**A trianoni békeszerződés és következményei – érettségi tétel**

**– NAT 2020, 11. évf. tk. 139. o-tól**

**1. A békeszerződés előzményei, aláírása:**

Mo. etnikai összetétele **1910-ben** (történelmi Mo. utolsó népszámlálása!) **– tk. 49/2. sz. kördiagram!:**

magyarság aránya: **54,5 %** → a magyarság tehát abszolút többségben volt, ez 3 tényezőnek volt köszönhető:

* **asszimiláció:** a más etnikumok (ruszinok, szlovákok, németek, stb.) beolvadása a magyarságba
* **kivándorlás:** a nemzetiségek nagyobb arányban vettek ebben részt mint a magyarok, ez is a magyarságnak kedvezett
* **demográfiai robbanás:** a magyarság által lakott fejlettebb területeket hamarabb érintette

**de:**

a nemzetiségek aránya még így is magas maradt: **45,5 %** → többségük célja a dualizmus idején már az elszakadás volt a történelmi Magyarországtól

ennek oka: XIX. sz. 2. fele: nemzetállamok kora!, lásd: olasz egység, német egység, balkáni független államok kialakulása →

magyarországi nemzetiségek előtt két lehetőség állt:

1. csatlakozás a határon túli nemzetállamaikhoz, pl.:

románok → Romániához

szerbek → Szerbiához

1. új nemzetállamok létrehozása: csehek + szlovákok → I. vh. után: Csehszlovákia
2. világháború: **1914-ben állóháború/állásháború** → antant hatalmak célja a győzelmi esélyek növelésére: új szövetségesek bevonása → **titkos szerződésekben** területi ígéreteket tettek az Osztrák-Magyar Monarchia és ezzel a történelmi Mo. nemzetiségeinek:

* szerbeknek, horvátoknak: Horvát-Szlavónország, Bácska, Baranya-háromszög, Bánát
* románoknak: Erdély, Bánát, Partium (tehát a történelmi mo. K-i része)
* cseheknek + szlovákoknak: Csehország, magyar Felvidék

↓

Magyarország külpolitikai helyzete **1918-1920 között**:

tragikus!!!, lásd:

**1918. okt-nov.:** központi hatalmak veresége, OMM összeomlása → nemzetiségek elkezdték elfoglalni a nekik ígért területeket – **tk. 116/14. sz. térképvázlat:**

**1918. nov. 13.: belgrádi fegyverszüneti egyezmény** a Károlyi-kormány és az antant balkáni erői között → kemény feltételek: Dél- és Kelet-Mo. kiürítése a **Beszterce-Maros-Arad-Szeged-Baja-Pécs-Dráva** **vonalig**, ennek következménye: a Délvidékre szerbek, horvátok, Erdélybe románok nyomultak be

**1918. dec.:** csehek és szlovákok elfoglalták a Felvidéket

**1919.** **jan.:** románok birtokba vették egész Erdélyt!

Károlyi-kormány válasza: nem tettek semmit a történelmi Mo. területének megvédése érdekében, ennek oka: **naiv pacifizmus**! → így akarták az antant jóindulatát kivívni! ↔

nemzetiségek célja: területfoglalásaik véglegessé tétele → elismertetése a békekonferenciával (csak 1919. januárban ült össze!)

antant hatalmak (elsősorban a franciák!) célja: utódállamok megerősítése, befolyás biztosítása → stratégiailag, gazdaságilag értékes területekhez juttatni őket, pl. vasútvonalak, nyersanyaglelőhelyek, iparvidékek, stb. →

békeszerződés tervezete **1919. tavaszára** elkészült!

de: magyar felet nem hívták meg a tárgyalásokra!

oka:

* Mo. vesztes állam (a többi vesztest sem hívták meg)
* egymást követő magyar kormányokat az antant nem ismerte el: Károlyi-kormány, tanácskormány, Tanácsköztársaság bukása után egymást váltogató kormányok egyikét sem! →
* így nem volt egy életképes kormány, amellyel az antant a békeszerződést aláírathatta volna
* helyzetet súlyosbította:

kaotikus állapotok Mo-n:

* **fosztogató román hadsereg**: 1919 aug. elején bevonultak Bp-re!, vasúti kocsik, mozdonyok tömkelegét szállították el az országból – **tk. 127. o. felső forrás, 148/21. sz. táblázat**
* **Horthy Miklós Nemzeti Hadserege** → fehérterror: a tiszti különítmények leszámoltak a Tanácsköztársaság vélt vagy valós támogatóival → helyzet rendezése:

**1919. ősz:** **Clerk-misszió** Mo-ra érkezett, vezetője: Sir George Clerk angol tábornok, diplomata → felismerésük:

mo-i helyzet kulcsembere: Horthy Miklós (OMM utolsó flottaparancsnoka, egyetlen jelentős fegyveres erő, a Nemzeti Hads. parancsnoka, több nyelven beszél) →

