Hun fetihleri, önce 370’li yıllarda İrani kökenli bir kavim olan Alanları egemenlikleri altına almakla başlar. Bu bölge Aral Gölü civarından Don nehrine kadar uzanıyordu. Hun göçünün arka planında şüphesiz 350 sıralarındaki Orta Asya’daki kavim hareketleri bulunuyordu. Daha sonraki fetihleri Doğu Gotlarının topraklarında gerçekleşmiştir. Kendi adlarıyla Ostrogot imparatorluğu parçalandıysa da Gotların büyük bir kısmı yerinde kalmış, diğerleri ise Batı Gotlarına yani Vizigotlara sığınmıştır. Birleşik Hun-Alan-Got orduları 376’dan sonra tüm Balkan topraklarını baştan sona tahrip etmiştir. 379’da Adrianopolis’te Bizans bu ordudan büyük bir darbe almıştır. Bundan sonra artık Roma İmparatorluğu’nun doğu ve batı yarısı tek bir çatı altında kalamamıştır.

Hun tarihinin ilk otuz yılına bakacak olursak 400’lü yıllara kadar iktidar merkezleri hala Don nehrinin doğusunda bulunmaktaydı. Tuna-Tisa nehirleri arası ve Büyük Macar ovası Avrasya bozkır kuşağının son kısmıdır. Bozkır, Karpat dağlarında sona erer. Fakat bundan hemen sonra Karpatları aşınca Büyük Macar Ovasında düzlük topraklar ortaya çıkar. Bu yüzden doğudan gelen göçebe kavimler, göçler sonunda Macar ovası topraklarına memnuniyetle yerleşmişlerdir. Hunlar da 400’lü yıllarda Karpatlar bölgesini kademe kademe ele geçirmiştir. Bu dönemdeki kavimler Gotlar, Vandallar ve Gepidlerdi. Tuna-Tisa arasının işgal edilmesi ise Avrupadaki ikinci göç dalgası oluyordu. Bu olay sonunda Vandallar, Şvebler ve Burgundlar kendilerini Batı Roma arazisine atmışlardır. Sürekli barbar akınları ve yerleşimleri sonucu Pannonia bu dönemde imparatorluğun elinden çıkar, yani 5. yüzyıl başları.

420-430 yılları arasında Hun akınları Batı Avrupa’nın her yerinde görünmüştür. Bunun da Batı ve Doğu Roma’nın zayıflığı ve içinde bulunduğu genel krizin payı büyüktür. 432’den itibaren kardeşi Muncuk ve Oktar’ın ölmesiyle Rua, tek başına iktidar olmuştur. Bu dönemde Cermen kavimlerine karşı Roma’ya Hunların yardım ettiği görülür. Bu yardımın diyeti olarak Roma, Pannonia bölgesini Hunlara terk etmiştir.

Rua’nın ardından Attila ve Bleda, Hunların başına geçmiştir ve bu dönemde Hunların iktidarı doruk noktasına ulaşmıştır. Margus barışıyla (434) Bizans’a boyun eğdirmişlerdir. Büyük Hun İmparatorluğu’nun sınırlarının oluştuğu dönem bu dönem olmalıydı. Batıda Ren nehri sınırdı ve buradaki komşuları Doğu Burgundları idi. Kuzeyde ise sınırlar Baltık Denizi’ne kadar uzanıyordu. Doğuda, Aral bölgesine kadar egemendiler. Artık ağırlık merkezleri daha batıya kaymıştı, merkez Karpatlar Havzasındaydı. İki kardeşin ortak yönetimi nasıl işliyordu, ayrıntılı olarak bilmiyoruz, ancak imparatorluğu bölgesel olarak da aralarında paylaştıkları açıktır.

Hunların batıdaki savaşlarından biri 437’de Burgundlara karşı olmuştur. Romalıların da kışkırtmasıyla Hunlar, acımasız bir savaştan sonra Burgund krallığını ortadan kaldırmışlardır. Bu çok büyük çaplı ve kanlı savaş Cermenlerin Niebelungen destanının tarihi çekirdeğini oluşturmuştur. Cermen mitolojisinde Hunlar sık sık baş aktör olarak karşımıza çıkarlar ve bunların içerisinde Hunlara ilişkin birçok değerli bilgi muhafaza edilmiştir.

