**Mondyal Istwa Mesye Sadow Chapit 1** **Not ak tout travay Creole**

**Mondyal Istwa (1300–1500)**

**Sekte 1: Renesans la**

 Peryod ki soti nan 1300 yo nan la 1500 s te yon tan nan kreyativite ak chanjman nanEwop. Se peryod sa a yo rele **Renesans**la, ki vle di "renesans." Se te yon laj an lo nan atizay, literati, ak syans. Ewopeyen yo devlope nouvo lide sou mond lan. Pandan Laj Mwayen yo (soti nan 500-1400), panse te mande sou lavi apre lanmo. Renesans panse, nan lot men an, te kirye sou lavi nan prezan an.

 Renesans lan te komanse nan Itali nan mitan 1300s la ak Le sa a, gayeno. Anplis de sa, lavil Italyen tankou Florence ak Venice te vin sant nan komes ak manifakti. Machann rich nan vil sa yo depanse gwo som lajan sou atizay ak edikasyon.

 Lide mouvman entelektyella, li te ye tankou **imanis** (konsantre sou limanite), enfliyanse Renesans la. Olye pou yo pwoblem relijye, imen etidye sije mond lan ki ansyen grek yo ak Women te etidye.

 NoRthern Ewop te pran yon bon bout tan refe soti nan yon epidemi li te ye tankou **lanmo**a Nwa. Plis pase 75 milyon moun pedi lavi yo nan enfeksyon nan bakteri pandan ane 1300 yo. Kom yon rezilta, Renesans la pa t 'komanse gen jiskaske 1400s la. Li tou dousman gaye nan Espay, Lafrans, Almay, ak Anglete.

**Seksyon 2: Refomnan Pwotestan ak Katolik (1400–1600)**

 Pandan Renesans la, Legliz Katolik Women an fe fas a pwoblem grav. Pap goumen lage pou pouvwa ak peyi. Yo te viv yon fom rich ak aji tankou wa olye de reprezantan Bondye yo sou Late. Legliz la te ogmante fre li pou sevis relijye tankou maryaj ak batem. Li te tou vann **endilgans**. Yon endilgans paske li te bay yon moun pou peche li ak peche li yo epi li pemet antre nan syel la.

 Pa 1500 yo, anpil kretyen (moun ki swiv Pope la) te vle refome Legliz la. Yon mwa Alman yo te rele **Martin Luther te** ekri 95 agiman kont endiljans. Li te kwe ke kretyen rive nan syel la selman atrave lafwa nan Bondye. Paske nan opinyon radikal li ak lide outspoken, Luther te excommunicated **(ekspilse**- yochoute soti) epi yo te deklare yon outlaw. Sepandan, lide yo nan Martin Luther gaye nan Ewop. Pou anpil moun, Luther te yon ewo. Aksyon li yo te komanse sa ki te vin **Refom nan Pwotestan**. Disip li yo te etabli Legliz Lutheran la. Yo te rele **Pwotestan**.

 **John Calvin sete yon lot** refom enpotan. Tankou Luther, Calvin te kwe ke kretyen te kapab rive jwenn sel atrave lafwa nan Bondye. Calvin te kwe ke moun yo te fet peche. Li te preche **predestinasyon, lide** ke Bondye te deside depi lontan ki t ap ale nan syel la. Disip li yo te viv strik, lavi disipplin. Calvinism gaye nan Almay, Lafrans, Scotland, ak Anglete.

**Seksyons 3: Refom nan Pwotestan gaye ak mennen nan Refom nan Katolik**

 Pandan tout Ewop, reg Katolik ak Legliz Katolik goumen tounen kont Protestantism. An Anglete, Wa Henry VIII orijinalman sipote Legliz la. Sepandan, lè li te mande Pap la anile (anile) maryaj li, Pap la te refize. Le sa a, Henry te etabli Legliz Anglete a, ki rele Legliz Anglikan an.

 Pandan Refom Pwotestan an te kontinye, Katolik te komanse travay pou **refom** (pou chanje ak aktyalizasyon) depi nan Legliz la. Chanjman sa a te rele **Refom Katolik**la. Katolik te vle fotifye Legliz la epi yo sispann lot Katolik soti nan konveti nan Pwotestantism.

