**T.C.**

**SAKARYA ÜNİVERSİTESİ**

**BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ**

**BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ**

**Ders : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi**

**Dönem : 2020-2021 GÜZ Dönemi**

**Adı Soyadı : Muhammet Kemal Güvenç**

**Okul No : B181210076**

**Konu : Proje Ödevi**

1.Dünya Savaşı ya da diğer adlarıyla Büyük Savaş, Dünya Savaşı, Avrupa Savaşı ve Osmanlı zamanında anılan adıyla Harb-i Umumiye ki halk buna genel seferberlik de dediği ilk başta Avrupa merkezli başlayan sonra kolonilerin katılmasıyla dünyaya yayılan bu savaş 28 Temmuz 1914 ile 11 Kasım 1918 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Öyle ki bu savaşta 9 ile 10 milyon arasında insan hayatını kaybetmiştir. Her ne kadar gözümüze bu sayılar büyük bir yıkım gibi görünse de insanoğlu 2.Dünya Savaşıyla bunu 60 milyonunda üstüne çıkartarak çıtasını maalesef ki yükseltmiştir. Bu savaştaki devletleri iki ana gruba ayırabiliriz. Birincisi İttifak Devletleri (Bağlaşma Devletleri) ikincisi ise İtilaf Devletleri (Anlaşma Devletleri)'dir. Savaşın ilk çıktığı zamanlarda bu gruplarda şu devletler vardı:

**İttifak Devletleri (Bağlaşma Devletleri)**

1. Almanya İmparatorluğu
2. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
3. İtalya Krallığı

**İtilaf Devletleri (Anlaşma Devletleri)**

1. Birleşik Krallık
2. Fransa Cumhuriyeti
3. Rus İmparatorluğu

Her ne kadar başlangıçta devletler bu şekilde gruplaşmış olsalar da zamanla çıkarları doğrultusunda taraf değiştirmişlerdir. Ayrıca bu büyük savaşa diğer devletlerin de katılmasıyla iki grup arasındaki güç dengleri iyice değişmiştir.

Bu savaşı 3 ana başlık altında inceleyebiliriz:

1. Savaşın Nedenleri ve Çıkışı
2. Savaştaki Cepheler
3. Savaşın Sonuçları

**1. Savaşın Nedenleri ve Çıkışı**

Savaşın nedenlerini ve çıkışını siyasal ve ekonomik nedenler ile savaşın çıkışı olmak üzere 3 ana başlık altında inceleyeceğiz.

**a. Siyasi Nedenler**

Almanya 19.yy kadar birliğini kuramamıştı. Bunun nedeni 17.yy'a kadar gider diyebilirz. Bilindiği üzere 1618-1648 yılları arasında olan ve Vestfalya Antlaşması ile sona eren Otuz Yıl Savaşları sonucu Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu dağılmıştır. Bu sonuç Almanya'nın birliğini çok geç kurulmasına neden olmuştur. Bununla birlikte de Almanya, İngiltere ve Fransa ile rekabette olduğu sömürgecilik ve sanayileşme yarışında daha geriden gelmek zorunda kaldı. İtalyanın birliğini kurmasının yolları ise Kırım Savaşından sonra açılmıştır. Bu iki devletin birliklerini sağlamasıyla birlikte Avrupdaki güç dengeleride değişmeye başladı.

**b. Ekonomik Nedenler**

Sanayi ve sömürgecilik yarışının başlarında Almanya ve İtalya, İngiltere ile Fransanın gerisindelerdi. Bundan dolayı Almanya ve İtalya var güçleriyle bu farkı kapatmaya çalışıyorlardı. Ayrıca petrolün kullanımının artmasıyla ile birlikte petrol yataklarının önemi aşırı derecede artmıştır. Herkesin bildiği üzere petrol yatakları bakımından zengin olan Orta Doğu İngilterenin birinci hedefi haline gelmişti. Şimdi de yönümüzü Rus İmparatorluğuna çevirirsek kendisi o zamanlar ekonomik ve siyasi güç anlamında çok da güçlü değildi. Eğer bu sıkıntılarını çözmezse büyük sıkıntılar yaşayacağını düşünen Rusya bu açığını kapatmak için elinden geleni yapmak zorundaydı.

**3. Savaşın Çıkışı**

Yukarıdaki nedenlerden ötürü o zamanlarda aşırı derecede gergin ortam vardı. Aslında her şey küçük bir kıvılcıma bakıyordu. Bir anlamda da herkes o küçük kıvılcım çıkana kadar büyük bir hazırlık içerisindeydi. Ve o kıvılcım takvimler 28 Haziran 1914 gününü gösterdiğinde çıkmıştı. O gün Avusturya-Macarista veliahtı Franz Ferdinand bir Sırp milliyetçisi tarafından suikaste uğradı. Bu olay sonucu Avusturya hükümeti Almanya'ya danıştıktan sonra Sırbistan'a çok sert bir ultimatom verdi. Bu bütün Avrupayı krize sokmuştu ve hatta bütün dünyayı savaşa sürüklemişti. Bu ultimatomda istenenler ise şunlardı:

1. Habsburg Hanedanlığına karşı yapılan her türlü eylemin yasaklanması.
2. Genel eğitimin ve Sırp milliyetçiliğine yol açacak kitapların kaldırılması.
3. Avusturya-Macaristan'a karşı propaganda yapmakla suçlanan tüm subay ve memurların görevden uzaklaştırılıp cezalandırılması.
4. 28 Haziran komplosu ile ilgili soruşturma açılması.
5. Sırbistan'ın her türlü silah ve patlayıcı ticaretini durdurması.

