**Istwa Mondyal Meyse Sadow Chapit 24 not ak tout travay Creole**

**Chapit 24- Lage fret la (1945–1991) ak egalite nan Amerik**

**Seksyon 1- Endistriyel Demokrasi yo ak Relasyon ras nan Amerik: 1950-1980**

Pandan peryod la pos-Dezyem Ge Mondyal la, biznis Ameriken yo elaji nan mache mondyal la. **Globalizasyon** te vin nomal kom pi plis ak plis peyi achte ak vann machandiz ak lot peyi yo epi yo te komanse konte sou youn ak lot pi plis ak plis anko. Gen lot nasyon ki bezwen machandiz ak sevis pou rebati. Sa te mennen nan yon peryod sikse ekonomik ki te chanje lavi nan Etazini. Pandan ane 1950 yo ak 1960, rekreyasyon (yon ralanti desann nan ekonomi yon  nasyon an) te kout bref ak modere. Pandan Ameriken yo te pwospere, yo te kite vil yo pou yo viv nan banlye yo. Tandans sa a rele **suburbanization** ak se opoze a nan **ibanizasyon** (le moun deplase nan vil nan peyi a). Epitou, opotinite travay nan **Sunbelt** la (Sid peyi Etazini) atire anpil moun nan rejyon sa a. Sepandan, ane 1970 yo, sepandan, yon kriz politik nan Mwayen Oryan an te fe Ameriken okouran de depandans yo sou lwil enpote. Pri a nan lwil oliv ak gaz leve sibstansyelman, ki vle di ke moun te gen mwens lajan yo achte lot pwodwi. Deseni yo nan pwosperite te fini nan 1974 ak yon resesyon grav.

Pandan peryod pwosperite nan Amerik apre Dezyem Ge Mondyal la, Afriken-Ameriken yo ak lot minorite yo kontinye fe fas a **segregasyon** (separasyon nan gwoup nan sosyete a ki baze sou ras oswa etnik). Sa a te komen nan Amerik; menm Ozetazini Tribinal Siprem nan, tribinal tet peyi a, deklare nan ka pi popile 1896 la, ***Plessy v. Ferguson*** ke li te oke yo separe Afriken-Ameriken yo ak lot ras (lide a nan separe men egal), konsa ki mennen nan ki pa blan yo te trete diferan. Men an 1947, **Prezidan Truman** (1945-1953) te komanse yon tandans nan gouvenman an le li te anonse ke milite Ameriken yo pa pwal segregasyon anko. Kek ane apre, an 1954, Komisyon Konsey ***Brown*** nan Tribinal Siprem Edikasyon siprem te ranvese ka a *Plessy* (li di separasyon natirelman (otomatikman) inegal), men diskriminasyon kontinye.

Le sa a, nan 1955, **Rosa Parks,** yon fanm Afriken-Ameriken ak "manman nan mouvman an Dwa Sivil", refize bay moute chez li nan yon nonm blan sou yon otobis nanMontgomery, Alabama. Ki sa ki swiv te **Boycott Otobis Montgomery.** Dirije pa **Dr Martin Luther King, Jr.**, boykot la te yon 13 mwa pwotestasyon ak boykot nan sistem otobis Montgomery lan. Li finalman te fini ak Tribinal Siprem Etazini an ki te dirije ke segregasyon otobis piblik yo te san konstitisyonel, e tou le Montgomery, Alabama te reyalize ke li bezwen afriken-Ameriken men kap paret pou fe yon pwofi.

An 1957, nef elev Afriken-Ameriken yo te eseye enskri nan yon lekol segonde blan nan Little Rock, Arkansas. Rele **"Ti**Woch Nefla" **Prezidan Dwight Eisenhower** (1953-1961) okomansman eseye rete soti nan sitiyasyon an ak pemet eta yo okipe pwop pwoblem segregasyon yo. Finalman, akoz ogmante tansyon ak vyolans, li te repiyans itilize Lame Etazini an pou ede enskri elev yo epi kenbe yo an sekirite.

