**Ο Α’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1914 – 1918)**

**Ο «Μεγάλος Πόλεμος», όπως τον αποκάλεσαν οι άνθρωποι της εποχής**

* **Ποιοι πολέμησαν: Τριπλή Συνεννόηση, γνωστότερη ως Αντάντ (Entente) vs Τριπλή Συμμαχία, γνωστότερη ως Κεντρικές Δυνάμεις**



* **Γιατί ονομάστηκε «Παγκόσμιος»;**

Ήταν η πρώτη γενικευμένη παγκόσμια σύγκρουση του [20ού αιώνα](https://el.wikipedia.org/wiki/20%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82), που διήρκεσε από τις [28 Ιουλίου](https://el.wikipedia.org/wiki/28_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85) [1914](https://el.wikipedia.org/wiki/1914) ως τις [11 Νοεμβρίου](https://el.wikipedia.org/wiki/11_%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85) [1918](https://el.wikipedia.org/wiki/1918). Στην ουσία ήταν μία μεγάλη ενδοευρωπαϊκή διένεξη με τα κύρια μέτωπα στη [Γηραιά Ήπειρο](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7) (Ευρώπη). Ωστόσο, επεκτάθηκε και στις άλλες ηπείρους, λόγω του γεγονότος ότι οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις είχαν αποικίες σε αυτές, ενώ συμμετείχαν εξαρχής και δυνάμεις με εδάφη ήδη στην Ασία (Ρωσία, Οθωμανική Αυτοκρατορία). Τελικά, ενεπλάκησαν και οι [ΗΠΑ](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82), για πρώτη φορά σε πόλεμο εκτός της αμερικανικής ηπείρου. Τα γεγονότα αυτά προσέδωσαν τελικά στην ενδοευρωπαϊκή διένεξη, τον χαρακτήρα του [παγκοσμίου πολέμου](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82).

* **Αίτια**

«*Ο παγκόσμιος χαρακτήρας των συμφερόντων των μεγάλων δυνάμεων της Ευρώπης, σε συνδυασμό με τον συνασπισμό των δυνάμεων αυτών σε δυο αντιμαχόμενα στρατόπεδα, την* ***Τριπλή Συμμαχία (Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία)*** *και την* ***Τριπλή Συνεννόηση (Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία)****, σήμαινε γενίκευση κάθε τοπικής κρίσης σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Η γενικευμένη ένταση που προέκυψε επρόκειτο να μεταβάλει ένα δευτερεύον επεισόδιο, τη δολοφονία του διαδόχου της Αυστρίας Φραγκίσκου Φερδινάνδου, σε διεθνή κρίση, από την οποία ξέσπασε ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος*.» (βιβλίο Γ’ Λυκείου)

* **Αφορμή**

Στις [28 Ιουνίου](https://el.wikipedia.org/wiki/28_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85) [1914](https://el.wikipedia.org/wiki/1914) δολοφονήθηκε στο Σαράγεβο της Βοσνίας (τότε επαρχία της [Αυστροουγγαρίας](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1)) ο αρχιδούκας, διάδοχος της Αυστρίας, [Φερδινάνδος](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%A6%CE%B5%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82) και η σύζυγός του, από ένα νεαρό σπουδαστή, υπέρμαχο της εθνικής ανεξαρτησίας της Σερβίας (περιοχών που δεν περιλαμβάνονταν στο σχετικά πρόσφατα ιδρυθέν κράτος). Το γεγονός αυτό έδωσε την αφορμή στην Αυστροουγγαρία να επιχειρήσει να ταπεινώσει τη [Σερβία](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%AF%CE%B1) και να αυξήσει τη δική της επιρροή στα [Βαλκάνια](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1). Έστειλε λοιπόν στη [Σερβία](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%AF%CE%B1) τελεσίγραφο, με το οποίο την καθιστούσε υπεύθυνη για τη δολοφονία και της έθετε όρους απαράδεκτους. Η Σερβία απάντησε ότι αποδεχόταν όλους σχεδόν τους όρους, αλλά η απάντησή της αγνοήθηκε. Η Αυστροουγγαρία με την υποστήριξη της Γερμανίας διέταξε [γενική επιστράτευση](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7), κήρυξε τον πόλεμο κατά της Σερβίας και βομβάρδισε το [Βελιγράδι](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B9). Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ο πόλεμος γενικεύτηκε. Όλα τα ευρωπαϊκά κράτη και οι επιρροές τους τάχθηκαν υπέρ της μιας ή της άλλης πλευράς.

