1. De Duitse eenheid

Tot 1871 bestaat het Duitse Rijk uit losse staatjes (de grootste staat was Pruisen). Waarin men dezelfde taal sprak, dezelfde geschiedenis had en dezelfde cultuur had.

De 19e eeuw was de eeuw van het nationalisme.

De kanselier van Pruisen, Bismarck, wilde één grote Duitse staat.

Hij dacht er is maar één manier om alle Duitsers achter dat Duitse idee te krijgen en dat is oorlog voeren!

Daarvoor kijkt hij naar het Westen, naar Frankrijk en 1870 breekt de Frans-Duitse oorlog uit

Bismarck provoceert Frankrijk en die verklaart uiteindelijk Duitsland de oorlog 🡪 Bismarck roept alle Duitsers op om samen te vechten tegen Frankrijk. De Duitsers verslaan Frankrijk snel. Redenen:

* Betere organisatie (spoorlijnen)
* Sterker leger, beter georganiseerd leger.

De Franse keizer geeft zich al snel over, maar de bevolking van Parijs wordt woedend als ze het nieuws horen en die besluiten nog door te vechten.

Gevolg: Parijs wordt omsingeld en uitgehongerd.  
1871: de ellende in Parijs is zo groot dat ze zich moeten overgeven.

De Duitsers hebben gewonnen! En ze nemen het Franse gebied Elzas-Lotharingen in.

Door deze oorlog is er eenheid bereikt want in het symbool van de Franse macht, in het paleis van Versailles, wordt het Duitse keizerrijk uitgeroepen en de koning van Pruisen Wilhelm I wordt tot keizer gekroond. Bismarck wordt nu de Rijkskanselier van dat nieuwe Duitse Rijk.

Vanaf 1871: Duitsland wordt een grootmacht op verschillende gebieden: politiek, militair en economisch.

* Politiek: Grote staat middenin Europa met veel inwoners.
* Militair: Groot en modern leger met veel spoorlijnen waardoor ze snel hun troepen kunnen verplaatsen.
* Economie: Pruisen en Duitsland waren razendsnel aan het industrialiseren

2. De alliantiepolitiek van Bismarck

Vanaf 1871: Duitsland is een grootmacht.

Situatie Europa: verstoring van het Europese machtsevenwicht door de eenwording van Duitsland.  
Situatie Duitsland: Duitsland wordt omgeven door sterke mogendheden. Deze moesten wel in de gaten worden gehouden want deze hielden Duitsland ook goed in de gaten, ze keken met argwaan naar de Duitse staat.

Bismarck: wilde deze mogendheden te vriend houden, en verkondigde vanaf het begin aan dat hij tevreden is met de nieuwe grenzen. Daarmee gaf hij twee dingen aan.

* Wij hebben het recht van bestaan want we hebben grenzen.
* Wij zijn niet van plan om verder uit te breiden. We hebben Elzas-Lotharingen en daarmee zijn we tevreden.

Buitenlandse politiek van Bismarck na de Duitse eenwording:  
voor: oorlogvoering  
na: alliantiepolitiek: bewaren van de vrede.  
doel van de alliantiepolitiek was handhaving van het bestaande machtsevenwicht, zodat Duitsland niet aangevallen wordt en een oorlog werd voorkomen.

Bismarck: ging allianties aan. Zo probeerde hij de positie van Duitsland in Europa te versterken.

Maar het voorkomen van een oorlog, handhaven van de vrede moest niet alleen in Europa gebeuren want die grote mogendheden waren ook op andere plekken op de wereld met elkaar in conflict aan het raken 🡪 modern imperialisme: de tijd waarin die Europese mogendheden allerlei koloniën gingen veroveren in Afrika en in Azië. Daarom nodigt Bismarck in 1884 een aantal regeringsleiders uit In Berlijn.

1884: Conferentie van Berlijn: afspraken over verdeling van Afrika om machtsevenwicht te handhaven. Bismarck was bang dat als ze in Afrika tegenover elkaar kwamen te staan dat ze dat in Europa ook zouden doen

Doelen Bismarck:

* Geen oorlog tussen Europese grootmachten
* Bismarck wilde graag dat Duitsland ook kolonies zou krijgen, en vond dat Duitsland als grote mogendheid recht had op koloniën. Dat was goed voor de Duitse industrie maar ook vooral voor het Duitse aanzien in de rest van de wereld.
* Bismarck wist dat er spanning was tussen Groot-Brittannië en Frankrijk over de verdeling van de koloniën en wilde meer spanning creëren tussen deze twee. Dit was gunstig voor Duitsland want dan keerden ze in ieder geval niet samen tegen Duitsland.

