***Historische Context: Duitsland 1871-1945***

***1) Het Duitse keizerrijk***

Duitsland na congres van Wenen een bondstaat geleid door Pruisen en Oostenrijk
In 1871 komt een eenwording tot stand o.l.v. Otto von Bismarck door ijzer en bloed (= oorlogen)

Hoe? -Door economische samenwerking tussen staten 🡪 Zollverein
 -Oorlog met Oostenrijk (1866)
 -Oorlog met Frankrijk (1870)

Wat? Koning van Pruisen Wilhelm I wordt tot keizer van het Duitse rijk benoemd
Waar? In de Franse spiegelzaal van Versailles op 18 januari 1971
Waarom? Om zo niet één staat te bevoordelen

Machtsverdeling in het Duitse keizerrijk:

Keizer 🡪 Mag rijkskanselier benoemen en ontslaan + opperbevelhebber van het leger
Rijkskanselier 🡪 Is regeringsleider en kan Rijksdag ontbinden + mag ministers benoemen
Rijksdag 🡪 Weinig macht kon ministers niet tot verantwoording roepen

🡪Duits keizerrijk dus geen constitutionele monarchie

Belangrijke politieke stromingen

**LINKS MIDDEN**  **RECHTS**

Alliantiepolitiek van Bismarck (1867-1890)

Duitse keizerrijk door industrialisatie een economische grootmacht geworden
Duitse keizerrijk door eenwording een politieke en militaire een grootmacht geworden

Dit zou op de duur leidden tot grote spanningen met de omliggende (grootmachten) landen.
-Met Engeland, omdat de Duitser op zee een concurrent zouden zijn ‘’Britannia rule the waves’’
-Met Frankrijk op land omdat zij zich bedreigd zouden voelen door een groot sterk verenigd Duits rijk

(Frankrijk wilde wraak na vernedering van 1871, dus bondgenootschap met Russen voorkomen)

Bismarck wil dit voorkomen d.m.v. Alliantiepolitiek, door deze politiek te voeren wilde hij het machtsevenwicht bewaren

Voorbeelden: Congres van Berlijn 1878 🡪 Bismarck als ‘’bemiddelaar’’ in conflict op Balkan
 Conferentie van Berlijn 1884 🡪 Bismarck wil praten over verdeling Afrika

Weltpolitiek van Wilhelm II (1888-1918)

Wilhelm II vond het niet goed zoals Bismarck het deed hij wilde een groots Duitsland (wereldmacht)
Wilde net als andere Europese landen ‘’plekje onder de zon’’ koloniën.

Om mee te tellen in de wereld had je in die tijd koloniën nodig dus:
Wilhelm II wil koloniën 🡪 om deze te veroveren heb je een sterke vloot nodig (vlootwet 1898)
Hij legde hiervoor een grote nadruk op het militarisme.

Dus: -Wilhelm II gaat zich autocratisch gedragen 🡪 ontslaat Bismarck
 -Industrie in teken van het leger 🡪 Militarisme
 -Generaals maken aanvalsplannen voor eventuele oorlog 🡪 von Schlieffenplan
 -Vlootwet 1898
 Maar: Geen succes want Frankrijk en Groot-Brittannië sterker 🡪 vizier op Europa

***2) De Eerste Wereldoorlog***

Oorzaken: 1) Militarisme/bewapeningswedloop 🡪 oorlog middel om vaderland te dienen
 2) Nationalisme 🡪 onafhankelijkheidstrijd van kleine naties in veel volkerenstaten
 3) Bondgenootschappen 🡪 om je te dekken tegen oorlog, maar werkt averechts
 4) Modern imperialisme 🡪 De race om koloniën in Afrika

Aanleiding: Moord op Frans Ferdinand op 28 juli 1914 door Gavrilo Prinzip (Servische nationalist)

Hoe kon dit incident zo snel een oorlog tot gevolg hebben?
Vanwege de bondgenootschappen die er waren tussen landen 🡪 -Triple Alliantie 1882
 -Triple Entente 1907

Isolatie Duitsland

Oorlog begint met veel enthousiasme (je land dienen) en optimisme (snelle oorlog/blitzkrieg)
Door: het nationalisme/militarisme en superioriteitsgevoel

von Schlieffenplan/Blitzkrieg mislukt 🡪 via België naar Noord-Frankrijk (blitzkrieg) en dan Rusland
Waarom mislukt? -België bood meer tegenstand dan verwacht
 -Russen sneller gemobiliseerd dan verwacht
 -Fransen liepen gaten(frontlinie) sneller dicht dan verwacht
 -Engelsen doen mee aan oorlog na inval België
 -Slag om de Marne wordt verloren 🡪 Blitz wordt Sitzkrieg 🡪 Loopgraven