**Seksyon 4:** **Eksplorasyon ak rankont- Komes ant Ewop ak peyi Zend**

 Le lanmo Nwa a Nwa te fini nanfen a 1300s, popilasyon Ewop la te ogmante anko. Popilasyon an ap grandi te vle machandiz Azyatik, patikilyeman epis. Yo te itilize epis santi bon pou kenbe manje nan gate ak fe medikaman ak pafen.

 Pandan ane 1400 yo, Mizilman ak machann Italyen kontwole wout yo komes ant Azi ak Ewop nan Oseyan Endyenan. Ewopeyen yo te konnen komes direk avek Azi ta fe yo rich. Yo te komanse cheche nouvo wout pou Azi.

 **Creole**

**Seksyon 5: Ewopeyen yo nan Pwozi ak peyi Zend**

 Nan 1510, Pòtigè yo (peyi fontyè Oseyan Atlantik la ak Espay) te pran kontwòl komès Oseyan Endyen an. Yo menm tou yo konkeri lavil sou kòt lès nan Lafrik (kontinan nan sid Ewòp ak lès nan Oseyan Atlantik la) ak detwi bato Arab nan lanmè. Nan yon ti tan, Pòtigal kontwole komès epis ant Ewòp ak Azi. Nan fen ane 1500 yo, sepandan, pouvwa Pòtigè nan Oseyan Endyen an te kòmanse diminye.

 Anvan ane 1700 yo, peyi Zend (peyi nan sid Azi fontyè Oseyan Endyen an) te pi rich ak plis pouvwa anpil pase nenpòt anpi Ewopeyen an. Peyi Zend pa t 'eksite komes akEwopeyen yo men anpere pemet konpayi komes Ewopeyen yo bati fo ak depo sou kot peyi Zend. Nan komansman ane 1700, Zend te fini politik yo nan tolerasyon relijye ak konfli yo te komanse leve. Lage sivil te mennen nan yon bes nan peyi Zend. Le sa a, Britanik East Konpayi an fose Peyi Zend pou pemet li nan kolekte taks nan nodes peyi Zend. Anvan lontan, konpayi an te gouvene reyel peyi Zend Komesan Ewopeyen yo te rive jwenn **Lachin** nan 1514. Chef fanmi lachin yo pa te enterese nan machandiz Ewopeyen yo paske yo te panse yo pa te byen fet. Yo limite komesan Ewopeyen yo, rejteed machandiz etranje yo, epi refizetrete dyetetik. Nan apre, politik sa a pwal pwouve yon dezase le Ewop te pwepare Lachin sou dwa komes.

 Anvan 1500, komesan Koreyen vwayaje tout lot peyi sou Azi les. Le sa a, nan ane 1590 yo, **Japon** konkeri **Kore di.** Mwens pase senkantan pita, Koredi te vin mwen yoneta tribilasyon nan Peyi Lachin. An repons, Koreyen an deside izole tet yo. Yo pa t pemet etranje yo vini nan Kore di.

 Nan premye fwa, Japone a te akeyi komesan Ewopeyen yo ak lide. Japne te achte zam Ewopeyen yo e te aprann kijan pou bati chato nan style Ewopeyen an. Anpil Japine konveti nan Krisyanis. Sepandan, chef japinen yo pa t mete konfyans Ewopeyen yo. Nan tan sa a, yo te fose tout Ewopeyen yo kite Japon e yo te pesekite Japone

Kretyen yo. Pa 1638, yo te fini komes lwes ak entedi vwayaj deyo peyi a. Japon te rete izole, poukont yo poukont yo, pou pwochen ane 200 yo.

**Seksyon 6: Rezoud Amerik yo**

 Pòtigal te premye nasyon Ewopeyen an pou fè rechèch pou yon nouvo wout lanmè nan pwovens Lazi. Nan 1492, wa yo ak larenn voye Kristòf Kolon (eksploratè Italyen) sou yon vwayaj nan peyi Zend. Malgre ke li pa t 'konnen li, Columbus te ateri nan Bahamas. Pita eksploratè reyalize ke Columbus te jwenn yon wout nan yon kontinan yo pa janm te wè anvan. Rejyon an te vin rekonèt kòm Amerik yo.

 Nan premye, zanmitay Ameriken yo te zanmitay akjenere ak Ewopeyenyo. Sepandan, santiman sayo frindendly pa t 'dire. Potige yo e pita Panyol la fose Endyen yo pou travay pou yo. Anpil Endyen te mouri nan tretman kriyel.

