1876 1. MEŞRUTİYET: 1876 tarihinde Osmanlı Devletinin ilk Anayasası Kanun-u Esasiye Kabul edilmiştir. Bu ilk Anayasada son söz padişahın olduğu için 2. Abdülhamit 14 Şubat 1878 yılında Osmanlı-Rus (93 harbi) savaşını bahane ederek ilk Osmanlı Ayanlar meclisini feshetmiştir. 1878-1908 arası dönem 2. Abdülhamit’in istibdat (baskı) yönetimi olarak bilinir. Birinci Meşrutiyet döneminde Osmanlıcılık benimsenmiştir.

1878 (Osmanlı-Rus 93 harbi): Sırbistan ve Karabağ, Berlin Antlaşmasıyla bağımsızlığını kazanmıştır.   
  
23 Temmuz 1908 2. MEŞRUTİYET: 10 yıl sürmüştür. 2.Meşrutiyette Türkçülük akımı etkilidir.

13 Nisan 1909 31 MART OLAYI: 2.Meşrutiyete karşı yapılan gericilik isyanıdır. 2. Abdülhamit tahttan indirilmiş, yerine 5. Mehmet tahta çıkarılmıştır. Avusturya/Macaristan İmparatorluğu Bosna-Hersek’i almışlar, Bulgarlar kendi krallıklarını kurmuşlar ve Girit Rumları ayaklanmışlardır. Mustafa Kemal, kolağası olarak görev almıştır.  
  
1911-1912 TRABLUSGARP SAVAŞI: Sanayi devrimiyle güçlenen İtalya’nın çıkarlarını korumak amacıyla Trablusgarp, Bingazi çevrelerini işgal etmesi üzerine yapılan savaştır. Balkanlardaki gelişmeler ve Balkan savaşları nedeniyle İtalyanlar Uşi Anlaşmasını imzalayarak savaştan çekilmiştir. Mustafa Kemal Binbaşı olmuştur.  
  
1912 1.BALKAN SAVAŞI (1912 Londra Anlaşması): Osmanlı topraklarında başlayan milliyetçilik akımları, Rusya’nın Panslavizm politikasıyla Ortodoksları ve Balkan devletlerini kışkırtması ve Balkan devletlerinin Trablusgarp savaşından faydalanmaları sebep olmuştur. Balkan devletleri Makedonya’ya ıslahat yapılmasını istediler. Osmanlı devleti reddeder. Osmanlı yenilir. Bulgarlar Çatalca’ya kadar geldi. Arnavutluk, Londra antlaşmasıyla bağımsızlığını ilan etti. Sırplar Karabağ, Yunanistan ise Makedonya’yı işgal ettiler. 1912’de Londra Anlaşması imzalandı. Midye-Enez çizgisi, Osmanlı-Bulgaristan sınırı oldu. İmroz ve Bozcaada dışındaki adalar Yunanistan’a verildi. Avrupa ve Eğe denizindeki Osmanlı varlığı Londra Anlaşması ile sona ermiştir.    
  
1913 2.BALKAN SAVAŞI: 1.Balkan savaşından fazla toprak alan Bulgaristan’ı çekemeyen Balkan ulusları Bulgaristan’a saldırdılar. Bulgarların birliklerini başka bölgelere kaydırmasından istifadeyle Osmanlı Edirne ve Kırklareli’ni geri almıştır. 1913’te Bulgarlarla İstanbul Anlaşması yapıldı. Edirne ve Kırklareli Osmanlılarda kaldı. 1913 Bükreş anlaşması Balkan devletlerinin Bulgaristan topraklarını paylaştığı bir anlaşmadır. Osmanlı Devletinin Avrupa’da ki varlığı Doğu Trakya ile sınırlanmıştır. 1913 Atina Anlaşması ile Girit ve Eğe adaları Yunanistan’a verilmiştir.    
  