Kenmerken van de Eerste Wereldoorlog

Westfront (grens Frankrijk en België)
-Loopgravenoorlog met een stuk modderig niemandsland ertussen
-Omstandigheden in de loopgravenoorlog vreselijk (ongedierte, stank)
-Aantal doden enorm bij de aanvallende partij (door mitrailleurs)
-Weinig terreinwinst (Sitzkrieg i.p.v. Blitzkrieg)
-Enorme vuurkracht vanwege nieuwe wapens (mitrailleur, tank en gifgas)
-Leiders hielden vast aan tactiek, zij wilde tegenstanders laten leegbloedden/uitputten

Thuisfront
-Veel aanvallen op steden en dorpen (vooral in de frontlinie)
-Iedereen kende wel een soldaat (veel normale arbeiders gingen vrijwillig het leger in)
-Industrie in dienst van oorlog (veel vrouwen in de wapenfabrieken)
-Voedseldistributie (voedselbonnen)
-Propaganda en nieuwsvoorzieningen (rol v.d. kranten)

Oostfront
-Bewegingsoorlog maar ook daar niet veel terreinwinst

Verloop van de Eerste Wereldoorlog

1914 🡪 01 augustus oorlogsverklaring (rest volgt snel)
 Slag bij de Marne 🡪 begin loopgravenoorlog

1915 🡪 Slag om Ieper (gifgas)
 Italië loopt over naar geallieerden

1916 🡪 Slag bij Verdun (weinig terreinwinst ten koste van honderdduizenden doden)
 Slag aan Somme (20000 doden na 1 dag) (mede om Verdun te ontlasten)

1917 🡪 Duitsland begint onbeperkte duikbotenoorlog/U-boot oorlog
 Revolutie in Rusland 🡪 vrede met Duitsland

 De V.S. gaan meedoen in de oorlog (grote tegenslag voor Duitsers)

1918 🡪 Laatste offensief Duitsland 🡪 Geallieerden houden stand
 oktober Wilhelm II wil vrede en benoemd nieuwe regering 🡪 Opstand: regering trad af 🡪 Nieuwe regering o.l.v. SPD 🡪 Roepen Republiek uit 🡪 Keizer vlucht 🡪 Wapenstilstand

1919 🡪 Vrede van Versailles

 Dolkstootlegende (Klopt niet Ludendorff en von Hindenburg zelf aangedrongen op vrede 🡪 wraak mislukte Kapp-Putsch)

Staatsgrepen in Duitsland: 1) Door extreem links 🡪 Communistische Spartakusbond (KPD)
 2) Door extreem recht 🡪 Conservatieve legerleiding (Kapp-Putsch)
1) Mislukt door hard ingrijpen leger en moord op de leiders (Karl Liebknecht en Rosa Luxemburg)
2) Mislukt door een algemene staking, niet door leger (voornamelijk arbeiders en ambtenaren)

***3) Zwakke plekken van de Republiek van Weimar***

Vrede van Versailles op 18 januari 1919 (Wraak van Fransen)

Schuldvraag 🡪 Duitsland krijgt volledige schuld van de oorlog

Bepalingen: -Duitsland moet grondgebied afstaan
 -Gebiedje aan België (Eupen)
 -Oostelijke deel van Pruisen aan Polen (Danzig)
 -Elzas-Lotharingen aan Frankrijk
 -Koloniën aan de Volkenbond
 (Oost-Afrika, Togoland, Kameroen en Namibië)
 -Ontwapening van Duitsers
 -Enorme schadevergoeding (eerst ong. 290 miljard, later 130 miljard)

Reacties: -Fransen waren blij
 -Duitser niet vonden het te zwaar ‘’dictaat van Versailles’’

 (ook Duitsers ‘SPD’ die het als enige optie zagen)
 -Engeland en V.S. blij met Volkenbond minder met de zware straffen
 (wisten ook wel dat de straf te hard was en zou gaan leiden tot problemen)

Parlementaire democratie vereist dat merendeel van bevolking erin gelooft en mee wil werken.

Een groot deel van de bevolking was tegen de Republiek van Weimar/democratie

***4) De economische crisis van 1929***

In 1923: Oorzaak: Herstelbetalingen niet op tijd gedaan, waardoor Fransen en Belgen het
 Ruhrgebied bezetten
 Reactie: Arbeiders gaan staken en Duitse regering betaald ze uit (Geld drukken)
 Gevolg: Inflatie

In 1924: Dawesplan van Amerika 🡪-Herstelbetalingen afgestemd op draagkracht Duitsers
 -V.S. leent geld uit om Duitse economie aan te wakkeren

