SAMENVATTING HC: DUITSLAND 1918-1991

**Wat vooraf gebeurde**

Duitsland werd -in vergelijking met veel andere Europese landen- pas laat, in 1871, een nationale staat. Vóór die tijd was het Duitse gebied verdeeld in allerlei kleine vorstendommetjes, waarvan Pruisen en Beieren de twee grootste waren. Ook Oostenrijk was eigenlijk een ‘Duitse’ staat, maar dit land deed niet mee en bleef samen met Hongarije een dubbelmonarchie.

Na de verpletterende overwinning van de Duitsers in de Frans-Duitse oorlog (1870-1871) werd in Versailles het keizerrijk Duitsland uitgeroepen: Pruisen nam in dit nieuwe Duitsland de leiding: koning Wilhelm van Pruisen werd keizer en Otto van Bismarck regeerde als kanselier.

Na Bismarck nam keizer Wilhelm II de leiding over en probeerde Duitsland nog meer aanzien te geven. De keizer wilde van Duitsland een machtig land maken met veel koloniën, een sterk leger en vooral een sterke vloot. Ook economisch bloeide Duitsland op: vooral het Ruhrgebied (veel ijzererts en steenkool) ontwikkelde zich sterk en Duitsland werd al snel een industriële grootmacht.

De opkomst van Duitsland als sterke mogendheid botste met andere Europese grootmachten. Engeland voelde zich op zee bedreigd door de groeiende Duitse vloot, Frankrijk was de oorlog van 1871 nog niet vergeten en Rusland had zelf ambities om hun macht uit te breiden, bijvoorbeeld op de Balkan. Het steeds minder sterk wordende Ottomaanse Rijk en ook de Dubbelmonarchie Oostenrijk/Hongarije stelden juist steeds minder voor.

Uit angst voor conflicten besloten deze landen tot bondgenootschappen, zoals de Triple Entente van Rusland, Frankrijk en Engeland en de Triple Alliantie van Duitsland, Oostenrijk en het Ottomaanse Rijk.

Door de bondgenootschappen, maar ook door het militarisme en het nationalisme kwam het in 1914 uiteindelijk tot een botsing. Wat op zich een klein voorval leek, de moord op de Oostenrijkse kroonprins Frans Ferdinand, bleek even later de aanzet tot een grote oorlog: WO-I.

**WO-I laat zich kenmerken door:**

- erg veel (dodelijke) slachtoffers, waaronder veel burgers (door bombardementen)

- tweefrontenoorlog, waarvan het westfront in loopgraven;

- nieuwe wapens, zoals de tank en het vliegtuig (en gifgas);

- grote betrokkenheid van de burgerbevolking (vrouwen in de fabriek, voedseldistributie, nieuws via de radio, etc.)

**Eind van WO-I**

Aan het eind van WO-I lijkt Duitsland te winnen, omdat de Russen (door de communistische Russische Revolutie) een ongunstige vrede sluiten met de Duitsers en de Duitsers al hun soldaten naar het westfront sturen. Mede door deelname van de Verenigde Staten vanaf 1917 lukt het Duitsland niet een doorbraak te forceren.

Ondertussen was het in Duitsland zelf onrustig geworden: veel Duitsers klaagden (over de voedselvoorziening die door de Engelse zeeblokkade stroef verliep, door vele slachtoffers, door het zware werk van vrouwen in de fabrieken). Toen het gemor aanbleef en de roep om een andere regering steeds duidelijker werd, trad de keizer af. Wilhelm II vluchtte vervolgens naar Nederland, waar hij enkele jaren later overleed. In Duitsland werd door de sociaal-democraten de Republiek uitgeroepen.

**De Weimarrepubliek**

Eenmaal aan de macht besloot de regering -onder leiding van kanselier Ebert- tot een wapenstilstand met Frankrijk, Engeland en de VS. Deze wapenstilstand van 11-11-1918 zou later in het Verdrag van Versailles worden bekrachtigd (1919)

Deze nieuwe regering van Duitsland was niet bij iedereen geliefd:

- de conservatieve elite van het land verlangde naar een terugkeer van de keizer / de keizertijd en had weinig sympathie voor de democratie;

- de communisten waren het niet eens met de sociaal-democatische visie op het socialisme. In navolging van wat in Rusland was gebeurd, wilden zij ook een communistische revolutie. Lange tijd was het hierdoor erg onrustig in Berlijn, totdat het leger aangevuld met vrijwilligers een einde maakte aan deze communistische poging tot revolutie. Door de onrust in Berlijn werd de nieuwe republiek officieel in het plaatsje Weimar opgericht, vandaar de naam Weimarrepubliek.