3. De Weltpolitiek van Wilhem II

Bismarck: Duitsland is tevreden met de bestaande grenzen.

1888: Troonsbestijging van keizer Wilhelm II luidt nieuw tijdperk in.  
Wilhelm II bemoeit zich juist wel heel erg met de politieke koers van Duitsland en is het niet eens met de buitenlandse alliantiepolitiek van Bismarck.

Wilhelm II: Duitsland verdient een belangrijke plaats op het wereldtoneel. Duitsland is volgens hem een grootmacht in allerlei opzichten en vindt dat daar een bepaalde status bij hoort en Duitsland wordt nu als nieuwkomer niet als vol aangezien.

Ambities van Wilhelm II gaan samen met:

* Sterke groei van de economie
* Groeiend militarisme

Andere Europese mogendheden (Engeland en Frankrijk) gingen zich zorgen maken over deze ontwikkelingen, zeker omdat de Keizer had verkondigt dat hij vond dat Duitsland een belangrijker rol moest spelen.

Weltpolitiek: Buitenlandse politiek die gericht was op uitbreiding van het Duitse koloniale Rijk (imperialisme). Hierdoor zouden ze aanzien krijgen.

Engeland was hier niet blij mee want die had het grootste koloniale rijk en zag Duitsland dus als een concurrent. Wilhelm II verkondigde ook dat hij de Engelsen als voorbeeld had.

1898: invoering van de Vlootwet 🡪 Begin van systematische opbouw van de Duitse oorlogsvloot, die bedoeld was om koloniën mee te veroveren.

Ondanks groei van de vloot blijkt Groot-Brittannië te sterk in Afrika. Dat zorgt ervoor dat Wilhelm II van 1900 zijn politiek bijstelt, en besluit dat i.p.v. de Duitse invloed buiten Europa binnen Europa groter moet worden.

4. De oorzaken van de Eerste Wereldoorlog

Vanaf 1900: Duitsland richt aandacht meer op Europa 🡪 toenemende spanningen tussen Europese mogendheden.

Vanaf 1900:

* Revenge gedachte  
  De fransen hadden wraakgedachte na de Frans-Duitse oorlog. Zij moesten mijnbouwgebied afgeven aan Duitsland  
  herstelbetalingen maken en het Duitse Keizerrijk werd uitgeroepen in hun zaal van Versailles.
* Nationalisme

Volkeren probeerden zeggenschap te krijgen over eigen regering. Slowaken, Kroaten etc wilden een eigen land 🡪 tegen de wil in van de Hongaars-Oostenrijkse keizer.

* Modern imperialisme  
  Verschillende Europese landen probeerden hun imperium uit te breidden vanwege grondstoffen en afzetmarkt, waardoor ze in toenemende mate in elkaar territorium kwamen.
* wapenwedloop tussen Duitsland en andere landen, waardoor de legers van verschillende landen sterk groeide. Men kon niet achterblijven bij het eigen land want dat zou een nadeel zijn bij de eventuele oorlog.
* Militarisme  
  landen probeerden hun wensen te verdedigen/ te bereiken door opbouwen van groot militair potentieel 🡪 dreiging wereldoorlog nam toe.
* Bondgenootschappen: er zijn twee belangrijke boodschappen die in 1914 tegenover elkaar staan.
  + Centralen vs Geallieerden (triple alliantie en triple entente )
  + Centralen: Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Italië
  + Geallieerden: Frankrijk, Rusland en Groot-Brittannië.

5. De Eerste Wereldoorlog

De spanningen komen in 1914 tot uitbarsting.

Juni 1914: Servische nationalisten pleg en moordaanslag op Oostenrijkse kroonprins Frans-Ferdinand brengt bondgenootshappen in beweging.

Servië is een onafhankelijke staat maar in Oostenrijk-Hongarije wonen ook nog grote groepen Serviërs en die streven naar één groot Servië.