**Clerk tárgyalt Horthyval** → eredmény:

Clerk támogatja Horthyt a hatalom megszerzésében, eléri a román kivonulást, cserébe: Horthy beszünteti a fehérterrort, beleegyezik egy törvényes kormány létrehozásába →

**1919. nov. 16.: Horthy Miklós bevonult Budapestre – tk. 129/20. sz. kép + forrás mellette** →

* még nov. vége: Huszár-kormány megalakult (min. e.: Huszár Károly), - koalíciós kormány,

lásd tagjai:

* Kisgazdapárt
* KNEP (Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja)
* MSZDP (szociáldemokraták)

jelentősége:

antant is elismerte! → 1920. jan-ban e kormány ált. titkos választásokat bonyolít le → ez lesz majd a Simonyi-Semadam-kormány, amely a békeszerződést aláírja!

a Huszár-kormány idején megalakult a magyar **békedelegáció** is →

**1920. elején Párizsba érkezett**

vezetője:

**gróf Apponyi Albert**: a dualizmus idején függetlenségi párti politikus – **tk. 142/6**

tagjai:

neves szakértők, pl. **gróf Teleki Pál** földrajztudós – **tk. 140/2:** egyben az 1918/19 során szerveződő ellenforradalmi mozgalom tagja, a Károlyi Gyula vezette ellenkormány képviselője Bécsben: ABC – Anti Bolsevista Comité

↓

Teleki elkészítette a békekonferencia számára az ún **„vörös térképet”**, lásd: **tétellap, 1. o.**, **tk. 141/3**

jelentősége:

hűen ábrázolta a Kárpát-medence etnikai viszonyait, elnevezése: **magyarság jelölése vörös színnel**!

↓

Apponyiék célja:

* történelmi
* földrajzi
* etnikai
* gazdasági, stb. érvekkel alátámasztani a történelmi Mo. egységét, s ezzel a békefeltételek tarthatatlanságát

↓

elutasították a békefeltételeket

lásd:

Apponyi beszéde a békekonferencia előtt - **tk. 142. o. forrás**

javaslatuk:

elcsatolandó területeken tartsanak **népszavazást!** ↔ békekonferencia elutasította, oka: antant hatalmak célja az utódállamok megerősítése volt! (utódállamok tiltakoztak is, hiszen jelentős területekről kellett volna lemondaniuk)

kivétel:

**1921. december**: **Sopronban és környékén népszavazás** → többség Mo. mellett! → CIVITAS FIDELISSIMA – „A hűség városa” (szó szerinti ford.: A leghűségesebb város!) – **tk. 143/7, 144/10**

1920. május: Apponyi a delegációjával együtt lemondott, látva törekvéseik kudarcát!

↓

békeszerződés aláírása:

időpont: **1920. június 4.**

helyszín: **Nagy-Trianon kastély, Versailles – tk. 141/4**

aláírók: Simonyi-Semadam kormány két jelentéktelen tagja

**2. A békeszerződés területi vonatkozásai – tétellap, 1. o., tk. 141/3:**

elcsatolt területek: nemzetiségeknek tett területi ígéretek, + tétellap, 1. o., ill. atlasz!

* Felvidék, Kárpátalja → Csehszlovákiához
* Kelet-Alföld, Partium, Erdély, Bánság K-i része → Romániához
* Bánság Ny-i része, Bácska, Horvát-Szlavónország, Baranya-háromszög, Muraköz, Mura-vidék → Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz
* Burgenland: Őrvidék, történelmi Mo. Ny-i része → Ausztriához (kárpótlásul Dél-Tirol és Csehország elvesztéséért)

↓

következmények:

Mo. területe 1910-ben: **325 ezer km2** (Horvátország nélkül **282 ezer** **km2**)

A békeszerződés után: **93 ezer km2**→ Mo. területének tehát **2/3-át (kb. 70 %-át)** elcsatolták

**3. A békeszerződés etnikai vonatkozásai - tétellap, 1. o., tk. 141/3:**

Mo. lakossága 1910-ben: **20,8 millió fő** (Horvátország nélkül **18,2** **millió**)

A békeszerződés után: **7,6** **millió fő** → Mo. összlakosságának tehát **kb. 60%-át** elcsatolták

↓

Kb. **3,3 millió magyar (a magyarság kb. egyharmada)** az új határokon kívül rekedt:

* **etnikailag igazságtalan és megmagyarázhatatlan** körülmény:

elcsatolt magyarság közel fele **közvetlenül a trianoni határok túloldalán, zárt tömbökben, színmagyar területeken** élt! → a magyarság esetében a győztesek nem vették figyelembe az etnikai elvet! – **tk. 141/5**

* kisebbségi lét várt az elszakított magyarságra: atrocitások, utódállamok intézkedései, pl. nyelvhasználat korlátozása (munkahelyeken, oktatásban, stb.)