- veel oud-soldaten voelden zich met de wapenstilstand van 1918 verraden door de sociaal-democratische regering (dolkstootlegende) en keerden zich tegen Weimar.

De parlementaire democratie in de Republiek van Weimar werd wel gesteund door:

- sociaal-democraten (SPD)

- enkele liberalen

- de katholieken (Das Zentrum)

**Duitsland en Verdrag van Versailles**

Veel Duitsers waren het niet eens met het Verdrag van Versailles, dat zij het *Diktat van Versailles* noemden. Duitsland werd immers hoofdverantwoordelijk gesteld voor WO-I en kreeg allerlei strafmaatregelen, zoals:

- het betalen van herstelbetalingen (132 miljard goudmark);

- het afstaan van circa 10% van het grondgebied en van de koloniën;

- het verkleinen van het leger en opheffen van de luchtmacht;

- het demilitariseren van het Rheinland, het grensgebied tussen Duitsland en Frankrijk

**Duitse economie tijdens de Weimarregering**

De Duitse economie had het niet gemakkelijk in de jaren 1919-1923, door:

- de torenhoge herstelbetalingen

- de politieke onrust in het land

- het verlies van grondstofrijke gebieden (koloniën)

- de negatieve (wraak-)gevoelens na het verlies van de WO-I

- de bezetting van het Ruhrgebied door Franse en Belgische soldaten, die de herstelbetalingen in natura (kolen en erts) kwamen halen.

De economie bloeide pas weer op toen een Amerikaanse bankier met het Dawesplan kwam: de VS stelde grote leningen in het vooruitzicht als de Duitsers zorgden voor een nieuwe munt en beteugeling van de enorme inflatie. Mede door dit Dawesplan, maar ook omdat de Fransen voorzichtig probeerden tot een verzoening te komen met de Duitsers (enkele maatregelen uit het Verdrag van Versailles werden versoepeld) leefde Duitsland op. De economie begon op stoom te komen, cultureel vonden allerlei vernieuwingen plaats, Berlijn werd de nieuwe hippe hoofdstad en ook de politiek kon rekenen op meer steun dan in de begintijd van de republiek.

Helaas kwam er al snel een eind aan deze economisch, culturele en politieke bloei. Dit keer kwam de oorzaak uit de Verenigde Staten, waar in 1929 de aandelen op Wallstreet in één dag met soms wel 30% kelderden. Oorzaak voor deze beurskrach was de instabiele economie van de Verenigde Staten waar sprake was van overproductie en veel financiering met geleend geld. De beursval leidde al snel tot massawerkloosheid (want allerlei bedrijven ontsloegen personeel / gingen failliet). Deze crisis duurde tot 1933 toen president Roosevelt begon met zijn ‘New Deal’, beleid gebaseerd op de anti-cyclische theorie van econoom Keynes = de overheid moet in crisistijd investeren om de cyclus van ontslag en werkloosheid te doorbreken.

Duitsland werd door de crisis extra hard getroffen, want:

- de export naar de VS stagneerde

- het Dawesplan werd ingetrokken

- Duitsland moest nog steeds voldoen aan de herstelbetalingen (tot 1932).

**Opkomst van Hitler**

Van de hernieuwde politieke instabiliteit profiteerden vooral extreme politieke partijen, zoals de communisten en de fascisten, de NSDAP van Adolf Hitler. Hitler kreeg het voor elkaar om in drie jaar tijd de grootste politieke partij van Duitsland te worden (al heeft hij nooit de absolute meerderheid behaald).

Hitler behaalde dit succes vooral door:

- propaganda (film, radio, posters) en paramilitair vertoon (SA)

- belofte van werk en welvaart (“Hitler, unsere letzte Hoffnung”)

- belofte het Verdrag van Versailles ongedaan te maken en Duitsers weer trots te maken op een groot en sterk Duitsland.

- antisemitische en ultra-rechtse ideologie, die aansloot bij al eerdere anti-Joodse en anti-democratische gevoelens bij veel Duitsers.

