16., Magyarország háborúba lépése

- Háborúba lépés idején egyelőre fegyveresen semleges -> !1939. szept.!: „nem hadviselő fél”

- Revíziós sikerek -> németek elkötelezettjeivé válunk, kényszerpályára kerülünk

-> Felvidék (!1938!), Erdély északi része (!1940!), Kárpátalja, Délvidék

- Magyarország szomszédos lett a Harmadik Birodalommal (Anschluss miatt)

-> mozgásterünk leszűkült

- Teleki kormánya később is a semlegességhez ragaszkodott

-> több mint 100ezer menekülő lengyelnek megnyitottuk a határt

- !1941 tavasz!: magyar kormány súlyos dilemma előtt áll

-> Németo. Jugoszlávia megtámadására készül, fegyveres együttműködést ajánlott nekünk

-> Teleki nem tud dönteni, öngyilkos lett

-> ha átengedjük a németet akkor Nagy-Britannia hadat üzen

- Bárdossy László (új kormányfő) átengedi a németeket, a Délvidékért cserébe

- !1941. jún. 26.!: hadi állapot a Szovjetunióval, másnap bejelenti az országgyűlésnek

- Később USA-nak, Nagy-Britanniának is hadüzenetet küld

Háború: - hadműveletek kezdetén a legjobban felszerelt egységet vetették be

-> gyors hadtest: kb. 50ezer katona, harckocsi, teherautó, huszárszázad

kerékpáros zászlóaljak

nyáron elindulnak, Donyec-folyóig jutnak októberben

novemberben jön haza, páncélos eszközök 90%-a tönkremegy

- Bárdossyt leváltják !1942!, mert nagyon a németek felé nyit

-> Kállay Miklós (!1942-1944!)helyette, konzervatív, jó kapcsolat az angolokkal

- Kállay hintapolitikát folytat = Kállay-kettős

-> kifelé kiszolgálja a németet, de titokban elkezd nyitni az angolok felé

-> !1943. ősz!: titkos fegyverszüneti tárgyalás (Szent-Györgyi Albert is ott van)

-> nem sikeres, kitudódik -> Hitler megszállja Magyarországot !1944. márc. 19.!

Don-i katasztrófa:

- !1943. jan.!: magyarság történetének 3. legnagyobb tragédiája

- német hadvezetés sürgeti szövetségeseinek hadba vonását

- magyarok kiküldik a magyar hadsereget a keleti frontra !1942 tavasz!

-> 200ezer, elvileg jól felszerelt, hadianyag fele náluk

-> harcoló-, szállító-, egészségügyi alakulatok, munkásszázad

-> gyakorlatban rosszul felszerelt a hidegben (-30°C/ -40°C)

- munkásszázad: karbantartás, ásás eleinte, később harcoló alakulatok elején

-> később munkaszolgálatosok, muszos -> aknakeresés, aknamentesítés

-> főleg zsidók, nincs fegyverül, kb. 37ezer fő

- magyarok hadianyag utánpótlása rossz, így elkerülhetetlen a katasztrófa

- Voronyezstől délre van a Don-folyó, itt nagy szovjet ellenállás

- rengeteg emberveszteség kb. 50% elesik (42ezer meghal vagy megsebesül)

- parancsnok: Jány Gusztáv rossz döntéseket hozott

- németek a magyarokat „élő pajzsként” használták