**Magyarország 1914-1920 között**

**I. Magyarország a háború végén**

A központi hatalmak 1918 őszén teljes katonai vereséget szenvedtek. Béketárgyalási javaslatot tettek Wilsonnak, az elnök 14 pontja alapján, ezt azonban Wilson elutasította. November 3.-án Páduában a Monarchia aláírta a fegyverszünetet.

1918. október 16-án IV. Károly manifesztuma értelmében a Monarchia föderatív állama alakult. A Monarchia nemzetiségei sorra deklarálták önálló államalakulataikat.

**Egyesült Függetlenségi és 48-as Párt (Károlyi Mihály)**

* németellenség, antantbarátság
* béke a wilsoni pontok alapján
* demokratikus reformok
* a földkeresés megoldása

**Polgári Radikális Párt (Jászi Oszkár)**

* demokratikus reformok: választójog, szociális jogok, szabadságjogok
* földreform
* a nemzetiségi kérdés megoldása (Jászi „Keleti Svájc”-elmélete)
* modernizáció
* polgári demokratikus berendezkedés

**Országos 48-as Függetlenségi Gazdapárt (Nagyatádi Szabó István)**

* radikális földreform, a kistulajdonosok érdekeinek megfelelően

**Keresztényszocialista Néppárt**

* az egyház szociális tanítását hirdette – széles körű szociális intézkedéseket, reformokat sürgetett
* általános és titkos választójog
* 67-es közjogi alapok

**Magyarországi Szociáldemokrata Párt (Kunfi Zsigmond)**

* önállóság, demokrácia, annexió nélküli béke
* általános, titkos választójog
* a földkérdés megoldása, szövetkezetesítéssel
* szociális intézkedések

**II. Őszirózsás forradalom**

Október 24-én megalakult a Magyar Nemzeti Tanács a Károlyi-párt, a Szociáldemokrata Párt és a Polgári Radikális Párt részvételével

**Programja:** béke, függetlenség, nemzetiségek önrendelkezése, általános és titkos választójog, földreform, a fennálló parlamenti és kormányzati rendszer eltávolítása, a német szövetség felbontása

**Október 28.:** Általános sztrájk: a Forradalmi Katonatanács egységei elfoglalták a főváros főbb pontjait

**Október 31.:** József herceg kinevezte Károlyi Mihályt miniszterelnökké 🡪 Károlyi a Nemzeti Tanács tagjaiból koalíciós kormányt alakított.

**A Károlyi-kormány bázisa hivatala kezdetén:**

* németellenes és Monarchia-ellenes csoportok – antantbarátságot reméltek
* kis- és középpolgárság – hivatalokat, polgári jogokat remélt
* munkásság – szociális reformokat remélt
* parasztság – földreformot
* katonaság – munkalehetőséget, békét remélt

**számos súlyos probléma megoldását várták a forradalmi kormánytól**

* az ország függetlenségének biztosítása, elfogadható békeszerződés
* a nemzetiségi kérdés megoldása
* gazdasági stabilizáció
* demokratikus reformok
* földreform

1918. november 13.-án IV. Károly lemondott az államügyek intézéséről. November 16.-ám kikiáltották a Magyar Népköztársaságot.

**Nemzetiségi Kérdés:**

Novemberben a szerb, román, szlovák erők az antanttal kötött titkos szerződések értelmében elkezdték a történelmi Magyaroszág területeinek elfoglalását.

* Délen a belgrádi katonai konvenció a Beszterce-Maros-Szabadka-Baja-Pécs-Dráva demarkációs vonalat jelölte ki
* Erdélybe román csapatok vonultak be
* A Felvidéken elkezdték a 20 magyar vármegye elfoglalását

Az antanthatalmak beváltották tehát ígéretüket a román, a csehszlovák és a szerb-horvát államoknak: Magyarország felosztandó préda lett.

**Gazdasági helyzet:**

Felborult a Monarchia egységes piaca, a gazdaság szétesett:

* súlyos szén- és nyersanyaghiány, ipari üzemek leállása
* súlyos élelmiszerhiány – jegyrendszer
* munkanélküliség
* infláció, háborús eladósodás

**Mindezeket fokozta az antant gazdasági blokádja**

**Demokratikus reformok:**

* Az általános, titkos, egyenlő, közvetlen, nőkre is kiterjedő nemzetgyűlési törvényhatósági és községi választójógot
* sajtószabadságot
* az egyesülési és gyülekezési szabadságot
* a földművés nép földhöz juttatását

**Földreform:** 1918/19 fordulóján földtörvény született, amelynek célja 5-20 hold nagyságú birtokok kialakítása volt. A gyakorlatban nem tudta a kormány megvalósítani

**III. Általános válság, a polgári demokrácia bukása**

1919 januárjában Károlyi Mihályt köztársasági elnökké választották. Az új kormányfő Berinkey Dénes lett.

A megoldatlan kérdések sokasága nyomán nőtt az elégedetlenség, mind a szélsőbal, mind a szélsőjobb politikai mozgalmai erősítették pozícióikat. Az 1918 novemberében megalakult Kommunisták Magyarországi Párjának vezetőit (köztük elnökükét, Kun Bélát) letartoztatták.