Omdat ze willen uitbreiden zetten ze Oostenrijk-Hongarije onder druk zetten en plegen daarom de moordaanslag. De Oostenrijkers verdenken de servische regering ervan dat zij van de plannen afwisten en deze goedkeurde 🡪

Oostenrijk stelt Servië een ultimatum, waaraan Servië niet kan voldoen. En verklaart Oostenrijk dan de oorlog.

Op het moment dat Oostenrijk Servië de oorlog verklaart dan weten zij dat Duitsland en Italië hen zullen steunen en ook mee zullen gaan in die oorlog.

Servië daarentegen had een bondgenootschap met Rusland, en Rusland weer met Frankrijk en uiteindelijk zullen ook de Britten meedoen aan dit conflict.

Augustus 1914: mobilisatie van de legers leidt tot groot enthousiasme onder de burgerbevolking die zich massaal aanmelden om dienst te nemen in het leger vanwege het nationalisme en militarisme.

Duitse mobilisatie verloopt via het Von Schlieffenplan. Het doel van dat plan was het voorkomen dat Duitsland ingesloten zou worden. En een oorlog op twee fronten moest voorkomen worden.

Von Schlieffenplan: von Schlieffen ging er vanuit dat de Russen niet zo snel een leger mobiliseren als de Fransen en wilde daarom eerst zorgen dat hij de Fransen zou verslaan en daarna zouden de Duitsers zich op Rusland kunnen richtten.

De Fransen hadden grote sterke vochten aangelegd aan de Frans-Duitse grens na afloopt van de Frans-Duitse oorlog. Daarom bedacht von Schlieffen dat ze niet via de Frans-Duitse grens zouden binnenvallen maar door België zou trekken en vallen zo Noord-Frankrijk binnen en op die manier zo snel mogelijk Parijs in te nemen. Om daarna per spoor legers naar het oosten te brengen om daar de Russen tegen te houden.

Het Von Schlieffenplan werkt niet.

* Belgische tegenstand is te sterk
* Deel van Duitse leger moet al eerder naar het oostfront.

September 1914: Slag bij de Marne betekent einde van het Von Schlieffenplan. De Duitse opmars is gestopt door de Geallieerden. Hierbij vallen 513.000 slachtoffers en heeft uiteindelijk niks opgeleverd.

Doordat beide partijen vaak even sterk waren veranderde de bewegingsoorlog in een loopgravenoorlog.

De oorlog heeft ingrijpende gevolgen voor zowel de soldaten als het thuisfront.

* De soldaten beginnen heel enthousiast aan de oorlog maar na een paar jaar oorlog zijn er bijna 10.000.000 dode en gewonde soldaten.

Ook de burgerbevolking wordt erg beïnvloedt door de oorlog.

* Steden en dorpen in de frontlinie worden zwaar verwoest. Omdat er maar weinig steden en dorpen in de frontlinie lagen viel het aantal burger slachtoffers heel erg mee.
* Maar die burgerbevolking had wel te maken met een oorlogseconomie. Ook zien we dat doordat veel mannen zich hadden aangemeld voor het leger dat vrouwen de taken mannen gingen overnemen in fabrieken.
* Om de bevolking achter de oorlog en achter de strijd te houden werd er heel veel gebruik gemaakt van propaganda en censuur

De eerste wereldoorlog is een totale oorlog: de totale samenleving, het totale leven van mensen wordt beïnvloed door de oorlogsvoering.

6. Naar een wapenstilstand

1918: Oorlog verloopt niet goed voor Duitsland. Daar zijn verschillende redenen voor:

* Geallieerde zeeblokkade zorgt voor voedselschaarste, de Engelse Marine houdt de schepen die naar Duitse havens gaan tegen. Uiteindelijk leidt dat tot voedselschaarste en grote ontevredenheid onder de Duitse bevolking
* Door deelname van de Verenigde Staten in 1917 winnen geallieerden terrein. Hierdoor komen er een heleboel sterke troepen soldaten bij op het front.

Gevolg: oktober 1918: Wilhelm II stelt een nieuwe regering aan die vredesonderhandelingen moet gaan starten met de geallieerden.