* **Σημαντικά σημεία και γεγονότα**

**Η Οθωμανική Αυτοκρατορία** έσπευσε να ταχθεί με το μέρος των Κεντρικών Δυνάμεων (Τριπλής Συμμαχίας) τον Νοέμβριο του 1914 και διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο εξαιτίας της στρατηγικής θέσης που κατείχε:

* Διέξοδος όλης της βορειοανατολικής Ευρώπης προς τη Μεσόγειο (Μαύρη Θάλασσα, Στενά Ελλησπόντου, Αιγαίο, νοτιοανατολική Μεσόγειος μέχρι την Αίγυπτο),
* Εμπορικοί δρόμοι όλης της Ευρώπης προς τη Μέση Ανατολή (κατείχε τότε μεγάλα μέρος του σημερινού Ιραν, Ιρακ, Συρίας, Λιβάνου, Παλαιστίνης, Αραβικής χερσονήσου).

Η είσοδος των Τούρκων στον πόλεμο λειτούργησε σαν καταλύτης σε μια τεράστια γεωγραφική περιοχή και είχε ως συνέπεια την είσοδο στον πόλεμο και άλλων χωρών, όπως πχ της Ελλάδας.

**Οι Βαλκανικοί λαοί μπήκαν** στον πόλεμο υπό αντίπαλες συμμαχίες: Σέρβοι εξαρχής με την «Αντάντ», Έλληνες αρχικά ουδέτεροι και από το 1917 με την «Αντάντ». Βούλγαροι με τις «Κεντρικές Δυνάμεις», Ρουμάνοι αρχικά με τους μεν και στη συνέχεια με τους δε, Αλβανοί (αναγνώριση ανεξάρτητου κράτους το 1913 από τη συνθήκη του Λονδίνου του Α’ Βαλκανικού πολέμου) με πολλές μετατοπίσεις συμμαχιών σε όλη τη διάρκεια των ετών 1914 – 1919.

**Οι ΗΠΑ,** με πρόεδρο τον Γούντροου Γουίλσον, αρχικά κράτησαν ουδέτερη στάση. Μπήκαν στον πόλεμο το 1917 υποστηρίζοντας τις δυνάμεις της Αντάντ και έπαιξαν σημαντικό ρόλο στις συνθήκες λήξης του πολέμου. Μεταξύ άλλων, ο Γουίλσον είναι και ο συντάκτης **των περίφημων 14 σημείων**, που προτάθηκαν ως βάση για τις συνθήκες ειρήνης αλλά και ως αρχές διεθνούς συνεννόησης για την μεταπολεμική περίοδο.

* **Το τέλος και οι συνέπειες του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου:**

Από το βιβλίο

**ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ (1919-1920)**

* **Νικήτριες δυνάμεις: Οι δυνάμεις της Αντάντ**
* **Ηττημένοι: Γερμανία και σύμμαχοί της**

**«Στο Συνέδριο Ειρήνης** που συγκλήθηκε στο Παρίσι **οι νικητές ανέλαβαν να χαράξουν εκ νέου τον χάρτη της Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής, από τη Βαλτική ως τον Περσικό Κόλπο**. Πρωτεργάτες του συνεδρίου ήταν ο Γάλλος πρωθυπουργός Κλεμανσό, ο Αμερικανός πρόεδρος Ουίλσον και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Λόυντ Τζορτζ.

**Κατευθυντήριοι στόχοι** των νικητριών δυνάμεων ήταν, με αρκετές διαφοροποιήσεις: α) **η ρύθμιση του γερμανικού ζητήματος, που θα διαιώνιζε τη μειονεκτική θέση της Γερμανίας** και θα απέτρεπε επικίνδυνη αύξηση της ισχύος της, και β) **η χάραξη νέων συνόρων στην Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη και στην Εγγύς Ανατολή**, με γνώμονα όχι τα δυναστικά συμφέροντα αλλά τις διάφορες εθνότητες. « Βιβλίο Γ’ Λυκείου

* **Οι συνθήκες ειρήνης του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου**
* **Συνθήκη των Βερσαλλιών**, Ιούνιος 1919
* Συνθήκη του Σεν Ζερμέν, Σεπτέμβριος 1919
* **Συνθήκη του Νεϊγύ**, Νοέμβριος 1919
* Συνθήκη του Τριανόν. Ιούνιος 1920
* **Συνθήκη των Σεβρών**, Ιούλιος 1920

**Περιεχόμενα συνθηκών: από το βιβλίο**

* **Αναφορικά με την Ελλάδα:**

Η λήξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου δεν σήμανε και τη λήξη των πολεμικών περιπετειών για την Ελλάδα. Το κίνημα του Κεμάλ Ατατούρκ στην Τουρκία, που αμφισβητούσε το καθεστώς του Σουλτάνου, δεν αποδέχτηκε την Συνθήκη των Σεβρών. Ακολούθησε η πτώση του Σουλτάνου και η ανάδειξη του κεμαλικού κινήματος σε κυβέρνηση, η μικρασιατική εκστρατεία, η στρατιωτική ήττα των Ελλήνων και η μικρασιατική καταστροφή. Η τραγική αυτή εθνική περιπέτεια έκλεισε με τη Συνθήκη της Λοζάνης.

