**Istwa Mondyal Sadow Not ki pral ede ou nan Istwa Ameriken**

**Seksyon 1- Nesans Amerik la**

 Pa 1750, anpi Britanik la enkli 13 koloni ansanm kot les nan Amerik di No. Moun ki soti nan relijyon ak backgrounds te fe lakay yo la. Koloni yo te fe pati yon rezo komes ki lye ak Amerik di No, Endistri Lwes, Lafrik, ak Ewop.

 Apre 1763, pwoblem grav devlope ant Grann Bretay ak koloni li yo nan Amerik la. Angle a te vle kontwole komes kolonyal ak manifakti kom byen ke ogmante taks yo. Sa a te fe kolon yo fache. Kolonis yo te santi ke wa a tap pran dwa yo kom sitwayen Britanik yo pou kontwole tet yo. Thomas Paine te ekri yon bwochi, ***Sans Komen,***mande koloni yo pou batay pou libete yo ak endepandans yo soti nanLagrann Bwetay.

An 1775, lage te kraze ant koloni yo ak Grann Bwetay ak **Revolisyon Ameriken** an (batay Ameriken an pou libete soti nan Grann Bretay) te komanse. Ane apre a, kolon yo te deklare endepandans yo a depi Grann Bretay. Le li sevi avek lide Syek limye a, ekriven **Deklarasyon Endepandans** lan (dokiman Amerik la ki deklare ke yo te lib soti nan Lagrann Bwetay ak pwop peyi separe yo) deklare ke koloni yo te gen dwa pou revolte kont yon gouvenman enjis. Yo te rele nouvo nasyon Etazini yo nan Amerik la. **Patriot yo** sipote Amerik nan Revolisyon Ameriken an. **Lwayalis yo** te sipote Bwitanik.

 An 1781, kolonis yo te defet Angle a, men selman avek ed lajan franse, twoup, ak bato naval. Lide Ameriken yo te **etabli yon repiblik gouvenman (gouvenman** ki te dirije pa reprezantan eli yo) e yo te adopte yon konstitisyon an 1787. Gouvenman Konstitisyonel la (yon gouvenman ki gen pouvwa defini e limite pa lwa) enkli anpil lide Ekleraj. Pami lide sa yo te separasyon pouvwa ak chek ak balans.

 Konstitisyon an te deklare ke devwa gouvenman an sete pou pwoteje dwa pep la. Konstitisyon Ameriken an (non gwoup lwa debaz Amerik la ak prensip ki te kreye kijan Amerik dirije gouvenman li an) te kreye yon repiblik federal (yon gouvenman kote pouvwa divize ant gouvenman federal la ak eta yo). Repiblik federal la te baze sou lide souverente popile / pwop **tet ou-gouvenman** (kwayans ki pouvwa soti nan moun yo).

**Seksyon 2- Revolisyon endistriyel la**

 Soti nan mitan ane 1800 yo, endistriyel gaye rapidman atrave Ewop nan Amerik di No ak pi lwen pase. Dezyem Revolisyon Endistriyel sa a te transfome ekonomi mond lan ak model solidifye nan lavi a abitye nou jodia.

 Grann Bretay, ak faktori vape li yo, yon fwa te kanpe poukont li kom lide endistri. Sepandan, pa mitan ane 1800 yo, Revolisyon Endistriyel la te gaye nan lot nasyon. Almay ak Lezetazini te gen plis chabon ak fe pase Grann Bwetay. Tou de nasyon te fe pou sevi ak teknoloji Britanik yo. Pa ane 1800 yo, yo te dirije mond lan nan pwodiksyon.

Pwoblem politik ak sosyal yo te ralanti kwasans endistri nan Sid ak Les nan Ewop. Nan East Azi, Japon (zile nan lwes Pasifik Oseyan Les la nan Lachin) endistriyalize rapidman apre 1868. Sa a te remakab depi li te gen kek resous natirel oswa kapital (lajan envesti). Pa 1900, nasyon nan Wes la te gen yon gwo kantite pouvwa ekonomik.

 Faktori yo itilize nouvo fason yo pwodwi machandiz yo. Envansyon an nan liy lan **asanble** (mouvman an nan pwodwi yo te bati sou yon senti ki ap deplase) anpil vites pwodiksyon, ki Henry **Ford** (yon envante Ameriken) pafe ak itilize yo ogmante vites la nan faktori li 'yo. Kreyasyon an nan pati **interchangeable** (pati ki idantik ki ka itilize nan plas nan yon lot) tou ogmante vites faktori ak nimewo pwodiksyon.

