**Mondyal Istwa Mesye Sadow Chapit 22 Not ak tout travay Creole**

**Chapit 22- Dezyem Ge Mondyal (1931-1945)**

**Seksyon 1- Echek yon lape dirab**

Nan ane 1920 yo ak 1930s anpil nasyon te frape pa pwoblem politik ak finansye ki te kreye pa Ge Mondyal mwen ki te mennen nan **Benito Mussolini** vin diktate **Itali** an 1925, **Adolf Hitler** vin diktate a nan **Almay** nan 1933, ak **Japon** vin ouvetman agresif nan 1931 kont **Lachin**. Etazini pa t 'renmen sa ki te pase atrave mond lan men li te toujou yon **izolasyon (yon** peyi ki kenbe tet yo ak rete soti nan zafe mond) nasyon. Pou rete net, li te

pase **lwa netralite** (lwa kont jwenn patisipe ak nenpot nasyon nan lage) nan lane 1930 yo.

Yon **lage sivil** (yon lage nan yon peyi ant pwop pep li) nan Espay nan fen 1930 yo ki te enplike Almay ak

Itali e li te pwelid nan Dezyem Ge Mondyal la. An 1935 Itali te anvayi peyi Etyopi (peyi tre pov sou kot les la

nan Lafrik di) e pa gen okenn peyi pwoteste. Hitler te aprann nan aksyon Itali a ke pa gen moun ki ta kanpe nan fason Almay la si Almay te vle plis te. Nan 1936 Almay te komanse pran plis pase nouvo te, pa gen moun ki te sispann

li, ak sou septanm 1, 1939 li te anvayi **Poloy** (peyi nan Ewop ant Almay ak Larisi) e li te komanse Dezyem Ge Mondyal la.

Pa dat an reta Bretay ak Lafrans reyalize ke Almay pa ta dwe sispann ak anyen eksepte fos lame a. Almay ak

Itali te pouvwa yo **Aks** ak **Grann Bretay** ak **Lafrans** te pouvwa yo **Allied.** Pa fen 1940 Almay te anvayi tout **Ewop** ak Japon te ogmante lage li nan Peyi Lachin ke li te atake an 1937. Aksyon Aks yo te enkyete Etazini e te

fe li reyalize ke li pat kapab rete net. An 1940 Ameriken te repete (pran zak netralite li, te komanse ame tet li, te komanse devlope (pou mennen yon moun nan milite yo san yo pa volonte) swadizan, e yo te komanse chanje endistri li a nan pwodiksyon lage.

Pa mitan 1941, Almay te bay moute nan bonb Grann Bretay (yo rele batay la nan GrannBretay) nan rann **tet**li

e olye anvayi **Inyon** Sovyetik la (non an nan Larisi pandan ke li te kominis soti nan 1917-1991) nan mwa Jen

1941. Pa jen 1941 Amerikte mete kanpe yon "lajan kach ak pote " (sistem pa ki yon peyi ka ede lot peyi pa

pemet Lot peyi yo peye lajan kach pou machandiz yo epi pote machandiz yo lwen pwopyo; vledi kenbe "ede"

peyi a nan men yo te atake pandan yo ap ede) ak "plan kite-afemaj " (sistem ki pa yon peyi ka ede lot peyi le yo prete oswa kite machandiz bay lot peyi ki pa gen lajan kach oswa transpotasyon pote lwen machandiz yo) ki

pemet pouvwa yo Alye yo sevi akmachandiz Ameriken yo goumen pouvwa yo aks. Le Amerik te vin patisipe

nan vann machandiz li yo alye yo Alman **U-bato** (submarines) te komanse koule bato Ameriken nan Atlantik la.

Le sa a, Etazini te komanse bra li bato nan Atlantik la pou pwoteje yo kont Alman yo. Yon "**lage deklare**" (yon lage ki egziste, jis pa ofisyelman) egziste nan mitan1941 sou ant Almay ak ETAZINI an.

