##### Mondyal Istwa Mesye Sadow Chapit 21 Not ak tout travay Creole

**Chapit 21- Kriz Demokrasi nan Wes la (1919–1939)**

 Apre Dezyem Ge Mondyal la (konfli mond soti nan 1914-1918 ki enkli tout gwo nasyon nan mond lan), lwes yo te travay pou retabli pwosperite ak asire lape. An menm tan an, touman politik ak ekonomik nan lane 1920 yo ak 1930 yo te defye tradisyon demokratik yo e te mennen nan monte nan diktate yo.

**Seksyon 1- Demokrasi lwes yo**

 A 1919, **Grann Bretay**, Lafrans**,** ak Lezetazini te pi gwo pouvwa mondyal, men yo menm ak lot nasyon te rankontre pwoblem grav. Syans yo retounen soti nan Dezyem Ge Mondyal la mwen te bezwen travay. Nasyon yo te gen det lage pou peye ak vil yo pou rebati.

 Nasyon yo te we latere yo nan lage. Yo t'ap chache mwayen pou yo kenbe lape. Pandan ane 1920 yo,

**Lig Nasyon yo (gwoup plis pase 40 peyi ki te espere rezoud pwoblem ant peyi san lage) te travay di pou rezoud** konfli. A 1925, trete yo te siyen nan Locarno, Swis rezoud fontye Alman yo. **Pak Kellogg-Briand**lan, te siyen a 1928, te eseye limite kantite zam ke peyi te kapabgenyen. Malerezman, efo sa yo pa t kapab pwoteje lape a.

Lezetazini sete pouvwa ekonomik ki te mennen ane 1920 yo. Amerik boomed pandan**"Roaring Ven**yo" (dwa apre Dezyem Ge Mondyal la, tan a pandanane 1920 yo le ekonomi Amerik la ak kantite lajan nan travay te grandi anpil) pandan res la nan mond lan plede retounen sou pye li yo apre lage a. Le bagay yo te komanse ale mal nan Amerik la, tout mond lan te afekte. A 1929, anpil Ameriken te pedi lajan nan aksidan mache a **stock** (le konfyans Amerik la nan fiti ekonomik li diminye anpil ak vale konpayi yo dek ogmante paske moun vann stock yo anpil konpayi) paske nan **kredi** fasil (le moun jwenn pre nan bank ki pifo moun pa ka peye tounen) ak overproduction de machandiz yo. Ekonomi Ameriken an te plonje ak bank yo echwe. Biznis yo femen. Ekonomi Amerik la te vin telman mal ke tan a te rele **Gran Depresyon** an (1929-1939). Kom yon rezilta, komes etranje preske sispann. Lezetazini te mande pou repare pre nasyon yo. Depresyon a atrave lemond nan ane 1930 yo te kreye twoub finansye ak toupatou soufrans nan tout mond endistriyel la.

 Depresyon atrave lemond kite de milyon de travay. Atrave Ewop, moun yo te pedi lafwa nan gouvenman yo. Kontinye pwoblem lajan te fe anpil moun nan peyi demokratik panse ke petet demokrasi pa te pi bon fom nan gouvenman an. Laperez nan Sosyalis ak Kominis te grandi. A Frans ak Grann Bretay, demokrasi siviv. Nan lot nasyon, grangou, moun ki san espwa tounen al jwenn dirijan ki te mande pouvwa absoli.

**Seksyon 2- Fascism ak Itali**

 **Peyi** Itali (peyi penensil nan Sid Frans) se te yon nasyon boulvese apre Dezyem Ge Mondyal la. Versailles trete lape a te bay peyi Italyen yo espere kontwole. Anpil veteran lage pa t 'kapab jwenn travay. Komes te ralanti. Taks yo te wo. Travaye yo te fet frape. Otorite yo te diskite pami tet yo, e gouvenman an te sanble san fos. Moun yo te vle chanje.

 **Benito Mussolini** (Diktate Italyen soti nan 1924-1944) te pran avantaj de ajitasyon an. A 1919, li te rasanble veteran lage ak lot kontan Italyen. Li te rele gwoup li a **Fascists** (pati politik ki kwe nan ekstrem nasyonalism ak ekstrem milite), ki te baze sou sosyalis (lide ke gouvenman an ta dwe posede tout bagay pou byen tout moun; pa gen okenn an komen endividyel). Mussolini garanti nan fen chomaj. Li te pwomet pou li te jwenn plis te epi fe nasyon an fo. Faskist yo, li te deklare, li te deklare rebelyon nan mitan travaye yo e tenb deyo tout menas kominis la.