 Anpil konkiran Espanyol, oswa konkeri, folonsoude Columbus nan Amerik yo. Yo te vin jwenn riches. Gen kek moun ki te vle konveti Ameriken Natif Natal nan Krisyanis. Nan kek ane, Panyol la te konkeri plizye sivilizasyonEndyen.

 Espanyol yo te prezante nouvo fom gouvenman, relijyon, ekonomi, ak kilti Amerikenyo. Pandan 1500sla, anpi Espanyol la te lonje soti nanCalifornia nan Amerik di Sid. Menm si koloni yo te byen lwen, Espay te kenbe kontwol strik sou yo. Wa a te deside kite kouri gouvenman kolonyalla. Li te pemet koloni yo komes selman avek Espay.

 Legliz Katolik te tre enpotan nan koloni yo. Dirijan Legliz yo souvan ede kouri gouvenmanan. Yo te travay tou pou konveti Ameriken Natif Natal yo nan Krisyanis. Kannsik ap grandi te vin tounen yon gwo biznis. Nan premye fwa, Ameriken Natif Natal yo te fose yo travay sou **plantasyon**sik, gwo kay yon met kay oswa sipevize. Yo te trete kriyelman, e anpil te mouri. Le sa a, Panyol la te pote esklav nan Afrik pou fe travay la.

 Pandan fen ane 1600 yo, **franse** yo (peyi an Ewòp nan sid Angletè) te etabli **Kanada**. Yo te rele koloni yo Nouvo Lafrans. Yo te travay epi yo te viv avek Ameriken Natif Natal. Anglete te etabli koloni nan Amerik di No. Gwo kantite sense yo te vini nan koloni sa yo. Gen kek te vin fe yon pwofi. Gen lot ki te espere posede te. Toujou lot moun, tankou Pilgrims yo, te vle libete relijye. Angle a te pemet koloni yo plis pwop tet ou-gouvenman pase franse oswa Panyol la te fe.

 **Creole**

 Chak koloni te gen yon asanble**,** oswa lejislati. Gason ki te posede pwopriyete nan koloni an te eli manm li yo. Yon asanble a te konseye gouvene a e te fe lwa yo. Pandan ane 1700 yo, Lafrans ak **Grann Bretay** batay pou pouvwa ak teritwa nan tout mond lan. Nan Amerik yo, yo te goumen youn ak lot nan lage franse ak **endyen.** Ameriken Natif Natal Ameriken te goumen ak franse a. Britanik la finalman te genyen an 1763. Nan Trete Paris la, Lafrans te fose li bay moute Kanada. Se konsa, Anglete te pran kontwol anpil nan Amerik di No.

**Seksyon 7: Komes Esklav Afriken an ak echanj la Kolonbyen**

 Nan s la 1400, Ewopeyen yo te komanse komes direkteman ak **Lafrik**direkteman. Sa a mennen nan moman boulvèse. Esklav Atlantik la te komanse nan 1500s le Ewopeyen yo te komanse achte esklav nan batoAmerik yo. Vwayaj la sou bato esklav yo te rele Mwayen Passage la. Kondisyon terib ak anpil Afriken te mouri sou wout la. Moun ki te siviv yo te fose yo travay sou plantasyon sik ak sik nan koloni Ameriken yo. Esklav atlantikla pa t 'finijiskaske 1800s la. Pa le sa a, yon estime 11 milyon Afrikenyo te meten nan Amerik yo.

 Eksplorasyon Ewopeyen ant 1500 ak 1700 mennen nan anpil chanjman nan mond lan. Yon echanj mondyal nan moun, plant, bet, lide, ak teknoloji te komanse. Depi echanj sa a te komanse ak Columbus, yo rele li **echanj**Kolonbyenan.

Bilding lan nan anpi Ewopeyen an nan Amerik la te mennen nan gwo chanjman ekonomik nanEwop. Kantite lo ak ajan ki soti nan Amerikla te lakoz pwi yo monte. Sa a te lakoz **enflasyon.**  Enflasyonse yon ik ekonomik ki enplike yon ogmantasyon nan pri lye nan yon ogmantasyon nan kantite lajan ki disponib. Avek enflasyon, pri pou machandiz ogmante pi vit pase moun ka peye. Ogmantasyon nan komès ak koloni yo ankouraje **kapitalis** Ewopeyen an (envestisman lajan pou fè yon pwofi). Ewopeyen yo te adopte yon nouvo politik, ki rele **mercantism.** Anba politik sa a, nasyon yo te eseye bati rezev an lo ak ajan nan depans koloni yo te kontwole. Yo te fe sa pa ekspote plis machandiz pase yo enpote. Koloni te sipoze benefisye paran nasyon an. Yon nasyon paran te itilize koloni pou bay li ak materyel anvan tout koreksyon epi pou achte machandiz li yo.