Pa mitan 1941 Japon te rantre nan Aks la e li te ogmante lage li nan Peyi Lachin. Amerik te dislike aksyon

Japon yo epi yo te sispann vann machandiz, tankou metal ak lwil oliv, pou li. Lezetazini te panse ke Japon ta

dwe sispann lage li nan Lachin depi Japon te konte sou metal Ameriken ak lwil. Olye de kanpe atak yo, Japon te atake Flot Pasifik Ameriken an nan **Pearl Harbor** (baz naval prensipal Amerik la nan Oseyan Pasifik la) nan Hawaii 7 desanm 1941 nan 7:55am. Japon te vle fe fas a flot Ameriken an pou li te kapab elaji plis pou jwenn

pwop ekipman pou metal ak lwil oliv nan Azi. Etazini te deklare lage sou Japon le 8 Desanm.

# Seksyon 2- Etazini ak Dezyem Ge Mondyal la: 1941-1945

Le 11 Desanm Almay ak Itali te deklare lage sou Amerik la pou ke Etazini te deklare lage sou yo. Lage kont Almay, Itali, ak Japon se te yon efo **total** de ge pa Etazini. Endistri lage yo te ale nan 24hrs pa jou, 7 jou yon

semen ak Etazini te pwodwi plis nan tout bagay pase tout lot nasyon nan lage konbine.

Li te deside ke Almay te pi fo nan pouvwa yo Aks 3 pou li ta dwe defet premye pandan yo ap dekouraje lot

moun yo. Jeneral Ameriken **Dwight D. Eisenhower** te Komandan Siprem Alye an Ewop kont Almay. Premye

etap la yo bat Almay te pran kontwol nan Atlantik la soti nan Alman U-Bato yo (yo **rele batay**la nan Atlantikla).

Sa a te fe pa mitan 1943. Dezyem etap la te adousi Almay moute nan sid la, nan Peyi Itali ak **Afrik Dino** (pati

no dese nan kontinan an nan Lafrik). Sa a te fe pa Sept. nan 1943. Envazyon an nan Afrik di No an 1942 te

pwen an vire nan lage kont Almay. Alye yo anvayi Peyi Itali an Sept. nan lane 1943 te fose Itali pou rann tet yo. Denye etap la se te pou anvayi Almay ak detwi faz sa a te komanse nan mwa jen 6 jen 1944 nan **Normandy** la

(no pati nan Lafrans direkteman atrave angle) envazyon an Frans e te fini ak surrender Alman an sou Me 8,

1945. Pari te reprann nan mwa Dawou ak fwontye a Alman te travese an Oktob. Alman yo kontrekare an

Desanm nan 1944 nan batay la nan Biulge a men yo te tounen tounen pa Alye yo. Inyon Sovyetik la te komanse

**Creole**

atake Almay soti nan les la nan 1942 pandan lot alye yo atake Almay soti nan lwes la.

Nan lage kont Japon, li te batay sou te ak lanme nan Oseyan Pasifik la. **Jeneral Douglass MacArthur** ak

**Admiral Chester Nimitz** sete lame an tet ak komandan garaj yo. Sou lanme a li te yon **avyon** de ge konpayi

asirans. Nan peyi Etazini **kontoune** (ale nan) objektif fo Jap epi kite yo mouri le yo te antourne ak "zile espere,

"pran yon zile Le sa a, deplase sou yonlot.

**Batay naval** **Midway** an jen 1942 te pwen de ge Pasifik la. Soley lezetazini kat transpote avyon Japine yo e

te tiye de santen pilot ki resevwa fomasyon. Pandan ke Etazini te deplase pi pre Japon e kom flot Ameriken an

te grandi teritwa Ameriken e avyon konpayi asirans yo te komanse bonb Japon an fen 1944. Batay naval filipin

nan lanme Filipin nan ak Leyte Golf la nan mwa Jen ak Oktob 1944 te batay final la ki te detwi flot Japine an.

