijn toonde aan dat de VS bereid was zich in te zetten voor een niet-communistisch Europa.
* De crisis om West-Berlijn was een nieuwe aansporing tot nauwe samenwerking tussen West-Europese landen.

Leidde tot de oprichting van de NAVO in 1949. Een aanval op een van de lidstaten zou gezien worden als een aanval op alle lidstaten.

* Blokkade versterkte de saamhorigheid onder West-Duitsers.
* De blokkade bevorderde de oprichting van de Bondsrepubliek.

*Ontstaan de Duitse Bondesrepubliek (BRD)*

De nationale ontwikkelingen in het bezette Duitsland werd grotendeels bepaald door de Geallieerde bezetters. Vanaf 1947 werden deze drie bezettingszones samengevoegd tot de BRD.

Tijdens de blokkade van Berlijn werd de samenwerking tussen de westelijke zones uitgebreid. Onder toelichting oog van de geallieerden werd een democratische grondwet opgesteld. De BRD had een parlement met een westers democratisch model, de Bondstag. Dit bestond uit tien deelstaten waarbij Bonn de hoofdstad was. Na de Bondstag verkiezingen in 1949 werd Konrad Adenauer tot Bondskanselier, premier, verkozen. Hij was prowesters en hoorde tot de Christendemocratische CDU.

Ontwikkeling BDR tot een stabiele democratie

West-Duitsland ontwikkelde in de jaren 50 tot een welvarende democratie. Door het Duits-Europese beleid om een snelle integratie met het westen te vormen werd de BRD van de EGKS en de NAVO lid.

* Toetreding EGKS in 1952. Wanneer Duitsland in 1952 toetrad aan de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal droeg deze organisatie bij aan het snelle economische herstel in de industriesector van de BRD.
* Toetreding tot de NAVO in 1955. In 1955 was de Bondsrepubliek officieel toegetreden tot de NAVO. Datzelfde jaar werd de Warschaupacht door de Sovjet-Unie opgericht, een militair bondgenootschap tussen de USSR en haar invloed staande landen. De BRD was nu sterker verbonden met het westen dan met de DDR in het oosten.
* Wirstschafftwunder in 1949. Er vond in 1949 een economisch wonder plaats waarbij de marktgerichte exporteconomie de basis vormde. De BRD verschafte goedkope goederen waarin de export veel behoefte aan had terwijl de lonen laag bleven. Door deze manier van handelen stegen uiteindelijk de lonen en sociale voorzieningen.
* Succesvolle integratie van miljoenen vluchtelingen. Een succes was de integratie van de Heimatvertrieben en vluchtelingen uit de oost-zones. Door premier Adenauer verliep deze integratie goed door de bevolking te spreiden over de gehele BRD.

Ontstaan van de Duitse Democratische Republiek (DDR)

De DDR werd in 1949 een totalitaire dictatuur onder leiding van de Sovjet-Unie. De DDR werd een volksdemocratie naar het model van de Sovjets. De macht kwam te liggen bij de socialistische partij SED. Spoedig gingen communisten met steun van de SU de SED overheersen. Na de mislukte opstand in 1952 stond de bevolking onder strenge controle van de Staatsicherheitsdienst, de Stasi. De DDR werd integraal deel van het Oostblok door deelname aan het Warschaupact en de Comecon. De Comecon was een economisch samenwerkingsverband tussen landen uit het Oostblok als reactie op het Marshallplan.

Bouw van de Berlijnse Muur in 1961

In de DDR ontstond een economische malaise als gevolg van:

* Herstelbetalingen aan de Sovjet-Unie. Als herstelbetaling lied Stalin direct na de oorlog alles van waarde in de industrie demonteren en naar de SU verplaatsen. Door de ingevoerde planeconomie werd door Russische functionarissen bepaalde wat en hoe duur er geproduceerd moest worden.
* Slecht functionerende planeconomie. Deze planeconomie werd echter geen succes. De normen van de plannen werden niet behaald. Naast de herstelbetalingen aan de SU was er gebrek aan kapitaal en daardoor ook het verlies uit arbeidskrachten. Zij waren voornamelijk gevlucht naar het westen. I.p.v. een wirtschaftswunder was er in de DDR sprake van een economische tragedie.

Door de grote vluchtelingenstroom van 1950-1961 was dit niet alleen economisch probleem maar ook een politieke zwakheid waarin het communisme onder leidde. De bouw van de Berlijnse Muur zorgde voor de stop op de emigratie naar het westen. De VS erkende de invloedssfeer van het de SU en greep daarom niet in.

***Paragraaf 8***

Ostpolitik door Willy Brandt

Vanaf de jaren begon de detente, een verbetering van de relaties tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Tijdens de detente probeerde Willy Brandt als nieuwe bondskanselier zijn Oostpolitiek door te voeren voor een betere relatie met de DDR en andere Oostbloklanden. Socialistisch-liberale regering werd in 1969 gevormd. Deze Ostpolitik was een verleningen van de Westpolitik. De BRD zou toenadering moeten zoeken met verzoening van andere communistische staten in Oost-Europa. Door uitbreiding van contacten met het Oosten, Annäherung, zo de sfeer zodanig verbeteren dat een Duitse hereniging een lange termijn oplossing zou zijn.