**«Η Συνθήκη Ειρήνης της Λοζάνης,** η οποία υπογράφηκε στις **24 Ιουλίου 1923**, μετά την ήττα της Ελλάδας κατά τη μικρασιατική εκστρατεία, ήταν η οριστική συνθήκη ειρήνης μεταξύ της Τουρκίας και των συμμάχων της Συνεννόησης. **Με τη συνθήκη αυτή η Τουρκία ανέκτησε την Ανατολική Θράκη και την περιοχή της Σμύρνης. Με την ίδια συνθήκη αναγνωρίστηκε επίσης η κυριαρχία της Ιταλίας στα Δωδεκάνησα και ορίστηκαν** **τα σύνορα μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας στον Έβρο.»** Βιβλίο Γ’ Λυκείου

* **Η Κοινωνία των Εθνών**

Η **Κοινωνία των Εθνών** ήταν [Διεθνής Οργανισμός](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82) - Σύνδεσμος που ιδρύθηκε το **1920,** αμέσως μετά τον [Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82), στο [Παρίσι](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9). Ιδρύθηκε ως αποτέλεσμα της [Συνθήκης των Βερσαλλιών](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%92%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CF%8E%CE%BD) κατόπιν αμερικανικής πρωτοβουλίας και σημείωσε σταθμό στην εξέλιξη των [διεθνών σχέσεων](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82_%CF%83%CF%87%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82), καθώς υπήρξε η πρώτη προσπάθεια για συνεννόηση όλων των κρατών πάνω στα προβλήματα που απασχολούν την ανθρωπότητα. Στο απόγειό της, το 1935, είχε 58 χώρες-μέλη.

**Η δημιουργία της Κοινωνίας των Εθνών ήταν το κεντρικό θέμα των** [**Δεκατεσσάρων Σημείων για την Ειρήνη**](https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AD%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%81%CE%B1_%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%B9%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B7&action=edit&redlink=1) **του Ουίλσον (1918),** ειδικά το τελευταίο σημείο:

*«Μια γενική ‘Ένωση των Εθνών πρέπει να σχηματιστεί υπό συγκεκριμένες συμφωνίες με σκοπό να παρέχουν αμοιβαίες εγγυήσεις της πολιτικής ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας τόσο των μεγάλων όσο και των μικρών κρατών εξίσου.»*

Οι στόχοι της ΚτΕ περιλάμβαναν τον [αφοπλισμό](https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%86%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1), την πρόληψη του [πολέμου](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82) μέσω της [συλλογικής ασφάλειας](https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1), τη διευθέτηση των διαφορών μεταξύ των χωρών μέσω των διαπραγματεύσεων και της [διπλωματίας](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%80%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1) και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παγκόσμια. Η φιλοσοφία του, της διπλωματίας, αποτέλεσε θεμελιώδη αλλαγή στη σκέψη σε σχέση με αυτή που επικρατούσε τα προηγούμενα εκατό χρόνια.

Ωστόσο, οι στόχοι της δεν έγιναν πρακτικά αποδεκτοί από τις χώρες – μέλη της κι έτσι η πρωτοποριακή αυτή προσπάθεια ναυάγησε οριστικά με την έναρξη του 2ου Παγκόσμιου Πολέμου.

**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ, ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ**

**Τα αίτια πρέπει να αναζητηθούν στον οικονομικό ανταγωνισμό και στις επεκτατικές βλέψεις των «μεγάλων δυνάμεων» της εποχής, σε συνδυασμό με τις εθνικοαπελευθερωτικές διεκδικήσεις λαών που ήταν υπό την κυριαρχία μεγάλων αυτοκρατοριών.**

**Α. Οι ανταγωνισμοί των Μεγάλων Δυνάμεων – Ποιοι εναντίον ποιων και γιατί**

Η **οικονομική ανάπτυξη της** [**Γερμανίας**](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1), που προήλθε από τη ραγδαία εξέλιξη της βιομηχανίας της, οδήγησε στην **όξυνση του ανταγωνισμού της με την** [**Αγγλία**](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%AF%CE%B1) σχετικά με την **εξασφάλιση του μονοπωλίου των διεθνών αγορών**.

