**De eerste Wereldoorlog**

Initiële oorzaak: 28 juni 1914 – aanslag in Sarajevo op Oostenrijkse kroonprins Frans Ferdinand.

De dader was Gavrilo Princip die direct werd gearresteerd. Hij was lid van een Servische terreur beweging “ de zware Hand”

Als gevolg hiervan besloot Oostenrijk (gesteund door Duitsland) Servië een lesje te leren. Servië aan zijn kant werd gesteund door Rusland (en Frankrijk en Engeland → die een geheime afspraak hadden om elkaar te steunen in een oorlog tegen Duitsland).

 Vanaf 1 augustus verklaarden deze grote landen elkaar de oorlog.

**1.2 De grote Oorlog (Eerste Wereldoorlog)**

Deze oorlog wordt beschouwd als een zinloze massa slachting.

Deze beschrijving staat kin de roman “Im Westen nichts neues” van de Duitse oorlogs veteraan Erich Maria Remarque. Geschreven in 1929.

Oorzaken:

* Voor 1914 was er sterk nationalisme;
* Duitsland en Rusland(\*) wilden meer macht en waren bevreesd voor elkaar;
* Frankrijk wilde wraak voor de nederlaag in 1871 en wilde de Elzas-Lotharingen terug;
* Groot-Brittannië wilde ook voorkomen dat Duitsland (verbond met Oostenrijk) te machtig zou worden.

(\*) Frankrijk en Rusland hadden een geheime afspraak gemaakt in 1892, dat als één van hun werd aangevallen door Duitsland, de ander Duitsland zou aanvallen.

Er heerste overal **militairisme** met waarden als moed, discipline en strijdlust. Er was ook een onderlinge **wapenwedloop** waar enorme wapen voorraden opgebouwd werden en nieuwe wapens werden ontwikkeld met enorme vernietiging kracht. *Daarom dacht me dat de oorlog maar kort zou gaan duren.*

De moord in 1914 op de Oostenrijkse kroonprins was voor Duitsland een goede aanleiding om Rusland (de gevreesde Russische beer (vanwege zijn woeste kracht)) aan te vallen.

De Duitsers hadden het **Schlieffenplan** opgesteld.

De plan bestond al volgt uit:

1. Frankrijk verassen om (via België) aan te vallen om binnen 40 dagen te verslaan;
2. Daarna de troepen naar het Oosten verplaatsen om met Rusland af te rekenen.

Alles moest snel verlopen en eerder zijn gereed zijn dan de vijand. Daardoor ontstond er vanaf juli 1914 overal een **mobilisatie.** Hierbij meldden heel veel mannen zich vrijwillig aan als soldaat en gingen zinden en juichend het leger in.

Op 4 augustus 1914 trokken de Duitsers België binnen. België gesteund door Groot Brittannië kon de Duitsers in het begin niet stoppen. De Duitsers denderde Noord-Frankrijk binnen en na 35 dagen dacht de Duitse keizer dat de oorlog over een week voorbij zou zijn. De Duitsers werden op het nippertje voor Parijs terug gedrongen. De Duitsers trokken zich terug en verschansten zich in **loopgraven.** De Fransen, Britten en Belgen deden hetzelfde. Binnen enkele weken lagen honderden kilometers loopgraven stelsels die het land als een ondoordringbare muur in tweeën splitsen. Hierdoor zat **het Westfront** de komende drie jaar vast.

Belangrijke slagen om deze impasse te doorbreken waren:

1. 1916: Engelse aanval bij de Somme. De Britten liepen vast in het prikkeldraad en de Duitse machine geweren. Er sneuvelden 450.000 Britten in vier maanden.
2. Verdun: hier verloren 700.000 Fransen en Duitsers het leven in tien maanden.

De omstandigheden in de loopgraven was een verschrikking. Handen en voeten bevroren in de winter en er was naast ratten, luizen, luizen en rottende lijken altijd overal allesdoordringende vocht. Dit naast het gevaar van rondvliegende kogels.

De Duitsers wouden een **tweefronten oorlog** voorkomen. Dit lukte echter niet.

1. Ze vochten samen met Oostenrijk tegen Rusland;
2. Turkije sloot zijn bij de **centralen** (Duitsland en Oostenrijk) en vocht tegen Groot Brittannië in de Middellandse zee en Midden Oosten en tegen Rusland in de Kaukasus;
3. Italië sloot zich aan bij de **geallieerden** en vocht een bloedige oorlog met Oostenrijk in de Alpen.
4. Ook werd er in de Afrikaanse en Aziatische koloniën en wereldzeeën gevochten.

