***Az Amerikai Egyesült Államok külpolitikája a 20. században (1898-1989)***

# BTTRNK125-BA

# Történelem, BA képzés, III. évfolyam

## Hadtörténeti specializáció

**Hétfő: 12.00-13.30, 407/5-ös terem**

1. Az Egyesült Államok külpolitikájának alkotmányos és intézményes keretei
2. Az Egyesült Államok külpolitikai nagyhatalommá válásának feltételei a 19. század utolsó harmadában
3. A spanyol-amerikai háború és az Egyesült Államok külpolitikája az első világháborúig terjedő időszakban
4. Az Egyesült Államok és az első világháború
5. Az Egyesült Államok és az első világháborút lezáró békeszerződések
6. Az Egyesült Államok külpolitikája a két világháború közötti időszakban
7. Az Egyesült Államok és a második világháború az USA hadba lépéséig
8. Az Egyesült Államok és a második világháború az USA hadba lépésétől annak befejeződéséig
9. Az Egyesült Államok külpolitikája a második világháború után és a hidegháború időszakában (1945-1961)
10. A koreai háború
11. Az Egyesült Államok külpolitikája az 1960-as években: konfliktusok és enyhülés (1961-1975)
12. A vietnami háború
13. Az Egyesült Államok külpolitikája a „kis hidegháború” időszakában és az 1980-as években
14. A magyar-amerikai külpolitikai kapcsolatok története a 20. században

Prof. Dr. Lévai Csaba

egyetemi tanár

***Az Amerikai Egyesült Államok külpolitikája a 20. században (1898-1989)***

# BTTRNK125-BA

# Történelem, BA képzés, III. évfolyam

## Hadtörténeti specializáció

**Szerda: 16.00-17.30, 312-es terem**

Az Egyesült Államok külpolitikájának alkotmányos és intézményes keretei

1. Magyarics Tamás: Az Egyesült Államok külpolitikájának alkotmányos és intézményes háttere. *Euroatlanti Politikai Füzetek VIII.* (Magyar Atlanti Tanács, Bp. 1998. november), 11-42. o.

Az Egyesült Államok külpolitikai nagyhatalommá válásának feltételei a 19. század utolsó harmadában

1. Magyarics Tamás: *Az Egyesült Államok külpolitikájának története. Mítosz és valóság: érdekek és értékek.* (Tudásközpont Tankönyvműhely, Bp. 2014.) 107-185. o.
2. Andor László: *Amerika évszázada.* (Aula, 2002.) 32-49. o.
3. Degler, C.N: *Az élő múlt. Milyen erők formálták Amerika mai képét?* (Európa, Bp. 1993.) 455-469. o.
4. *Dokumentumok az Egyesült Államok történetéhez 1774-1918.* Szerk. Urbán Aladár (Tankönyvkiadó, Bp. 1981.) 211-212. o., 234-235. o.
5. Sellers, Ch.-May, H.-McMillen, N.R.: *Az Egyesült Államok története.* (Maecenas, Bp. 1995.) 244-248. o.
6. Torbágyi Péter: Hispanizáció és amerikanizáció – a kultúrák geopolitikai harca. In: *Tanulmányok a karibi térségről.* Szerk. Horváth Emőke. (L’Harmattan, Budapest, 2016.) 11-28. o. A korszaknak megfelelő részek.
7. *Szöveggyűjtemény az Amerikai Egyesült Államok történetéhez 1620-1980.* Szerk. Bődy Pál és Urbán Aladár (Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2001.) 256-260. o.

