**Webinar Onderzoek in Duitsland**

Webinar Onderzoek in Duitsland

Welkom bij dit webinar over onderzoek in Duitsland. Mijn naam is Indie van Lieshout. De bedoeling van dit webinar is om je een degelijke basis te geven, waarmee je vervolgens zelfstandig met onderzoek in Duitsland aan de slag kan gaan. Dit webinar bouwt overigens voor een deel voort op de kennis die werd aangereikt tijdens het Webinar Archiefonderzoek, dat ook gratis online te bekijken is.

Opbouw

Ik begin dit webinar door je mee te nemen in een klein stukje Duitse staatkundige geschiedenis. Duitsland is namelijk een land dat als eenheid nog niet zo heel lang bestaat.

Na een stukje geschiedenis, geef ik je wat belangrijke informatie mee, voordat je met onderzoek in Duitsland van start gaat.

Vervolgens bespreek ik de basisbronnen waarmee je je voorouders in zowel het Ancien Régime als de Moderne tijd kan onderzoeken.

Daarna ga ik op het doen van archiefonderzoek in Duitsland, waarbij ik ook teruggrijp op de kennis die werd aangereikt tijdens het Webinar Archiefonderzoek.

Ik sluit het webinar af met wat tips te geven voor als je met onderzoek in Duitsland begint in het Ancien Régime, omdat je geen Duitse voorouders uit de Moderne tijd hebt.

**Staatkundige geschiedenis**

Heiliges Römisches Reich (962-1806)

Aan het einde van de Vroege Middeleeuwen ontstond in Midden-Europa het zogenaamde Heilige Roomse Rijk, dat een verzameling van grotere en kleinere vorstendommen was. Aan het hoofd van dit rijk stond een keizer, die elke zoveel jaar uit een aantal vooraanstaande families werd gekozen.

Het Heilige Roomse Rijk heeft voor het overgrote deel bestaan tijdens het Ancien Régime, wat betekent dat het een feodale staat was, waarbij alles volgens het heerlijk stelsel was georganiseerd. Onder de keizer vielen de vorsten van de verschillende vorstendommen, bijvoorbeeld graven, hertogen en baronnen. Zij hadden op hun beurt weer achterleenmannen die over een nóg kleiner territorium zeggenschap hadden.

Rheinbund (1806-1813)

De Franse revolutie maakte een einde aan het Heilige Roomse Rijk. Onder invloed van Napoleon ontstond de Rijnbond. Dit was een statenbond van verschillende Duitse staten. In feite ging het om vazalstaten van het Eerste Franse Keizerrijk, die slechts beperkte autonomie hadden. Uiteindelijk werden ze in 1810 grotendeels ingelijfd bij het Eerste Franse Keizerrijk. Na de Slag bij Leipzig in 1813 viel de Rijnbond uit elkaar.

Deutsche Bund (1815-1866)

Voor en tijdens het Congres van Wenen besloten 38 Duitse staten zich te verenigen in een nieuwe statenbond: de Duitse Bond. Deze statenbond had als doel gezamenlijk op te trekken tegen het buitenland, maar met behoud van de individuele autonomie.

Met name het Koninkrijk Pruisen en het Keizerrijk Oostenrijk waren dominant in de Duitse Bond. Tussen deze twee vorstendommen waren geregeld spanningen. Aan de Duitse Bond kwam een einde na de Pruisisch-Oostenrijkse Oorlog van 1866.

Norddeutsche Bund (1866-1870)

Het concept van de Duitse Bond werd door het Koninkrijk Pruisen en een aantal andere Noordduitse staten voortgezet onder de naam Noordduitse Bond. Het Keizerrijk Oostenrijk en onder meer de Koninkrijken Württemberg en Beieren waren hier geen onderdeel van. Binnen de Noordduitse Bond was het Koninkrijk Pruisen dominant.

Deutsches Kaiserreich (1871-1918)

Omdat de Noordduitse Bond onder leiding van het Koninkrijk Pruisen enorm in opkomst was, verklaarde Frankrijk de Noordduitse Bond de oorlog, waarbij ook een aantal Zuidduitse staten, zoals Beieren, Württemberg en Baden, zich aansloten.