In 1917 stortte Rusland aan het Oostfront in. Er kwam een revolutie in Rusland en de leider Lenin sloot een wapenstilstand met Duitsland in december 1917. Daardoor konden de Duitse troepen naar het Westfront.

Daardoor kwam er in maart 1918 een voorjaars offensief. De Duitsers rukten op verschillende plaatsen tientallen kilometers op. Maar de geallieerden bleken toch sterker door de inmenging van de Verenigde Staten. De VS had in 1917 Duitsland de oorlog verklaard.

In augustus 1918 kwam er een geallieerd tegenoffensief. Dit was succesvol door:

* De extra Amerikaanse soldaten;
* De introductie door de Engelse tanks (vanaf 1916, maar de eerste versies liepen vast in de modder);
* Het Duitse thuisfront stortte in door een handelsblokkade. Hierdoor was er honger en tekorten ontstaan.

Overal in Duitsland brak oproer en de Duitse keizer vluchtte naar Nederland. Twee dagen na de vlucht werd door de nieuwe Duitse regering de wapenstilstand getekend op 11-11-1918. Om 11.00 uur zwegen de wapens. Er waren 9.000.000 soldaten gesneuveld waarvan de meeste niet meer geïdentificeerd konden worden. Er was een dubbel aantal aan gewonden. Daarnaast hadden vele overlevenden psychische beschadigingen.

**1.3 Revolutie in Rusland**

Rusland was in de loop de eeuwen uitgegroeid van een klein vorstendom rondom Moskou tot een van de grootste landen in de wereld. Vooral in de 19e eeuw had het veel gebied veroverd met een bevolking van 160 miljoen in 1914.

Het had veruit van Europa de grootste bevolking, het grootste leger en – graan productie en bezat grote hoeveelheden olie, ijzererts en steenkool.

Het zwakke punt van Rusland was:

1. Minder dan de helft van de bevolking was Russisch (30% andere Slavische volken) en

Tientallen niet Slavische volken met eigen cultuur en taal waarvan sommige onafhankelijkheid wilde;

1. De economie en industrialisatie was gecentreerd rondom een paar grote steden. Van de bevolking was 80% boer, straatarm en konden niet lezen en schrijven.

De macht was in handen van de tsaar en zijn **bureaucratie** (adel met voorrechten) en kritiek ertegen werd onderdrukt door de politie en **geheime diensten**.

De eerste onvrede kwam in januari 1905 met een bloedige opstand in de toenmalige hoofdstad Sint Petersburg, waarbij het geweld jarenlang dooraasde. Tsaar Nicolaas II voerde een parlement gekozen (de Doema) in, maar hield uiteindelijk alle macht zelf. De opstand werd uiteindelijk neergeslagen.

Tijdens de eerste wereldoorlog bleek hoe zwak Rusland was… de soldaten waren veel slechter uitgerust dan de Duitse/ Oostenrijkse soldaten en er heerste in de winter van 1916/-17 enorme voedsel tekorten. In februari 1917 ontstonden er demonstraties uit in Sint Peterburg,

De tsaar stuurden er het leger op af, echter sloten tienduizenden soldaten zich aan bij de betogers. Uit de gelederen van de soldaten en arbeiders werden **sovjets** gekozen. Dat waren raden die fabrieken en legereenheden gingen besturen.

Hierdoor moest de tsaar aftreden en vormde de Doema een regering → hierdoor werd Rusland een republiek.

Na deze revolutie stortte Rusland in een chaos.

1. De oorlog werd voortgezet, maar de soldaten weigerden dienst en gingen naar huis;
2. De edelen werden beroofd en vermoord op het platteland;
3. De sovjets eisten de macht op in de steden en in het leger.

Verschillende revolutionaire groepen gingen elkaar bestrijden waarbij de bolsjewieken (= zij die de meerderheid hebben) grotere invloed kregen. Die beloofden direct een einde aan de oorlog te maken en vormden een eigen leger de Rode Garde, wat later het Rode Leger werd.

Ze hadden ook een staatsgreep voorbereid die in oktober werd uitgevoerd. In Sint Peterburg bezette ze alle belangrijke gebouwen (inclusief het Winterpaleis, waar de regering zich overgaf) en in Moskou. Ze lieten een grondwet gevende vergadering kiezen, maar daar ze maar 25% van de stemmen kregen werd deze al snel uiteen gejaagd. Hierdoor werd Rusland een een-partijen staat en alle andere partijen werden verboden. Tegenstanders werden vermoord of belandden in gevangenissen en strafkampen.