Afriken-Ameriken yo tou te soufri nan diskriminasyon nan travay ak vot. Dokte Martin Luther King, Jr. lide dwa sivil prensipal la nan lane 1960 yo. Wa preche ak itilize pwotestasyon nonviol kom wout li nan edike Ameriken sou enjistis la nan diskriminasyon. Li te itilize Woulib Libete (moun ki batay otobis nan sid peyi Etazini an soti de 1961 sou pwoteste segregasyon). Nan ete a nan 1963, Wa te dirije plis pase 200,000 Ameriken yo Washington, D.C pou yon rasanbleman kom yon fom pwoteste. Nan Memoryal Lincoln a, orate apre orate pale de yon Amerik ki pa selman pale de libete ak libete pou tout men yon peyi ki te swiv kwayans li yo. Mas sa a **sou Washington** te reveye anpil Ameriken nan enjistis kontinye soufri pa ki pa blan. Ane kap vini an, 1964, pandan **Ete Libete**a, plizye gwoup te eseye enskri Afriken-Ameriken yo nan sid la pandan ete a pou yo ka ba yo plis di nan gouvenman an ak nan laviyo. Vyolans te fome. Akoz **Prezidan Lyndon Johnson** (1963-1969), Kongre Ameriken an te pase Zak Dwa **Sivil an 1964** ak 1965, plis eliminasyon diskriminasyon kont Afriken-Ameriken yo. Lot gwoup minorite yo te enspire pa sikse Wa a. Pa egzanp, mouvman dwa fanm yo te ede nan fen anpil diskriminasyon ki baze sou seks. Lot gwoup dwa sivil pa t 'preche nonviolans, tankou Nwa Panthers yo, epi apre asasina wa a an 1968, "Pouvwa nwa" ranplase mouvman an dwa sivil, ensiste bezwen pou Ameriken Afriken yo

**Creole**

fe tou sa ki te nesese yo reyalize egalite.

Rebati lwes Ewop apre Dezyem Ge Mondyal la. Plan **Marshall**la, ki rele an 1948 apwe kreyate lia, sekrete deta George Marshall, te ede retabli ekonomi Ewopeyen an nan bay ed Ameriken. Yon pati nan objektif Plan Marshall la se pou kenbe **demokrasi** (yon sistem gouvenman ki te dirije pa ak pou popilasyon an antye nan yon peyi, anjeneral atrave reprezantasyon) vivan nan Ewop ak anpeche kominis (yon peyi kote gouvenman an posede tout bagay pou bon moun li yo ak kote klas sosyete a pa egziste) soti nan gaye la. Objektif la se te pou pemet **kapitalis** (yon sistem ekonomik nan yon peyi kote pwodiksyon ak pri yo kontwole pa achte ak vwayan ak an komen nan biznis pa sitwayen yo se posib) ak ekonomi mache gratis (yon ystem ekonomikki baze sou achte ak **vande** ak ti kras oswa pa gen okenn kontwol gouvenman) yograndi.

Apre lage a, Almay te divize an de diferan peyi, kominis **East Almay** ak Demokratik **West Almay,** men reyini nan fen lage fret la nan1990. Anba Konrad Adenauer, chanselye West Almay la soti nan 1949 a 1963, Almay bati lavil moden ak re-etabli komes ak mond lan, pandan yo ap kominis East Almay te rete izole ak de pli zan pli zan pli te gen pwoblem ekonomik. Gouvenman Ewopeyen yo tou devlope pwogram ki ogmante responsablite gouvenman pou bezwen moun yo. Eta **welfe** sa yo obligatwa taks segonde yo peye pou pwogram yo. Pandan ane 1980 yo, kek lide, tankou Margaret Grann Bretay, te redwi wol gouvenman an nan ekonomi an. Ewop oksidantal tou te deplase pi pre inite ekonomik ak etablisman Inyon **Ewopeyen**an, yonoganizasyon dedye a etabli komes gratis nan mitan manm li yo ak yon lajan komen yo rele Ewo a.

**Japon te pwospere tou apre Dezyem Ge Mondyal la, sitou akoz** asistans Ameriken. Jis tankou nan Ewop, Amerik te konsene ak kenbe kominis soti nan gaye nan pwovens Lazi. pwodwi domestik Japon an **(GDP)** (yon mezi konbyen yon peyi achte nan yon ane) ki sot pase. Tankou Almay, Japon bati faktori. Gouvenman an pwoteje endistri pa ogmante **tarif** yo (taks) sou enpote machandiz yo. Sa a te ede kreye yon siplikasyon komes pou Japon.