**Hitler grijpt de macht**

Nadat zijn partij bij de verkiezingen de grootste was geworden werd Hitler in januari 1933 benoemd tot rijkskanselier in een regering met conservatieven en katholieken. In februari werd de Rijksdag (het Duitse parlementsgebouw) in de brand gestoken door een communist (Marinus van der Lubbe). Hitler reageerde met het verbieden van de Duitse communistische partij (KPD), het weren van communistische volksvertegenwoordigers in de Rijksdag en het oppakken van vooraanstaande communisten (die in snel in elkaar gezette concentratiekampen gevangen werden gehouden). In maart nam de resterende rijksdag (zonder de communisten dus) een wet aan, die hun eigen macht sterk beperkte en alle macht aan Hitler (=de uitvoerende macht) gaf. Hiermee maakte Hitler een eind aan de democratie en aan de Republiek van Weimar. Deze wet werd bekend onder de naam ‘machtigingswet’.

**Duitsland wordt totalitair**

Direct na hun aantreden begonnen de nazi's met de opbouw van een totalitair regime (= met een overheid die totale controle wil/heeft over zijn bevolking, bijv. op het gebied van:

- opvoeding (Hitler-Jugend en Bund Deutscher Mädel);

- informatie (d.m.v censuur en propaganda);

- de economie (eigen vakbond; oorlogsindustrie)

- cultuur (met de Reichskulturkammer, boekverbrandingen en weghalen van Entartete kunst).

- de publieke ruimte (waar Joden verboden werd in parken, cafés, zwembaden, etc. te komen

Kortom: Duitsland werd met terreur en propaganda / met harde hand genazificeerd

**Hitler rekent af met tegenstanders**

Hitler had al snel veel tegenstanders, mensen die volgens het nazisme niet bij de Deutsche *Volksgemeinschaft* hoorden:

- politieke tegenstanders, zoals de communisten (en sommige sociaal-democraten en anarchisten

- (religieuze tegenstanders, zoals katholieken die de paus in Rome gehoorzaamden en leden van de “Belijdende Kerk”)

- mensen van een ander ‘ras’, zoals Joden, Sinti en Roma (maar ook Slavische volkeren waren in zijn ogen minderwaardig)

- homoseksuelen, moderne kunstenaars, intellectuelen

- zwakzinnigen, mensen met ernstige handicaps

**Hitler krijgt veel steun**

Al snel werd Hitler populair in eigen land. Dit lukte omdat:

- het economisch herstel lukte

- Duitsland bouwde weer een leger op (tegen de afspraken van VvV)

- Duitsland remilitariseerde het Rijnland (tegen de afspraak van VvV)

**Hitler en het buitenland (1933-1939)**

Nadat Hitler de macht had gegrepen, nam hij besluiten die botsten met het Verdrag van Versailles. Toch deden Frankrijk en Engeland niets. Ook niet toen Oostenrijk (het geboorteland van Hitler) zich aansloot bij Duitsland. Toen Hitler ook het Duitstalige gebied in Tsjechië wilde annexeren, protesteerden Engeland en Frankrijk. Er kwam een conferentie (in München) waar Hitler, Mussolini (Italië), Chamberlain (Engeland) en Daladier (Frankrijk) bijeenkwamen. De communistische leider van de Sovjet-Unie, Stalin, werd niet uitgenodigd.

In München gaven Eng + Fra toe aan de wil van Hitler, omdat:

- ze geen nieuwe oorlog wilden in Europa (WO-I was pas net afgelopen)

- ze door de wereldcrisis van de jaren ’30 weinig geld hadden voor oorlog

- Chamberlain en Daladier (stiekem) hoopten dat Hitler de Sovjet-Unie zou aanvallen (“Alles liever dan het communisme”)

- ze een beetje compassie hadden met Duitsland omdat het VvV wel erg zwaar was geweest voor Duitsland.

Deze toegevende houding van Engeland en Frankrijk noemen we de appeasementpolitiek.

**WO-II (1939-1945)**

Na de inval in Polen in 1939 verklaarden Groot-Brittannië en Frankrijk Duitsland de oorlog. Dat veroverde snel grote delen van Europa, waaronder Nederland, stelde daar de democratische rechtsstaat buiten werking en voerde allerlei maatregelen in, zoals de arbeidsdienst, verbod op auto’s en fietsen, radio’s, avondklok, verboden om ’s avonds licht te maken.