**Asye (yon kalite fe tre difisil nan fe itilize pou** bilding), elektrisite (yon fom nan eneji kreye nan egzistans lan nan patikil chaje), ak pwogre nan kominikasyon ak transpo make dezyem Revolisyon endistriyel la. Nan mitan ane 1800 yo, konpayi anboche syantis yo amelyore teknoloji. Yon nouvo fom pouvwa, elektrisite, chanje endistri siyifikativman.

 Envansyon yo te tou yon gwo pati nan Revolisyon endistriyel la. **Samuel Morse** (yon envante Ameriken) envante telegraf la (yon sistem pou transmet mesaj sou yon fil pa fe ak kraze yon koneksyon elektrik) nan byen bone 1840s ak **Alexander Graham Bell** (yon envante Ameriken) envante telefon nan (yon sistem pou transmet vwa sou yon distans) nan 1876. Avyon an te pafe pa fre yo Wright an 1903. **Thomas Edison** (yon envante Ameriken) envante jwe a dosye nan 1878 ak anpoul la limye nan 1880.

Nouvo fason yo voye mesaj ak deplase machandiz lye vil yo ak nasyon yo. Nouvo ekipman te koute koute. Pou jwenn ase kapital, met te komanse vann **stock** (pataje / an komen nan yon konpayi) nan konpayi yo.

 Ane 1800 yo te pote monte nan "gwo biznis." Gwo koporasyon (biznis ki posede pa envestise anpil ki pwop stock nan konpayi an) byento regad endistri. Le sa a, kek koporasyon te vin menm pi pwisan pa konbine avek lot koporasyon yo. Yo te rele konfyansyo. Konpayi ki kontwole mache oswa zon nan ekonomi an te **katel** (konpayi ki kontwole nan vle di ilegal) ak **monopolies** (konpayi ki kontwole pa kontwole pi oswa tout nan zon nan ekonomik). Travaye yo souvan soufri nan pwopriyete biznis plis sousi sou pwofi yo. Nan politik, gwoup yo te kreye pou kontwole tout zon nan vil yo ak vil yo e menm eta yo. Machin politik sa yo te bay pouvwa a selman kek.

 Pou pi piti pouvwa a nan "gwo biznis" ak machin politik nan Amerik pandan fen ane 1800 yo, **Pati Popilis** la leve. Gwoup politik la te vle pi wo taks pou moun ki te fe plis lajan, eleksyon senate direk, plis di nan ki lide te vin lwa, ak kapasite pou yo raple (vote soti nan biwo) nenpot politisyen, si sa nesese. Apre yon seten tan, lwa yo te kreye pou diminye pouvwa "gwo biznis." Lwa sou **Komes entestale** nan 1887 mete reg pou pwodwi ki te vann ant eta yo ak **Lwa a Sherman Antitrust nan 1890** monopolies ak konfyans epi yo te komanse pran pouvwa soti nan biznis koripsyon.

## Seksyon 3- Ekspansyon Etazini nan ane 1800 yo

 Lezetazini te grandi e te chanje anpil nan ane 1800 yo, kote li te agrandi soti nan Oseyan Atlantik la bay Oseyan Pasifik la pa lage, fe trete, achte, ak pran te. Anpil Ameriken te santi sete dwa yo pou rezoud tout peyi a ant **Oseyan Atlantik** la ak **Oseyan Pasifik**la, yon kwayans yo rele **destine manifeste.** Yo te deplase nan lwes, yo te pran peyi nan **men Ameriken Natif Natal** yo (Ameriken yo ki te nan Amerik yo ki te nan Ameriken yo anvan Ewopeyen yo te vini), ki moun ki Le sa a, mete sou **rezevasyon** (te kontwole pa gouvenman an). Kwasans Ameriken an nan endistri, kominikasyon, ak transpo makonnen ak nimewo yo masiv nan imigran ak kwasans lan nan vil li yo te fe amerik boom.

 An 1803, Prezidan Jefferson te achte te nan men Lafrans. **Louisiana Achte** preske double gwose Lezetazini e li te deplase fwontye lwes la nan rivye Mississippi an nan mon yo Rocky. An 1848, Meksik te fose yo bay moute Kalifoni ak anpil nan Sidwes la apre pedi **lage Meksiken-Ameriken** an (lage ant Meksik ak Amerik soti nan 1846-1848 te komanse pa Amerik la).