Deze Frans-Duitse Oorlog, die van 1870 tot 1871 duurde, leidde tot het ontstaan van het Duitse Keizerrijk. Het ideaal van de Duitse Bond om gezamenlijk tegen het buitenland op te trekken, maar individuele autonomie te behouden, bleef ongewijzigd.

Weimarer Republik (1918-1933)

De Eerste Wereldoorlog betekende het einde van het Duitse Keizerrijk en ging gepaard met het verlies van Elzas-Lotharingen en Westpruisen. Onder de Weimarrepubliek wordt Duitsland voor het eerst een volwaardige democratie.

Deutsches Reich (1933-1945)

In de jaren 1930 komt het nationaalsocialistische gedachtegoed op. Er komt een nieuw kabinet in 1933 onder de NSDAP, met Adolf Hitler als Rijkskanselier. Tijdens het zogeheten Nazi-regime wordt de democratie ontmanteld.

BRD / DDR (1949-1990-heden)

Na de Tweede Wereldoorlog is Duitsland verdeeld in verschillende bezettingszones. Bovendien heeft het veel gebied verloren, namelijk Pommeren, Posen, Silezië én Pruisen. In 1949 ontstaan de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse Democratische Republiek en tegelijkertijd ontstaan ook de meeste van de huidige deelstaten. Nadat in 1989 de Berlijnse Muur valt, wordt de DDR in 1990 een onderdeel van de Bondsrepubliek Duitsland.

**Wetenswaardigheden**

Kurrentschrift en Sütterlin

Nu we in sneltreinvaart de geschiedenis van de Duitse eenwording hebben besproken, geef ik je eerst een aantal belangrijke wetenswaardigheden over onderzoek in Duitsland mee.

Het verschil met onderzoek in Nederland of België is niet alleen de Duitse taal, maar ook het gebruikte schrift dat heel anders is dan in Nederland. Tot aan het begin van de twintigste eeuw werd namelijk het Kurrentschrift gebruikt, waarvan je een voorbeeld op de sheets ziet.

Na ongeveer 1915 ging men over op het Sütterlin, dat iets gemakkelijker was om te schrijven. Dit schrift bleef in zwang tot aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Daarna ging men over op het ons bekende Latijnse schrift.

Om het Kurrentschrift en Sütterlin onder de knie te krijgen, is oefening nodig. Daarnaast vind je op Facebook en op internet verschillende hulpgroepen, die kunnen helpen bij het ontcijferen van dit schrift.

Stand van digitalisering

In Duitsland is men lang niet zo ver met het digitaliseren van bronnen als in Nederland. Bovendien verschilt het heel erg van deelstaat tot deelstaat hoeveel er al gedigitaliseerd is.

Met name in West-Duitsland, in de deelstaten Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz en Baden-Württemberg is er redelijk wat gedigitaliseerd.

Komen je voorouders uit het noordoosten van Duitsland of uit Beieren, dan zal je relatief vaak een archiefinstelling moeten mailen om scans van bepaalde akten aan te vragen.

Gedigitaliseerde bronnen zijn soms op de website van een Landesarchiv te vinden en heel soms ook op de website van een Stadtarchiv. Daarnaast vind je heel veel gedigitaliseerde bronnen op FamilySearch, Matricula Online en op de betaalde websites Ancestry en Archion.

Stand van indexering

Nog minder dan dat er archiefbronnen zijn geïndexeerd, zijn er archiefbronnen geïndexeerd. Wel vind je bijvoorbeeld op FamilySearch en Ancestry indexen van de burgerlijke stand of kerkboeken uit bepaalde regio’s. Daarnaast vind je op GenWiki ook nog indexen van bidprentjes en adresboeken.

Een platform zoals het Nederlandse WieWasWie of Open Archieven of het Belgische Agatha bestaat er helaas niet voor Duitsland. Wat je in Duitsland echter wel veel vindt, zijn zogeheten Ortsfamilienbücher. Dit zijn bevolkingsreconstructies van hele dorpen, die soms ook digitaal te raadplegen zijn op GenWiki. Belangrijk is dat je altijd zelf nog de originele akten controleert.