**Seksyon 8: Monarchs absoli nan Ewop- Ogmantasyon Espay la ak Tonbe**

 Nan la 1500s, riches soti nan Amerik yo te ap koule nan **espay**. Kom yon rezilta, Espay te vin nasyon ki pi pwisan nan Ewop. **Wa Philip II** reglemante Espay soti nan 1556 jiska 1598 epi li te ede fe peryod ki soti nan 1550 jouk 1650 yon laj an lo nan Espay nan zon edikasyon, syans, ak atizay yo.

 Nan 1600 s, pouvwa Panyol te refize tou dousman paske chef yo te depanse twop lajan sou lot bo dlolage. Espanyol la te konte sou lo ak lajan nan koloni Ameriken yo. Kom yon rezilta, yo neglije biznis nan kay la. An menm tan, klasla nan mitan yo te santi yo taks twop konsa yo te sispann sipote gouvenman an etranje. Pafen 160s, Lafrans te ranplase Espay kom nasyon ki pi pwisan Ewopeyen an.

**Seksyon 9:** **Ogmantasyon Lafrans** la

 Peryod la soti nan 156a 0 s nan la 1590s te yon tan wont an Frans. Katolik goumen lage san relijye kont Pwotestan franse, yo rele Huguenots. Le sa a, nan 1589, **Henry IV** te vin wa. Li te akode tolerasyon relijye nan Huguenots yo. Lafrans le sa a te gen lape. Wa franse yo, tankou panyòl yo, te **chèf absoli** (lidè ki te dirije peyi yo pou kont yo avèk ti kras oswa ki pa gen okenn opinyon). Henry IV ak pita wa yo te fe lame Lafrans pi fo nan Ewop.

**Seksyon 10: Otrich la nan Otrich ak Lapris**

 Ant 1618 ak 1648, nasyon yo nan Ewop goumen youn ak lot nan lage **trant ane**yo'. Ki sa ki te komanse kom yon batay ant Katolik ak Pwotestan byento te vin tounen yon batay politik. Yon tye nan popilasyon an nan eta Alman yo te mouri. Le Lage Trantane yo finalman te fini, Lafrans te genyen teritwa de tou de Ger anpil ak Espay. Lage a kite Almay divize an plis pase 360 eta, ak **Hapsburgs**yo, dirijan Anpi Sentespri a, pedi te.

 Apre Gè Trant Ane a, de nouvo pouvwa parèt. Malgre ke lagè a febli Hapsburg yo nan **Otrich** (peyi nan sid Ewòp), yo toujou vle yon anpi fò. Sepandan, Habsburg yo pa t 'kapab konplètman kontwole anpi yo. Anviwon menm tan an, fanmi Hohenzollern ini yon kantite eta Alman yo. Hohenzollerns yo te bati yon pwisan nasyon Pwotestan nan Ewòp yo te rele **Lapris**. Pa 1750, Otrich, Lapris, Lafrans, Angletè, ak Larisi te nasyon ki pi fò nan Ewòp. Nasyon sa yo te eseye kenbe balans pouvwa a. De oswa plis nasyon ki te fòme alyans pou kenbe yon lòt nasyon pa vin twò fò. Pou kenbe balans pouvwa a, nasyon pafwa te ale nan lagè.

 **Creole**

**Seksyon 11: Absoli Monarchy nan Larisi**

 Nan 1682, **Pye** a Gwo te vin czar ak reg absoli nan **Larisi.** Pye te vle fe Larisi moden ak pwisan. Li prezante teknoloji lwes, amelyore edikasyon, devlope nouvo endistri, ak ankouraje komes. Li te ranfose gouvenman Larisi a e redwi pouvwa nob yo. Sepandan, Pye te fose pep Larisi a pou vin plis lwes, le li sevi avek latere pote soti nan plan li 'yo. Regleman li yo kenbe serfdom (yonkalite esklavaj kote esklav yo te rele **serf)** nan Larisi, depi lontan apre li te mouri nan Ewop Lwes yo. Nan politik etranje, Pyebati lame ki pi woan Ewop, kote li te agranditeritwa Ris.