 Pandan ane 1800 yo, de mouvman te pote pi gwo demokrasi. **Abolisyonis te** travay fini esklavaj. Fi ki te travay nan mouvman abolisyonis la te komanse oganize mouvman dwa fanm. Yo relepou egalite anba lwa a, nan travay, ak nan lekol yo, ak evantyelman te genyen dwa pou vote**(soufri)** anba **amannman an 19th**.

Pa 1860, konfli ekonomik divize Amerik nan de. Sid la te konte sou agrikilti. No a te plis endistriyel. Rejyon yo te disparet tou sou kesyon pouvwa nan gouvenman an e esklavaj. Plantasyon Sid yo te santi yo te bezwen travay esklav. Sid la te enkyete le Pwezidan Abraham Lincoln te opoze a pwolonje esklavaj nan nouvo **teritwa** (peyi a poko eta). Finalman, plis lwa ki te fet nan Washington te benefisye No Le sa a, Sid la, epi Sid la te komanse kwe ke fason yo te menase pa moun ki nan Washington D.C. An 1860 ak 1861, onz eta sid yo te separe, oswa separe, ki soti nanEtazini. Lage Sivil la (lage ant Eta No ak Sid yo nan Amerik soti nan1861-1865) te komanse yon ti tan apre.

 **Inyon**an (No) avantaj pandan lage a te 1) yon popilasyon blan sou19 milyon dola, Confederacy a (Sid la) selman 5.5 milyon dola, 2) pi bon transpo (ray tren ak wout), 3) pi bon endistri, ak 4) li ka ogmante lajan paske li te gen yon gouvenman santral vs. Avantaj sid yo te 1) yo selman te kenbe soti jiskaske No a te fatige nan batay pou genyen, 2) pi fo nan batay yo te goumen nan Sid la, se konsa yo pa selman te konnen peyi a pi byen, men yo te goumen pou peyi yo, ak 3) yo te gen pi bon fomasyon milite ak ofisye an premye.

 No a te genyen lage a nan 1865, sitou paske No a antouraj ak sifokasyon Sid la sou peyi a ak twoup yo ak sou lanme ak bato (sou lanme a, li rele yon **blokaj)**. Plan an te rele **Plan Anaconda a,** yo te rele plan an Anacondaapre koulev la. Nasyon an te reyini, esklavaj te deyo. Se te ge san etazini nan istwa Etazini, yon lage ki te kontinye ap goumen jiskaske peyi a se te yon sel nasyon anko.

Pandan ak apre lage a, Ameriken te pase Lwa Ozetazini yo (lwa ki te vann peyi nan lwes Amerik la tre bon mache) pou ankouraje Ameriken yo pou yo te avanse nan lwes. An menm tan an, kek Repibliken nan Kongre a te vle fe Sid la soufri pou lage a epi tou bay Ameriken Afriken yo menm dwa kom moun blan. **Repibliken** radikal sa yo te travay pou yo te pase **13th** **Amannman** (eksepsyonel esklavaj), **14th** Amannman (fe Afriken Ameriken yo sitwayen Ameriken yo ak dwa), ak **15nan th**  **Amannman** **(**bay Afriken-Ameriken dwa pou vote).

 Le a apre Lage Sivil la (1865-1876), le No ak Sid la te komanse travay ansanm anko kom yon nasyon anko, yo te rele **Rekonstriksyon Radikal.** Ulysses S. Grant sete Prezidan pou pifo tan sa a. Sepandan, segregasyon (separasyon moun pa ras oswa etnik) kontinye apre lage a, ak nan Sid la, **Jim Crow** lwa (lwa espesyalman vize Ameriken Afriken) yo te kreye kenbe Ameriken Afriken yo soti nan pran pouvwa ak dwa. Ku Klux **Klan** nan (yon gwoup teworis blan kont Ameriken Afriken yo) tou leve nan moman sa nan Sid la epi li te komanse diskriminasyon ouve Ameriken yo.