Scans aanvragen via mail

Omdat veel archiefbronnen nog niet gedigitaliseerd zijn, ook in West-Duitsland, zal je regelmatig een archiefinstelling moeten mailen om scans op te vragen.

Zorg ervoor dat je bij het aanvragen van scans altijd specifiek aangeeft van welke archiefbron je scans wil ontvangen, bij voorkeur noem je dan ook de naam van de inventaris en het bijbehorende inventarisnummer. De archiefmedewerkers in Duitsland beschikken helaas niet allemaal over voldoende bronnenkennis.

Belangrijk in het geval van de burgerlijke stand is dat je altijd om een scan van de originele akte vraagt, anders kan het zijn dat je een uittreksel ontvangt, waarmee je de daadwerkelijke akte dus niet kan controleren.

Als je eenmaal een mail hebt verzonden om scans aan te vragen, heb dan geduld. Soms kan het enkele weken, of bij uitzondering zelfs maanden duren voordat je een reactie ontvangt.

De kosten die worden gerekend voor de scans zijn gelukkig wel betaalbaar. Meestal betaal je niet meer dan 20 euro voor scans van één akte.

Op de website van Yory vind je overigens Duitse conceptteksten die je kan gebruiken om per mail scans aan te vragen bij Duitse archiefinstellingen.

**Basisbronnen**

Ancien Régime (tot 1800)

Tot zover de meest interessante wetenswaardigheden voor onderzoek in Duitsland. Nu gaan we verder met de belangrijkste basisbronnen die je kan gebruiken om onderzoek te doen naar je Duitse voorouders. We beginnen met het Ancien Régime, de periode voor 1800.

De belangrijkste basisbron in deze periode zijn de Kirchenbücher, dus de kerkboeken. Deze beginnen met name zo ongeveer rond 1600, hoewel er ook oudere exemplaren bestaan.

De katholieke kerkboeken worden bewaard bij een Bistumsarchiv en zijn soms digitaal te raadplegen via Matricula Online, FamilySearch, Archion, Ancestry of het Landesarchiv Nordrhein-Westfalen. Archion en Ancestry zijn betaalde websites.

De protestantse kerkboeken worden bewaard bij een Landeskirchliches Archiv en zijn soms digitaal te raadplegen via FamilySearch, Ancestry of het Landesarchiv Nordrhein-Westfalen.

Moderne tijd (na 1800)

Van het Ancien Régime maken we nu een sprong naar de Moderne tijd. Belangrijk om nog te vermelden is dat de kerkboeken ook na 1800 werden bijgehouden. Deze kan je vaak tot ongeveer 1900 in het archief of op internet raadplegen.

Een eerste belangrijke bron uit de Moderne tijd, is de Zivilstand. Dit is de oude burgerlijke stand die tussen 1798 en 1814 in enkele delen van Duitsland werd ingevoerd, die toen een departement in de Eerste Franse Republiek waren. Het gaat dan met name om Nordrhein-Westfalen en Rheinland-Pfalz. In de gebieden ten zuidwesten van de Rijn loopt deze oude burgerlijke stand door tot aan het jaar 1874. In de gebieden ten noordoosten van de Rijn stopt deze oude burgerlijke stand vaak weer rond 1815-1816.

Deze oude burgerlijke stand wordt bewaard bij een Landesarchiv of een Stadt- of Gemeindearchiv. Digitaal is deze soms te vinden bij FamilySearch, Ancestry, het Landesarchiv Nordrhein-Westfalen of het Landesarchiv Rheinland-Pfalz.

Moderne tijd (na 1800)

In sommige gebieden bestond er in de periode tussen grofweg 1800 en 1875 géén burgerlijke stand. Soms werden in deze gebieden dan zogenaamde Kirchenbuchduplikate bijgehouden, dat zijn dubbels van de kerkboeken. Dit gebeurde met name in Westfalen, Brandenburg, Württemberg en Mecklenburg.

Deze dubbels van de kerkboeken worden bewaard bij een Landesarchiv of Stadt- of Gemeindearchiv en zijn vaak in tabelvorm opgemaakt. Naast de doop-, trouw- of begraafdatum, bevatten ze vaak ook de geboorte- en overlijdensdatum, de doodsoorzaak en de datum van het vormsel, de belijdenis en de communie.