Joden kregen extra maatregelen opgelegd, zoals het dragen van de Jodenster, wonen in bepaalde wijken (‘Judenviertel’). Later werden Joden systematisch uitgesloten van het openbare leven en (nog weer later) massaal opgepakt bij razzia’s en via Westerbork getransporteerd naar vernietigingskampen.

(In Nederland werd een relatief hoog percentage Joden weggevoerd; slechts een deel kon onderduiken)

**Einde WO-II**

Na een harde strijd (Slag bij Stalingrad, invasie in Normandië) versloegen de westerse geallieerden en de Sovjet-Unie samen Duitsland, dat zich in mei 1945 onvoorwaardelijk overgaf. Het land was sociaal, economisch, politiek en moreel ontwricht; de buitengrenzen waren verlegd en een grote stroom aan

Heimatvertriebene, terugkerende soldaten en slachtoffers van het naziregime kwam op gang. In de Duitse geschiedenis spreken we hier van *Stunde Null*, een soort beginpunt voor de na-oorlogse situatie.

Volgens afspraak verdeelden de geallieerden Duitsland in vier bezettingszones, een Britse, een Amerikaanse, een Russische en een Franse zone.

**Groeiende verschillen VS-SU**

Zolang de WO-II duurde (dus tot de atoombommen Hiroshima en Nagasaki en de overgave van Japan, augustus 1945) werkten de Sovjet-Unie en Verenigde Staten samen om vooral Hitler/Duitsland en Japan te verslaan. Onderling verschilden deze landen enorm:

- De Sovjet-Unie had een communistisch systeem, met een éénpartij-dictatuur, een planeconomie, collectieve boerderijen en een totalitaire regering die alle controle op zijn burgers wilde / had.

- De Verenigde Staten had een kapitalistisch systeem met een gekozen regering en parlement, een vrijemarkteconomie en een redelijk functioneerde rechtsstaat, die zijn burgers relatief vrij liet (Afro-Amerikanen kregen pas in de jaren ’60 gelijke rechten!!!)

Deze onderlinge verschillen leidden tot de Koude Oorlog, een oorlog waarin de VS en de SU nooit direct gevochten hebben. Indirect wel: tussen de VS en communisten in Vietnam, die door de Russen werden gesteund, of, door de Russen in Hongarije tegen opstandelingen die steun kregen van de VS.

**Verschillen in Duitsland**

De verschillen tussen de SU en de VS kwamen ook naar voren in hun opvattingen over de opbouw van Duitsland, over de inrichting van het naoorlogse Europa en over het bewaren van de vrede in Europa.

- In Oost-Europa (door de Sovjet-Unie bevrijd gebied, de zogenoemde sovjet-invloedssfeer of sovjetzone) wilde Stalin communistische regimes installeren. Dit was deels omdat Stalin op deze manier zijn macht kon uitbreiden / het grondgebied van de SU kon uitbreiden, maar was ook bedoeld als een soort buffer voor als Duitsland nog een keer zou willen aanvallen. Daarom moest Duitsland zo arm mogelijk blijven en herstelbetalingen doen aan de SU.

- In West-Europa (door de Amerikanen, Engelsen bevrijd) wilden de Amerikanen een buffer/westerse invloedssfeer maken tegen de communistische expansie / dreiging. We spreken in dit geval van de Trumandoctrine, genoemd naar de Amerikaanse president Truman, die beloofde West-Europa militaire en economisch bij te staan om het communisme tegen te houden.

 Ook wilde de VS dat West-Europese meer zouden samenwerken Dit wilden zij door politieke samenwerking (= begin van Europese eenwording), dat zij de miljarden geleend geld (=Marshallhulp) zouden gebruiken voor de wederopbouw van hun land en dat overal de democratie zou worden ingevoerd. Dit gold ook voor de westelijke bezettingszones van Duitsland.