1914-1918 1.DÜNYA SAVAŞI: 1883 Almanya, İtalya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Üçlü İttifak devletlerini oluşturdu. 1907 İngiltere, Fransa, Rusya Üçlü İtilaf devletlerini oluşturdular. 1914 Osmanlı İmparatorluğu; İngilizlerden kaçan iki Alman gemisine Türk ismi vererek Türk Bayrağı çekmişler ve daha sonra bu gemilerin Karadeniz’e açılarak Rus kıyılarını topa tutmaları sonucu Osmanlı 1.Dünya savaşında Üçlü ittifak devletleri safında savaşa katılmış oldu.

KAFKAS CEPHESİ: Osmanlı’nın Bakü petrollerini ele geçirmek ve Enver Paşanın Panturanizm düşüncesinin etkisiyle Rus’lara karşı açtığı savaştır. Osmanlı’nın yüz bine yakın askeri donarak ölmüştür. Ruslar Kars’a kadar ilerlemişler ancak, 1917 yılında Rusya’da ki devrim sonucu çarlık rejiminin yıkılması ile Rusya 1917 Brest Litowsk barış anlaşmasıyla aldığı toprakları geri vererek çekilmiştir.    
  
ÇANAKKALE CEPHESİ: İngiltere ve Fransa, hem müttefikleri Rusya’ya yardım etmek hem de boğazları alarak Osmanlı devletine son vermek amacıyla Çanakkale’yi ablukaya almalarıyla başlamıştır. Tarihin en kanlı savaşlarındandır. Osmanlı Çanakkale savaşlarından galip çıkmıştır. Mustafa Kemal büyük bir üne kavuşmuş “Çanakkale geçilmez” sözü tarihe kazınmıştır. Çanakkale’deki direniş sonucunda Rusya’ya müttefiklerinden yardım gitmemiş, savaş uzamıştır. Bulgaristan bu gelişme üzerine İtilaf devletleri yanında savaşa katıldı. Böylece İstanbul-Berlin hattı kurulmuş oldu.  
  
KANAL CEPHESİ: Bu cephe Almanların planlaması ve desteği ile İngiltere’ye karşı Osmanlı tarafından açılmıştır. Osmanlı, Mısırı İngilizlerden geri almak ve Süveyş Kanalını ele geçirerek İngiltere ile sömürgelerinin irtibatını kesmeyi amaçlamıştı. Osmanlı imparatorluğu, Almanların gerekli yardımı göndermemesi ve iklim elverişsizliği yüzünden başarısız olmuştur.    
  
IRAK CEPHESİ: İngiltere’nin; Osmanlı’nın İran ve Hindistan’a girmesini önlemek ve karadan Ruslarla birleşmek için Osmanlıya karşı açtığı cephedir. Basra’ya asker çıkartan İngilizler, Bağdat’a kadar ilerlemişlerdir.

SURİYE-FİLİSTİN CEPHESİ: İngilizlerin Osmanlıyı bu bölgeden çıkarmak istemesi üzerine açtığı cephedir. Önceleri Mustafa Kemal bu cephede başarılı olmuş fakat İstanbul’a çağrılması üzerine İngiltere Suriye’yi almıştır.  

1.DÜNYA SAVAŞINI BİTİREN ANLAŞMALAR

28 Haziran 1919 Versay Almanlar

10 Eylül 1919 Sen Cermen Avusturya

27 Kasım 1919 Nöyyi Bulgaristan

4 Haziran 1920 Triyanon Macar krallığı

10 Ağustos 1920 Sevr Osmanlı   
  
30 Ekim 1918 MONDROS ATEŞKES ANLAŞMASI: Ahmet İzzet Paşa Hükümeti, Bahriye Nazırı Rauf Beyin başkanlığındaki Osmanlı kurulu ile İngiliz Amiral Karltop, Limni adasının Mondros limanında imzalamışlardır.  Bu Anlaşma ile Osmanlı fiilen sona ermiştir. Mondros Ateşkes anlaşması, kayıtsız şartsız teslim belgesidir.

Mondros Md.7: İtilaf devletlerine istedikleri yeri işgal etme hakkı tanımaktadır.

Mondros Md.24: İtilaf devletlerine Vilayet-i Site (Erzurum, Van, Sivas, Bitlis, Diyarbakır, Harput) illerinde Bağımsız Ermenistan ve Kürdistan kurulacaktır.  
  