440 civarında Bizans doğuda İran ile meşgul olurken Hunlar, bunu fırsat bilerek Doğu Roma İmparatorluğu’nun Balkanlardaki topraklarını tahrip etmiştir. Bizanslılar Margus barışından daha ağır şartları kabul etmek zorunda kalmış ve ödedikleri vergi üç katına çıkmıştır (443). Attila, 445’ten itibaren kardeşi Bleda’yı öldürdükten sonra, imparatorluğun yönetimini tek başına ele geçirmiştir.

Attila’nın bundan sonraki en önemli hedeflerinden biri, merkezi Tolosa’da (Toulouse, Fransa)bulunan Vizigot krallığını ortadan kaldırmaktı. 451 ilkbaharında Hun orduları ile birleşik Roma-Vizigot orduları muazzam bir savaşa tutuşmuştur. Campus Mauriacus’taki (Troyes, Fransa) bu muharebeyi, kaynaklar dönemin en uzun ve en kanlı çarpışması diye nitelemişlerdir. Attila geri çekilmek zorunda kalmıştır. Sonraki dönemin tarih yazımı, bunu, Batı kültürünün Hunların kalıcı fetihlerinden burada kurtulduğu bir olay olarak değerlendirmiştir.

453’te Attila’nın ölümünden sonra (Priskos 448-449; mezar, üçlü tabut Tisa nehri söylencesi, Gardonyi, Jokai) imparatorluk aniden dağılmış, Pannonia’daki iktidarı Gepid kavmi almıştır. Hunların çoğu doğuya, Karadeniz’in kuzeyine çekilmiştir. Ancak elbette bu gruplar yok olmamış, bunların sonraki tarihleri çeşitli Bulgar boyları içerisinde devam etmiştir.

Kaynaklarımızda Hunlar hakkında geleneksel göçebe toplumu görüntüsü bulunuyor. Ekonomilerinin temeli hayvan yetiştiriciliği ve avcılıktı; toplumlarını soy-boy toplumu olarak tasvir edebiliriz. Savaş usulleri de klasik göçebe savaş usulüydü. Bunun da esası at, yay ve oktu. Romalı tarih yazarı Marcellinus’a göre Hunlar “*neredeyse atlarının üzerine yapışmışlardır*”. Hunlar fetihleri sırasında aşırı şekilde dağıldıklarından, çevrelerindeki yerleşik medeniyetleri askeri olarak etkin biçimde kontrol edemediler ve fethedilen çeşitli kavimleri bile imparatorluklarına organik olarak entegre edememişlerdir.

Hunların Avrupa’daki kısa sayılabilecek tarihi, dünya tarihi açısından büyük öneme sahiptir. Avrupa’da belirdiklerinde Roma dağılma işaretleri veriyordu. Hunların harekete geçirdiği kavim göçü dalgaları Avrupa’nın görünümünü tamamen değiştirmiştir; Batı Avrupa’nın etnik haritası, bu kavim hareketleriyle, özellikle Cermenlerin yerleşmesiyle biçimlenmiştir. Buna benzer büyük bir etnogenetik süreç Doğu Avrupa’da dört yüzyıl sonra, 9-10. yüzyıllarda Slav kavimlerinin ve Macarların nihai olarak yerleşil hayata geçmesi ve devlet kurmasıyla yaşanmıştır. Orta Asya, Avrupa’da ilk defa Hunların şahsında kendini göstermiştir. Orta Asya kaynaklı fetihler daha sonraki dönemlerde Batı Avrupa’da bu kadar uzaklara asla ulaşamamıştır. Hunlardan sonraki kavim hareketleri hep Karpatlar Havzasında sona ermiş ve buradan sonra daha batıya ancak Macarların akınlarında olduğu gibi, zaman zaman ulaşmıştır. Avar, Macar, Peçenek, Kuman ve Tatar dalgalarının batıdaki son durağı her zaman için Karpatlar Havzası olmuştur.