**Istwa Mondyal Mesye Sadow Chapit 19 Not ak tout travay Creole**

**Chapit 19- Dezyem Ge Mondyal la ak Apremat li yo (1914–1919)**

###  Anpil fos, ki gen ladan nasyonalis, milite, ak rivalis imperialis yo te pwospere Ewop nan Dezyem Ge Mondyal la (konfli mond soti nan 1914-1918 ki enkli tout gwo nasyon nan mond lan). Sa a konfli masiv angle anpil nan mond lan pou kat ane ak utilisateur nan yon laj nouvo nan lage moden ak lanmo.

**Seksyon 1- Sen nan sen nan mete**

 Nan komansman ane 1900 yo mond lan te sanble nan lape. Moun te antre nan gwoup anti lage. Lide yo te rankontre pale. An menm tan an, sepandan, lot fos te pouse Ewop nan direksyon lage. Youn nan fos sa yo te **nasyonalis** (renmen peyi ou; pafwa kote ou panse ki pi bon pou peyi ou a se ok menm si li se move pou lot moun). Fyete nan peyi ak move lyen rasyal divize anpil nan Ewop.

 Nasyon yo te vle tou pouvwa ekonomik. Grann Bretay te yon lide nan endistri. Koulye a, li te kenbe moute ak faktori moden Alman. Peyi endistriyalize bezwen materyel anvan tout koreksyon. Lafrans, Grann Bretay, ak Almay tout konpetisyon pou peyi nan **Lafrik** (kontinan sid Ewop ak bo soley leve nan Oseyan Atlantik la).

 Laperez pou yo pedi koloni yo, nasyon yo bati pouvwa milite. Milite sa a, oswa glorifikasyon milite yo, te mennen nan yon ras zam (yon ras zam). Pa gen moun ki te vle lage, men tout moun te pare yo goumen jis nan ka.

 Laperez ak destriksyon te grandi. Nasyon yo te fome alyans, pwomet pou pwoteje lot kont atak. Pa 1914, te gen de gwo asirans. Youn te pouvwa yo **Central,** ki gen ladan Almay, (peyi ki pi pwisan nanEwop an 1914) **Otrich-Hungary**, (peyi Sid nan Almay), ak, pou yon ti tan, **Itali** (penensil peyi nan Lafrans). Lot gwoup la te **Alye yo,**kigen ladan **grann Bretay**, **Lafrans**, ak **Larisi.** Plis nasyon byento antre nan alyans yo. Chak peyi te pwomet pou ede zanmi li yo si lage te kraze an Ewop. Te etap la mete pou ke yon ti konfli te kapab fasilman vin tounen yon gwo lage.

**Seksyon 2- Zam dawou yo**

Pa Jen 1914, Ewop te tansyon. Nan yon zon bo soley leve nan Itali li te ye tankou **Balkan yo,** bagay sa yo te sou yoeksploze. **Archduke Ferdinand nan Otrich-Hungary** (fiti wa otorizasyon-Hungarian- Hungarian) te pwal vizite pwovens Bosni. Anpil Seb te viv la. Kek te panse Bosni ta dwe fe pati **Sebia** (peyi nan Balkan yo nan Sidastern Ewop) olye ke Otrich-Ongri.

 Kom achduke a te planifye vwayaj li a, teworis Seb yo te fe plan tou. **Gavrilo Prensip (youn** nan plis pase 20 teworis nan atak la yo asasine Archduke Ferdinand) te fe pati yon gwoup teworis ke yo rekonet kom men an Nwa. Objektif yo sete pou yo te rantre nan tout Slavic moun nan yon nasyon. Koulye a, yo trase yo touye flech la. Nan mwa jen 28, achouke a ak madanm li te kondwi atrave vil Bosnyen an nan Sarajevo. Aji sou yon plan men Nwa, Gavrilo Prinsip **asasina** (yo touye) yo.

 Otrich-Ongri te blame Sebi pou asasina yo e li te bay Sebi yon **ultim** (yon seri demand final). Le Sebia pat bay nan demand yo, Otrich-Hungary te deklare lage le 28 Jiye 1914.

 Alliances te antre nan jwe. Almay te kanpe pa Otrich-Ongri. Larisi, yon nasyon Slavic, te apiye Sebia. Lafrans te vini nan ed larisi. Nan mwa Dawou 3, 1914, Almay te atake Beljik kom yon chemen pou Frans. Grann Bretay te deklare lage nan Almay. Dezyem Ge Mondyal la mwen te komanse.