De dubbels zijn soms digitaal te raadplegen bij Matricula Online, FamilySearch, Ancestry, het Landesarchiv Nordrhein-Westfalen of het Landesarchiv Baden-Württemberg.

Moderne tijd (na 1800)

Pas in de jaren 1870 werd in het gehele Duitse Keizerrijk, inclusief de Poolse, Franse en Deense gebieden, de burgerlijke stand ingevoerd. Deze wordt Personenstand genoemd en werd in 1870 in het Groothertogdom Baden, in 1874 in het Koninkrijk Pruisen en in 1876 in de rest van het Duitse Keizerrijk ingevoerd.

De originelen van deze nieuwe burgerlijke stand worden bewaard bij een Stadt- of Gemeindearchiv, de dubbels vind je bij een Landesarchiv. Digitaal zijn de akten van deze nieuwe burgerlijke stand te vinden bij FamilySearch, Ancestry, het Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, het Landesarchiv Rheinland-Pfalz en soms ook bij het Niedersächsisches Landesarchiv.

Moderne tijd (na 1800)

Net als in Nederland en België kent ook de Duitse burgerlijke stand bijlagen. De bijlagen bij de Zivilstand worden Belegakten genoemd, de bijlagen bij de Personenstand noemt met Sammelakten.

Naast huwelijksbijlagen, die bijvoorbeeld informatie verschaffen over de vervulling van de dienstplicht en de geboorte of de doop van de echtelieden, vind je er ook overlijdensbijlagen, waarin soms nog een Totenschein met daarop de doodsoorzaak is te vinden.

De Beleg- en Sammelakten vind je bij een Stadt- of Gemeindearchiv. Deze zijn zelden digitaal raadpleegbaar.

Moderne tijd (na 1800)

Daarnaast bestonden er ook in Duitsland bevolkingsregisters, die Melderegister of Einwohnermeldekarteien worden genoemd. Het moment waarop deze werd ingevoerd, verschilt heel erg van plaats tot plaats en kan variëren van 1875 tot 1925. De informatie die je in een Melderegister vindt, is ook van plaats tot plaats verschillend.

De Melderegister worden ook bij een Stadt- of Gemeindearchiv bewaard en zijn eveneens zelden digitaal raadpleegbaar.

Openbaarheidstermijnen (Sperrfristen)

De openbaarheidstermijnen in Duitsland, die men daar Sperrfristen noemt, zijn toch best wel anders dan in Nederland en België.

Voor katholieke doop-, trouw- en begraafboeken geldt een termijn van respectievelijk 120, 100 en 40 jaar. Voor de protestantse doop-, trouw- en begraafboeken is dat 90, 70 en 40 jaar.

Geboorteakten zijn er na 110 jaar openbaar, huwelijksakten na 80 jaar en overlijdensakten na 30 jaar. Voor het Melderegister geldt dan juist weer een termijn van 5 jaar na iemands overlijden.

**Archiefonderzoek**

De basis is overal gelijk

Mocht je de basisbronnen al grotendeels hebben gevonden, dan wil je mogelijk meer informatie over je Duitse voorouders achterhalen. De manier waarop je dit kan doen, is eigenlijk grotendeels hetzelfde als uitgelegd tijdens het Webinar Archiefonderzoek, dat je ook gratis online kan bekijken.

Er zijn alleen twee verschillen. In de eerste plaats zijn de belangrijke begrippen uit het Webinar Archiefonderzoek natuurlijk anders in het Duits. Daarnaast is ook het Duitse archiefwezen anders ingericht.

Verder geldt voor heel veel Duitse archiefinstellingen, dat de inventarissen nog niet online te raadplegen zijn. Je kan dus steeds de archiefinstelling vragen of ze je een inventaris kunnen sturen.

Overigens zijn er ook in Duitsland verschillende archiefportalen, waarop je de inventarissen van meerdere archiefinstellingen tegelijk kan raadplegen.

Belangrijke begrippen

Zoals gezegd zijn de belangrijke begrippen uit het webinar over archiefonderzoek anders in het Duits. Een archief wordt daar bestand genoemd en archiefstukken heten er archivalien. Voor het woord archiefvormer lijkt er gek genoeg geen Duitse tegenhanger te bestaan.