 Toujou, Ameriken te komanse deplase nan direksyon pou pi gwo egalite. Kapetbagger a tem refere li a Northerners ki te demenaje ale rete nan Sid la apre Ge Sivil la, pandan Rekonstriksyon an. Anpil chapetbagers te deplase nan sid pou pwop kont yo ak pwofi politik yo. Scalawags yo te blan Southerners ki te kowopere politikman avek libete nwa ak no newcomers. Apre Rekonstriksyon Radikal te fini nan 1876, pou pwoteje tet li kont mond lan deyo, Amerik te vin pi izole (patisipasyon limite) ak res la nan mond lan.

An 1867, Etazini te achte **Alaska** soti nan Larisi. Lezetazini apwe li te vin yon nasyon enperiyalis le li rive nan Pasifik la. Nan 1878, li te genyen dwa nan zile Samoan. An 1898, Amerik te vin enplike nan batay kiba pou endepandans nan men **Espay** (peyi penensil nan Sidwes Lafrans). Sikse Amerik nan Lage **Espanyol-Ameriken** an (lage ant de peyi sa yo an 1898) te bay Etazini **Kiba** (zile 90 kilomet nan sid Florid), Puerto **Rico** (yon lot zile sides Nan sid Florid ak jodi a kontwole pa Amerik), Filipin (zile zile nan sid Oseyan Pasifik lwes japon), ak **Guam** (yon zile nan santral Pasifik la). An 1893, ren nan **Hawaii** (chen zile nan Oseyan Pasifik santral la) te eseye diminye patisipasyon etranje nan wayom li a. Ameriken sik plante yo ak moun ki te vle zile yo pou yon baz naval nan **Pearl Harbor** (yon gwo po nan Hawaii ki se ebejman nan Oseyan Pasifik la) te mennen yon revolt. Etazini te anekse Hawaii an 1898. Pa 1900, Etazini te vin jeyan dirijan endistriyel nan mond lan, yon pouvwa mondyal, ak yon leman pou imigran ki ap cheche libete ak opotinite.

**Seksyon 4- Ameriken Ekonomik Imperialism nan Amerik Latin nan ane 1800 yo** ak ane 1900 yo

 Pifo nan **Amerik Latin** (zon nan sid Amerik, Santral ak Amerik di Sid) te jwenn endepandans nan ane 1800 yo. Men, lavi a pa t amelyore pou pifo moun. Te gen revolte, lage sivil, depandans **ekonomik** (le yon peyi depann sou lajan yon lot peyi), reg milite, refom san sikse, ak inegalite nan mitan pep li a. Prejije ak povrete kontinye. Yon klas dirijan ak Legliz Katolik la toujou kontwole te. Fotifyan lokal yo, li te ye tankou **caudillos,** mete ansanm lame ak te fe diktate tetyo. Revolt souvan kontwole kadillo yo. Toujou, pouvwa rete ak yon klas dirijan ti.

 Ekonomi Kolonyal te depann sou Espay ak Potigal. Koloni yo te voye materyel anvan tout koreksyon nan peyi yo. Yo te achte fini machandiz nan men yo. Nan apre, Grann Bretay ak Lezetazini te vin patne komes ak nasyon libete yo. Yo te pran kontwol pri yo epi yo mete regleman regleman komes. Amerik Latin te vini depann de yo.

 Konpayi Britanik ak Ameriken yo te vle gad anplwaye yo ak envestisman nan Amerik Latin nan. Yo te reklame dwa pou aji le evenman menase entere yo. An 1823, Pwezidan Etazini an **Monroe** (Prezidan Ameriken an soti nan 1821-1825) te bay **Doktrin Monroe**a, mete kanpe pwop esfe **enfliyans** Ameriken an (yon zon kontwole pa yon kontwol) nan Emisfe Lwes la te apiye pa endistri li ak milite li yo. Li te di ke Ameriken yo te femen pou plis kolonizasyon e ke Lezetazini ta opoze a nenpot efo Ewopeyen pou retabli koloni yo. An 1846, Amerik te ale lage avek Meksik pou yo te ka jwenn plis te.