A spanyol-amerikai háború és az Egyesült Államok külpolitikája az első világháborúig terjedő időszakban

1. Aron, Paul: *Megoldatlan rejtélyek az amerikai történelemben* (Palamart, Bp. 2001.) 136-142. o.
2. Andor László: *Amerika évszázada.* (Aula, 2002.) 50-59. o.,
3. Bugya László: Az 1898. évi spanyol-amerikai háború visszhangja a magyar sajtóban. *Aetas,* 1998/4. 78-88. o.
4. Csillag András: *Joseph Pulitzer és az amerikai sajtó.* (Osiris Kiadó, Budapest, 2000.) 102-144. o.
5. Degler, C.N: *Az élő múlt. Milyen erők formálták Amerika mai képét?* (Európa, Bp. 1993.) 469-475. o.
6. *Dokumentumok az Egyesült Államok történetéhez 1774-1918.* Szerk. Urbán Aladár (Tankönyvkiadó, Bp. 1981.) 252-259. o., 261-266. o., 269-272. o., 285-286. o., 289-292. o., 305-306. o., 312-316. o.
7. Kissinger, Henry: *Diplomácia.* (Panem-Grafo, Bp. 1998.) 21-36. o.
8. Dokumentumok az 1898. évi spanyol-amerikai háború történetéből. *Aetas,* 1998/4. 99-111. o.
9. Fischer Ferenc: Az Egyesült Államok, Japán, Németország és Chile hatalmi ambíciói a spanyol-amerikai háború után a Galápagos-szigetek megszerzéséért (1898-1914) *Aetas,* 1998/4. 30-38. o.
10. McCullogh, David: *Óceántól óceánig (A Panama-csatorna építésének története).* (Európa, Bp. 1986.)
11. *Nyomtalanul: hajókatasztrófák.* (Gondolat, Bp. 1990.) 82-116. o.
12. Magyarics Tamás: *Az Egyesült Államok külpolitikájának története. Mítosz és valóság: érdekek és értékek.* (Tudásközpont Tankönyvműhely, Bp. 2014.) 116-150. o.
13. Sellers, Ch.-May, H.-McMillen, N.R.: *Az Egyesült Államok története.* (Maecenas, Bp. 249-258. o.
14. Szabó Éva Eszter: Az Egyesült Államok kubai behatolása (1800-1960). In: *Gyarmatokból impérium. Magyar kutatók tanulmányai az amerikai történelemről.* Szerk. Frank Tibor. (Gondolat, Bp., 2007.) 50-71. o. A korszaknak megfelelő részek.
15. Lénárt András: A diktatúra és a demokrácia találkozása. Kuba és az Amerikai Egyesült Államok kapcsolata a Castro testvérek periódusában. In: *Diktátorok és diktatúrák a karibi térségben,* Szerk. csikós Zsuzsanna – Horváth Emőke (L’Harmattan, Bp. 2020.) 87-110. o. A korszaknak megfelelő részek.
16. Torbágyi Péter: Hispanizáció és amerikanizáció – a kultúrák geopolitikai harca. In: *Tanulmányok a karibi térségről.* Szerk. Horváth Emőke. (L’Harmattan, Budapest, 2016.) 11-28. o. A korszaknak megfelelő részek.
17. *Szöveggyűjtemény az Amerikai Egyesült Államok történetéhez 1620-1980.* Szerk. Bődy Pál és Urbán Aladár (Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2001.) 263-265. o.

Az Egyesült Államok és az első világháború

1. Andor László: *Amerika évszázada.* (Aula, 2002.) 67-76. o.
2. Degler, C.N.: *Az élő múlt. Milyen erők formálták Amerika mai képét?* (Európa, Bp. 1993.) 475-481. o.
3. *Dokumentumok az Egyesült Államok történetéhez 1774-1918.* Szerk. Urbán Aladár (Tankönyvkiadó, Bp. 1981.) 316-321. o., 326-329. o.
4. Glant Tibor: *Kettős tükörben. Magyarország helye az amerikai közvéleményben és külpolitikában az első világháború idején.* (Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2008.)
5. Kissinger, Henry: *Diplomácia.* (Panem-Grafo, Bp. 1998.) 36-46. o.
6. Magyarics Tamás: *Az Egyesült Államok külpolitikájának története. Mítosz és valóság: érdekek és értékek.* (Tudásközpont Tankönyvműhely, Bp. 2014.) 189-207. o.
7. Sellers, Ch.-May, H.-McMillen, N.R.: *Az Egyesült Államok története.* (Maecenas, Bp. 274-282. o.
8. *Szöveggyűjtemény az Amerikai Egyesült Államok történetéhez 1620-1980.* Szerk. Bődy Pál és Urbán Aladár (Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2001.) 307-309. o.