30 Ekim 1918 MONDROS ANLAŞMASININ UYGULANMASI: İtilaf devletleri Anlaşmanın 7.maddesine dayanarak;

İngilizler: Musul, Antep, Urfa, Maraş, Batum ve Kars’ı işgal etmişler; Samsun ve Merzifon’a asker çıkarmışlardır.

Fransızlar: Dörtyol, Mersin ve Adana yöreleri ile Afyon’u işgal etmişlerdir.

İtalyanlar: Antalya, bodrum, Kuşadası, Marmaris ve Konya çevresine asker çıkarmışlardır.    
  
13 Kasım 1918 İtilaf devletleri İstanbul’u fiilen işgal etmişlerdir.

21 Aralık 1918 tarihinde 6.Mehmet (Vahdettin) Meclis-i Mebusan’ı Feshetmiştir. İkinci Meşrutiyetin sonudur.

18 Ocak 1919 Paris Barış Konferansı: İngilizlerin, Osmanlı imparatorluğu paylaşımına Yunanlıları ortak ettiği konferanstır. Güçlü, İtalya yerine daha zayıf olan Yunanistan tercih edilmiştir.

16 Mart 1920 İtilaf devletleri İstanbul’u resmen işgal etmişlerdir.  
  
ZARARLI CEMİYETLER

Mavri Mira Derneği: Rum kilisesinin desteğinde; İstanbul, Bursa, Bandırma, Tekirdağ ve Kırklareli yörelerinde Rum azınlığı örgütlemek, silahlandırmak, çeteler oluşturmak ve yunan kamuoyu yaratmak amacıyla kurulmuştur.

Pontus Rum Cemiyeti: Yeniden canlandırılan Etnik-i Eterya derneği ile birlikte Doğu Karadeniz’de Rum devleti kurmak için faaliyet göstermiştir.

Ermeni Cemiyetleri: Amacı, Güney Doğa Anadolu da ermeni devleti kurmaktır.

Hınçak ve Taşnak cemiyeti - Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti: İngilizlerden maddi desteğinde kurulmuş provokatör bir dernektir. Kurtuluşun padişahın ve halifenin buyruğunda olacağını savunmuştur.

Kürt Teali Cemiyeti: Wilson ilkelerinden faydalanarak Kürdistan devleti kurma amacını gütmüştür.

Teali İslam Cemiyeti: Halifenin buyruklarına ve şeriata uyarak Osmanlı imparatorluğunun kurtulacağını savunmuştur. Merkezi İstanbul’da şubesi Konya’da örgütlenmiştir.

Wilson Prensipleri Cemiyeti: Amerikan mandası taraftarlarını etrafına toplayan cemiyettir.

İngiliz Muhipler Cemiyeti: İngilizler tarafından, ulusal direniş girişimleri yok etmek amacıyla kurulmuştur.

Hürriyet ve İtilaf fırkası: 1911 yılında ittihat ve terakki partisine karşı kurulan bu parti, Mondros anlaşmasından sonra zararlı cemiyetleri bünyesinde toplamıştır.

ULUSAL CEMİYETLER

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: 4-11 Eylül 1919 Sivas Kongresinde birleşmiştir.

Trakya Paşaeli Cemiyeti: Trakya ve Marmara’nın Yunanistan a verilmemesi için faaliyet göstermiştir.

İzmir Müdafaa-i Hukuk-i Osmaniye Cemiyeti: İzmir ve Batı Anadolu da yunan işgallerine karşı kurulmuştur.

Kilikyalılar Cemiyeti: Adana ve çevresinde düşman işgaline karşı koymak için kurulmuştur.

Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Doğu Karadeniz’de Pontus Rum kurulmasını önlemek için kurulmuştur.

Şark İlleri Müdafaa-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti: Doğu illerinin Ermenilere verilmesini engellemek için faaliyet göstermiştir. Bu cemiyet daha sonra 23 Temmuz- 7 Ağustos 1919 Erzurum Kongresinin toplanmasını sağlamıştır.    
  