Ondanks vredesonderhandelingen moet de Duitse vloot ten aanval trekken tegen de Britse vloot. Ze proberen nog steeds om die zeeblokkade op te heffen. 🡪 Duitse matrozen weigeren om te vechten terwijl hun regering bezig is met vredesonderhandelingen 🡪 begin van de opstand

9 November 1918: er komt een nieuwe socialistische regering. Die wapenstilstand kan als eis van de geallieerden alleen worden gesloten als keizer Wilhelm II aftreed.

Wilhelm II treedt af. Duitsland wordt een Republiek en is geen keizerrijk meer. Maar is nu een parlementaire democratie met inspraak van de bevolking.

11 november 1918: Socialistische regering tekent een wapenstilstand met de Geallieerden. In een treinwagon en daarmee komt er een officieel einde aan de eerste wereldoorlog.

7. Onvrede na de Eerste Wereldoorlog

Na de wapenstilstand is er veel onrust in Duitsland. De socialistische regering die de wapenstilstand had gesloten wilde op dezelfde voet verder gaan en wilde de parlementaire democratie behouden.

Ook waren er groepen in Duitsland die niets in een parlementaire democratie zagen, waaronder de communisten, de KPD wil, net als in Rusland, een communistische staat zonder parlement en politieke partijen.

Januari 1919: Spartakusopstand: communisten proberen de macht te grijpen in Berlijk. Dit mislukt. Ondanks dat die opstand mislukt weet de Duitse regering dat het in Berlijn veel te onrustig is, en daarom besluit de regering dat ze naar een andere plek moeten.

De nieuwe regering verhuist naar het stadje Weimar. Vanaf dat moment is Duitsland (1918-1933) de Republiek van Weimar. Daarmee waren nog niet de problemen opgelost.

Er waren nog steeds grote politieke problemen in Duitsland:

* Weinig vertrouwen in parlementaire democratie.
* Veel regeringswisselingen
* Opkomst van steeds meer anti democratische partijen.

Behalve de communisten zijn ook andere groepen niet blij met de parlementaire democratie.

oude conservatieve elite wil terug naar de tijden van het keizerrijk:

* Minder macht voor politieke partijen
* Meer macht voor de elite

Extreemrechtse nationalistische groepen waren teleurgesteld door de wapenstilstand. Volgens hen had de socialistische regering Duitsland verraden door zich over te geven.

Door deze twee groepen word de dolkstootlegende geboren 🡪 de Duitse regering heeft met een dolk in de rug van Duitsland gestoken door de wapenstilstand/de overgave te tekenen. Ze schuiven dus eigenlijk het verliezen van de Eerste Wereldoorlog in de schoenen van de sociaaldemocraten.

Na de Eerste Wereldoorlog volgt de Vrede van Versailles (1919). Dat wordt gedaan in Versailles omdat dat in 1871 ook de plek was waar het Duitse Keizerrijk werd uitgeroepen. Belangrijkste bepalingen:

* Duitsland is schuldig voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.
* Duitsland moest grote herstelbetalingen betalen.
* Duitsland moest grondgebieden en koloniën afstaan, waaronder Elzas-Lotharingen.
* Duitsland mocht slechts nog een klein leger hebben. en daarom mest het Rijnland (gebied aan de Duits-Franse grens) moest worden gedemilitariseerd.

Veel Duitsers voelen zich vernederd door deze bepalingen en noemen het het dictaat van Versailles. Dat leidde tot massademonstraties.

8. Hyperinflatie en het Dawesplan.

Vanaf 1919 moest Duitsland herstelbetalingen doen. 🡪 1923: achterstand in de betalingen. En bovendien moest Duitsland ook bijkomen van de Eerste Wereldoorlog.

Omdat de Fransen en de Belgen niet betaald kregen, besluiten zij in 1923 het Ruhrgebied te bezetten. 🡪 Duitse arbeiders besluiten te staken omdat ze niet wilden werken voor hen 🡪 de Duitse regering stond achter deze arbeiders en besloten hun loon door te betalen (waar ze het geld niet voor hadden) 🡪 Duitse regering drukt geld bij om lonen door te betalen 🡪 Hyperinflatie.

De Amerikanen besluiten om in te grijpen.

1924: Dawesplan.

* Herstelbetalingen koppelen aan draagkracht van de Duitse economie.
* Verstrekken van leningen aan Duitsland.

Doel: Duitsland zou de herstelbetalingen kunnen betalen aan Frankrijk en Engeland. Frankrijk en Engeland hadden tijdens WOI heel veel geld geleend van Amerika en zo zouden hun weer aan hun schulden kunnen voldoen.