Az Egyesült Államok és az első világháborút lezáró békeszerződések

1. *Az Egyesült Államok útja Trianonhoz. Az Inquiry és Magyarország jövője, 1917-1918. Források.* Szerk. Glant Tibor. (Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet, Budapest, 2020.)
2. Kissinger, Henry: *Diplomácia.* (Panem-Grafo, Bp. 1998.) 213-261. o.
3. Glant Tibor: Wilson Párizsban: Trianon amerikai háttere. In: *Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 80. születésnapjára.* Szerk. Kovács Zoltán – Püski Levente. (Debrecen, 2010.) 73-84. o.
4. Romsics Ignác: Az angolszász hatalmak és a trianoni békeszerződés. In: Uő: *Helyünk és sorsunk a Duna-medencében.* (Osiris, Bp. 1996.) 316-326. o.
5. Magyarics Tamás: *Az Egyesült Államok külpolitikájának története. Mítosz és valóság: érdekek és értékek.* (Tudásközpont Tankönyvműhely, Bp. 2014.) 208-219. o.
6. Sellers, Ch.-May, H.-McMillen, N.R.: *Az Egyesült Államok története.* (Maecenas, Bp. 282-285. o.

Az Egyesült Államok külpolitikája a két világháború közötti időszakban

1. Degler, C.N: *Az élő múlt. Milyen erők formálták Amerika mai képét?* (Európa, Bp. 1993.) 482-489. o.
2. Mathey Éva: Elszigetelődés vagy nemzetköziség a két világháború között: William Edgar Borah szenátor és az új izolacionizmus politikája. In: *Gyarmatokból impérium. Magyar kutatók tanulmányai az amerikai történelemről.* Szerk. Frank Tibor. (Gondolat, Bp., 2007.) 158-169. o.
3. Magyarics Tamás: *Az Egyesült Államok külpolitikájának története. Mítosz és valóság: érdekek és értékek.* (Tudásközpont Tankönyvműhely, Bp. 2014.) 220-288. o.
4. Andor László: *Amerika évszázada.* (Aula, 2002.) 135-142. o.
5. Sellers, Ch.-May, H.-McMillen, N.R.: *Az Egyesült Államok története.* (Maecenas, Bp. 1995.) 290-292. o., 313-318. o.
6. Szabó Éva Eszter: Az Egyesült Államok kubai behatolása (1800-1960). In: *Gyarmatokból impérium. Magyar kutatók tanulmányai az amerikai történelemről.* Szerk. Frank Tibor. (Gondolat, Bp., 2007.) 50-71. o. A korszaknak megfelelő részek.
7. Lénárt András: A diktatúra és a demokrácia találkozása. Kuba és az Amerikai Egyesült Államok kapcsolata a Castro testvérek periódusában. In: *Diktátorok és diktatúrák a karibi térségben,* Szerk. csikós Zsuzsanna – Horváth Emőke (L’Harmattan, Bp. 2020.) 87-110. o. A korszaknak megfelelő részek.
8. Peterecz Zoltán: Különös háromszög (Az Egyesült Államok, a Népszövetség és Latin-Amerika gazdasági és politikai kapcsolatai az 1920-as években). *Aetas – Történettudományi folyóirat,* 23. évf. 2008/2. szám, 129-137. o.

Az Egyesült Államok és a második világháború az Egyesült Államok hadba lépéséig

1. Magyarics Tamás: *Az Egyesült Államok külpolitikájának története. Mítosz és valóság: érdekek és értékek.* (Tudásközpont Tankönyvműhely, Bp. 2014.) 277-288. o.
2. Andor László: *Amerika évszázada.* (Aula, 2002.) 141-142. o.
3. Degler, C.N.: *Az élő múlt. Milyen erők formálták Amerika mai képét?* (Európa, Bp. 1993.) 489-492. o.
4. Kissinger, Henry: *Diplomácia.* (Panem-Grafo, Bp. 1998.) 352-368. o.
5. *Szöveggyűjtemény az Amerikai Egyesült Államok történetéhez 1620-1980.* Szerk. Bődy Pál és Urbán Aladár (Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2001.) 348-356. o.
6. Sellers, Ch.-May, H.-McMillen, N.R.: *Az Egyesült Államok története.* (Maecenas, Bp. 1995.) 318-321. o.