NUTUK: 15-20 Ekim 1927 tarihinde Cumhuriyet Halk Fırkasının Ankara’daki ikinci kongresinde okunmuştur. Cumhuriyet Halk Fırkası; Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin devamı sayıldığından 4-11 Eylül 1919 Sivas Kongresi bu partinin ilk kongresi sayılır. Nutuk; Mustafa Kemal Atatürk’ün, öz yaşam ve Kurtuluş Savaşı’nın öyküsüdür. 19 Mayıs 1919 ile 1927 yılına kadar olan olayları kapsamaktadır.   
KUVAYİ MİLLİYE: İlki 1918 yılında “Trakya Paşaeli Cemiyeti”dir. 15 Mayıs 1919 İzmir’in işgalinden sonra katılım artmıştır. Düzenli değildir, düşman işgallerini yavaşlatmış, askeri boşluğu doldurarak ayaklanmaları bastırmıştır

9 Eylül 1919’da Batı Cephesi Komutanlığına Ali Fuat Cebesoy atanmıştır.

19 Aralık 1918  Halk Güney Cephesinde Dörtyol’da Fransızlara silahla karşı koymuştur.

1 Kasım 1918 Mustafa Kemal Yıldırım Ordular Komutanlığına atanmıştır.

30 Nisan 1919  Mustafa Kemal 9.Ordu Müfettişliğine atanmıştır.

23 Haziran 1919 Mustafa Kemal 9.Ordu Müfettişliğinden alındı.

8-9 Temmuz 1919 Mustafa Kemal Askerlikten istifa etti.   
  
22 Haziran 1919 AMASYA GENELGESİ: İlk kez Ulusal Egemenlikten söz edilmektedir. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun dayanma gücü ve kararlılığı kurtaracaktır. Kurtuluş Savaşının amacını, gerekçesini ve yöntemlerini açıklamıştır. Sivas’ta ulusal bir Kongre toplanması kararlaştırılmıştır.  
  
23 Temmuz- 7 Ağustos 1919 ERZURUM KONGRESİ: Bölgesel; aldığı kararlar bakımından Ulusal nitelikli bir kongredir. Mustafa Kemal Başkan seçilmiştir. İlk kez Vatan bütünlüğü, Ulusal Egemenliğin sağlanması gerektiği ve ilk kez yeni bir devletin kurulması düşüncesi belirtilmiştir. İlk kez manda ve himaye kabul olunmaz düşüncesiyle, İlk kez yabancılara İmtiyaz verilemeyeceği düşünceleri belirtilmiştir.    
  
26-30 Temmuz 1919 BALIKESİR KONGRESİ: Yunan işgallerine karşı toplanmış bölgesel bir kongredir.  
  
15-25 Ağustos 1919 ALAŞEHİR KONGRESİ: Balıkesir ve Erzurum kongrelerinin sonuçlarını görüşmek üzere toplanmış bölgesel nitelikli bir kongredir. 22 Haziran 1919 Amasya Genelgesini onaylanmış, Sivas’ta kongre toplanmasına olumlu bakılmamıştır.   
  
4-11 Eylül 1919 SİVAS KONGRESİ: Mustafa Kemal’in başkan olup olmaması ve manda gündeme gelmiştir. Ulusal dernekler bir çatı altında birleştirilmiştir. Mustafa Kemal başkan seçilmiştir. Ulusal bir kongredir. Mandadan vazgeçildi. TBMM seçimleri yapılıncaya kadar Temsil Heyeti kuruldu. Padişaha meclis-i mebusan’ı toplaması için baskıda bulunuldu.  4 Ekim 1919 da İstanbul hükümetinden Damat Ferit istifa etti.

20-22 Ekim 1919 AMASYA GÖRÜŞMESİ: İstanbul hükümeti ile Ankara hükümeti arasında yapılmıştır. İstanbul Hükümeti, Ankara hükümetini tanıyor. Temsil heyetinin nüfusu ve güvenilirliği artıyor. Anadolu hareketine katılım hızlanmıştır.