 An 1903, Etazini te vle bati yon kanal (pita Kanal la Panama) atrave peyi Amerik Santral **Kolonbi** (nodes nasyon nan Amerik di Sid fwontye Lanme Karayib la ak pwolonje nan Amerik Santral) yo nan lod yo konekte Oseyan Atlantik ak Pasifik yo. Espesyalman, kanal la te kreye yo nan lod yo koupe tan transpo ak depans biznis ak yo louvri moute nouvo mache pou komes. Kolonbi te refize bay sibvansyon pou kanal la. Le li sevi avek pwezidan Theodore Roosevelt a **Big bato** politik (itilize fos pou jwenn sa Amerik te vle nan Santral ak Amerik Disid), Lezetazini te apiye yon revolt kont Kolonbi. Yon moso nan Kolonbi kraze (Panama) epi li te genyen libete nan Kolonbi. Le sa a, Panama te bay Etazini peyi a pou konstwi kanal la. Anpil Amerik Latin te we aksyon Etazini yo kom enteferans ak yon egzanp sou **Yankee imperialism** (aksyon ke Etazini te pran selman benefisye Amerikla nan depans lot santral ak Amerik di Sid nasyon yo) espesyalman apre Amerik di mond lan ke li ta komanse "**policing"**(gade apre ak pwoteje, men fe sa tankou selman benefisye peyi a"policing”) Emisfe Lwes la (mwatye nan Late a; peyi ki soti nan medyan prensipal vetikal nan Anglete ak Lafrik ak bo soley leve nan Oseyan Pasifik la).

**Seksyon 5- Dezyem Ge Mondyal la: Koz yo**

 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 6- Dezyem Ge Mondyal la komanse: 1914**

 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 7- Dezyem Ge Mondyal la: 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.

## Seksyon 8- Dezyem Ge Mondyal la fini: 1918

##  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 moves. 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 9- Dezyem Ge Mondyal la: 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 nan peyi 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 ant peyi san lage. Menm si lig la te plan Wilson, Etazini pa janm mete ansanm.

**Seksyon 10- Ant Dezyem Ge Mondyal la ak Dezyem Ge Mondyal la: 1919-1938**

 An 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 de plis pase 40 peyi ki te espere rezoud pwoblem ant peyi san lage) te travay di pou rezoud konfli. An 1925, trete yo te siyen nan Locarno, Swis rezoud fontye Alman yo. **Kellogg-Briand Pact,** te siyen an 1928, te eseye limite kantite zam ke peyi ta kagenyen. 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 an 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. An 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 an 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. An Frans ak Grann Bretay, demokrasi siviv. Nan lot nasyon, grangou, moun ki san espwa tounen al jwenn dirijan ki te mande pouvwa absoli.

# Seksyon 11- Dezyem Ge Mondyal komanse: 1939

 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’s** 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 12- 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 anvayi Almay ak detwi faz sa a te komanse nan mwa jen 6 jen 1944, nan **Normandy** (no pati nan Lafrans direkteman atrave anglete) 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 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 konsa

 Ge 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 atomik 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.

**13- Lage Fwad la (1945–1991): Pati 1**

 Menm si Amerik te komanse demobilize (diminye gwose milite peyi ou a) apre Dezyem Ge Mondyal la kom li te gen apre Dezyem Ge Mondyal la, Etazini ak **Inyon Sovyetik** (non Larisi le li te kominis soti nan 1917-1991) te paret tankou sel pwisans nan mond lan (peyi ki pi pwisan sou Late). Toulede nasyon yo te kreye alyans milite yo te fe moute nan nasyon yo pwoteje oswa okipe yo, ki te plede pou youn ede lot nan lape ak lage. Lezetazini te ede fome **Oganizasyon Trete No Atlantik la (Oganizasyon**Trete No Atlantik), te fe moute nan Amerik ak alyelwes Ewopeyen li yo.

 Anba **Joseph Stalin** (1924-1953), Inyon Sovyetik te kreye **Pak Warsaw** avek peyi Ewopeyen les yo ke li te kontwole.  Diferans ki genyen ant Etazini **demokrasi** (yon sistem gouvenman ki te dirije pa ak pou popilasyon an antye nan yon peyi, anjeneral atrave reprezantasyon) ak **kapitalis** (yon sistem ekonomik nan yon peyi kote pwodiksyon ak pri yo kontwole pa achte ak vann ak pwopriyete biznis pa sitwayen yo se posib) ak kominis Sovyetik (yon peyi kote gouvenman an posede tout bagay pou bon nan moun li yo ak kote klas sosyete a pa egziste) anplis dekouraje pwofon ant de peyi yo te baz la pou Lage **Fret** la soti nan 1945-1991.  Ge Fwad la te aple ke paske de peyi yo pa t janm ale nan lage direkteman youn ak lot, men yo te toujou enferyezman youn ak lot, tankou bay yon moun "zepol fret la."