Az Egyesült Államok és a második világháború az USA hadba lépésétől annak befejeződéséig

1. Aron, Paul: *Megoldatlan rejtélyek az amerikai történelemben* (Palamart, Bp. 2001.) 173-187.
2. Andor László: *Amerika évszázada.* (Aula, 2002.) 142-154. o.
3. Degler, C.N.: *Az élő múlt. Milyen erők formálták Amerika mai képét?* (Európa, Bp. 1993.) 489-492. o.
4. Kissinger, Henry: *Diplomácia.* (Panem-Grafo, Bp. 1998.) 368-406. o.
5. Romsics Ignác: A State Department és Magyarország, 1942-1947. In: Uő: *Helyünk és sorsunk a Duna-medencében.* (Osiris, Bp. 1996.) 234-301. o.
6. Magyarics Tamás: *Az Egyesült Államok külpolitikájának története. Mítosz és valóság: érdekek és értékek.* (Tudásközpont Tankönyvműhely, Bp. 2014.) 289-315. o.
7. Sellers, Ch.-May, H.-McMillen, N.R.: *Az Egyesült Államok története.* (Maecenas, Bp. 1995.) 321-335. o.
8. *Szöveggyűjtemény az Amerikai Egyesült Államok történetéhez 1620-1980.* Szerk. Bődy Pál és Urbán Aladár (Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2001.) 357-358. o., 391-406. o.

Az Egyesült Államok külpolitikája a második világháború után és a hidegháború időszakában (1945-1961)

1. Aron, Paul: *Megoldatlan rejtélyek az amerikai történelemben* (Palamart, Bp. 2001.) 188-194. o.
2. Andor László: *Amerika évszázada.* (Aula, 2002.) 155-178. o.
3. Degler, C.N.: *Az élő múlt. Milyen erők formálták Amerika mai képét?* (Európa, Bp. 1993.) 492-509. o.
4. Fehér Zoltán: George F. Kennan: Realista diplomata a hidegháborús amerikai stratégia alakításában In: *Gyarmatokból impérium. Magyar kutatók tanulmányai az amerikai történelemről.* Szerk. Frank Tibor. (Gondolat, Bp., 2007.) 2007. 205-216. o.
5. Gati, Charles: *Vesztett illúziók: Moszkva, Washington, Budapest és az 1956-os forradalom.* (Osiris, Bp. 2006.)
6. Glant Tibor: A szakadék szélén: Az atomháború valós veszélye a kubai rakétaválság idején. *Európai Szemle,* 2000/2. 97-113. o.
7. Glant Tibor: „Már a kubai rakétaválság sem a régi”. Gondolatok a hidegháború legforróbb pillanatának 50. évfordulója alkalmából. *Aetas – Történettudományi folyóirat,* 29. évfolyam, 2014. 2. szám, 126-142. o.
8. Kissinger, Henry: *Diplomácia.* (Panem-Grafo, Bp. 1998.) 407-458. o., 509-614. o.
9. Magyarics Tamás: *Az Egyesült Államok külpolitikájának története. Mítosz és valóság: érdekek és értékek.* (Tudásközpont Tankönyvműhely, Bp. 2014.) 319-359. o., 372-378. o., 387-392. o., 396-405. o., 444-451. o., 462-465. o., 470-477. o., 497-506., 522-535. o.
10. Sellers, Ch.-May, H.-McMillen, N.R.: *Az Egyesült Államok története.* (Maecenas, Bp. 1995.) 336-353. o.
11. Szabó Éva Eszter: Az Egyesült Államok kubai behatolása (1800-1960). In: *Gyarmatokból impérium. Magyar kutatók tanulmányai az amerikai történelemről.* Szerk. Frank Tibor. (Gondolat, Bp., 2007.) 50-71. o. A korszaknak megfelelő részek.
12. Lénárt András: A diktatúra és a demokrácia találkozása. Kuba és az Amerikai Egyesült Államok kapcsolata a Castro testvérek periódusában. In: *Diktátorok és diktatúrák a karibi térségben,* Szerk. csikós Zsuzsanna – Horváth Emőke (L’Harmattan, Bp. 2020.) 87-110. o. A korszaknak megfelelő részek.
13. Láng Imre: Truman nézetei az amerikai külpolitika néhány alapkérdéséről. *Világtörténet,* 1995. tavasz-nyár, 50-57. o.
14. *Szöveggyűjtemény az Amerikai Egyesült Államok történetéhez 1620-1980.* Szerk. Bődy Pál és Urbán Aladár (Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2001.) 411-427. o.