 Pa 1925, Fascists yo te itilize fos ak latere jwenn kontwol. Yo te fini eleksyon gratis, diskou gratis, ak lapres la gratis. Yo touye oswa prizonye moun ki te kont yo. Dezespere Italyen aksepte vyolans an echanj pou lod. Yo te aprann mete objektif eta ki anwo dwa endividyel yo.

 Mussolini te pwomet chanjman, ak lavi te chanje nan Itali. Ekonomi an ak endistri te grandi anba eta

Kontwol. Sepandan, sale pou travaye tonbe. Yo te espere goumen pou laglwa. Fi yo te espere yo dwe manman. Tigason yo te aprann yo dwe stodite, pare pou ede Itali gen pouvwa.

 **Creole**

**Seksyon 3- Hitler ak Monte nan Almay Nazi**

 Nan fen Dezyem Ge Mondyal la, William II a te demisyone desann, ak **Almay** (peyi nan santral Ewop ki pedi Dezyem Ge Mondyal la e li te vle revanj) te nan dezod. Anplis, nouvo gouvenman demokratik la, ki rele **Repiblik Weimar**, te genpwoblem. Li te pran blame a pou tem de Versailles trete lape ki te kite Almay feb. Pati politik yo te goumen youn ak lot. Nan 1923, enflasyon leve soti vivan pri. Le Gran Depresyon an frape, Alman te mande yon lide ki te kapab bay travay ak bati fyete.

 Lide sa a te **Adolf Hitler (lide** nan Pati Nazi a nan Almay ak diktate soti nan 1933-1945). Hitler leve sou pouvwa pa fe apel kont nan ekstrem **nasyonalis** (yo renmen peyi ou; pafwa nan ki kote ou panse ki pi bon pou peyi ou se ok menm si li se move pou lot moun), anti**-Semitism** (moun ki kont moun ki jwif), **anti-kominis** (moun ki kont kominis), ak resantiman trete a nan Versailles. A 1921, ansyen s sosyete a te dirije Pati Travaye **Nasyonal sosyalis Nasyonalis**la, oubyen **Pati Nazi** (pati politik nan Almay ki kwe nan ekstrem nasyonalis ak ekstrem milite). Hitler te di ke Alman yo sete yon ras siperye ki ta dwe bati yon nouvo anpi. Nazi yo te genyen anpil disip. A 1933, Hitler te nonmen Chanselye (Pwemye Minis) nan Almay epi yo te tounen eta Alman and nan yon **totalitarian** (total ak total) diktati Nazi. Li te rele nouvo anpi twazyem **Reich** la (yon anpi; Premye Reich la te Anpi Sentespri a soti nan 962-1806 ak Dezyem Reich la te anba Almay anba Bismarck ak William I ak II soti nan 1871-1918).

 Tankou Mussolini, Hitler te yon **diktate** (yon lide nan yon peyi ki gen pouvwa absoli nan peyi a). Li te bati yon eta yon sel pati, te fini dwa sivil, e silansye lenmi ak fos. Hitler mete biznis yo anba kontwol gouvenman an ak leve soti vivan estanda a nan ki ap viv. Pifo Alman te aksepte pet la nan libete. Yo pat kesyone rasis Nazi. Yo kite Hitler blame pwoblem sou jwif yo. Pa gen moun ki te sispann bati milite li a, yon zak deyo pa trete Versailles la.

 Konfli povrete ak sivil kite fassism pran nan nouvo nasyon Ewop de Les. Kom gwoup etnik ak relijye te goumen pou kontwol, reg fasist yo te pwomet pou pote lod. Yo te pran pouvwa nan pifo peyi Ewopeyen les yo.

**Seksyon 4- Leve nan Japon**

 Nan Oseyan Pasifik la (pi gwo oseyan sou Latè; ant Amerik ak Azi), Japon (nasyon zile nan lwès Oseyan Pasifik nan lès Lachin) kontinye ap enperyalis nan rechèch nan resous natirèl (bagay fèt pa manman nati ki nesesè pou yon peyi. gen pou li gen endistri epi yo dwe yon peyi fò, tankou metal, lwil oliv, bwa, ak kawotchou).

#### Mondyal Istwa Mesye Sadow Chapit 21 Devwa lakay

**Seksyon 1, Akoz**

1. Poukisa diktate yo te kapab jwenn kontwol nan seten peyi?

2. Poukisa te lape a apre WWI tre enstab?

3. Ki sa ki te yon efe Gwo Depresyon an?

4. Poukisa Gwo Depresyon an nan Amerik komanse?

**Seksyon 2-4, Akoz**

1. Poukisa te Benito Mussolini kapab jwenn kontwol nan peyi Itali?

2. Poukisa te Adolf Hitler kapab jwenn kontwol nan Almay?

3. Ki sa ki te Japon fe nan Oseyan Pasifik la pandan ane 1930 yo?