27 Aralık 1919 Temsil Heyetinin Ankara’ya gelişi.

27 Aralık 1919 Atatürk’ün Ankara’ya gelişi. Seçimler yapıldı. Müdafaa-i Hukuk kazandı. Mustafa Kemal Erzurum Millet Vekili seçildi.

12 Ocak 1920 Meclis-i Mebusan 3. defa açıldı.

28 Ocak 1920 Misak-ı Milli son Osmanlı mebusan meclisinde kabul edildi.

22 Haziran 1919 Misak-ı milli sınırları belirlenmiştir. İtilaf devletleri kızdı. Salih paşa hükümeti yeniden kurdu. Mebuslar tutuklandı.

16 Mart 1920 İstanbul’un işgali.

11 Nisan 1920 son Osmanlı mebusan meclisinin feshi (3.meclisin feshi)

6 Nisan 1920 de Anadolu Ajansı kurulmuştur.    
  
23 Nisan 1920 TBMM’nin AÇILMASI:  Meclis başkanlığına Mustafa Kemal seçilmiştir. İstanbul hükümeti hukuken yok sayılmış, millet iradesi hakim kılınmıştır. Meclisin çıkardığı ilk kanun “Hıyanet-i Vatan Kanunu”dur. Meclis yargı gücünü de alarak güçler birliği ilkesini sağladı. (Yasama, Yürütme, Yargı)   
  
AYAKLANMALAR

Anzavur Ayaklanması: 2 Kasım 1919’da Susurluk, Manyas, Gönen ve Ulubat çevresinde İstanbul hükümeti ile İngilizler desteğinde anzavur tarafından çıkarılmış bir ayaklanmadır.

Kuvayi İnzibatiye Ayaklanması: İngilizlerin desteğindeki Süleyman Şefik Paşa komutasındaki halifelik ordusu, Geyve dolayındaki ulusal güçleri yok etmek için saldırdı. Ali Fuat Paşa ayaklanmayı bastırmıştır.

Bolu, Düzce, Hendek-Adapazarı Ayaklanmaları: İngiltere’nin kışkırtması ve “din elden gidiyor” din sömürüsü.

Yozgat Ayaklanması: Yozgat ve Zile’de aşiretlerin TBMM’nin dağılması için ayaklanması.

Afyon Ayaklanması: Yunan ajanlarının halkı kışkırtması üzerine çıkan ayaklanmayı Kuvayi milliye bastırmıştır.

Konya Ayaklanması: Delibaş Mehmet Çumra’da halkı ayaklandırmıştır.(Yunan-İtalya-Fransa) ayaklanmayı desteklemiştir. Delibaş isyanını düzenli ordu bastırmıştır.

Milli Aşiret Ayaklanması: Urfa’da Fransızlar kışkırttı. Ayaklanmayı ulusal güçler bastırmıştır.

10 Ağustos 1920 SEVR BARIŞ ANLAŞMASI: Osmanlı Devletinin fiilen sona erdiği ve imzaladığı son anlaşmadır. Osmanlı parlamentosunun onayından geçmediği için kanun-i esasiye ters düşmüştür. Milli mücadeleye katılım hızlanmıştır.

İstiklal Mahkemeleri; 29 Nisan 1920 Hıyanet-i Vatan Kanunun 21.maddesi ile 18 Eylül 1920’de kurulmuştur. İstiklal Mahkemelerinin ilk kararı 7 Ekim 1920 tarihinde Sevr barış anlaşmasını imzalayanlar hakkında olmuştur.

DOĞU CEPHESİ: 1878 Berlin Antlaşması sonucu Rusların Doğu Anadolu’ya getirdiği Ermeniler, 1915 tehcir yasası ile Suriye’ye ve Lübnan’a yerleştirildi. Rusya’da çarlık rejiminin yıkılmasıyla bağımsız Ermenistan devleti kuruldu. Ermeniler, Erzincan’a kadar geldiler. Haziran 1920’de TBMM doğu cephesini kurarak Kazım Karabekir Paşayı Doğu cephesi komutanlığına atadı. 2-3 Aralık 1920’de Ermenilerle Gümrü barışı yapıldı. Bugünkü Doğu Anadolu sınırı tanındı. Ermenistan, Sevr’i geçersiz saydı.