Batay Naval yo te telman enpotan nan lage Pasifik la paske san kontwol lanme a ak le ou pa t 'kapab deplase

twoup yo.

Malgre ke Amerik te konnen ke Japon te vle rann tet nou pa komansman ane 1945, Japon te refize **rann** tet

nou enkondisyonelman (pa gen okenn di le ou rann tet nou) ki Alye yo te vle. Sa a te mennen nan atak bonm

atomik la sou **Hiroshima** sou 6 Out 1945 ak dezyem sou **Nagasaki** sou 9 Out 1945. Yo sete pwemye atomic

atak bonm tout tan e yo te fose Japon pou rann tet yo, men yo te osi tonbe tou pou yo te simaye Sovyet pouvwa

milite Ameriken yo pou enfliyanse yo. Yo te yon fakte nan komanse Lage **Fret** la (soti nan 1945-1990 le

Amerik ak Inyon Sovyetik la te tre amikal nan direksyon pou youn ak lot men pa t 'direkteman ale nan lage vs.

youn ak lot, ki ta le sa a dwe yon "lage cho") ak Sovyetik yo paske nou pa t 'di li ', alye nou an, ke nou te gen

li.

**Mondyal Istwa Mesye Sadow Chapit 22 Devwa lakay**

**Seksyon 1, Akoz**

1. Ki bagay 3 yo te fe pwoblem politik ak finansye ki te kreye pa Dezyem Ge Mondyal la?

2. Ki reyaksyon ETAZINI an nan sa ki te pase nan mond lan?

3. Ki leson enpotan Hitler te aprann nan aksyon Itali a an 1935? Kijan li te itilize leson an?

4. Ki nasyon yo te pouvwa aks yo, anko? Ki moun ki te Alye yo, anko?

5. Kisa 4 bagay Etazini te fe an reyaksyon a almay ak aksyon milite Japon yo?

6. Ki de kalite plan Amerik yo te mete kanpe pou ede Alye yo goumen aks la le yo ap founi yo ak

zam pou goumen ak?

7. Le Amerik te komanse vann machandiz lage li yo bay alye yo, ki sa Almay te fe anko? Kijan Amerik te fe

reyaji, anko?

8. Le Japon te elaji lage li nan Peyi Lachin an 1937, kisa Amerik te fe? Poukisa?

9. Koman Japon te reyaji aksyon Amerik yo an Desanm 1941? Poukisa?

10. Imajine tet ou yon sitwayen Japine an 1941. Eske ou ta dwe fye ke peyi ou jis atake Pearl

Harbor? Poukisa ou pa?

**Seksyon 2, Akoz**

1. Poukisa lage kont Almay, Itali, ak Japon yon efo total lage pa ETAZINI an?

2. Ki etap sa yo 3 nan bat Almay? Ki moun ki te komandan Ameriken an nan Ewop?

3. Kom Alye yo atake Almay soti nan lwes la, ki moun ki atake Almay soti nan les la?

4. Koman lage Pasifik la te batay sou te ak lanme? Ki moun ki te lame Alye a ak komandan lame alye yo?

5. Ki sa ki te pwen an vire nan Lage Pasifik la? Poukisa batay naval telman enpotan nan Pasifik la?

6. Ki de batay naval final yo kont Japon? Kisa Amerik te komanse fe kom flot konpayi asirans li yo

te grandi?

7. Poukisa bonm atomik yo te tonbe sou Japon? (2 rezon)

8. Ki sa ki te rive kom yon rezilta nan de jete yo?

9. Imajine ou se yon tet ofisyel Ameriken ki debake inifomik bonm lan? Kisa ou ta deside?

Poukisa?

10. Eske ou panse estrateji Ameriken an nan Pasifik la sou te ak lanme a se te yon bon fason pou fe lage a

La? Poukisa ou pa? Nenpot sijesyon?