↓

több mint **400 ezren** hagyták el szülőföldjüket – **tk. 148/19**

↓

trianoni Mo-ra menekültek

↓

- évekig vagonokban laktak, **tétellap 4. sz. forrás, tk. 148/20** (nem volt elég lakás!)

- értelmiségi (hivatali, alkalmazotti) pályákon túlkínálat → társadalmi feszültségek!

**4. A békeszerződés gazdasági vonatkozásai - tétellap 2. és 3. sz. források, tk. 146/14-15, 147/16-17:**

területek elcsatolása (ld. ott)

↓

* nyersanyagforrások: fa, szén, vasérc
* iparvidékek: pl. Hunyad, Szörény, Gömör, stb.
* mezőgazdasági termőterületek: pl. Bácska, Bánát → gabona!
* vasútvonalak

↓

…jelentős része az utódállamokhoz került

↓

ennek két fontos következménye:

1. **történelmi Mo. (egyúttal az OMM!) egységes belső piaca szétesett – tk. 145/11-12:**

* áru, tőke, munkaerő szabad áramlása megszűnt
* Kárpát-medence régiói közötti több évszázados kapcsolatok szakadtak szét
* több, addig dinamikusan fejlődő nagyváros elvesztette vonzáskörzetét, s vált határ menti, fejlődésképtelen településsé → településszerkezet torzult - **tk. 147/18**
* a helyzetet csak rontotta az utódállamok protekcionista gazdaságpolitikája: védővámok a szomszédos országok termékeire → az egész térség gazdasági fejlődését visszavetette

**b) A magyar gazdaság szerkezete aránytalanná vált:**

* egyes iparágakban, pl. a **vasúti gépgyártásban, malomiparban** túlzott kapacitások alakultak ki („vízfejek”),

oka: addig az egész történelmi Mo., sőt az OMM területére méretezett ágazatok voltak, a békeszerződéssel pedig kapacitásaik nagy része feleslegessé vált! (ld. trianoni ország területe)

**5. A békeszerződés katonai előírásai:**

- Magyarországot a nagyhatalmak és az utódállamok alkalmatlanná kívánták tenni a katonai visszavágásra →

- megtiltották az általános hadkötelezettséget:

a toborzott hadsereg létszáma max. **35 ezer fő** lehetett

- megtiltották a modern fegyvernemek (páncélosok, repülők) hadrendbe állítását

↓

Magyarország haderejét az utódállamok hadseregei külön-külön is többszörösen felülmúlták!

**1921: Kisantant** létrejötte

tagjai: Szerb-Horvát-Szlovén Kir., Csehszlovákia, Románia

szövetség célja: elsősorban a magyar területi követelések (ld. revízió alább) megakadályozása

fő támogatójuk: Franciaország

**6. A békeszerződés hatása a magyar nemzettudatra („trianoni trauma”, revízió) – tk. 189-190. o.:**

területelcsatolások igazságtalanságai, ld. több milliós, kisebbségbe került magyarság

↓

trianoni békeszerződés **sokkhatásként** érte a magyar társadalmat: **„trianoni trauma”**

↓

**egész magyar társadalom elutasította:**

* minden politikai erő
* minden társadalmi réteg

↓

előtérbe került a **REVÍZIÓ** gondolata (értsd: a trianoni békeszerződés felülvizsgálata, azaz revíziója!)

↓

**Horthy-korszak uralkodó ideológiája** lett

↓

két változata:

1. **etnikai revízió: magyarlakta, magyar többségű területek visszaszerzése**

**b) teljes revízió: egész történelmi Mo. területének visszaállítása** → „Szent István-i állameszme”: a Kárpát-medence népeinek vezetésére a magyarság hivatott

↓

**Társadalmi szervezetek** alakultak a revízió jelszavával: MOVE (Magyar Országos Véderő Egylet), ÉME (Ébredő Magyarok Egyesülete), ezek még korábban!, Magyar Területvédő Liga, Revíziós Liga, stb.

**Jelszavak:** „Nem, Nem, Soha” (A három nem – Tria-non), „Mindent vissza!”, „Csonka Magyarország nem ország, egész Mo. menyország!”, „Igazságot Magyarországnak!”; versek, pl. József Attila: Nem, nem, soha!,

**Oktatás, sport:** szintén áthatotta a revízió: pl. a földrajzórákon is a történelmi Mo-t tanították, hogy ezzel is a **Kárpát-medence földrajzi, gazdasági egységét** igazolják; ezenkívül iskolákban tanítás előtt a „Magyar hiszekegy” elmondása: „Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek az isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában!”