2-3 Aralık 1920 Gümrü Barışı TBMM’nin hem askeri hem de siyasi ilk başarısıdır. Bu anlaşmadan sonra doğu cephesindeki kuvvetler batı cephesine kaydırılmıştır. Türkiye olarak imzalanan ilk anlaşmadır. 23 Şubat 1921 tarihinde Gürcülerle anlaşma yapılmıştır. Ardahan, Artvin ve Batum; Türkiye toprağıdır.   
  
GÜNEY CEPHESİ: Düzenli ordu Güney Cephesinde görev almamıştır. Yoğun halk direnişi Maraş’ta 2 Şubat 1920, Urfa’da 10 Nisan 1920’de işgalden kurtulmuştur. Antep 12 aylık savunmadan sonra düşmüştür.

BATI CEPHESİ: 1920 sonunda Yunanistan da yönetim değişti. “Megala idea” (Eski Bizans- Büyük Yunanistan) kurmak için Anadolu’dan toprak almak istiyorlardı;

6-10 Ocak 1921 1.İNÖNÜ ZAFERİ: 27 Aralık 1920’de Çerkez Ethem ayaklandı. 29 Aralıkta Kütahya 5 ocak 1921’de Gediz alındı. Ethem yunanlılara sığındı. Düzenli ordunun batı cephesindeki ilk başarısıdır. Orduya katılım hızlanmıştır. 1. İnönü zaferi sonrası Londra Konferansı toplanmıştır. Osmanlı ve TBMM birlikte davet edilmiştir.

16 Mart 1921 Moskova Anlaşması da 1.İnönü zaferinden sonra yapılmıştır. Rusya Sevr barış anlaşmasını tanımamıştır. Bu zafer TBMM’nin dünyaya açılmasını sağlamıştır.   
  
20 Ocak 1921 TEŞKİLAT-I ESASİNİN KABULÜ: Osmanlı Devletinin Anayasası 1876 Kanun-i Esasidir. Türkiye’nin ilk Anayasası Teşkilatı Esasi 20 Ocak 1921 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Böylece, Güçler birliği TBMM’de toplanmıştır. Geçiş dönemi ve uyum anayasasıdır. Demokratik ve ihtilalcıdır. TBMM’nin dayanağı “ulusal egemenlik” ile Kanun-i Esasi çeliştiği için Teşkilat-ı Esasiye ilan edilmiştir. (Kanun-i Esaside padişah iradesi üstün tutulmaktaydı) Bu anayasa savaş ortamının olağanüstü tehlikeleri içinde kabul edilmiş olduğu için, yasama, yürütme, yetkilerinin TBMM'de toplanması savaşın başarıya ulaşmasında çok yararlı oldu. Hatta olağanüstü yetkilere sahip İstiklal Mahkemeleri'ni Meclis içinden kurarken, "Ulusal egemenliğin tekliği" ilkesine dayanmış, yargı yetkisinin de TBMM'ye ait olduğu benimsenmişti.  
Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun Temel Maddeleri  
     1- Egemenlik kayıtsız ve şartsız ulusundur. Yönetim usulü halkın kendi geleceğini belirlemesi esasına dayanır.  
     2- Yürütme gücü ve yasama yetkisi, ulusun tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi'nde belirir ve toplanır.  
     3- Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi'nce yönetilir ve Hükümet'i "Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti" adını alır.  
     4- Büyük Millet Meclisi, iller halkınca seçilen, üyelerden kurulur.  
     5- Büyük Millet Meclisi'nin seçimi iki yılda bir yapılır. Seçilen üyelerin üyelik süresi iki yıldır, bunlar yeniden seçilebilirler. Eski meclisin görevi yeni meclis toplanıncaya kadar sürer. Yeni bir seçim yapılmayacağı anlaşılırsa, toplantı dönemi yalnız bir yıl uzatılabilir. Büyük Millet Meclisi üyelerinin her biri, kendini seçen ilin ayrıca vekili olmayıp bütün ulusun vekilidir.  
     6- Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Kasım başında, çağrısız toplanır.  
     7- Din buyruklarının yerine getirilmesi, bütün yasaların konulması, değiştirilmesi, kaldırılması, antlaşma ve barış yapılması ve savaş kararı verilmesi gibi temel haklar Büyük Millet Meclisi'nindir. Yasalar ve tüzükler düzenlenirken, halkın işine en uygun ve zamanın gereklerine en elverişli din ve hukuk hükümleriyle töreler ve önceki işlemler temel olarak alınır. Bakanlar Kurulu'nun görev ve sorumluluğu özel yasayla belirtilir.  
     8- Büyük Millet Meclisi, çeşitli Bakanlıkları özel yasasına göre seçtiği Bakanlar aracılığıyla yönetir. Meclis yürütme işleri için Bakanlara yönerge verir ve gerektiğinde bunları değiştirir.  
     9- Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nca seçilen Başkan bir seçim dönemi süresince Büyük Millet Meclisi Başkanı'dır. Bu kimlikle Meclis adına imza atmaya ve Bakanlar Kurulu Kararları'nı onaylamaya yetkilidir. Bakanlar Kurulu Üyeleri, içlerinden birini kendilerine başkan seçerler. Ancak Büyük Millet Meclisi Başkanı Bakanlar Kurulu'nun da doğal başkanıdır.  
     10- Kanun-u Esasi'nin, işbu maddelerle çelişmeyen hükümleri eskiden olduğu gibi yürürlüktedir.

