1914 nyarán Ferenc Ferdinánd, az Osztrák-Magyar Monarchia trónörököse a nemrég annektált Bosznia-Herczegovinába látogatott, Hadgyakorlatot megtekinteni. Szarajevóban Gavrilo Princip, egy szerb nacionalista megölte a trónörököst, 1914. június. 28. Az osztrák politikusok háborúval kívántak válaszolni. A monarchia Ultimátumot adott Szerbia számára, ezt elutasították, mert az Oroszok támogatásában bíztak. Emiatt végül 1914. július. 28-án az Osztrák-Magyar monarchia hadat üzent Szerbiának.

Az első évben úgy tűnt, hogy a gyors villámháború, és az új fegyverek miatt a központi hatalmak tervei érvényesülnek. Nemvárt fejlemény volt, hogy Nagy-Britannia belép a háborúba. A hármas szövetség 3. és 4. tagja Olaszország és Románia kimaradt egyenlőre a háborúból. Eközben a német hadsereg Belgiumon keresztül behatol a francia területekre. A központi hatalmakat meglepték az Orosz haderők, alábecsültek őket, így az Osztrák-Magyar monarchia hadsereg nem tudta megállítani az Orosz előretörést. A helyzetet úgy próbálták megoldani, hogy a Franciaországban harcoló német erőkből irányították át a hadosztályokat az Oroszok ellen. Az Antant kihasználta a tengeri fölényét, **blokkád alá vette a Központi hatalmak kikötőit**. Az Oszmán birodalom hadba lépett a Központi hatalmak oldalán, 1914. november 3.-án, lezárta az Antant hajói előtt a Boszporuszt és a Dardabellákat, ami Oroszországnak okozott ellátási nehézségeket.

A front áttörését a nyugati szintéren lövészárkok mögött összevont erőkkel kísérelték meg, hatalmas áldozatokkal járt. Az eredmény azonban sokszor csak néhány kilométernyi térnyerés volt. A keleti hadszintéren pedig többszáz kilométert is visszanyomtak. A visszavonuló fél új frontrendszert épített ki, kezdhetett mindent előröl. A sebesülteket megkellett gyógyítani, hogy újra harcba lehessen küldeni. Elsősorban az élelmiszerellátásnál jelentkeztek gondok, hiszen többségben parasztokat és Igás állataikkal végezték az utánpótlást, mivel az ipari munkásokra, bányászokra, és a közlekedésben dolgozókra szükség volt a front ellátásához. Bevezették a jegyrendszert, hogy a tömegeket megvédjék a hiány miatti drágulástól, rövidesen mindenből hiány lett. A problémák a világpiactól elzárt országokban jelentkeztek meg legerőteljesebben. A megoldás Németországban született meg, ami a házigazdálkodásról való eltérés.

1915. tavaszán a Központi hatalmak a leggyengébb ellenféllel, Oroszországgal szemben akartak kicsikarni a nyereséget. Nagy erejű támadást indítottak el a keleti fronton, a Gorlicei áttörés, 1915. májusában. Az orosz védelem összeomlott. A német és az Osztrák csapatok többszáz kilométert nyomultak előre, az Oroszok azonban új védelmi vonalat hoznak létre. A hadviselő felek növelni akarták esélyüket, ezért bevontak több új államot a háborúba. Olaszország hadba lépése érdekében jelentős területek étengedését helyezte kilátásba. Az Antant volt a legeredményesebb, az olasz támadás éppen ekkor érte el az Osztrák-Magyar monarchiát, amikor a csapatok előre törtek a keleti fronton. Keletről áthozott egységekkel végül sikerült megállítani az Olaszokat. Itt is állóháború alakult ki, a központi hatalmak 1915. őszén Bulgáriát tudták mellé állítani, szerbiai területek ígéretével. Ez fontos volt az Osztrák-Magyar monarchiának, mert a bolgár erőkkel legyőzték szerbiát.

A tengeralattjárókat ebben az időszakban kezdték el a németek erőltetni, 1915-re már komoly károkat okozott az Antantnak. Ezt kényszerből csinálták, mivel a felszíni flottájuk nem volt képes áttörni az Antant blokádját. A németek az Antant országait, főként Nagy-Britanniát kívánták blokkád alá venni, de nem sikerült, mivel a britek kitaláltak módszereket ez ellen, például a kereskedelmi hajók konvojban haladtak, és azokra hadihajók ügyeltek.