**Η επιθυμία της** **Γαλλίας** να αποκαταστήσει το γόητρό της και **να ανακτήσει την** [**Αλσατία**](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CF%83%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1) **και τη** [**Λωρραίνη**](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%89%CF%81%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B7)**, (που είχε χάσει στο** [**Γαλλογερμανικό πόλεμο**](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%80%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82) **του 1870 - 1871**) είχε δημιουργήσει ένταση στις σχέσεις της με τη Γερμανία. Χαρακτηριστική επ´ αυτού ήταν και η [υπόθεση Ντρέιφους](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CF%8C%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CE%9D%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%B9%CF%86%CE%BF%CF%85%CF%82).

Η[**Αυστροουγγαρία**](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1) **βρισκόταν σε ανταγωνισμό με τη** [**Ρωσία**](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1) σχετικά με την **κυριαρχία στα Βαλκάνια**. Τα **νέα εθνικά βαλκανικά κράτη**, που είχαν δημιουργηθεί μετά την παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, **κρατούσαν ευνοϊκή στάση απέναντι στις διεκδικήσεις των εθνικών μειονοτήτων της Αυστροουγγαρίας** και απειλούσαν την ενότητά της. Έτσι, εκείνη επιθυμούσε να διατηρηθεί το στάτους κβο των Βαλκανίων.

**Η** [**Ρωσία**](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1)**, από την άλλη πλευρά, επιθυμούσε να βρει διέξοδο στη** [**Μεσόγειο**](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1) και θεωρούσε τον εαυτό της φυσικό **προστάτη των ορθόδοξων λαών των Βαλκανίων**, πράγματα που έβρισκαν **αντίθετες τη Γερμανία και την Αυστροουγγαρία**.

**Β. Οι συμμαχίες και τα στρατόπεδα που πολέμησαν στην Ευρώπη, το 1914-1918, είχαν διαμορφωθεί χρόνια πριν.**

Από τις αρχές του αιώνα όλες οι [Μεγάλες Δυνάμεις](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%82_%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%82) ρίχτηκαν σε έναν ξέφρενο αγώνα δρόμου ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού των ενόπλων τους δυνάμεων.

Οι προετοιμασίες δεν ήταν μόνο στρατιωτικές. Από τα τέλη του 19ου αιώνα κιόλας οι Μεγάλες Δυνάμεις ξεχύθηκαν σε έναν διπλωματικό αγώνα δρόμου για να εξασφαλίσουν φίλους και συμμάχους, δημιουργώντας έτσι δύο μεγάλους συνασπισμούς.

* Το [1882](https://el.wikipedia.org/wiki/1882) η Αυστρία, η Γερμανία και η [Ιταλία](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82) υπέγραψαν ένα σύμφωνο «αμοιβαίας συνεργασίας», τη λεγόμενη «[Τριπλή Συμμαχία](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B9%CF%80%CE%BB%CE%AE_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1)»[[1]](#endnote-1).
* Το 1907 η [Γαλλία](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1), η [Ρωσία](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1) και η [Μεγάλη Βρετανία](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1) συνέστησαν την «Τριπλή Συνεννόηση», τη λεγόμενη [Αντάντ](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BD%CF%84).

Παράλληλα, ήδη από τα τέλη του 19ου αι. οι λαοί των Βαλκανίων που ήταν υπό Οθωμανική κυριαρχία, είχαν αρχίσει να ανεξαρτητοποιούνται. Ωστόσο, οι εδαφικές διεκδικήσεις τους δεν είχαν σταθεροποιηθεί, καθώς κάποια διεκδικούμενα εδάφη τους παρέμεναν υπό Οθωμανική και άλλα υπό Αυστροουγγρική κατοχή. Οι δυο Βαλκανικοί πόλεμοι είναι χαρακτηριστικοί ως προς αυτό.

1. Η Ιταλία είχε γίνει γίνει ανεξάρτητο κράτος μόλις το 1861. Το 1882 τα ιταλικά εδάφη του [Τρέντο](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%BF_%28%CE%B5%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1%29) και της [Τεργέστης](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B7_%28%CE%B5%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1%29) παρέμειναν υπό αυστροουγγρική κυριαρχία. Έτσι το 1915 η Ιταλία δέχτηκε τη Βρετανική πρόσκληση να ενταχθεί με τους Συμμάχους στον [Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82) καθώς οι δυτικοί σύμμαχοι υποσχέθηκαν στην Ιταλία την ανάκτηση των εδαφών της από την Αυστροουγγαρία. [↑](#endnote-ref-1)