**İlk İlişkiler**

Türkler, ilk kez 1263 yılında Avrupa kıtasına ayak basmışlardır. Türklerin bu hareketi başta Vatikan’ın başında olan papanın dikkatini fazla çekmiş ve Türkleri yakından takip eder olmuştur. Örneğin 1343 yılında Papa VI. Clément, Macar ulusuna yazdığı mektupta Türklerin gemilerle Rumeli yakasına geçtiklerini yazmıştır. Türk tehlikesine karşı Avrupa’yı ilk uyaran da yine aynı papa olmuştur.

Türklerin Rumeli’deki ilk fetihleri çok daha sonra, 1352 yılında Bizans mülkiyetinde bulunan Çimpe kalesinin alınmasıyla gerçekleşmiştir. Bu olay, Batının, özellikle de Bizans’ın Türk tehlikesini en yakından hissettikleri bir gelişme olmuştur. Türkler yine bu olayın sonucunda Balkanların kaderinin biçimlenmesinde etkin bir oyuncu kimliğini kazanmışlardır. Bizans’ın yanı sıra Macaristan’a sadık bulunan bazı Balkan devletleri de artık bu tarihten itibaren ciddî bir tehdide maruz kalacaklardır.

1363 yılında Balkan yarımadasında çok önemli bir gelişmeye şahit oluyoruz. Türk ilerleyişinden rahatsızlık duyan Balkan halkları, Sırplar, Bulgarlar, Boşnaklar ve Eflaklılar büyük bir ittifak kurarak Edirne’ye doğru ilerlemişlerdir. Edirne’de, Meriç bölgesinde Osmanlı Türkleri ile savaşmışlardır. Bu savaş tarihte Sırp Sındığı olarak bilinir. Türkler buradan zaferle çıkarak Meriç vadisini egemenliklerine geçirmişlerdir. Bazı batılı tarihçiler, örneğin Hammer, bu savaşı Türklerle Macarların ilk savaşı olduğunu öne sürmüştür. Ona göre Balkan ittifakı Macar kralı Lajos’un önderliğinde kurulmuştur. Ne var ki ne dönemin Osmanlı, ne de Macar tarih yazarları eserlerinde bu savaşa ilişkin bilgilere yer vermezler.

1360’lı yılların ortalarından başlayarak iç karışıklık yaşayan Bulgaristan’a Türkler daha fazla müdahale etmeye başlamıştır. Bu gidiş Macarlar için elbette son derece olumsuzdur, çünkü Macarlara bağlı olmakla bilinen Eflak ülkesinin durumu da tehlikeye girebilirdi. Sonuçta Macaristan da bundan nasibini alabilirdi.

1365-1366’da tehlikeye direkt maruz kalan Bizans imparatoru V. Ioannes, papalık ve Macarlarla üçlü bir ittifak kurmanın yollarını arar. Bu amaçla bizzat kendisi Macar kralı I. Lajos’un sarayına gitmek zorunda kalır. Zira hem papalık hem de Bizans, bu dönemde Türkleri durdurabilecek yegâne kişinin I. Lajos olduğunu düşünmekteydi.

1365’te Macar kralı I. Lajos, Bulgaristan sınırları içerisinde yeni bir yapılanmaya gider ve Vidin Banlığı’nı kurar. Bu girişiminin altında iki ana sebep bulunuyordu. Birincisi Lajos’un emperyalist düşüncesine uygun olarak Macarların bu şekilde güneye ve doğuya yayılması daha mümkün hale gelecekti. İkincisi Macaristan sınırları dışında bir savunma kuşağı oluşturmaktı. Ancak bu banlık gerçek misyonunu hiçbir zaman yerine getirmeye muvaffak olamamıştır. Zira asli görevini unutmuş ve daha çok Balkanlarda Katolik mezhebini yayma derdine düşmüştür. Macar tarihçilerinden Lajos Fekete’ye göre Macarlar ilk kez bu dönemde ve bu koşullar altında karşı karşıya gelmiştir. Onun varsayımına göre 1366’da Türk ve Macar orduları Meriç bölgesinde, Edirne yakınlarında bir muharebeye tutuşmuşlardır.