Liy ki genyen ant demokratik West la ak les kominis nan Ewop te rele Rido Fea.  Yon rido fe se tankou yon rido fenet ki pa ka louvri. Anpil revolte defye dominasyon Sovyetik an Ewop te etenn le li sevi avek fos milite yo.

 Sovyetik yo te vle gaye kwayans kominis alantou glob lan. Le **Nikita Khrushchev** te vini sou pouvwa apre brital Joseph Stalin a te mouri, li te fasilite sansib ak ogmante tolerans. Sepandan, represyon te tounen anba pwochen lide Sovyetik la, **Leonid Brezhnev,** le li te rive sou pouvwa an1964. Pwezidan Ameriken an **Harry Truman** (1945-1953) te fe referans ak sa yo te fe referans ak doktrin **Truman** lan (politiketranjeAmerik la sispann gaye nan kominis nenpot kote nan mond lan). Lide Ameriken yo te swiv yon politik anplasman. Sa a te yon estrateji pou kenbe kominis soti nan gaye nan lot nasyon.

 Pwisans yo tou angaje nan yon kous **zam** (yon ras zam) pou devlope pi fo zam nikleye, espesyalman apwe Inyon Sovyetik la te deklare premye bonm atomik yo an 1949. Pou diminye menas lage, de pati yo ki te fet plizye chita pale dezameman. Anplis de sa, "gaye nan wouj " (gaye nan kominis gaye nanAmerik la) nan Etazini te lakoz **Senate Joseph McCarthy** ki mennen yon lachas nan Amerik la pou kominis nan gouvenman an ak milite. Aktivite Komite Aktivite Inite Ameriken an (HUAC) te cheche tou senpatize kominis tou. Finalman, McCarthy ak lachas sosye li 'yo te sispann.

Le sa a, an 1959, **Fidel Castro** te dirije yon revolisyon kominis nan **Kiba** (zile 90 mil soti Ozetazini) e te vin lide li. Pou mennen rejim kominis Castro a, Pwezidan Etazini an **John F. Kennedy** (1961-1963) te sipote yon envazyon de Kiba an 1961, men tantativ la echwe. Yon ane apre, an Oktob 1962, Sovyetik yo te voye misil nikleye nan Kiba. Anpil te pe yon lage toutouni. Sa te rele Kriz **Misil Kiben**an. Apwe Ke Lezetazini te bloke Kiba ak gad kot Sovyetik la, Nikita Khrushchev te dako pou retire misil yo.

 Ane 1960 yo byen ta nan ane 1970 yo te rele epok la nan **détente** (yon ap detann nan tansyon, espesyalman ant nasyon yo, le li sevi avek negosyasyon oswa ako). **Richard Nixon,** Etazini Prezidan sotinan 1969-1974, te itilize danjere avek sikse le li te komanse diminye tansyon an ak **Lachin** (pi gwo peyi nan Azi le sa a te vin kominis an 1949) le li te ale nan peyi sa a, premye Prezidan Ameriken an pou fe sa. Détente te fini, sepandan, le Inyon Sovyetik te anvayi **Afghanistan** (peyi fontye Inyon Sovyetik la nan sid) an 1979, le **Jimmy Carter** (1977-1981) se te Prezidan Etazini an.

 Yon pwoblem ki te komanse diskite pandan epok la nan dantire te gen entansyon limite itilizasyon **anti-balistik misil (ABMs)**.  Zam sa yo te fet yo tire desann misil te lanse pa nasyon ostil yo.  ABMs yo te konsidere kom yon menas paske yo te kapab bay yon bo plis pwoteksyon, ki ta ka ankouraje li nan atake yon lot peyi depi li te kapab defann tet li pi bon si atake.  Apresa, pandan ane 1980 yo, Prezidan Ronald **Reagan** (1981-1989) te pwopoze yon pwogram defans misil ki rele "Lage Star."  Lot ako limite kantite zam nikleye ke nasyon yo te kapab kenbe, ki te fasilite tansyon lage fret la.