**Seksyon 2- Lage Vyetnam nan: 1954-1975**

Nan ane 1800 yo, Lafrans te dirije zon nan nan Sides Azi yo rele **Indochina** franse (peyi penensil direkteman nan sid Lachin). Pandan Dezyem Ge Mondyal la, Japon te kontwole rejyon an, men te fe fas a rezistans nan lage **geriya** (moun ki itilize frape ak kouri atak kont fos yo). Apre lage a, Japon te kite Vyetnam ak franse a te eseye retabli otorite li nan Vyetnam. Sepandan, fos yo te dirije pa lide kominis **Ho Chi Minh** (Diktate Kominis No Vyetnamyen soti nan 1945-1969) te goumen ak franse. Franse a kite Vyetnam an 1954 apre viktwa a Vyetnam nan **Dienbienphu.** Apre sa, Ho Chi Minh kontwole kominis **No Vyetnam** ak sipo Lachin pandan ke Etazini te sipote demokratik Sid **Vyetnam.**

Ho Chi Minh te vle ini Vyetnam. Li te bay ed nan Fwont liberasyon Nasyonal la, oswa **Vyet Cong (VC)**, ki te yon oganizasyon geriya kominis nan Sid Vyetnam ki te sipote No Vyetnam. Lide Ameriken yo te we Vyetnam kom yon ekstansyon nan Ge Fwad la e te devlope **teyori domino**a. Sa se te kwayans ke si kominis te genyen nan Sid Vyetnam, le sa a kominis ta gaye nan lot gouvenman nan Sides Lazi. Apwe yon atak No Vyetnamyen sou destrikte Naval Ameriken an 1964, Kongre a te otorize Pwezidan an pou pwan mezi milite yo pou anpeche plis agresyon kominis nan Sides Azi. Ge **Vyetnam** nan (1964-1975) te komanse.

Malgre sipo masiv Ameriken an, Sid Vyetnamyen echwe pou defet Vyetnamyen Vyetnamyen (VC) ak alye yo No Vyetnamyen. Anplis de sa, tantativ Ameriken an pou genyen sou lespri ak ke moun ki nan No Vyetnam yo pou yo kapab gen yon pi bon chans pou genyen lage a echwe. Apresa, nan komansman ane 1968 la, Vil Vyetnamyen atake nan tout sid la nan yon sipriz ofansif rele **Tet Offensive**la. Menm si kominis yo pat kapab kenbe okenn vil, Tet Offensive la te make yon pwen vire nan opinyon piblik Etazini an. Fache pa lanmo sivil ki soti nan bonbadman Ameriken nan No Vyetnam osibyen ke ap grandi aksidan Ameriken yo, anpil Ameriken te komanse opoze a lage ak pwotestasyon kont lage ogmante nan

**Creole**

tout Amerik la. Prezidan Etazini an **Nixon** (1969-1974) te vini anba ogmante presyon pou mete fen nan konfli a. Pou rankontre objektif sa a, Amerik te komanse mete plis ak plis responsablite nan lage a nan

men yo nan Vyetnom sid la. Yo te rele **Vyetnamizasyon,** regleman sa a te pemet Amerik soti lagea. Ako Lape Paris 1973 la te etabli yon sispann tire e twoup Ameriken yo te komanse retire. De zan apre, an 1975, kominis No Vyetnam te konkeri South Vyetnam. Jodi a Vyetnam se yon sel, peyi kominis.

**Kanbodj** vwazen yo ak **Laos** tou te fini ak gouvenman kominis yo. Nan Cambodia, geriya yo te rele Rouge Khmer Rouge la te vin sou pouvwa. Dirije pa diktate brital Pol Pol, politik yo te mennen nan yon jenosid ki te tiye apepwe yon tye nan popilasyon an. Le Vyetnam anvayi Kanbodj, jenosid la te fini. Pol Pot ak Rouge nan Khmer te fose yo retrete. Kominis pat gaye okenn lwen nan Sides Azi.

**Seksyon 3- Fen Lage fret la: 1957-1991**

Inyon **Sovyetik** (non Larisi pandan ke li te kominis soti nan 1917-1991) te paret nan Dezyem Ge Mondyal la kom yon gwo pwisans ak kontwol sou anpil peyi Ewopeyen les. Pou anpil moun, sipepozisyon peyi a te pote kek rekonpans. Machandiz konsomate yo te enferye ak travaye yo te peye mal. Paske travaye yo te gen sekirite travay pou tout lavi, te gen ti kras incentive yo pwodwi-wo kalite machandiz yo. Toujou, Inyon Sovyetik te gen kek sikse teknolojik enpotan. Yon egzanp te **Sputnik,** premye satelit atifisyel nan mond lan, te lanse nan espas nan 1957. Men kenbe moute ak Etazini pou de dekad yo nan yon ras zam te antrene ekonomi Sovyetik la. Le sa a, nan 1979, fos Sovyetik te anvayi **Afghanistan** (peyi nan Azi santral direkteman nan Sid Inyon Sovyetik) e li te vin patisipe nan yon lage long. Sovyetik yo te gen kek sikse ap batay mujahedina, oswa **Mizilman** (disip nan relijyon an nan Islam) vanyan soryan relijye, kreye yon kriz nan moral lajan nan USSR la (non an ofisyel nan Inyon an Sovyetik).