 Nan 1762, **Catherine Gran**a, yon lot monak absoli, te vin sou pouvwa. Li te reoganizegouvenman an ak lwa yo, mete lekol leta yo pou ti gason ak tifi, epi ankouraje fason lwesyo. Nan s la 1770s, Catherine ak chef yo nan Larisi ak Otrich te dakodivize moute Poloy. Pa 1795, wayom Poloy te disparet.

**Seksyon 12: Triyonf Palman an sou Monarchy an Anglete**

 Soti nan 1485 jouk 1603, **Tudor** (non fanmi an dominan) wa ak Queens gouvènen Angletè ak travay byen ak **Palman** an (kò a gouvène nan Angletè). Lè Tudors yo te vle fè chanjman yo, yo konsilte Palman an premye. Lè sa a, nan 1603**, Stuarts** yo (non pwochen fanmi dominan an) rive sou pouvwa a. Yo fache Palman an pa aji tankou chèf absoli. Yon wa Stuart, **Charles I**, te antre nan pwoblèm ak Palman an. Li mete lènmi l 'yo nan prizon san esè, kolekte taks trè wo, ak fache Puritans yo. Lè Palman an te eseye sispann l ', Charles **fonn** (kraze,) Palman an. Nan 1642, lagè sivil te eklate ant Charles I ak Palman an. Sèt ane pita, Palman an mete Charles sou jijman epi koupe tèt li. Charles te premye wa Ewopeyen an ki te egzekite.

 Nan 1688, yon lot wa Stuart, James II, fache palman an. Fwa sa a, Palman an te envite Mari, pitit fi Jak la, ak mari li William pou ranplase wa a. James te vole ale nan Lafrans. Sa a te rele **Revolisyon gloriye a** paske li te pran plas san okenn batay. Anvan William ak Mari te pran pouvwa, yo te aksepte Deklarasyon **Dwa Angle yo.** Li te deklare ke wa a dwe travay avek Palman an e li te bay kontwol palman an lajan. Kounyeya, Palman an te gen yon gwo zafe pouvwa. Nan fason sa a, Anglete te vin yon monaklimite, yon gouvenman kote yon ko lejislatif limite pouvwa monak lan.