A koreai háború

1. Magyarics Tamás: *Az Egyesült Államok külpolitikájának története. Mítosz és valóság: érdekek és értékek.* (Tudásközpont Tankönyvműhely, Bp. 2014.) 411-417. o.
2. Degler, C.N: *Az élő múlt. Milyen erők formálták Amerika mai képét?* (Európa, Bp. 1993.) 503-505. o.
3. Kissinger, Henry: *Diplomácia.* (Panem-Grafo, Bp. 1998.) 459-478. o.

A vietnami háború

1. Aron, Paul: *Megoldatlan rejtélyek az amerikai történelemben* (Palamart, Bp. 2001.) 205-211. o.
2. Magyarics Tamás: *Az Egyesült Államok külpolitikájának története. Mítosz és valóság: érdekek és értékek.* (Tudásközpont Tankönyvműhely, Bp. 2014.) 417-443. o.
3. Degler, C.N: *Az élő múlt. Milyen erők formálták Amerika mai képét?* (Európa, Bp. 1993. 506-509. o.
4. Kissinger, Henry: *Diplomácia.* (Panem-Grafo, Bp. 1998.) 615-700. o.

Az Egyesült Államok külpolitikája az 1960-as években: konfliktusok és enyhülés (1961-1975)

1. Aron, Paul: *Megoldatlan rejtélyek az amerikai történelemben* (Palamart, Bp. 2001.) 359-371. o., o.
2. Andor László: *Amerika évszázada.* (Aula, 2002.) 206-216. o.
3. Kissinger, Henry: *Diplomácia.* (Panem-Grafo, Bp. 1998.) 701-761. o.
4. Magyarics Tamás: *Az Egyesült Államok külpolitikájának története. Mítosz és valóság: érdekek és értékek.* (Tudásközpont Tankönyvműhely, Bp. 2014.) 359-371. o., 378-382. o., 392-395. o., 405-407. o., 451-457. o., 465-467. o., 477-485. o., 506-512. o., 535-546. o., 547-558. o.
5. Sellers, Ch.-May, H.-McMillen, N.R.: *Az Egyesült Államok története.* (Maecenas, Bp. 1995.) 368-373. o., 398-400. o.
6. Lénárt András: A diktatúra és a demokrácia találkozása. Kuba és az Amerikai Egyesült Államok kapcsolata a Castro testvérek periódusában. In: *Diktátorok és diktatúrák a karibi térségben,* Szerk. csikós Zsuzsanna – Horváth Emőke (L’Harmattan, Bp. 2020.) 87-110. o. A korszaknak megfelelő részek.
7. *Szöveggyűjtemény az Amerikai Egyesült Államok történetéhez 1620-1980.* Szerk. Bődy Pál és Urbán Aladár (Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2001.) 470-472. o.