Szélsőjobboldali szervezetek is létrejöttek: a MOVF (Magyar Országos Véderő Egyesület) és az ÉME (Ébredő Magyarok Egyesülete). Így a kormányt egyszerre két irányból támadták.

**Külpolitikai kudarc:**

Március 20-án Vyx francia alezredes, az antant katonai missziójának vezetője jegyzékben követelte az ország keleti részének kiürítését a Szeged-Debrecen-Vásárosnamény-vonalig és egy 40-50 kilométeres semleges sáv létrehozását. Erdélyt a semleges vonalig román csapatok szállták volna meg.

A Berinkey-kormány a jegyzéket elutasította és lemondott. Károlyi Kunfi Zsigmond vezetésével tisztán szociáldemokrata kormányt akart kinevezni. Kunfiék viszont megegyeztek a kommunistákkal.

Magyarországi Szocialista Párt – március 21

Nemzetgyűlés helyett proletárdiktatúra, tanácsrendszer

Március 21-én este bolsevik mintára kikiáltották a tanácsköztársaságot. Károlyi tudta és beleegyezése nélkül bejelentették lemondását.

**IV. Tanácsköztársaság**

Az MSZP kormányra kerülésével proletárdiktatúra jött létre Magyarországon.

„Mindenkihez” című röpirat 🡪 egységbe vonták a törvénykezői, a végrehajtó és a bírói hatalmat.

A legfőbb irányító szerv a Forradalmi Kormányzótanács (új kormány) lett: népbiztosok alkották. Hatalmukat a Vörös Őrség és a mellette működő „Lennin-fiúk” biztosították.

A Tanácsköztársaság vezető politikusa Kun Béla volt. Szinte pontosan lemásolták az orosz bolsevik párt működését. Kun Béla hitt a közeli világforradalomban. Magyarországot egy nagy közép-európai kommunista állam részeként képzelte el.

**A Forradalmi Kormányzótanács intézkedései:**

* Forradalmi törvényszék megszervezése
* Államosítás
* 100 holdnál nagyobb földbirtokok téeszesítése
* Szociális intézkedések
* kultúrpolitika: iskolák államosítása: nyolcosztályos kötelező általános iskola

**Tervek, kísérletek a proletárdiktatúra felszámolására:**

* bécsi emigráció: ABC (Atibolsevista Comite) Bethlen István vezetésével
* Arad, majd Szeged: ellenkormány Károlyi Gyula vezetésével, hadügyminiszter Horty Miklós
* kommunista ellenes megmozdulások: vasútsztrájk, parasztmozgalmak, ludovikások lázadása (június 24)

Ellenhatásként egyre fokozódik a forradalmi diktatúra, a „vörös terror” (vezetői: Korvin Ottó, belügyi népbiztos és Szamuely Tibor) 🡪 kivégzések, akasztások, túszszedés, emberek elhurcolása

Április 16-án a román, április 28-án a csehszlovák hadsereg indított támadást, Csap és Munkács között találkoztak.

Az északi hadjárat keretében ellentámadást indított a Vörös Hadsereg. Az antant hamis ígéretei (Clemencean-jegyzék) miatt a megszerzett területeket feladták.

Július 30-án a román hadsereg átkelt a Tiszán, és megindult a főváros irányában 🡪 augusztus 1-jén a Kormányzótanács lemondott.

**V. Ellenforradalom**

A Tanácsköztársaság bukását követő hónapokban három hatalmi tényező alakult ki Magyarországon:

* a román megszálló csapatok
* az egymás helyébe lépő kormányok: Peidl Gyula (augusztus 1-től) 🡪 Friedrich István (augusztus 7-től)
* a „fővezérség”: a „Nemzeti Hadsereg” irányítása. élén Horthy Miklóssal, a szegedi ellenkormány hadügyminiszterével

1919 novemberétől a tényleges hatalom egyre inkább Horthy kezébe került. Különítményei hatalmuk alá vonták az egész Dunántúlt, leszámoltak a kommunista vezetőkkel (fehérterror), majd 1919. november 16-án Horthy bevonult Budapestre.

Huszár Károly kormánya választásokat írt ki. A választáson a Kisgazdapárt győzött. Horthyt kormányzóvá választották, a királyság államformáját megtartva, de a trónt nem betöltve 🡪 király nélküli királyság

**VI. A Trianoni békeszerződés**

A szerződést 1920. június 4-én írták alá Versailles-ban, a Nagy-Trianon palotában. A magyar küldöttséget Apponyi Albert vezette. Javaslataikat kivétel nélkül elutasították.

325 ezer km2-ről (Horvátországgal együtt) 93 ezer km2-re csökkent az ország területe

3.2 millió magyar került a határokon kivülre

Az eredeti tervek szerint Sopron is Ausztriához került volna, ám a Prónay-Héjjas-különítmények fegyveres akciói nyomán, az olasz diplomácia támogatásával a magyar kormánynak sikerült a velencei jegyzőkönyvvel népszavazást kicsikarnia Sopron városában és 6 környező községben. A népszavazáson a lakosság 65%-a a Magyarországhoz tartózás mellett voksolt.

A békeszerződés igazságtalan volt, mert az etnikai elvet csak a környező népek esetében vette figyelembe.