**Mondyal Istwa Mesye Sadow Chapit 1 Devwa Lakay**

**Devwa #1: Seksyon 1 akoz pa:**

1. Kisa pawol Bondye a "renesans" vle di?

2. Kile Renesans lan te rive?

3. Ki zon lavi a te fe enpak Renesans la?

4. Ki kote Renesans lan te komanse?

5. Poukisa Renesans la te komanse?

6. Ki sa ki "imanis?"

7. Koman imanis te enpak Renesans la?

8. Ki sa ki te lanmo nwa a?

9. Ki le lanmo nwa a rive?

10. Ki enpak Nwa lanmo a te sou Renesans lan nan No Ewop?

**Devwa #2: Seksyon 2** **akoz pa:**

1. Ki pwoblem Legliz Katolik Women an te rankontre pandan Renesans la?

2. Ki sa ki se yon endiljans?

3. Ki enpak Martin Luther a sou Krisyanis?

4. Ki legliz ki te kreye akoz Martin Luther ak ki sa disip yo te rele?

5. Kisa Jan Calvin kwe?

6. Ki predestinasyon ye?

 **Creole**

**Devwa #3: Seksyon 3** **akoz pa:**

1. Ki reyaksyon pwotestan yo nan Ewop?

2. Ki legliz Wa Henry VIII te etabli e poukisa li te etabli li?

3. Poukisa Katolik eseye ak refom fason yo?

**Devwa #4: Seksyon 4** **akoz pa:**

1. Poukisa yo te / yo epis santi bon dezirab?

2. Ki moun ki kontwole wout komes yo ant Azi ak Ewop nan komansman ane 1500 yo?

3. Poukisa Ewopeyen yo te vle kontwole wout yo?

**Devwa #5: Seksyon 5** **akoz pa:**

1. Ki peyi ki kontwole komes la epis pwochen (nan 1500s yo)?

2. Ki moun ki kontwole peyi Zend anvan ane 1700 yo?

3. Ki chanjman ki fet nan peyi Zend nan komansman ane 1700 yo?

4. Kijan Grann Bwetay te pran kontwol peyi Zend?

5. Ki moun ki dirije Lachin nan komansman ane 1500 yo?

6. Kijan chef komesan Ewopeyen an te fe nan komesan Ewopeyen yo byen bone nan lane 1500 yo?

7. Ki peyi te pran plis pase kontwol nan Kore di nan lane 1590 yo?

8. Ki moun ki kontwole Kore di pwochen?

9. Ki reyaksyon Koreyen an ki te kontwole pa de nasyon etranje tounen nan do?

10. Ki repons orijinal Japine a bay etranje yo?

11. Nan ki fason repons Japine a chanje etranje yo e poukisa li te chanje?

12. Ki sa pawol Bondye a "izole" vle di?

13. Kile izolasyon Japon te fini?

**Devwa #6: Seksyon 6** **akoz pa:**

1. Ki kote te Columbus te an 1492?

2. Ki sa ki Columbus dekouvri?

3. Ki enpak Columbus sou Ameriken Natif Natal yo?

4. Defini konkiran.

5. Ki enpak Panyol la nan Amerik yo apre Columbus?

6. Ki wol Krisyanis la te wol Krisyanis?

7. Ki gwoup ki te premye itilize kom fose travay pa Espanyol nan Amerik la?

8. Ki gwoup panyol la te enpote nan travay nan Amerik yo?

9. Ki moun ki rete Kanada ak kile?

10. Eske travay franse a avek oswa kont Ameriken Natif Natal yo?

11. Ki peyi ki te bay koloni yo ki pi pwop tet ou-gouvenman an?

12. Ki de pouvwa mond lan te toujou nan lage nan ane 1700 yo ak 1800s?

13. Ki moun ki te genyen lage franse ak endyen?

14. Ki enpak Franse ak Endyen Lage a?

 **Creole**

**Devwa #7: Seksyon 7** **akoz pa:**

1. Ki sa ki mennen nan pwoblem ant Lafrik ak Ewop?

2. Ki sa ki te komanse nan ane 1500 yo ant Ewop ak Lafrik?

3. Kile komes esklav la te fini?

4. Apepre konbyen Afriken yo te pedi esklavaj?

5. Ki sa ki te imercantilism?

6. Ki moun ki benefisye de misilis?

7. Kiyes ki te pran avantaj pandan maskantilis?

8. Ki de rezilta mekantilis yo te ye?

**Devwa #8: Seksyon 8** **akoz pa:**

1. Poukisa Espay te vin peyi ki pi pwisan nan 1500s yo?

2. Ki enpak Wa Philip II a sou Espay?

3. Poukisa pouvwa Espay te deteryore pandan ane 1600 yo?

4. Kijan klas mitan an nan Espay santi apwopo sikse peyi yo a?

5. Ki peyi evantyelman ranplase Espay kom peyi ki pi pwisan nan Ewop pa 1600s yo an reta?

**Devwa #9: Seksyon 9** **akoz pa:**

1. Poukisa te fen ane 1500 yo ki graj pou Lafrans?

2. Ki pwotestan franse yo te rele?

3. Ki enpak Henry IV an Frans?

4. Ki sa ki se yon reg absoli?

5. Koman dirijan Frans te afekte milite yo?

**Devwa #10: Seksyon 10** **akoz pa:**

1. Sa ki te pase nan Ewop ant 1618 ak 1648?

2. Poukisa konfli a komanse ak kisa lage a te tounen nan?

3. Ki rezilta lage trant aneyo'?

4. Ki peyi te soti nan lage a kom pwisan?

5. Ki sa ki te kreye ant peyi yo sispann lot peyi soti nan vin two pwisan?

6. Ki sa ki te fet nan fwa yo nan lod yo kenbe yon balans nan pouvwa nan Ewop?

**Devwa #11: Seksyon 11** **akoz pa:**

1. Kijan Pye te fe Konbyen Larisi a gwo?

2. Ki jan Katherine Gwo enpak Larisi a?

**Devwa #12: Seksyon 12** **akoz pa:**

1. Koman Tudors yo te jwenn ansanm ak Palman Grann Bretay la?

2. Koman Stuarts yo te jwenn ansanm ak Palman Grann Bretay la?

3. Koman Charles mwen te fache pep li a?

4. Ki evantyelman te rive Charles mwen?

5. Ki sa ki te Revolisyon gloriye a?

6. Ki bodwo angle dwa moun?

7. Ki sa ki se yon monete limite?