1 Mart 1921 Afganistan Anlaşması.  
12 Mart 1921 İstiklal Marşı’nın kabulü

23 Şubat- 12 Mart 1921 LONDRA KONFERANSI: TBMM, “Türkler; barışı istemiyor, savaşı sürdürüyor” propagandasını çürütmek ve TBMM’nin hukuksal varlığını kanıtlamak için konferansa katılıyor. Konferans, Sevr’in bir değişik versiyonu olduğundan kabul edilemez.   
  
16 Mart 1921 MOSKOVA ANLAŞMASI: Karşılıklı olarak, Osmanlı ve Rus çarlığının sona erdiği kabul ediliyor. Sovyet Rusya, Misak-ı Milli sınırlarını kabul ediyor. İlk kez bir devlet TBMM ve onun düzenini tanıyor.  
  
31 Mart- 1 Nisan 1921 2.İNÖNÜ ZAFERİ: İngilizlerin yunanlıları kışkırtarak, Londra barış tasarısını kabul ettirmek istemesi. Yunanlıların da 1.İnönü yenilgisinin intikamını almak ve Kütahya, Eskişehir’i alıp Ankara’ya geçerek TBMM’ni dağıtma hayali. Yunan yenilerek Afyon-Bozüyük çizgisinin gerisine çekildi. İsmet Paşa generalliğe getirildi. İtalya bu gelişme üzerine Anadolu’da ki kuvvetlerini çekmiştir.  
  
10-24 Temmuz 1921 KÜTAHYA-ESKİŞEHİR SAVAŞLARI: Yunanlar, Türklerin yeterli saldırı gücüne sahip olmadıklarını anladı ve saldırıya geçti. TBMM’de Meclisin Kayseri ya da Sivas’a taşınması tartışıldı ve reddedildi. Ordunun fazla kayıp vermesini engellemek ve dinlenmek için 24 Temmuz 1921 tarihinde geri çekilindi. Afyon, Eskişehir ve Kütahya yunanlılara geçti. Sakarya Irmağı sınır oldu. Mustafa Kemal 5 Ağustos 1921 tarihinde Başkomutanlık Kanunuyla yetkileri aldı. 7 Ağustos 1921 tarihinde Tekalif-i Milli “Milli Yükümlülükler” emirleri yayımlandı. Başkomutanlık yetkisi süresi dolduktan sonra 20 Temmuz 1922 Mustafa Kemal’e süresiz olarak verilmiştir. Atatürk, Başkomutanlık görevini Cumhurbaşkanı seçilene kadar sürdürmüştür.    
  
