Magyarország 1941 és 1943 között

Az akkori miniszterelnök Teleki Pál volt, aki elfogadta a második zsidótörvényt, ami faji alapú megkülönböztetést tartalmazott, csatlakozott az antikomintern paktumhoz, ami a Németek és a Japánok közti egyezmény a Szovjet Unió ellen és kilépett a Népszövetségből is. 1939.-ben fegyveres semlegességet hirdetett az országban. 1940.-ben a második bécsi döntés hatására visszakapták Észak-Erdélyt és Székelyföldet is. Ennek biztosítására Magyarország csatlakozott a Német, Japán, Olasz vezetés által létrejött háromhatalmi egyezményhez és a Jugoszláv kormánnyal örökbaráti szerződést kötött. Hitler a SZU megtámadása előtt biztos helyzetet szeretett volna teremteni a Balkánon így meg akarta támadni Jugoszláviát. A Magyar határokat kinyitották neki a volt Magyar területekért, de ők cserébe még a hadba szállást követelték.

41 áprilisában Teleki öngyilkos lett és helyére a németbarát Bárdossy Lászlót állítják. 11.-én hadba száll Jugoszlávia ellen, ahogy az a Németeknek ígérve lett. Június 26.-án ismeretlen repülők bombázták Kassát és környező városait és ezzel az ürüggyel üzent hadat a Szovjet Uniónak az ország. Július elején a magyar hadsereg megindult 45ezer fővel a SZU felé, egy idő után csak a gyorshadtest haladt tovább. Ezzel Magyarország hivatalosan is hadba lépett a tengelyhatalmak oldalán. Decemberben az USA hadba lépése után hadat üzent az ország Angliának és az USA-nak. Ebben az évben fogadták el a 3. zsidótörvényt is, ami által 20ezer nem honos zsidót telepítettek ki Galíciába.

A Németek moszkvai kudarca után Horthy úgy dönt, hogy a kormányt angol barátibbá akarja tenni ezért leváltja Bárdossyt és helyére Kállay Miklóst nevezi ki kormányfőnek. Ő úgy döntött, hogy lazítani akarja a német kapcsolatokat és nyugati szövetségeket erősítené. 42 áprilisában Német kérésre kiküldték a második hadsereget, 250000 főt hogy a német hadsereget fedezze a Don-folyó mentén. 43 januárjában nagy szovjet előretörés miatt a hadsereg megsemmisült, ez volt a Voronyezsi katasztrófa. A vereségek hatására megjelent több háborúellenes mozgalom is, mint például a Népszava karácsonyi száma vagy tüntetés a Batthyányi örökmécsesnél és Teleki sírjánál. Megalakult a Magyar Történelmi Emlékbizottság, amely megszervezte a legnagyobb tüntetést a Budapesti Petőfi-szobornál. Kállay megkezdte a háborúból való kiugrás kísérletét azzal, hogy Angliával tárgyalt a békéről. Isztambulban Szent-Györgyi Albert segítségével megegyeztek az előzetes fegyverszüneti békéről. A békekötés szándéka eljutott a németekhez is és 1944 márciusában megkezdődött a Margareta I., ami a fedőneve volt a Német csapatok bevonulásának az ország területére.

Kállayt leváltják Sztójay Dömére, aki teljesen Németpárti volt. Ezzel megkezdődött a legkomolyabb része a zsidóüldözésnek, ami abban mutatkozott, meg hogy kötelező volt a sárga csillag hordása és elkezdődött a gettósítás is. 44 májusára több mint 450ezer zsidó halt meg Auschwitzban. Németország kihasználta az országot minden szempontból, a nyersanyag a munkaerő és a hadászati szempontból is.