**Blokkade van Berlijn**

De hoofdstad van Duitsland was Berlijn. Deze stad was bevrijd door de Russen en lag nu in de Russische bezettingszone, maar de Amerikanen, Engelsen, Fransen en Duitsers hadden vrij toegang tot de stad. In de rest van Europa was er langzaam een harde scheidslijn ontstaan, het IJzeren Gordijn. Stalin besloot tot een blokkade van Berlijn in 1948. Pas nadat de Engelsen en de Amerikanen een jaar lang via een luchtbrug dagelijks het westelijk deel van Berlijn hadden bevoorraad kwam hier een eind aan. (Berlijn zou een hoofdrol gaan spelen in het Koude Oorlog-conflict)

**Oost en West-Duitsland groeien uit elkaar**

In 1949 sloten de drie westelijke bezettingszone zich aaneen tot de Bondsrepubliek Duitsland, met West-Berlijn als onderdeel daarvan.

In de sovjetzone werd in hetzelfde jaar de Duitse Democratische Republiek opgericht, een volksdemocratie naar het model van de Sovjet-Unie.

**BRD**

De Bondsrepubliek Duitsland ontwikkelde zich in de jaren 1950 tot een stabiele democratie. Dit kon gebeuren door:

- het beleid van Konrad Adenauer (christen-democratische kanselier van 1949-1963) gericht op integratie in het Westen;

- het Marshallplan dat ook voor de BRD miljarden steun had (in de vorm van leningen). In Duitsland leidde dit tot een zogenaamd Wirtschafstwunder;

- militaire samenwerking (NAVO) waar de BRD al snel lid van werd;

- Europese samenwerking (eerst de EGKS, later de Europese Gemeenschap, nu de Europese Unie), die de spanningen tussen Frankrijk en Duitsland weg konden nemen.

Adenauer, een felle anti-communist- erkende de DDR niet en hield vast aan het ideaal van de Duitse eenheid.

**DDR**

De Deutsche Demokratische Republik ontwikkelde zich in de jaren 1950 tot een totalitaire dictatuur naar voorbeeld van en ondergeschikt aan de Sovjet-Unie. Dit kon gebeuren door:

- het beleid van Walter Ulbricht (Moskougetrouwe voorzitter van de Communistische Partij, 1950-1971) gericht op het creëren van een socialistische heilstaat;

- de strenge controle van de Staatssicherheitsdienst (een geheime dienst, door het volk de Stasi genoemd)

- onderdrukken van binnenlands protest: de neergeslagen opstand in 1953 / de bouw van de Muur in 1961;

- militaire samenwerking met de Sovjet-Unie en andere Oostblok-landen: het Warschaupact;

- economische samenwerking in Oost-Europa: de Comecon

- invoering van een planeconomie (functioneerde vrij slecht)

- herstelbetalingen aan de Sovjet-Unie (hele fabrieken in de DDR werden afgebroken en in de Sovjet-Unie weer opgebouwd.

**Spannend hoogtepunt in de Duitse Koude Oorlog: de Muur**

In de jaren 50 groeiden de verschillen tussen de BRD en de DDR. De BRD werd welvarend en democratisch; de DDR bleef arm en werd een dictatuur.

Gevolg: de vlucht (en de wil om te vluchten) van miljoenen vooral jonge en hogeropgeleide Oost-Duitsers naar het Westen. In Berlijn zat er als het ware een ‘gat’ in het IJzeren Gordijn.

Gevolg: Ulbricht en Sovjet-leider Chroesjtsjov besluiten in 1961 tot de bouw van een Muur om deze vlucht te stoppen.

Gevolg: het Westen protesteert (“ich bjn ein Berliner”), maar treedt niet op. Hiermee erkennen de Verenigde Staten (impliciet) de invloedssfeer van de Sovjet-Unie in Oost-Duitsland.

**Spannend hoogtepunt in de Koude Oorlog: Cuba**

Na een communistische machtsovername op Cuba (op 300 kilometer van Florida, Verenigde Staten) groeide de angst voor een derdewereldoorlog. Vooral toen bekend werd dat de Sovjet-Unie kernraketten (atoombommen) wilde plaatsen op Cuba. Het werd een groot conflict tussen Kennedy (VS) en Chroesjtsjov (SU), waarbij het uiteindelijk met een sisser afliep. Chroesjtsjov trok zich op het laatste moment terug, nadat de VS had beloofd om haar raketten uit Turkije terug te halen.

**Verbeterde verhoudingen**

Na de Muur- en de Cubacrisis verbeterde de relatie tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Beiden zagen in dat het risico op een allesverwoestende atoomoorlog te groot was. Je noemt deze periode de “Detente”, de periode van ontspanning.