1924-1929: economisch herstel zorgt voor een periode van stabiliteit in Duitsland.

* Er waren weinig regeringswisselingen
* Er kwam weer vertrouwen
* Groei van de economie
* Culturele bloei

9. De economische wereldcrisis.

1929: Beurskrach op Wall Street leidt de economische wereldcrisis in.  
🡪 internationale handel valt stil.   
Duitsland had het probleem dat ze heel veel geld hadden geleend van de Verenigde Staten, die nu het geld versneld terug wilde.

Hierdoor word Duitsland extra hard getroffen door de economische wereldcrisis. Gevolg van deze economische wereldcrisis:

* Veel regeringswisselingen 🡪 geen enkele democratische regering van Republiek van Weimar vindt een oplossing voor deze crisis.
* Vertrouwen in de parlementaire democratie verdwijnt 🡪 antidemocratische partijen NSDAP en KPD krijgen steeds meer aanhangers.

De NSDAP groeit uit tot een massapartij, redenen:

* Het vermogen van Hitler om grote groepen mensen toe te spreken.
* Massaal en doeltreffend gebruik maken van Propaganda.
* Machtsvertoon van de SA, een paramilitaire knokploeg.

Beloften van Hitler.

* Herstel van de economische crisis.
* Verwerping van het verdrag van Versailles.   
  Volgens Hitler was het Dawesplan er alleen maar gekomen om de herstelbetalingen te voldoen, hoeven wij geen herstelbetalingen meer te doen, dan zijn we ook niet meer afhankelijk van dat Amerikaanse geld.
* Een stabiele regering d.m.v. sterk leiderschap.

Hierdoor zal Duitsland weer de plaats op het wereldtoneel krijgen waar het volgens Hitler recht op heeft.

10. De ideologie van het nationaalsocialisme

Nationaalsocialisme = politieke stroming die een combinatie is van het fascisme en het antisemitisme.

Belangrijke kenmerken van het fascisme:

* Ultranationalistisch
* Er is sprake van ongelijkheid tussen mensen
* één sterke leider (geen communist)
* Anticommunistisch
* Handelen op gevoel i.p.v. verstand
* Geweld is een geode oplossing.

Aanvullende kenmerken van het nationaalsocialisme:

* Lebensraum voor het Duitse volk 🡪 alle Duitssprekende samen in één groot land
* Rassenleer

Hitler wordt steeds populairder en zijn ideeën worden steeds breder gedragen.

11. De machtsgreep van Hitler

Door de economische crisis en de beloften van Hitler werd de NSDAP steeds groter. Dat leidt er toe dat de NSDAP bij de verkiezing in 1932 37% van de stemmen haalt.

1933: Hitler wordt, met steun van de conservatieve elite benoemd tot kanselier en schrijft nieuwe verkiezingen uit. Wat hij wil bereiken bij die verkiezingen is de absolute meerderheid voor zijn partij de NSDAP.   
maar, er is alleen een grote concurrent, ook de communistische antidemocratische partij, de KPD had heel veel aanhangers.

Rijksdagbrand (1933): het gebouw van het Duitse parlement. KPD krijgt de schuld, maar is nooit bewezen.

Het gevolg van deze brand is dat de nazi’s een noodverordening instellen en daarmee worden de burgerrechten afgeschaft in Duitsland. Het is specifiek gericht op de communisten.

Burgerrechten worden afgeschaft door noodverordening:

* Vastzetten van politieke tegenstanders.
* Censuur op persvrijheid en vrijheid van meningsuiting.

Na verkiezingen heeft NSDAP nog geen absolute meerderheid (44%), waardoor Hitler nog steeds geen absolute zeggenschap heeft.

Parlement stemt in met de machtigingswet:

* Regering kan zelf wetten maken, zonder de Rijksdag (hierdoor wordt het Duitse volk buiten spel gezet)
* Wetten mogen afwijken van de grondwet ( feitelijk wordt de grondwet en de burgerrechten afgeschaft)

Einde van de democratie en de Republiek van Weimar 🡪 Begin van een totalitaire staat.

12. Propaganda en censuur

Onder de leiding van de NSDAP wordt Duitsland een totalitaire staat.