Bunun üzerine Sırbistan Rusyanın da desteğiyle bu isteklere istenilen şekilde cevap vermeyince Avustuya, Sırbistan'a savaş ilan etti. Bunun üzerine Rusya da genel seferberlik ilan etti. Bunun üstüne Almanya, Rusya ve Sırbistan'a savaş ilan etti. Almanya, Fransa'ya ulaşmak için Belçika topraklarından geçmek zorundaydı. Fakat Belkçika bu konuyu İngiltere'ye danışıp, reddedince Almanya Belçika'ya, İngiltere de Almanya savaş açtı. Başlangıçta çok da uzun sürmeyecek zannedilen fakat gerçekte pek olmayacak tarihte büyük izler bırakacak bir savaş başlamış bulunmaktaydı.

**2. Savaştaki Cepheler**

1.Dünya Savaşındaki cepheleri genel olarak Doğu ve Batı Cepheleri olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Biz bu iki cephe grubundan sadece Osmanlı'nın bulunduğu cepheleri inceleyeceğiz. Osmanlının bulunduğu cepheleri ikiye ayırabiliriz:

a. Osmanlı Toprakları İçindeki Cepheler

* Kafkasya Cephesi
* Çanakkale Cephesi
* Sina ve Filistin Cephesi
* Hicaz-Yemen Cephesi
* Irak Cephesi

b. Osmanlı Topraklarının Dışındaki Cepheler

* İran Cephesi
* Galiçya Cephesi
* Makedonya Cephesi

İlk grup ile başlayalım.

**a. Osmanlı Toprakları İçindeki Cepheler**

**Kafkasya Cephesi:** Bu cephede Osmanlı, Rusya ile sıkı bir şekilde mücadele etmiştir. İlk Enver Paşa'nın yönettiği Türk ordusu, Allahuekber Dağlarında büyük bir mücadele verdiler fakat sonuç Türk ordusunun yenilgisiyle sonuçlandı. Bundan 1 yıl sonra ise Rusya, Erzurum, Bitlis, Muş, Trabzon ve Erzincan'ı ele geçirdi. Şükür ki daha sonra Muş ve Bitlis kurtarıldı. Rusya'da iç karışıklıklar sebebiyle Rus ordusu geri çekilmek zorunda kaldı. Rus ordusu geri çekildikten sonra Türk ordusu Ermeni ordularıyla savaşmak zorunda kaldı. Fakat Ermeni ordusu Türk ordusu karşısında çok fazla dayanamayarak dağıldı. En sonunda ise Brest-Litovsk Antlaşması imzalandı. Bunun sonucunda Rusya kazandığı toprakları geride bıraktı. Bu antlaşmanın önemli bir özelliği ise Osmanlının en son toprak kazandığı antlaşmadır.

**Çanakkale Cephesi:** İtilaf devletleri Çanakkale Boğazını ele geçirip İstanbul'u işgal edip Osmanlı'yı saf dışı bırakmak istiyorlardı. Böylece İttifak devletlerinin gücü azalıcaktı. Ayrıca Çanakkale boğazıyla Rusya ile daha rahat iletişim kuracaklarını düşünüyorlardı. Bu isteklerini gerçekleştrimek üzere ilk önce deniz üzerinden saldırıya geçtiler fakat bu saldırıların hepsi başarısızlık ile sonuçlanınca artık karadan savaşmaya karar verdiler. 25 Nisan 1915 günü ilk kara çıkartması yapıldı ama bu itilaf devletleri için bir sonuç değiştirmedi. Bunun üzerine 6 Ağustos 1915 tarihinde ikinci defa çıkartma yapan İtilaf devletleri Mustafa Kemal'in komuta ettiği ordu karşısında öncekiler de olduğu gibi yine yenik düşmüşlerdir. Bu olaylardan sonra İtilaf devletleri Çanakkale Boğazı'nı ele geçirme isteklerinden vazgeçmişlerdir.

**Hicaz-Yemen Cephesi:** Bu cephe halk arasında Yemen Cephesi olarak da bilinir. Bu cephede Osmanlı kutsal toprakları korumaya çalışmıştır. Fakat İngilizlerin kışkırtmaları sonucu oradaki Araplar, Osmanlı ordusuna karşı ayaklandılar. Ayrıca buradaki orduya uzaklık sebebiyle asker, silah vs. yardımları yapılamıyordu. Her türlü zorluğa rağmen 7. Kolordu 1.Dünya Savaşının sonuna kadar o toprakları korudular. Ne yazık ki savaş sonrasında imzalanan Mondros Mütarekesi'nden sonra teslim oldular. Ayrıca şunu da belirtmek gerekirse ordu geri dönerken kutsal emanetleri yanlarında İstanbul'a getirmişlerdir.