 Asasina a nan Archduke Ferdinand etenn pwoblem. Sepandan, pifo istoryen dako ke tout nasyon yo enplike dwe pataje blame a pou lage a pa gen moun ki te vle.

**Seksyon 3- Yon nouvo kalite lage**

Gen kek ki rele Dezyem Ge Mondyal la mwen "**Gwo Lage** a (non yo bay Dezyem Ge Mondyal la mwen paske nan kantite lajan an enkwayab nan lanmo ak destriksyon)." Plis twoup goumen ak mouri pase tout tan anvan nan istwa.

 Batay lou te pran plas sou **Front**Lwes la, yondetire 600 kilomet soti nan Chen angle a Swis. Alman yo te espere pou yon viktwa byen bone la. Sepandan, twoup Fwanse ak Britanik yo te sispann yo. Pandan katran, ni bo avanse.

 Twoup yo fouye **tren (twou** nan te a ki konekte) sou devan an. Le yo te soti pou yo goumen, anpil moun te mouri. Ni bo pa te genyen anpil te. Te genyen tou yon **Front Les** an Ewop. Yon pati kouri soti nan lanme a Baltik nan Lanme Nwa a. Lot pati a kouri ant Peyi Itali (ki te antre nan Allies yo nan 1915) ak Otrich-Ongri.

Anpil nan Dezyem Ge Mondyal la mwen te goumen le li sevi avek **trenches** (tache twou nan te a ki te fouye pou bay chak pwoteksyon bo paske nan pwisans lan danjere tou de te gen). Sa a te lage nan premye fe pou sevi ak teknoloji moden ak machin. **Warplanes** te pran syel la. **Submarines vann** anba lanme a. Machin zam, tank, ak **pwazon** gaz te fe batay danjere. Dezyem Ge Mondyal mwen te vin yon konfli mondyal. Efe li yo te santi atrave lemond.

 Pouvwa Ewop yo te gade koloni yo pou swadizan, travaye yo, ak pwovisyon yo. Nan Mwayen Oryan an, Anpi Ottoman an te antre nan pouvwa santral yo. Japon, alye a Anglete, te pwan koloni Alman nan Peyi Lachin ak zile nan Pasifik la. Lezetazini ta byento rantre nan batay la tou.

 **Creole**

## Seksyon 4- Genyen lage a

##  Dezyem Ge Mondyal la mwen te sa nou rele yon lage total. Nan yon lage total, tout resous yon nasyon yo ale nan efo lage a. Gouvenman an te fabrike moun pou goumen lage a. Yo te ogmante taks yo pou yo peye depans batay yo. Yo te rasyone, oubyen limite rezev machandiz yo, pou yo te kapab bay milite yo. Yo te itilize lapres la yo pibliye pwopagann ki te fe lenmi an gade move. Pwopagand se gaye nan lide pou ankouraje yon koz oswa domaj yon koz opoze.

###  Fi te jwe yon gwo pati nan lage total. Anpil te pran djob ki te kite deye. Gen kek ki antre nan sevis ame yo. Gen lot ki te ale nan devan yo kom enfimye.

 Pa 1917, Ewop te we twop lanmo ak ruin. Nan Larisi, moralki ba, oswa lespri, mennen nan **Revolisyon Larisi** a (yon revolisyon nan Larisi an 1917 ki te mennen pa moun komen malere) ki te fe demokrasi a yon kominis (yon peyi kote gouvenman an posede tout bagay pou bon an nan moun li yo ak kote klas sosyete a pa egziste) peyi. Larisi chanje non li nan **Inyon Sovyetik**la. Byen bone nan 1918, lide nan nouvo siyen yon trete ak Almay ki te pran Larisi soti nan lage a.

Retre Larisi a te bon nouvel pou pouvwa santral yo. Sepandan, te gen bon nouvel pou Alye yo tou. Soti nan 1914-1917 Amerik rete **netral** (pa pran kote), omwen sou papye. Men an 1917, Lezetazini te antre nan lage a, sitou akoz atak sou anbake Ameriken pa Alman **U-bato** (soumarines) ak Prezidan Woodrow Wilson vle fe mond lan san danje pou demokrasi.