De BRD hield onder bondskanselier Brandt vast aan het streven naar een Duitse eenheid. Maar door het sluiten van de volgende verdragen werd deze toenadering steeds makkelijker;

* In het kader van de Oostpolitiek sloot de BRD verdragen als de ruimte in mate van de D-mark-kredieten. En de BRD erkende onschendbaarheid aan de bestaande grenzen. De erkenning van de Oder-Neisse als Pools westgrens was voor Polen een grote geruststelling.
* In 1972 erkende de BRD en de DDR elkaar als gelijkwaardige staten in de internationale politiek. Als gevolg hiervan konden zij breide in 1973 lid worden van de VN.
* De BRD en de DDR sloten gezamenlijke overeenkomsten, die onderlinge betrekkingen verbeterde. Een beperkte vorm van wederzijds bezoek werd mogelijk gemaakt.

Gorbatsjov hervormt binnen- en buitenlands beleid

In de tweede helft van de jaren 80 probeerde Michial Gorbatsjov de SU met zijn beleid van Glasnost en perestrojka te hervormen. Hij kwam in 1985 in de SU aan de macht. Anders dan zijn voorgangers wilde hij de SU niet alles economisch maar ook politiek aanpakken.

Glasnost werd ingevoerd. Deze vrijheid van meningsuiting en pers maakte het mogelijk om nu wél kritiek te geven op de regering en staatsinstellingen. Hervormingen wilde Gorbatsjov niet langer afdwingen.

Glasnost was nodig om de perestrojka door te voeren. Dit beleid schafte de planeconomie af door een westerse markteconomie. Deze overgang bracht enkele economische verschuivingen met zich mee; bedrijven moesten worden geprivatiseerd en er moest winst worden gemaakt.

Brenjedoctrine

Om het slagen van de westerse samenwerking vol te houden liet hij de *Brezjnedoctrine* los. De SU stond hierbij toe dat de Oostbloklanden de alleenheerschappij va de communistische landen afschafte en zich om te vormen tot een meer partijen democratie.

DDR keer af van de SU

Veel Oost-Duitsers die West-Duitse televisiekeken waren ontevreden over hun situatie. Hierbij waren economische en politieke verschillen goed zichtbaar. In 1989 ontstonden dan ook protestbewegingen in de DDR voor meer vrijheid en politieke hervormingen. Er werd in Leipzig tot verbazing van de 70.000 demonstranten geen leger ingezet. Het gezag van DDR-leiders werd hierbij niet meer aanvaard wanneer er 5 dagen later 300.000 mensen op straat demonstreerde.

Oorzaken tot het vallen van de DDR

Op 9 november 1989 viel de Berlijnse Muur. Belangrijke oorzaken vonden in de voorafgaande maanden plaats;

* De zomer van 1989 waren er massale demonstraties.
* Het groeiende isolement van de DDR.
* Toenemende vluchtelingenstoom uit de DDR.
* De aanleiding van het vallen van de Berlijnse Muur was een aanleiding tot het vallen van de DDR.

Duitse hereniging

In 1990 werd Duitsland herenigd. De hereniging verliep in de volgende stappen;

* Tien-Punten-Plan; Dit politieke plan werd door Hermut Kohl (CDU) het initiatief tot de Dutse hereniging. Tot deze tienpunten behoorde democratische verkiezingen in de DDR. De verbinding met het westen zou moeten blijven bestaan.
* DDR-leiding treedt in zijn geheel af. Er werd een geheel nieuwe regering aangesteld. De DDR-regering had geen enkel gezag meer. In maart 1990 vonden de vrije verkiezingen plaats. De CDU trok de grote overwinning, waarschijnlijk door het prioriteren van de Duitse eenwording.

De nieuwe DDR-regering werd gevormd door een coalitie van de CDU, SPD en liberalen. Door een geldsom op te leggen wist Kohl het Warschaupact van Gorbatsjov ongedaan te maken. Dit zou resulteren dat Duitsland lid mocht blijven van de NAVO. Op 3 oktober 1990, een jaar na de val van de muur, hield de DDR op te bestaan. De grondwet van de BRD gold nu voor geheel Duitsland. Met het uiteenvallen van Sovjet-Unie in 1991 kwam ook aan de Koude Oorlog in 1991 een eind.

Economische gevolgen

Moet de toetreding van de DDR waren er grote verschillen tussen de Duitse lidstaten. Dit liep uit op een aantal grote verschillen;

* Verhoogde belasting in het westen
* Grote afstand in mentaliteit tussen oost en west.
* Grote werkloosheid in de DDR
* Twee grote stromingen van vluchtelingen die moest worden opgevangen. (Voormalig Joegoslavië)

Duitsland heeft leidende rol

* Duitsland ligt centraal in Europa en daardoor een economische brug tussen oost en west.
* Duitsland was de grootste op de arbeidersmarkt met een bevolking van 80 miljoen mensen.
* De economische macht van Duitsland nam toe. Het brute nationaalproduct was groter dan dat van Engeland en Frankrijk samen. De totale productie van de EU nam Duitsland voor een kwarto voor zijn rekening.