23 Ağustos- 12 Eylül 1921 SAKARYA MEYDAN SAVAŞI: 13 Eylül’de Sakarya Irmağı’nın doğusu, düşmandan arındırıldı. Yunan ordusunun saldırı gücü kırıldı ve 2. Viyana bozgunundan beri ilk defa geri püskürtüldü. 19 Eylül 1921 TBMM Mustafa Kemal’e Gazilik ve Mareşallik vermiştir. İtalya, birliklerini çekmiştir. İtilaf devletleri TBMM’ye yeni ateşkes önerileri sundu. Ermeni, Gürcü ve Azerbaycan adına Rusya ile 13 Ekim 1921 Kars Antlaşması yapıldı. Üç Kafkas cumhuriyeti, Rusya ile yapılan 16 Mart 1921 Moskova anlaşmasını tanıyordu. Rusya ile imzalanan son ve kesin sınır belirlemesidir. 20 Ekim 1921 Ankara Anlaşmasıyla Fransa, Misak-ı Milliyi tanıyarak Anadolu’dan çekilmiştir. Hatay, İskenderun dışında Suriye sınırı çizilmiştir. Suriye’deki Cober Kalesi Türk toprağı sayılmıştır.   
  
26 Ağustos- 18 Eylül 1922 BÜYÜK TAARRUZ: 26 Ağustosta Türk topçusunun atışıyla taarruz başladı. 2 Eylülde Uşak, 9 Eylül’de İzmir, 11 Eylül’de Bursa işgalden kurtarıldı. 18 Eylül 1922’de Batı Anadolu düşmandan temizlendi.

11 Ekim 1922 MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASI: Yunanistan’ın yenilmesiyle İngilizlerin yalnız kalır. Rusya TBMM hükümetini destekler. Görüşmelere TBMM hükümeti adına İsmet Paşa katılmıştır. Yunanlılar, 26 Ekim 1922 tarihine kadar Doğu Trakya’yı tahliye edecekler ve Karaağaç’ı savaş tazminatı olarak Türk tarafına vereceklerdir. Barış imzalanıncaya kadar İstanbul ve boğazları içinde yunanın olmadığı bir komisyon idare edecektir. Doğu Trakya’nın TBMM’ne teslimidir. İngiltere de Loid corch hükümeti görevden ayrılmıştır.   
  
1 Kasım 1922 SALTANATIN KALDIRILMASI: TBMM’nin 308 no’lu kararı ile saltanat kaldırılır. 18 Kasım 1922’de TBMM, veliaht Abdülmecit’i halife seçti. TBMM’nin Abdülmecit’i halife seçmesinin amacı: İngilizlere sığınan Vahdettin’in Halifeliğinin İngilizler tarafından kullanılması önlemektir.

24 Temmuz 1923 LOZAN BARIŞ ANLAŞMASI: Dış İşleri Bakanı İsmet Paşa heyet başkanı olarak katılmıştır.

Suriye sınırı: Fransa ile imzalanan 20 Ekim 1921 Ankara Anlaşması kabul edildi.

Irak sınırı: Musul-Kerkük sınırında Anlaşılamadı. (Musul-Kerkük misak-ı millinin parçasıdır)

Batı Sınırı: 11 Ekim 1922 Mudanya Ateşkes Anlaşmasına göre kabul edildi. Bozcaada ve Gökçeada dışındaki adalar yunanlarda kaldı. (Sisam, Sakız, Midilli ve Nekarya adaları silahsız olacaktır)

Kapitülasyonlar kaldırıldı. Azınlıklar Türk uyruklu kabul edildi. Devlet borçları paylaştırılarak, kâğıt para esasına göre taksitlendirildi. Boğazlar, Türkiye’ye verildi. Ancak, sınırlı asker bulundurulacaktı. 24 Temmuz 1923 Lozan Barış Antlaşması ile Osmanlı hukuken sona erdi. Türkiye’nin varlığı dünya kamuoyuna duyuruldu.