# Seksyon 14- Kominis gaye nan Azi de les

 Apwe Dezyem Ge Mondyal la, **Mao Zedong** (kominis diktate Chinwa soti nan 1949-1976) te dirije fos kominis nan peyi Lachin nan viktwa an 1949 sou moun ki te vle demokrasi. Mao Le sa a, te komanse repete ekonomi Lachin nan. Premyeman, li te bay peyi peyizan, men le sa a yo rele pou **kolektivizasyon**. Anba sistem sa a, Mao te deplase moun nan ti bouk yo ak fem endividyel yo nan kominote de milye de moun sou de milye de kawo. Li te ye tankou **Forward nan Leap**Great, pwogram nan te gen entansyon ogmante fem ak pwodiksyon endistriyel. Olye de sa, li pwodwi bon jan kalite ki ba, machandiz initil ak mwens manje, kom anpil yo te unmotivé fe pi byen yo. Move tan tou ki afekte rekot, ak anpil moun te mouri.

 Pou retire kwayans bourgeois (vale materyel presedan), Mao te komanse **Revolisyon**kiltirella. Travaye kalifye ak manadje yo te retire nan faktori ak fose yo travay sou fem oswa nan kan travay. Sa te lakoz yon ekonomi dousman ak yon menas lage sivil. Anko, nan yon tantativ pou fe tout moun egal anba gouvenman kominis la, te gen ti kapasite oubyen pou yo te travay pi red depi pa te gen okenn benefis endividyel, pa gen okenn chans pou an komen oswa ogmante peye.

 An pwemyeman, Lezetazini te sipote moun ki te vole kominis Lachin e te chape anba **Taiwan** (yon zile demokratik nan kot lachin ke Lachin di ke li toujou kontwole). Lwes te konsene ke Inyon Sovyetik ak Lachin ta vin alye, men eklatman fontye a te mennen Sovyetik yo pou retire ed ak konseye nan lachin. Lide Etazini yo te panse ke nan "jwe kat la Lachin," oswa amelyore relasyon ak Chinwa a, yo ta pi lwen izole Sovyetik yo. An 1979, Etazini te etabli relasyon diplomatik ak Lachin.

 **Kore** di (yon peyipenensilnan les Azi sid peyi Lachin) se te yonnasyon endepandan jiskaske **Japon** (zile nan lwes Pasifik nan lwes Pasifik nan les Lachin) anvayi li nan Dezyem Ge Mondyal la. Apre lage a, fos Ameriken ak Sovyetik te dako pou divize penensil Koreyen an nan **paralel la 38th** (liy latitid ant No ak Kore di Sid). Kim Il Sung, yon kominis, ki te dirije **Kore**diNo, ak Syngman Rhee, ki te alye akEtazini, kontwole Kore diSid. An 1950, twoup Kore di No anvayi Kore di Sid, komanse ge **Koreyen** an (1950-1953). Fos Nasyon Zini yo te sispann yo sou yon liy ke yo rekonet kom Pusan Perimetter nan sid Kore di Sid, e apresa yo te komanse avanse no. Mao voye twoup Chinwa yo pou ede Koreyen No yo. fos Nasyonzini yo te pouse tounen sid nan paralel la 38th anko.

 An 1953, toulede pati yo te siyen yon amistis pou fini batay la, men twoup yo rete sou toulede bo **zon demilitarize a (DMZ) (zon ant** No ak Kore di Sid sou paralel la 38kote pa gen okenn milite kapab) menm jodi a. Apre yon tan, Kore di Sid te jwi yon boom ekonomik ak yon ogmantasyon nan estanda ki ap viv, pandan ke ekonomi Kore di No te refize. Kim Il Sung anfaz sou pwop tet ou-reliance kenbe Kore di No izole ak pov.

**Seksyon 15- Lage fret la (1945–1991): Pati 2 ak Racism ak egalite nan Amerik la**

 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 1898 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 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 te pemet **kapitalis** (yon sistem ekonomik nan yon peyi kote pwodiksyon ak pri yo kontwole pa achte ak vwayan ak an komen nan biznis pa cit oganizasyon se posib) ak ekonomi mache gratis (yon sistem ekonomik ki baze sou achte ak **vande** ak ti kras oswa pa gen okenn kontwol gouvenman) yo grandi.

 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 yo pa ogmante **tarif** yo (taks) sou enpote machandiz yo, sa ki fe machandiz Japorn yo pi bon mache pou achte ke machandiz lot peyi yo te vann nan Japon. Sa a te ede kreye yon siplikasyon komes pou Japon.

**Seksyon 16- 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 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 17- 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.