Az Egyesült Államok külpolitikája a „kis hidegháború” időszakában és az 1980-as években

1. Aron, Paul: *Megoldatlan rejtélyek az amerikai történelemben* (Palamart, Bp. 2001.) 235-243. o.
2. Andor László: *Amerika évszázada.* (Aula, 2002.) 261-275. o.
3. Kissinger, Henry: *Diplomácia.* (Panem-Grafo, Bp. 1998.) 762-804. o.
4. Magyarics Tamás: *Az Egyesült Államok külpolitikájának története. Mítosz és valóság: érdekek és értékek.* (Tudásközpont Tankönyvműhely, Bp. 2014.) 382-387. o., 393-395. o., 407-409., 457-462. o., 467-469. o., 485-496. o., 512-521. o., 558-576. o.
5. Sellers, Ch.-May, H.-McMillen, N.R.: *Az Egyesült Államok története.* (Maecenas, Bp. 1995.) 418-424. o.
6. Lénárt András: A diktatúra és a demokrácia találkozása. Kuba és az Amerikai Egyesült Államok kapcsolata a Castro testvérek periódusában. In: *Diktátorok és diktatúrák a karibi térségben,* Szerk. csikós Zsuzsanna – Horváth Emőke (L’Harmattan, Bp. 2020.) 87-110. o. A korszaknak megfelelő részek.
7. *Szöveggyűjtemény az Amerikai Egyesült Államok történetéhez 1620-1980.* Szerk. Bődy Pál és Urbán Aladár (Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2001.) 473-475. o.

A magyar-amerikai külpolitikai kapcsolatok története a 20. században I.: az előzmények és a kapcsolatok története a második világháborúig

*Az előzmények:*

1. Lévai Csaba: Egy amerikai Bécsben, avagy bevezetés a korai amerikai diplomácia kulisszatitkaiba. In: *Gyarmatokból impérium. Magyar kutatók tanulmányai az amerikai történelemről.* Szerk. Frank Tibor. (Gondolat, Bp. 2007.) 30-49. o.
2. Lévai Csaba: „Van esély a nyitásra a császár részéről”. Egy Habsburg-amerikai kereskedelemi egyezmény lehetősége az 1780-as években amerikai szemmel. *Aetas – Történettudományi folyóirat,* 27. évfolyam, 2012/3. 20-48. o.
3. Kökény Andrea: Texas korai története a *Vasárnapi Újság* hasábjain. *Aetas – Történettudományi folyóirat,* 29. évfolyam, 2014/2. 5-27.
4. Lévai Csaba: Charles Loring Brace és Magyarország képe az Amerikai Egyesült Államokban, 1848-1852. In: Charles Loring Brace: *Magyarország 1851-ben.* (Attraktor, Máriabesenyő – Gödöllő, 2005.) 293-327. o.

*A diplomáciai kapcsolatok a második világháborúig*

1. *Az Egyesült Államok útja Trianonhoz. Az Inquiry és Magyarország jövője, 1917-1918. Források.* Szerk. Glant Tibor. (Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet, Budapest, 2020.)
2. Romsics Ignác: Az angolszász hatalmak és a trianoni békeszerződés. In: Uő: *Helyünk és sorsunk a Duna-medencében.* (Osiris, Bp. 1996.) 316-326. o.
3. Bugya László: Az 1898. évi spanyol-amerikai háború visszhangja a magyar sajtóban. *Aetas,* 1998/4. 78-88. o.
4. Frank Tibor (Szerk.): *Roosevelt követe Budapesten: John F. Montgomery bizalmas politikai beszélgetései. 1934-1941.* (Corvina, Bp. 2002.)
5. Glant Tibor: *Kettős tükörben. Magyarország helye az amerikai közvéleményben és külpolitikában az első világháború idején.* (Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2008.)
6. Glant Tibor: Wilson Párizsban: Trianon amerikai háttere. In: *Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 80. születésnapjára.* Szerk. Kovács Zoltán – Püski Levente. Debrecen, 2010. 73-84. o.
7. Magyarics Tamás: *Az Egyesült Államok külpolitikájának története. Mítosz és valóság: érdekek és értékek.* (Tudásközpont Tankönyvműhely, Bp. 2014.) 683-687. o.
8. Peterecz Zoltán: Amerikai vélemények a két világháború közötti Magyarországról. *Aetas – Történettudományi Folyóirat,* 33. évf. 208/1. 144-154. o.
9. Peterecz Zoltán: *Jeremiah Smith és a magyar népszövetségi kölcsön, 1924-1926. Egy jenki pénzügyi ellenőr története a Magyar Királyságban.* Debrecenei Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2018.
10. Peterecz Zoltán: *Royall Tyler és a Horthy-korszak krízisei. Pénzügyi, gazdasági, politikai és diplomáciai kérdések egy amerikai szemén keresztül.* Gondolat Kiadó, Budapest, 2022.
11. Mathey Éva: *Az Egyesült Államok és a magyar revíziós törekvések a két világháború között.* Debrecen University Press, Debrecen, 2020.
12. Katalin Kádár-Lynn: George Creel és Magyarország. In: *Gyarmatokból impérium. Magyar kutatók tanulmányai az amerikai történelemről.* Szerk. Frank Tibor. (Gondolat, Bp. 2007.) 134-158.