Pa 1917 lage a te vin tounen yon **stalemate** (le pesonn pa genyen oswa pedi). Avek nouvo sinema ak ekipman Etazini yo, Alye yo te pran kontwol. Bato Ameriken yo te selman kapab travese **Oseyan Atlantik** la (ko a dlo ant Amerik ak Ewop) san danje apre entwodiksyon an nan konvwa a (bato ki vwayaje ansanm pou pwoteksyon). Pa 1918, fos endistriyel Amerik la, manpower fre, ak ed finansye pemet Alye yo pou genyen lage a. Lot Pouvwa Santral yo te lage, e Alman yo te kanpe poukont yo. Yo te mande yon fen nan batay la. Sou Novanm 11, 1918, yon **amistis** (yon ako nan fen goumen) te deklareak " lage a nan fen tout lage " (non bay Ge Mondyal mwen paske siterib tout moun kwe pa ta janm gen yon lage anko) te sou.

**Seksyon 5- Fe lape a**

 Kom Dezyem Ge Mondyal la te fini, Ewop te fe fas a yon gwo pet. De milyon te mouri. Plis te blese. Grangou menase anpil te. Anplis de sa, yon epidemi danjere nan enfliyanza bale mond lan nan 1918.

 Anpil nan kontinan Ewopeyen an te nan kraze. Vil yo te dwe rebati. Gouvenman an te tonbe nan Larisi, Almay, Otrich-Ongri, e Anpi Ottoman e pi fo gouvenman Ewopeyen an te nan det masiv.

 Pwezidan Etazini an Wilson ak Premye Minis Bwitich la David Lloyd George te vin jwenn lide franse Georges Clemenceau nan Pari. Yo te "Gwo twa" nan konferans lape nan Pari, Lafrans. Chak te gen objektif pwop li 'yo. Wilson te ensiste pwop **tet ou-deteminasyon,** pa ki moun yo chwazipwop gouvenman yo. Wilson te pwopoze tou **katoz pwen**yo, lide li yo ke li te panse ta anpeche lage nanlavni. Grann Bretay ak Lafwans te vle pini Almay.

 Pa mwa jen 1919, konferans lan te **trase trete Versailles** (trete lape ki ofisyelman te fini Dezyem Ge Mondyal la). Dokiman an te blame Alman yo pou lage a. Yo te oblije peye plis pase 30 milya dola nan **reparasyon (peman** pou domaj lage), bay koloni ak kek peyi Ewopeyen, epi koupe tounen milite yo. Trete a tou rapel kat jeyografik la nan Ewop les, tout sa ki te mennen nan Dezyem Ge Mondyal la. Te gen lot chanjman tou. Nouvo nasyon ki te fome sou te ki te fe pati Larisi, Otrich-Ongri, ak Almay. Trete a tou mete **kanpe lig**la nan nasyon. Gwoup sa a nan plis pase 40 peyi te espere rezoud pwoblem san lage. Menm si lig la te plan Wilson, Etazini pa janm mete ansanm.

**Mondyal Istwa Mesye Sadow Chapit 19 Devwa lakay**

**Seksyon 1, Akoz**

1. Poukisa te gen anpil tansyon ant Lafrans ak Almay?

2. Poukisa te gen anpil tansyon ant Grann Bretay ak Almay?

3. Defini milite.

4. Koman milite te mennen nan lage a?

5. Koman alyans ant peyi mennen nan lage a?

**Seksyon 2-3, Akoz**

1. Ki moun ki te Archduke Francis Ferdinand?

2. Poukisa li te asasinen e poukisa lanmo li te komanse Dezyem Ge Mondyal la?

3. Defini lage trench.

4. Ki kek teknoloji moden ki te itilize pandan lage a?

 **Creole**

**Seksyon 4, Akoz**

1. Defini lage total.

2. Defini pwopagand.

3. Ki enpak fi yo te genyen nan lage a?

4. Poukisa Larisi lage soti nan lage a nan 1917?

5. Poukisa Amerik te ale nan lage an 1917?

6. Ki benefis Amerik te bay Alye yo?

7. Defini amistis.

8. Defini stalemate.

9. Defini netral.

**Seksyon 5, Akoz**

1. Dekri kondisyon yo nan Ewop apre Dezyem Ge Mondyal la.

2. Kisa grann Bretay te vize nan Konferans Lape Paris la?

3. Ki sa ki te vize Lafrans nan Konferans Lape Paris la?

4. Ki bi Amerik la nan Konferans Lape Paris la?

5. Kisa katoz pwen yo te ye?

6. Ki sa ki te lig nasyon yo? Ki sa ki te objektif li gen entansyon?

7. Ki evenman nan istwa pwouve ke pa ase peyi te aprann leson ki te mennen nan Ge Mondyal la?