Totalitaire staat: Totale controle over de bevolking; de gehele bevolking moest denken en zich gedragen zoals de staat dat zou willen.

* Een land waar er één partij is met een sterke leider.
* Onderdrukking
* Propaganda en censuur

Propaganda onder leiding van Joseph Goebbels. Goebbels maakte effectief gebruik van nieuwe communicatiemiddelen als radio,film en televisie.

* Minister van Volksvoorlichting en propaganda
* Directeur van Rijkscultuurkamer

Ideologie: nationaalsocialisme.

Het streven van Hitler was om iedere echte Duitsers (in hun ogen) als een nazi of als een nationaal socialist te laten denken.

Vanaf 1933: nazificatie /gelijkschakeling.  
Organiseren van de samenleving volgens ideologie van nationaalsocialisme.

Middelen:

* Terreur en onderdrukking van andersdenkenden 🡪 dat zorgt er voor dat mensen steeds banger worden om andere ideeën te hebben.
* Censuur; kunst en media
* Grootschalig gebruik van propaganda

1933: Censuur van cultuur en media door instelling van Rijkscultuurkamer; alleen journalisten, schrijvers, kunstenaars, artiesten, enz. die lid waren van deze kamer mochten werken. Meldde je niet aan bij deze kamer dan mag je niet schrijven of publiceren.

Joden en makers van ‘entartete’ (ontaarde) kunst (bv. jazz)mochten geen lid worden. Dit gelde ook voor het expressionisme en kubisme. (de nazi’s wilden alleen realistische kunst).

De Rijkscultuurkamer moest er op toezien dat de kunst, media en alle andere cultuur bijdroeg aan de nazifisering van de samenleving.

13. De terreur van de nationaalsocialisten

Eerste slachtoffers van onderdrukking:

* politieke tegenstanders, waaronder communisten ( zij waren voorstanders van gelijkheid en broederschap)
* andere slachtoffers: Mensen die niet passen in de Duitse Volksgemeinschaft 🡪 idee van een ideale en harmonieuze samenleving die raszuiver is en zonder klassentegenstellingen.
  + Joden en andere niet-Ariërs
  + Gehandicapten
  + Homo’s en lesbiennes

1933: Ingebruikname concentratiekamp Dachau.

* Modelkamp voor latere concentratiekamen (proef en experimenten)
* Werkkamp, geen vernietigingskamp
* Voornaamste gevangenen: politieke tegenstanders, geestelijken en joden.( dit was de eerste stap naar de holocaust)

Onderdrukking joden:  
vanaf 1933: boycot winkels, ontslag ambtenaren

1935: invoering van Neurenberger wetten.

* Moesten bepalen wie een echte Duitser is.
* Beschermen van ‘Duits’ bloed tegen mengen met ‘vreemd’ bloed. Want vermenging dat zou het echte Duitse ras aantasten.

Gevolgen voor joden:

* Verliezen van burgerrechten
* Verbod gemengde huwelijken en seks

1938: toegang tot openbare voorzieningen verboden

14. De buitenlandse politiek van Hitler

Vanaf 1933: verwerping van het verdrag van Versailles.   
Duitsland verlaat de Volkenbond (wij willen niet meer internationaal samenwerken)  
Ook voerde Hitler opnieuw de dienstplicht in en breidde hij langzamerhand het Duitse leger uit (iets wat was verboden in het verdrag).  
Het leger werd herbewapend, er kwamen steeds meer zwaardere wapens  
De grens met Frankrijk (het Rijnland) werd weer belegerd met soldaten.

Buitenlandse politiek van Hitler: Creëren van Lebensraum.  
Dit verliep in twee fases:

* Tot 1939: Ging het Hitler vooral om de aansluiting van Duitstalige gebieden (Oostenrijk, Tsjechië Sudetenland) bij het (groot) Duitse Rijk.
* Vanaf 1939: Overheersing van het Arische Ras in Europa, in het groot Duitse Rijk moest het Arische Ras kunnen leven, waarvoor andere volkeren dus moesten wijken

Wat vond het buitenland ervan dat Hitler het verdrag had verworpen en probeerde Duitsland actief uit te breiden 🡪 het buitenland wist niet goed wat ze met Hitler aan moesten.