Epi, nouvo lide **Sovyetik Mikhail Gorbachev** (1985-1991) te mande refom yo. Li te rele pou **glasnost** (yon politik nan Inyon Sovyetik ouvetman ak franchman diskite sou reyalite ekonomik ak politik). Li te fini sansib epi li te ankouraje moun pou diskite sou pwoblem peyi a. Gorbachev te rele tou pou **perestroika**, oswa yon restriktirasyon gouvenman an ak ekonomi. Sepandan, politik li yo, nouri enkyetid atrave anpi Sovyetik la.

Ewopeyen les yo te mande yon fen a reg Sovyetik. Previous tantativ yo defye Sovyetik yo te echwe. Le Hungarians ak Czechs te defye dirijan kominis yo nan lepase, fos milite yo te sibi yo. Nan fen ane 1980 yo, yon mouvman demokrasi pwisan te bale rejyon an. Nan **Poloy** (peyi nan Ewop ant Almay ak Inyon Sovyetik), **Lech Walesa** te dirije Solidarite, yon endepandan, travay inyon ilegal ki mande chanjman ekonomik ak politik. Le Gorbachev te deklare ke li pat entefere nan refom les Ewopeyen an, Solidarite te legalize. Yon ane apre, Walesa te eli prezidan yon Poloy endepandan.

Pandan se tan, lide East Alman yo te reziste refom, ak de milye de Les Alman te kouri al nan lwes la. Nan Czechoslovakia, Václav Havel, yon ekriter disidan, te eli prezidan. Youn pa youn, gouvenman kominis te tonbe. Pifo chanjman te rive lape, men diktate Romanian Nicolae Ceausescu te refize etap desann e li te egzekite. Anpil eta te reprann endepandans. Nan fen ane 1991 la, repiblik Sovyetik ki rete yo te tout te fome nasyon endepandan yo. Nan Nwel Jou Nwel, 1991, Inyon Sovyetik te sispann egziste apre 74 ane reg kominis.

An 1992, Czechoslovaki te divize an Slovaki ak Repiblik Tchekoslovaki. Anplis de sa, kek gouvenman kominis nan pwovens Lazi, tankou Lachin, te enstitiye refom ekonomik.

**Creole**

**Mondyal Istwa Mesye Sadow Chapit 24 Devwa lakay**

**Seksyon 1, Akoz**

1. Defini resansyon.

2. Defini subbanization.

3. Poukisa ekonomi Amerik la sispann pwospere alantou 1974?

4. Defini segregasyon.

5. Defini epi eksplike Plessy v. Ferguson. Ki sa ki te enpotans li?

6. Defini epi eksplike Brown v. Komite Edikasyon. Ki sa ki te enpotans li?

7. Ki moun ki te ti woch nef la?

8. Ki moun ki te Dokte Martin Luther Wa?

9. Ki woulib libete yo?

10. Ki sa ki te mas la sou Washington an 1963?

11. Ki sa ki te Libete Ete?

12. Ki plan Marshall la te ye?

13. Ki eta byennet yo ye?

14. Ki sa ki Se Inyon Ewopeyen an?

15. Ki pwodwi domestik brit?

16. Ki sa ki globalizasyon?

**Seksyon 2, Akoz**

1. Ki sa ki te Indochina franse?

2. Defini lage geriya geriya.

3. Ki moun ki te Ho Chi Minh?

4. Poukisa ak ki le franse a kite Vyetnam pemanan?

5. Ki rezilta Frans ki te kite Vyetnam an 1954?

6. Ki moun ki te Vyet Cong la?

7. Ki te teyori domino a?

8. Poukisa Amerik te pedi lage Vyetnam nan?

**Seksyon 3, Akoz**

1. Ki sa ki te Sputnik? Poukisa li te enpotan?

2. Ki sa ki te efe a nan envazyon Sovyetik la nan Afghanistan nan 1979?

3. Ki chanjman Mikael Gorbachev te mete nan efe nan Inyon Sovyetik?

4. Defini glasnost.

5. Defini perestroika.

6. Sa ki te pase nan Poloy pandan Mikayel Gorbachev sete lide Inyon Sovyetik la?

7. Poukisa kominis te fini an Ewop nan fen ane 1980 yo ak nan komansman ane 1990 yo?