1368-1369 arasında Macarların yayılmacı siyasetine Bulgarlar karşı koyarlar ve bu dönemdeki çekişme Macarların aleyhine sonuçlanır. Vidin Banlığı’nın yarattığı kriz neticesinde Batı Bulgaristan’daki Macar egemenliği zayıflamış olur. Bu gelişmelerin Türkler açısından dolaylı olumlu sonuçları olur. Zira Türk etkisinin artmasına ve Türk egemenliğinin bu sahada büyümesine bu olaylar vesile olmuştur.

1375’te Osmanlı hükümdarı Sultan I. Murad, Bulgar çarı Şişman ile birleşerek Macaristan’ın vasali bulunan Eflak’a saldırır. Türk ordusu burada voyvoda Lajk’ın direnciyle karşılaşmış ve sonuç alamamışlardır. Bu çarpışma Macar topraklarında gerçekleşen ilk Türk-Macar karşılaşması olarak tarihe geçecektir.

Bazı Balkan devletleri, Sırbistan, Makedonya ve Eflak bu olaylardan sonra iki büyük güç arasında tampon vazifesi görmüşlerdir ve otomatik olarak asıl Macar krallığının sınırlarını da korumuş oluyorlardı. 1372’de bu üç ülke arasındaki müttefiklik durumu bozulunca Türkler, Balkanlarda Macar sınırına paralel olarak ilerlemeye başlamıştır. 1375-1385 yılları arasında Makedonya, Trakya’daki birçok yer, Sofya ve Niş Türklerin eline geçmiştir.

1382’de Anjou hanedanından gelen Büyük Lajos ölür. Büyük Lajos 1342’de Macar tahtına çıkmış bir kraldı ve 1370’te de Lahistan kralı olarak taç giymişti.

**Sigismund Dönemi (1387-1437)**

Büyük Lajos erkek bir varis bırakmadan ölünce ülkede iktidar kavgaları baş göstermiştir. Önce onun kızı Mária, 1382’den 1385’e kadar yönetimi elinde tutmuş, daha sonra II. (Kis) Károly, sadece iki ay hüküm sürmüştür. Kendisi de Lajos gibi Anjou hanedanından olan Károly genç bir prens olarak Macar sarayına girmiş ve Lajos’un saygı duyduğu bir komutan olmuştu. Ancak daha hükümdarlığının başında bir saray entrikası sonucunda katledilmiştir. Macar tarihinin en kısa hükümdarlık yapan kralı olmuştur. Lajos’un damadı bulunan Sigismund’un ise Anjou hanedanının Macar tahtı üzerindeki iddialarıyla uzunca bir süre mücadele etmesi gerekmişti. Kendisi Alman olup Lüksemburg hanedanındandı. 1387 yılında Sigismund, kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu’na son veren Alman İmparatoru IV. Karl’ın oğlu sıfatıyla Macar tacını elde etmeyi başarmıştır. Sadece babasının değil, aynı zamanda ağabeyi olan Bohemya kralı Venzel’in de bu taht mücadelesinde büyük desteğini görmüştür. Yayılmacı bir siyaseti benimsemiş olan I. Lajos’un en büyük ideali ve hayali Lehistan ve İtalya’ya sahip olmak, bundan başka Çek ve Macar tahtlarını birleştirerek “Büyük Macaristan”ı yaratmaktı. Kendisinden sonra da bu politikasının gelecek krallar tarafından uygulanacağını ümit ederek ölmüştü. Ancak Sigismund yıllarca verdiği taht mücadelesi sırasında bazı Macar baronlarıyla anlaşmak zorunda kalmış ve bu durum sonuçta kendi kraliyet iktidarının daralmasına yol açmıştı.