De leider van de Bolsjewisten was Lenin (1870 – 1924). Zijn broer was tijdens een mislukte moordaanslag op de tsaar geëxecuteerd en was daardoor fanatiek revolutionair en socialist geworden. Lenin zat tot 1917 machteloos in Zwitserland maar werd door de Duitsers na de Februari staking naar Sint Petersburg gebracht in de hoop dat hij de oorlog zou beëindigen. Dit gebeurde ook in oktober **(Oktober revolutie).**

Lenin vond de meeste socialisten te gematigd en waren voor een parlementaire democratie. Daarom noemde hij z’n eigen partij de communisten.

Burger oorlog

Na de oktober revolutie vormden de aanhangers van tsaar het witte Leger. En trokken ten strijde tegen de communisten (met het rode leger).

* Ook de boeren trokken ten strijde tegen de communisten omdat die het voedsel bij hun weg haalde.
* Volkeren aan de rand van het voormalige tsaren rijk (Polen, Litouwers, Finnen en Georgiërs) riepen hun onafhankelijkheid uit.

Het rode leger won in 1921 de burgeroorlog. Er waren 5.000.000 doden gevallen, voornamelijk door hongersnood en de communisten veel afgescheiden gebieden.

In 1922 werd de Sovjet-Unie uitgeroepen, inclusief Georgië en de Oekraïne.

**1.4 De Vrede van Versailles**

Twee maanden na het eind van WW1 werd er door 27 landen in Parijs een vredesconferentie gehouden. Amerika, Engeland en Frankrijk hadden de leiding en Duitsland en Rusland mochten niet meepraten.

De Amerikaanse president Wilson verklaarde dat Amerika aan de oorlog deelnam om:

* “Een eind aan alle oorlogen te maken” en
* “De wereld veiliger te maken voor democratie”.

Conflicten moesten door overleg worden opgelost en volk moest **zelfbeschikking recht** hebben Hiervoor werd de **Volkenbond** opgericht.

De Franse premier Clemenceau en de Britse premier Lloyd George wilden de Duitse macht beteugelen en moesten worden gestraft.

De Vrede van Versailles hield het volgende voor Duitsland in:

1. Duitsland en bondgenoten werden verantwoordelijk voor de oorlog gesteld;
2. Duitsland moest de schade herstellen door zware herstelbetalingen 66 jaar lang hoge geld bedragen betalen en machines, schepen en steenkool leveren;
3. Duitsland verloor 10% van z’n grondgebied. De Elzas-Lotharingen ging naar Frankrijk en in oosten gebieden gingen naar de nieuwe staat Polen (Oost-Pruissen bleef Duits);
4. Duitsland mocht een leger hebben van 100.000 man zonder tanks en vliegtuigen;
5. Duitsland verloor al z’n koloniën.

Duitsland weigerde het verdrag in eerste instantie, maar na dreiging van de geallieerden om de oorlog te hervatten tekende Duitsland het verdrag op 28 juni 1919 (5 jaar na de moord in Sarajevo) en vond plaats in de Spiegelzaal van het paleis van Versailles.

Het Oostenrijkse Habsburgse rijk viel helemaal uit elkaar:

* Servië, Bosnië en Kroatië riepen de staat Joegoslavië uit;
* De Republiek Polen werd uitgeroepen;
* De Tsjechen en Slowaken gingen samen op in Tsjecho-Slowakije;
* De Duitse Oostenrijkers riepen de republiek Oostenrijk uit, maar moesten gebieden afstaan aan Italië, Joegoslavië en Tsjecho-Slowakije (Sudeten Duitsers in Tsjecho-Slowakije).

Het Ottomaanse rijk viel ook uiteen. In het Vredesoverleg werd bepaald dat:

1. De Arabische delen (Syrië, Irak, Egypte) als mandaatgebieden werden verdeeld onder Frankrijk en Groot-Brittannië;
2. De rest werd verdeeld in zes stukken onder Frankrijk, Griekenland, Italië, Groot-Brittannië en de nieuwe staat Armenië.
3. Een zesde gedeelte mocht de Sultan zelf blijven besturen (onder toezicht), maar moest 1923 afstand doen van de macht voor Kemal Atatürk, die de republiek Turkije oprichtte.

Een voeding bodem voor nieuwe spanningen waren:

1. Oostenrijk mocht zich niet bij Duitsland aansluiten en miljoenen Duitsers werden tegen hun zin onderdanen van Tsjecho-Slowakije;
2. De Volkenbond bleek machteloos te zijn, mede doordat de VS, Duitsland en Rusland geen lid waren;
3. Polen, Finland, Letland, Estland en Litouwen waren onafhankelijk geworden zonder goede afspraken.