Tijdens deze detente probeerde de West-Duitse sociaal-democratische kanselier Willy Brandt met zijn beleid van *Ostpolitik* de relatie met de DDR en andere Oost-Europese landen te verbeteren. Brandt stelde voor om de grens een beetje te openen voor bijvoorbeeld familieleden, die elkaar zo konden bezoeken.

In 1972 erkenden de BRD en de DDR elkaar als gelijkwaardige staten in de internationale politiek. Toch hield de Bondsrepubliek vast aan het streven naar Duitse eenheid. Om de goede verhouding met het Westen te waarborgen zette Brandt zich actief in voor Europese integratie. DDR-leider Honecker stond open voor de *Ostpolitik* maar zag de Duitse deling als definitief.

Ondanks de verbeterde verhoudingen bleven de SU en de VS nog steeds lijnrecht tegenover elkaar te staan. De Verenigde Staten bleven vasthouden aan hun anti-communistisch beleid en de Sovjet-Unie wilde de absolute macht houden in hun invloedssfeer, het Oostblok. Je noemt deze ideologie de Breznjev-doctrine, vernoemd naar de toenmalige leider van de Sovjet-Unie.

**Gorbatsov en het einde van de Koude Oorlog**

In de tweede helft van de jaren 1980 probeerde de nieuwe leider van de Sovjet-Unie, Michael Gorbatsjov zijn land met een beleid van glasnost (=openheid) en perestrojka (= economische hervorming) te hervormen. Zo mochten Russen eigen producten verkopen op lokale markten en werd de vrijheid van meningsuiting flink uitgebreid.

Tevens kondigde Gorbatsjov aan zich niet langer te zullen bemoeien met de Oost-Europese landen; die moesten zichzelf zien te redden. Hiermee laat Gorbatsov de Brezjnevdoctrine los. De Sovjet-Unie zou niet langer ingrijpen in Oost-Europa.

**De DDR en Gorbatsov**

De DDR-leiding keerde zich af van de liberale koers van de Sovjet-Unie omdat zij de gevolgen van hervormingen vreesde. Veel inwoners van de DDR, die via de televisie het leven in West-Duitsland zagen, waren nog steeds ontevreden. In de DDR werd gevreesd dat een gematigd beleid zou leiden tot opstanden en protesten.

**Val van de Muur**

Dat gebeurde ook: in 1989 ontstond een protestbeweging voor meer vrijheid en politieke hervormingen in de DDR. De roep om de Muur af te breken en de grens tussen Oost- en West Duitsland open te stellen werd steeds luider.

Toen enkele andere Oost-Europese landen, zoals Hongarije, hun grenzen hadden opengesteld, trokken veel DDR-burgers via dit land naar het Westen. Uiteindelijk gaf de Oost-Duitse regering toe en werd de Oost-West Berlijnse geopend. Burgers begonnen daarna met het slopen/ weghalen van de gehate Muur. Op 9 november 1989 viel de Berlijnse muur.

**Einde Koude Oorlog**

De Koude Oorlog, die nergens tot een direct conflict had geleid, kwam tot een einde toen de Sovjet-Unie in 1991 ophield te bestaan. Het land werd opgedeeld in vele landen, waaronder Rusland zelf. De nieuwe leiders moesten niets meer hebben van het communisme.

**Duitse hereniging**

In 1990, werd Duitsland herenigd. Berlijn werd opnieuw de hoofdstad. Toch verliep de eenwording niet altijd gemakkelijk: veel Oost-Duitsers moesten wennen aan het harde Westerse, kapitalistische systeem. Veel West-Duitsers vonden het vervelend te moeten betalen voor het arme Oost-Duitsland. Ook de immigratie van grote groepen asielzoekers en vluchtelingen leidde tot onrust, omdat de Oost-Duitsers dit niet gewend waren. En ook Frankrijk had twijfels over het nieuwe Duitsland. Uiteindelijk steunden de Fransen kanselier Helmut Kohl bij de eenwording van Duitsland. Kohl had namelijk beloofd alles te doen samen met de Europese Unie. Zo besloot Duitsland mee te doen met de Europese munt, de euro, en nam het steeds meer een leidende rol in de Europese Unie op zich.