Trianoni békeszerződés

Az első világháború kirobbanásának az oka az országok egyenlőtlen fejlődése, a gyarmatokért való küzdelem és ebből adódóan a világ újrafelosztása érdekében zajlott valamint a szövetséges rendszerek kialakulása miatt. Ezek a szövetségesek az Antant és a Központi Hatalmak voltak. Magyarország a Központi hatalmak között volt jelen. A keleti fronton Németo. megtámadja Oroszo.-t 1914.-ben 15.-ben a német és osztrák haderők áttörik a frontvonalat. A Nyugati fronton németek megtámadják a franciákat, állóháború lesz több éven keresztül is. Balkánon az Osztrák Magyar Monarchia megtámadja Szerbiát 1914.-ben, 15.-ben Bulgária belép a háborúba a Központi hatalmak oldalán és ezzel Szerbia vereséget szenved. 16.-ban Románia is belép. A harcok a tengereken is folytak. 17.-ben a balkánon OMM győzelmet arat, USA hadba lép és Németo. tengeri csatát hirdet. Ebben az évben Oroszo.-ban több felkelés és forradalom is volt ezért 18.-ban kilép a háborúból, Német ország több vereség után kapitulál OMM-el együtt.

A háborút követő békék megkötési helyszíne Versailles volt 1918. jan. 18.-án. Ezeken csak a győztes hatalmak vezetői vettek részt a vesztesekkel pedig csak elfogadtatták azokat. Nagy-Britannia célja az Európai hegemónia megteremtése és a gyarmati terjeszkedés volt. Franciaországé is a hegemónia és Németország befolyásának tartós meggyengítése Európában. A németekkel kötött szerződésben a meghatározott maximális hadsereglétszám a 100ezer fő volt, nem lehet flottája és légiereje sem. Jóvátételt kellett fizetniük, aminek ekkor még az összegéről nem egyeztek meg. Valamit a Saar, Elzász vidékek Franciao.-hoz kerültek a Rajna-vidéket demilitarizálták a gyarmatok pedig mandátumterületnek számítottak. Ausztriának el kellett ismernie az utódállamait, Dél-Tirolt Olaszo. kapta meg és megtiltották az Anschlusst.

Magyarország 1920. június 4-én írta alá Trianon kastélyában az I. világháborút lezáró békét. A Trianoni békeszerződés gazdasági-társadalmi hatásait tekintve a magyar történelem legsúlyosabb tehertétele volt. 1920. június 4-én írták alá a Nagy Trianon-kastélyban, a franciaországi Versailles-ban.

Meghatározza Magyarország, Ausztria, Románia, valamint az újonnan létrejött Csehszlovákia és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság új határait. Romániához került Erdély a Partium és a Bánát keleti része, Csehszlovákiához a Felvidék, a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz a Bánát nyugati része, Ausztriához pedig Burgenland. Több várost is kettészakítottak az új határok miatt, ilyen volt például Esztergom, Párkány, Komárom. Sopron ekkor kapta a leghűségesebb város címet mivel népszavazással megszavazták a Magyarországhoz való tartozásukat. Ezzel az ország területe 282.000 km2-ről 93.000 km2-re csökkent. A szerződés Magyarország új határainak megállapítása mellett korlátozta a magyar hadsereg létszámát 35ezer főre, megtiltotta légierő és nehézfegyverek tartását és az általános hadkötelezettséget is, ami a szomszédos országoknak kedvező volt, mert nem kellett Magyarországtól tartaniuk. Tartalmazta az akkor létrejött Népszövetség alapokmányát is. A magyar delegációt a tárgyalásokon gróf Apponyi Albert vezette. A delegáció tagja volt gróf Teleki Pál is, aki megalkotta a vörös térképet, ami az etnikai eloszlást mutatta be a Monarchiában. Szigorú értelemben vett tárgyalás nem folyt, az Antant képviselői fogadták a magyar küldöttséget, és egyszerűen közölték vele a feltételeket majd a döntést. Stratégiai, gazdasági, közlekedési szempontokat figyelembe véve húzták meg a határokat. Például az összes az új határral párhuzamos út és vasút a határ túloldalára került főleg katonai okokból. Így kerültek egybefüggő magyar lakosságú tömbök is a határ túloldalára, noha legtöbbször ki lehetett volna jelölni megfelelő határt. A magyar tárgyalási stratégia sem volt kompromisszum kész. A teljes integritást célozta ahelyett, hogy a magyar lakosságú határ menti területek megtartására törekedett volna. Részben ezért is hagyták figyelmen kívül.  
A békeszerződés eredményeképpen a Magyar Királyság elveszítette területének több mint kétharmadát. A Magyar Királyság lakóinak száma 18,2 millióról 7,6 millióra esett vissza. Noha az elcsatolt területeken élők többsége nem volt magyar nemzetiségű, a békeszerződés során az országhatárok megvonása még nagyjából sem követte a nyelvi vagy nemzetiségi határokat. Sok esetben egységes tömbben élő magyar lakosságú területeket is elcsatoltak. Mintegy 3,3 millió magyar rekedt kívül az új magyar állam határain.

Nagy részük az 1920-as években Magyarországra települt át, ahol komoly nélkülözések után is csak részben találtak munkát. Mindez belpolitikai feszültségeket keltett, felerősítette a magyarországi antiszemitizmust. Ezek a döntések miatt később a 2.vh.-ban a legfőbb törekvés az a békeszerződés előtti országhatárok viaszállítása lesz. Ebben segítséget csak a 30-as években a náci Németországtól kap így majd a 2.vh-.ban a tengelyhatalmak oldalán kénytelen belépni.