Verder heet een archiefinstelling daar vaak gewoonweg archiv. Een inventaris of toegang is een findbuch en een inventarisnummer wordt vaak ook wel signatur genoemd. Daarnaast is archievenoverzicht in het Duits beständeübersicht.

Het Duitse archiefwezen

In Duitsland zijn er archiefinstellingen op vier niveaus. Op landelijk niveau is dat het Bundesarchiv. Daar worden de archieven bewaard van landelijke archiefvormers, zoals ministeries, inspectieorganen, maar ook enkele koloniale archiefvormers.

Op het niveau van de deelstaten zijn er de Landesarchive en Staatsarchive, zoals Landesarchiv Nordrhein-Westfalen en het Staatsarchiv Bremen. Hier worden de archieven bewaard van archiefvormers op het niveau van een deelstaat, van voormalige vorstendommen, zoals het Groothertogdom Oldenburg en van bovenlokale archiefvormers, zoals de regeringen en ministeries van voormalige vorstendommen, de verschillende rechtbanken, gerechtshoven en gevangenissen en bijvoorbeeld belastingkantoren.

Op het niveau van de Kreise zijn er de Kreisarchive. Deze laag is voor je familiegeschiedenis meestal niet zo interessant. Soms worden hier ook de archieven bewaard van lokale en soms ook bovenlokale archiefvormers.

Op lokaal niveau zijn er nog de Stadt- en Gemeindearchive. Hier worden de archieven bewaard van lokale en soms ook bovenlokale archiefvormers, zoals het gemeentebestuur, verenigingen en stichtingen en notarissen.

Daarnaast zijn er ook in Duitsland zogenaamde thema-archieven. Bijvoorbeeld de Arolsen Archives waar je archiefstukken van de Nazi-vervolging vindt en Bistumsarchive en Landeskirchliche Archive, waar onder meer de kerkboeken en andere parochiële archiefstukken worden bewaard.

**Onderzoek vóór 1800**

Bronnen uitputten, locatie bepalen en herleiden

Voordat ik dit webinar afsluit, geef ik je nog enkele handige tips voor als je onderzoek doet naar Duitse voorouders, die pas voor 1800 uit Duitsland komen. In de eerste plaats is het heel erg belangrijk om de Nederlandse of Belgische bronnen zoveel als mogelijk uit te putten, voordat je in Duitsland verder zoekt. In deze bronnen kan je vaak meer informatie vind over de precieze herkomst van iemand uit Duitsland en het voorkomt dat je in Duitsland een speld in een hooiberg gaat zoeken.

Als je de Nederlandse of Belgische bronnen hebt uitgeput, probeer dan aan de hand van de gevonden informatie zo veel als mogelijk het zoekgebied in Duitsland te verkleinen, door bijvoorbeeld te kijken om welke regio of welk vorstendom het gaat. In Duitsland zijn er namelijk vaak plaatsen met een naam die vaker voorkomen, ook binnen dezelfde deelstaat.

Verder is het nog goed om je er bewust van te zijn, dat veel informatie, zoals de plaats waar iemand vandaan komt of diens achternaam, werden verbasterd naar een Nederlandse versie, op basis van het lokale dialect en het dialect van de voorouder die uit Duitsland kwam.

Behulpzame artikelen op Yory

Mocht je nog een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, dan vind je op Yory nog een aantal behulpzame artikelen. Bijvoorbeeld Duitse conceptteksten die je kan gebruik bij het mailen van een archief, om scans van archiefstukken aan te vragen.

Einde

Tot zover dit webinar over onderzoek in Duitsland. Hopelijk vond je het leerzaam of nuttig. Het belangrijkste is om zelf met deze informatie aan de slag te gaan.

Mocht je nog vragen hebben, dan kan je mij bereiken via mijn auteurspagina op Yory of via de contactpagina daar.

De sheets en de tekst van dit webinar zijn volledig vrij te hergebruiken, waarbij mijn naam niet hoeft te vermelden. Gebruik de sheets en tekst vooral ook om zelf een cursus of lezing te geven.