**Call for Papers: Belgen in Duitsland (1945-2004)**

**12./13.04.2018 – Akademie Vogelsang IP | NS-Dokumentation Vogelsang (Schleiden)**

**Organisatoren:** Stefan Wunsch (Akademie Vogelsang IP), Claudia Hiepel (Universität Duisburg-Essen), Christian Henrich-Franke (Universität Siegen), Guido Thiemeyer (Universität Düsseldorf), Christoph Brüll (Université du Luxembourg).

Met de capitulatie van het Duitse Rijk op 8 mei 1945 ging de administratieve en politieke macht in Duitsland over in de handen van de geallieerden. Het Duitse Rijk als souvereine staat hield op te bestaan en werd eerst in vier bezettingszones onderverdeeld, waarin de vier zegevierende machten Frankrijk, Groot-Brittannië, USSR en de VS het beheer overnamen en bezettingstroepen stationeerden. Zij werden ondersteund door de bezettingstroepen van meerdere staten, die niet tot het directe circuit van de zegevierende machten telden, maar in het kader van de bezetting-status garnizoenen op Duits territorium stationeerden. Onder hen waren ook Belgische troepen, die na het einde van de oorlog onder Brits beheer geleidelijk in de vestingslocaties in de zuidelijke Britse bezettingszones binnentrokken. Pas na de Eénwording van Duitsland zette de stapsgewijze terugtrekking in, die in het jaar 2005 afgesloten was als de laatste Belgische troepen na bijna 60 jaar het territorium van de Bondrepubliek verlieten.

De condities en basisprincipes van de Belgische militaire aanwezigheid veranderde zich enorm in deze 60 jaar. Kwamen de troepen eerst als bezetters binnen, zo veranderde zich hun opdracht snel in die van een beschermer voor de troepen van het Warschauerpact in het kader van een sterk NATO-verdedigingsconcept. Uit bezetters werden niet alleen beschermers maar in het kader van de Europese integratie geleidelijk ook vrienden en partners. De voorwaarden voor de aanwezigheid van Belgische troepen op Duits territorium weerspiegelden daarmee gedurende 60 jaar het politieke klimaat in Europa en de wereld, zodat de politieke, sociale en kulturele geschiedenis in Europa zoals onder een vergrootglas samenkomt.

Ondertussen losten de Belgische troepen ‚ter plaatse’ in de garnizoenssteden op Duits grondgebied, praktische problemen op bij de organisatie van het naast en met elkaar. De Belgische soldaten en hun aanwezige familieleden vonden elkaar in nieuwe sociale maatschappijen terug, die in de contactzones aan de andere kant van de Duits-Belgische grens opnieuw verkend moesten worden. Gemeenschappelijke (culturele) feesten, binationale bruiloften, gemeenschappelijke sportwedstrijden of gebruik van sportvoorzieningen zijn slechts enkele aspecten die in iedere garnizoensstad het dagelijks leven weerspiegelden, ofschoon voor verschillende plaatselijke achtergronden, wat betreft de grootte van de stad, de liggingen van de Belgische kasernes, de economische betekenis voor de Belgen of ook alleen hun taal betreffend (Vlaams of Waals). Vooral markant was de overname door de Belgische soldaten van de vrij gekomen representatieve gebouwen van het Nationaalsocialisme, die een zeer pragmatische omgang met politieke en architectonische symboliek ontwikkelden.

De exploratieve workshop ‚Belgen in Duitsland’ wil juist aan deze contacten en contactzones aandacht besteden. Het moet de mogelijkheid bieden eerste ervaringen uit te wisselen om zo langdurig een onderzoeksnetwerk met dit thema op te zetten. Vragen die in de gewenste lezingen gesteld zullen worden, zien er ongeveer als volgt uit: Hoe zag het naast en met elkaar in de garnizoenssteden eruit? Hoe werd het ter plaatse georganiseerd? Welke conflicten ontstonden in het dagelijks leven? Hoe veranderde zich de verhouding in de loop van de tijd? Hoe duurzaam waren de contacten na de eigenlijke bezettingstijd? Waren er verschillen tussen de standplaatsen? Eveneens dient gevraagd te worden hoe de aanwezigheid van Belgische troepen in Duitsland zich uitwerkte op België zelf? Algemeen gaat het eigenlijk om de vraag, welke rol speelden de Belgische soldaten op Duits territorium voor de processen van de Europese integratie?

Presentatie- en themavoorstellen zijn hartelijk welkom. De samenvattingen dienen in het Duits en Engels en Frans opgesteld te zijn, mogen maximaal 300 woorden bevatten en dienen samen met een korte cv en referentielijst uiterlijk op **31.12.2017** aan het volgende adres gestuurd te worden: christoph.brull@uni.lu.

De kennisgeving van de spreker geschiedt uiterlijk op 31.1.2018. De lezingen zelf mogen niet langer dan 15 tot 20 minuten duren, zodat voldoende tijd blijft voor de aansluitende discussie.

De organisators hebben het doel de kosten voor de aankomst, overnachting en maaltijden over te nemen.