 🡪 Afzetmarkt voor V.S. en geleend geld terug van Engeland en Frankrijk

 🡪 Sterk Duitsland kon tegenstand bieden aan Frankrijk dat toen oppermachtig was
 Gevolg: Binnenlandse rust en vertrouwen in regering (stabiliteit)
in 1929: Oorzaak: Beurskrach in New York 1929
 Gevolg: -Faillissementen van bedrijven en banken
 -Daling van productie en handel
 -Grote werkloosheid (niet voor iedereen, vooral arme mensen)

 Gevolgen voor Duitsland -Dawesplan stopgezet (bedrijven failliet)
 -Ruzie in coalitie SPD en Zentrum
 -Regeren door noodverordeningen
 -Groeiende aanhang communisme en
 nationaalsocialisme

***5) Het fascisme van de nazi’s***

Kenmerken van Fascisme en Nationaalsocialisme:

-Fascisme negatief 🡪 benadrukken waar je tegen bent: persvrijheid enz.

-Belang van eigen groep voorop 🡪 ‘’Du bist nichts dein volk ist alles’’

-Fascisme ultra nationalistisch 🡪 Volk/staat beter dan anderen

-Fascisme voor corporatieve staat 🡪 Maatschappij opdelen in beroepsgroepen

-Mensen niet gelijk hogeren moeten volk leiden 🡪 Gedachte van ‘’Übermensch’’

-Aan het hoofd staat een leider 🡪 Führerprinzip/leidersbeginsel

-Beheersen van uitingen van cultuur in een land 🡪 Reichskulturkammer

-Niet verstand maar gevoel basis voor handelen 🡪 Romantiek boven Ratio

-Het fascisme verheerlijkt de daad/geweld

-Strikte rolverdeling tussen man en vrouw 🡪 Man=Soldaat en Vrouw=Moeder

-De rassenleer 🡪 hoogwaardige (卍)/ minderwaardige (Slaven)/ verderfelijke rassen (✡)

-Lebensraumgedachte🡪 Vooral in de Sovjet, het Slavische volk moet zich aanpassen

***6) Nationaalsocialisten maken zich meester van de macht***

Vanaf 31 januari wanneer Hitler tot Rijkskanselier benoemd is gaan de nazi’s zich meester van de macht maken: januari 33 Hitler wint de verkiezingen en wordt kanselier, maar de
 Conservatieven hebben meerderheid in de rijksdag.

Februari 33 Rijksdagbrand 🡪 KPD uit de rijksdag en duizenden communisten vervolgd (burgerrechten ontnomen)

Maart 33 NSDP haalt benodigde 2/3 meerderheid voor machtigingswet
Hoe? Door intimidaties en beloftes aan Katholieken

 Gevolg: Parlement uitgeschakeld door de wet de Rijkskanselier kan nu zelf wetten voorstellen en goedkeuren

SDP tegen ‘wilde democratie niet beëindigen’

Zentrum voor ‘nationaal belang voorop’

De rest van de tijd tot ongeveer 1935 zijn de Nazi’s bezig vijanden uit de weg te ruimen
 -Vakbonden vervangen door Deutsche Arbeitsfront (DAF)

 -Politieke partij KPD verboden, rest heft zichzelf op

 -SA-top vermoord in de nacht van de lang messen door SS

 -Von Hindenburg sterft 🡪 Hitler wordt Führer

 -Leger: Hitler laat de Wehrmacht een eed van trouw afleggen

 -Kerken: Hitler zag de Kerk als bondgenoot

Buitenlandse politiek: Fase I: 1933-1936 🡪 Omverwerpen van bepalingen Vrede van Versailles

 Fase II: 1936-1939🡪 Expansie van het Duitse rijk

 Heims in Reich Lebensraum ‘nach Osten’

***7) Nazificatie van de samenleving***

Steun van groot deel van de bevolking, omdat

-Het verdrag van Versailles werd aangevallen

-Republiek van Weimar werd aangevallen om onvermogen om crisis hoofd te bieden

🡪 Toch geen meerderheid, alleen bij manipulatie op ondemocratische wijze

Kenmerken van Nazi-Duitsland

Jeugd genazificeerd: -Op school opgevoed tot strijdbaar, nationalistisch en rassenbewust

 -Verplichte jeugdbewegingen Hitlerjugend en Bund Deutscher Mädel

 -Arbeidsdienstplicht na HJ voor aanleg van ‘Auto-bahnen’ enz.

Bedrijfsleven: -Werd ingeschakeld ter voorbereiding van oorlog (politiek)

 -Industriëlen mochten nog wel winst maken in ruil voor steun

 -Staat opdrachtgever van de industrie (socialistisch?)