*A diplomáciai kapcsolatok a második világháború kirobbanásától az 1980-as évek végéig*

1. Békés Csaba: *Az 1956-os magyar forradalom a világpolitikában.* (1956-os Intézet, Bp. 1996.)
2. Gati, Charles: *Vesztett illúziók: Moszkva, Washington, Budapest és az 1956-os forradalom.* (Osiris, Bp. 2006.)
3. Borhi László: *A Vasfüggöny mögött – Magyarország nagyhatalmi erőtérben, 1945-1968.* (Ister, Bp. 2000.)
4. Borhi László: A nemzeti külpolitika határai: az Egyesült Államok és Magyarország, 1941-1989. *Történelmi Szemle,* 53. évf. 2010/2. 209-236. o.
5. *Magyar-amerikai kapcsolatok, 1945-1989. Források.* Szerk. Borhi László. (MTA Történettudományi Intézete, 2009.)
6. Glant Tibor: *A Szent Korona amerikai kalandja és hazatérése.* (Debreceni Egyetemi kiadó, Debrecen, 2018.)
7. Kissinger, Henry: *Diplomácia.* (Panem-Grafo, Bp. 1998.) 540-558. o.
8. Magyarics Tamás: Az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatai a Vasfüggöny lebontásától a Szovjetunió felbomlásáig, 1989-1991. In: *Gyarmatokból impérium. Magyar kutatók tanulmányai az amerikai történelemről.* Szerk. Frank Tibor. (Gondolat, Bp., 2007.) 236-251. o.
9. N. Szabó József: Az Amerikai Egyesült Államok szerepe a II. világháború utáni magyar kultúrdiplomáciában. In: *Diplomácia és nemzetközi kapcsolatok: Amerika a XIX-XX. században.* Szerk. Horváth Emőke – Lehoczki Bernadett (L’Harmattan, Bp. 2019.) 128-135. o.
10. Sz. Halász Dorottya: Az Amerikai Egyesült Államok diplomáciája a magyar holokauszt idején. In: *Diplomácia és nemzetközi kapcsolatok: Amerika a XIX-XX. században.* Szerk. Horváth Emőke – Lehoczki Bernadett (L’Harmattan, Bp. 2019.) 136-157. o.
11. Fejős Zoltán: Magyarország amerikai segélyezése a II. világháború után és az Amerikai Magyar Segélyakció kezdetei In: *Gyarmatokból impérium. Magyar kutatók tanulmányai az amerikai történelemről.* Szerk. Frank Tibor. (Gondolat, Bp., 2007.) 184-204. o.
12. Pál István: A Vogeler-ügy. In: *Gyarmatokból impérium. Magyar kutatók tanulmányai az amerikai történelemről.* Szerk. Frank Tibor. (Gondolat, Bp., 2007.) 217-235. o.
13. Romsics Ignác: A State Department és Magyarország, 1942-1947. In: Uő: *Helyünk és sorsunk a Duna-medencében.* (Osiris, Bp. 1996.) 234-301. o.
14. Magyarics Tamás: *Az Egyesült Államok külpolitikájának története. Mítosz és valóság: érdekek és értékek.* (Tudásközpont Tankönyvműhely, Bp. 2014.) 687-698. o.