Становлення незалежної Польщі після Першої світової війни відбувалось у контексті складної політичної ситуації в Європі. Розділеними між собою землями Польща зникала з карт Європи на майже 123 роки, проте з кінця ХІХ століття українські, білоруські та польські громадські організації намагалися розвивати ідею створення незалежної Польщі. В той самий час, Російська імперія, з якої відбулося злиття частин Польщі з Білоруссю і Україною, переживала великі соціальні, економічні та політичні труднощі.

У 1918 році після закінчення Першої світової війни, коли царська Росія розвалилася, Польща оголосила про свою незалежність. Проте, це сталося в умовах руйнування Європи після війни, коли багато держав і народів розглядали можливості створення своїх незалежних держав. У той час, коли в Росії відбувалися революції та громадянська війна, на території, де живилися поляки, білоруси і українці, розпочалися конфлікти між цими етнічними групами. Польський уряд стикався з проблемами у встановленні контролю над територіями, на яких проживали місцеві етнічні меншини.

У 1919 році Польща підписала з переможними державами Трояндову угоду, де було визначено її кордони на сході і західній Україні, Білорусі та Литві. Проте, у той час, коли Польща забезпечила собі незалежність на заході, на сході збройні конфлікти між поляками та українцями продовжувалися. Польща висувала претензії до західних земель України, де місцеві українці були більшістю населення. У свою чергу, українські націоналісти хотіли створити свою незалежну державу. У результаті, в 1919-1920 роках відбулася Польсько-Українська війна, в результаті якої Польща зайняла південну частину України.

Створення незалежної Польщі було також ускладнене конфліктом з Литвою. Литва була частиною Російської імперії до Першої світової війни, проте після війни литовці оголосили про свою незалежність. Польща мала претензії до великої частини території Литви, де проживали поляки. У результаті, між Польщею та Литвою виникли територіальні конфлікти, що вилилися в Литовську війну за незалежність.

У 1921 році було підписано Ризький мирний договір між Польщею та Радянською Росією, де були визначені кордони між цими державами. У результаті, Польща зайняла південну частину Білорусі та західну Україну, але зазнала великих територіальних втрат на заході країни, де німецький режим відновив контроль над землями, що раніше були частиною Польщі.

Становлення незалежної Польщі було складним та довготривалим процесом, пов'язаним з численними конфліктами з сусідніми країнами та національними меншинами всередині країни. Однак, завдяки наполегливості та напруженій роботі польських політиків та дипломатів, Польща змогла отримати визнання своєї незалежності від більшості країн світу, а її територіальні кордони були визначені на міжнародному рівні.

Згодом, у 1926 році в Польщі відбувся державний переворот, який призвів до установлення авторитарного режиму, але зберігання незалежності країни залишалося пріоритетом. У 1939 році Польща знову опинилася під владою іноземної держави, коли її територію розділили між Німеччиною та Радянським Союзом. Проте, польський народ не здався і продовжив боротьбу за незалежність, що нарешті здійснилось після кінця Другої світової війни.

Отже, становлення незалежної Польщі після Першої світової війни було складним процесом, пов'язаним з численними конфліктами та територіальними претензіями зі сторони сусідніх країн. Однак, завдяки наполегливості та напруженій роботі польських політиків та дипломатів, Польща змогла отримати визнання своєї незалежності від більшості країн світу, а її територіальні кордони були визначені на міжнародному рівні. Сьогодні Польща є сильною та самодостатньою державою, яка займає важливе місце в Європейському Союзі та на світовій арені.