**Sina ve Filistin Cephesi:** Osmanlı bu cephede Mısır ve Süveyş kanalına tamamen egemen olan İngilizlerden Süveyş kanalını almaya çalışmıştır. İlk önce 14 Ocak 1915'te Cemal Paşanın komuta ettiği ordu ile hücum edilse de maalesef ki bu saldırı başarısızlıkla sonuçlandı. Daha sonra da birçok saldırı yapılsa da hepsi başarızlıkla sonuçlandı. En sonunda ise 9 Kasım 1917'de Kudüs düştü.

**Irak Cephesi:** Bu cephe İngilizlerin petrol nedeniyle yaptıkları işgaller için açılmıştır. İlk başlarda yapılan savaşlarda Osmanlı ordusu pek başarılı olamasa da 8 Aralık 1915'te İngiliz ordusu Kût'ül-Amâre'de kuşatıldı. Bu kuşatma büyük Türk ordusunun sabırlı bir şekilde mücadelesiyle 28 Nisan 1916'da Osmnalı'nın zaferi ile sonuçlandı. Fakat daha sonraki gelişmeler Osmanlı'nın aleyhine gelişmesi sonucu İngilizler Musul'u ve Bağdat'ı ele geçirdiler.

**b. Osmanlı Toprakları Dışındaki Cepheler**

**İran Cephesi:** Bu cephede Osmanlı Rusya ve Büyük Britanya ittifakı ile savaşmıştır. Rusya'daki Ekim devrimi sayesiyle Osmanlı burada birçok toprak kazansa da savaşı kaybetmesi nedeniyle imzaladığı Mondros Mütarekesi sonucu bu elde ettiği topraklardan vazgeçmek zorunda kalmıştır.

**Galiçya Cephesi:** Fransa ile uğraşan Almanya doğuda Avusturya-Macaristan'ın Rusya'yı tutmasını bekliyordu. Ancak bu bekleyişleri boşa çıktı. Avusturya-Macaristan bunu başaramadı. Bunun üzerine Enver Paşanın da teklifi üzerine Türk ordusu Galiçya'ya gönderildi. Burada birçok askerimiz maalesef ki şehit olmuştur. Şu an hala o bölgede birçok Türk şehitlerinin mezarları bulunmaktadır.

**Makedonya Cephesi:** Diğer adıyla Selanik Cephesi olan bu cephe saldırıya uğrayan Sırbistan'a yardım için İtilaf devletleri tarafından açılmıştır. Bu cephede Osmanlı İttifak devletlerine 25 bin kişilik bir ordu ile destek verdi. Aslında daha önce açılması planlanan bu cephe Yunanistan ile yaşanan sıkıntılar nedeniyle geç açılmak zorunda kalınıldı. Bu cephe maalesef ki İttifak devletlerinin yenilgisiyle sonuçlanmıştır.

**3. Savaşın Sonuçları**

Bu büyük savaşın sonucunda İtilaf devletlerinden hayatını kayben asker sayısı 5.525.000, yaralı asker sayısı 12.831.500, kayıp asker sayısı 4.121.000 ve bunların toplamı ise 22.477.500'dir. İttifak devletlerinden hayatını kayben asker sayısı 4.386.000, yaralı asker sayısı 8.388.000, kayıp asker sayısı 3.629.000 ve bunların toplamı ise 16.403.000'dir. Toplam 9 ile 10 milyon insanın hayatını kaybettiği bu savaş itilaf devletlerinin zaferiyle, ittifak devletlerinin ise mağlubiyetiyle sonuçlandı. Özellikle Alamanya'da olan iç karışıklıklar savaşı itilaf devletlerinin lehine dönmesinde etkili oldu. Bu büyük savaş sonucu Osmanlı ve Alman imparatorlukları gibi büyük imparatorluklar yıkılmış yerlerine yeni devlet kurulmuştur. Birçok sömürge İtilaf devletlerinin eline geçmiştir. İttifak devletleri ile yapılan antlaşmalar şu şekildedir:

* Almanya - Versay Antlaşması
* Avusturya - Sen Cermen Antlaşması
* Bulgaristan - Nöyyi Antlaşması
* Macaristan - Trianon Antlaşması
* Osmanlı - Sevr Antlaşması

Bundan sonra böyle bir savaş olmaması için her ne kadar Milletler Cemiyeti kurulmuş olsa da ağır yaptırımlar içeren antlaşmalar sonucu faşizm vs. gibi ideolojilerin büyümesinde etkili olmuş ve bu ideolojiler yeni bir dünya savaşının kapısını aralamıştır.

**Kaynakça**

https://tr.wikipedia.org/wiki/I.\_Dünya\_Savaşı