 -Landbouw in dienst van de oorlog (vitaal voor lebensraum)

Kunst en media: -Reichskulturkammer 🡪 iedere kunstenaar moest lid zijn (✡niet)

 -Ministerie van volksvoorlichting en propaganda

Vrouwen: -Rol van de moeder werd verheerlijkt (Moederdag)
 -Getrouwde vrouwen bij de overheid werden ontslagen
 -Vrouwen in het bedrijfsleven werden beperkt
 -Tijdens de oorlogsjaren werkte de vrouw in de oorlogsindustrie

Terreur van de nazi’s

Doel 🡪 -Gevaarlijke tegenstanders uitschakelen (SA, Communisten enz.)
 -Weifelaars angst inboezemen ( 2/3 meerderheid verkrijgen voor machtigingswet)

Instrument 🡪 De Schutz-Staffel (SS)

Taken van de SS: -Bescherming van de SS-leiders en de Führer
 -Controle over concentratiekampen
 -Eigen troepenmacht voor de oorlog 🡪 Waffen-SS
 -Vermoorden van mensen in de vernietigingskampen 🡪 SS-Totenkopf

Hoe? -Door moord, intimidatie en geweld (knokploeg)
 -Arrestatie van tegenstanders (socialisten, communisten en geestelijken)
 -Bouw van concentratiekampen (Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen, Ravensbrück, Mauthausen)

Rassenpolitiek van de nazi’s

Voor de oorlog 1933-1939 🡪Doel: joden dwingen tot emigratie
 -Boycot van Joodse winkels
 -Joden worden ontslagen uit het ambtenarenapparaat
 -Joodse burgerrechten ontnomen (Neurenberger wetten 1935)
 -Openbaren voorzieningen ‘verboden’ verklaren voor Joden

🡪 Joden proberen te vluchten, maar veel landen willen ze niet opnemen vanwege werkloosheid
Tijdens de oorlog 1939-1945 🡪Doel: Het uitroeien van de joden (genocide)
 -Executie door Einsatzgruppen van de SS in veroverde gebieden
 -Vergassen en verbranden in de vernietigingskampen met Zyklon B
 -Auschwitz-Birkenau (werk- en vernietigingskamp)
 -Mauthausen (werkkamp) 🡪 vooral sterke mannen
 -Krijgsgevangenkampen 🡪 vooral soldaten van tegenpartij (Russen)

***8) Verzet in Duitsland***

Was er verzet in Duitsland? 🡪 Nauwelijks effectief verzet

Hoe kan dat? -De SA en de SS hielden de bevolking goed in de gaten (sociale controle)
 -Groot deel van de bevolking stond achter Hitler (kans op verraad groot)
 -Verzet werd ervaren als landverraad

Er ontstond wel verzet: -bij sommige stromingen (communisten, liberalen en geestelijken)
 -bij sommige groeperingen (studenten en in het leger)

Maar: -Verzet in het leger viel wel mee, de meesten voelden zich door eed van trouw verbonden aan Hitler
 -Het merendeel van de geestelijken bleef bidden voor het welzijn van de Führer, want waren bang voor opheffing van kerk

***9) Oorzaken van de Tweede Wereldoorlog***

Schuldvraag van De Tweede Wereldoorlog:

1) Vooral Hitler schuldig, maar ook Engeland en Frankrijk (Sovjet-Unie)
Want: -Zij hadden moeten ingrijpen i.p.v. toezeggen aan Hitler
 -Stalin gaf Hitler vrij spel in Polen

2) Vooral Engeland en Frankrijk
Want: -Het vredesverdrag van Versailles was te streng
 -Zij deden te lang niets (Appeasement)
 -Zij hadden Rusland niet zo moeten wantrouwen

3) Alleen Hitler schuldig
Want: -Want wantrouwen tegen Sovjet-Unie gerechtvaardigd
 -Toezeggingen op conferentie van München aan Hitler op basis van het zelfbeschikkingsrecht

 -Politiek van ‘Appeasement’ begrijpelijk, want het was pas 20 jaar na WOI ze wilden geen nieuwe wereldoorlog

***10) Het militaire verloop van de Tweede Wereldoorlog***

Augustus 1939 🡪 Hitler-Stalin pact (niet-aanvalsverdrag)
september 1939 🡪 Hitler valt Polen binnen
 Had niet gerekend op oorlogsverklaring Engeland en Frankrijk 🡪 Vergissing

Mei 1940 🡪 Blitzkrieg West-Europa om Frankrijk en Engeland tot overgave te dwingen
-Vichy-Frankrijk werkte wel samen, maar verzet ging door o.l.v. De Gaulle
-Engeland capituleerde niet en zette de strijd voort, uiteindelijk wonnen zij de slag om Engeland.

Keerpunten in de oorlog: -De deelname van de V.S. aan de oorlog vanaf 11 december 1941
 -De nederlaag bij Stalingrad in februari 1943
 -De invasie van Normandië 6 juni 1944