Reactie van Groot-Brittannië: appeasementpolitiek.  
politiek doel: vrede bewaren en oorlog te voorkomen  
middel: Toegeven aan de eisen van Hitler, in de hoop dat hij hen niet de oorlog zou verklaren 🡪 ze waren bang dat als ze tegen de eisen van Hitler in zouden gaan Duitsland hen de oorlog zou verklaren. Deze oorlog zou dan als snel uitlopen tot een Europese oorlog of zelfs een wereldoorlog.

1938: Conferentie van München.  
Hitler wil graag aansluiting van Sudetenland bij Duitsland, omdat daar zo’n 3 miljoen Duitssprekende mensen leven.

Aanwezig: Duitsland, Italië (Mussolini) en Groot-Brittannië.  
Op de conferentie niet aanwezig is de Sovjet-Unie, maar die geeft aan de plannen van Hitler niet leuk te vinden.

Uitkomst (appeasement): Hitler mag Sudetenland innemen als hij belooft om de rest van Tsjechoslowakije niet in te nemen.

Hitler is tevreden, Engeland en Frankrijk zijn tevreden want er is geen oorlog uitgebroken en heeft hier de appeasementpolitiek goed gewerkt.

15. De Tweede Wereldoorlog.

1938: conferentie van München 🡪 Sovjet-Unie niet uitgenodigd.  
Stalin werd niet vertrouwd door de Engelsen, Fransen omdat hij communistisch was.

Stalin besloot zelf toenadering tot Hitler te zoeken en zelf een verdrag te sluiten🡪 Molotov-von Ribbentroppact’

* Duitsland en de Sovjetunie vallen elkaar niet aan.
* (geheime) verdeling van Polen tussen Duitsland en Sovjetunie.

Dit geeft Hitler de mogelijkheid om op 1 september 1939 Polen binnen te vallen want hij weet dat hij niks van de Sovjetunie te vrezen heeft.

Op het moment dat Duitsland dat doet Rusland at ook vanuit het oosten.

Einde van de appeasement politiek 🡪 Hiermee begint de Tweede Wereldoorlog.

De door Duitsland snel (Blitzkrieg) veroverde gebieden worden volledig onderworpen aan het nationaalsocialisme.

Behandeling van bevolking door nazi’s:

West-Europa: ‘Germaanse broedervolkeren’ worden goed behandeld.

Oost-Europa: ‘Slavische ondermensen’ worden slecht behandeld. \

16. Genocide op de Joden.

Juni 1941: begin operatie Barbarossa; Duitsland valt Sovjetunie binnen. Ondanks het molotov-von Ribbentroppact. Dit kon simpelweg omdat Duitland er nu klaar voor was omdat ze de rest van Europa goed onder controle hadden.

Hierdoor komt het radicaal anticommunisme van de nazi’s nu samen met hun antisemitisme/racistische wereldbeeld, want in de Sovjetunie daar wonen heel veel joden.

🡪 begin van de genocide op joden (georganiseerde massa volkerenmoord)

1942: Wannsee-Conferentie; geheime conferentie van hoge nationaalsocialisten.

Hierin komt een document vrij waarin men kon zien hoeveel joden erin een land woonden. (11mjn in joden in Europa).

Doel conferentie: Definitieve oplossing van het joodse vraagstuk. 🡪 verwijdering van Joden uit de Duitse Volksgemeinschaft.

‘’ evacuatie” naar het oosten onder toezicht van de SS

17. De Duitse nederlaag.

1939-1942: De Duitse opmars in Europa verloopt snel.

Aan het Westfront blijven de Britten, gesteund door de Amerikanen doorvechten en aan het Oostfront blijven de Russen doorvechten

1942-1943: Slag bij Stalingrad.  
Duitsers leiden een zware nederlaag tegen de russne. Duitse opmars aan het oostfront is gestopt 🡪 Rode Leger (russen) dringen Duitsers steeds verder terug.

(1943) Stalin roept de westerse geallieerden ook op om een tweede front te openen in het westen om Duitsland zo klem te zetten.

Juni 1944: D-Day vormt het begin van de geallieerde doorbraak aan het westfront.

Tweede Wereldoorlog loopt uit op een totale nederlaag voor Duitsland. Hitler pleegt eind april zelfmoord omdat de situatie uitzichtloos is.

Mei 1945: Duitse overgave.  
Toekomst van Duitsland ligt in de handen van de geallieerden.