1. **PRE- COLONIAL PERIOD (eyyan)**

**Indigenous people and early settlement in cavite.**

Ang Cavite ay tahanan ng mga katutubong Tagalog bago dumating ang mga Kastila. Ang mga katutubong tao ay may mga barangay at sariling kultura. Noong 1571, nang dumating ang mga Kastila, nagsimula ang kolonisasyon at ang pagtatayo ng mga misyon at bayan. Ang Cavite ay naging mahalagang sentro ng kalakalan at militar. Dito rin nagsimula ang mga pag-aalsa laban sa mga Kastila, kabilang ang kilusang Katipunan na pinangunahan ni Andrés Bonifacio.

**Trade and interaction with neighboring regions and foreign traders**

Bago dumating ang mga Kastila, ang mga tao sa Cavite ay aktibong nakikipagkalakalan sa mga karatig rehiyon at banyagang mangangalakal. Nakipagkalakalan sila sa mga katutubong pamayanan sa mga kalapit na lalawigan at sa mga banyagang mangangalakal mula sa Tsina, Japan, India, at mga bansa sa Timog-Silangang Asya. Ang mga kalakal na ipinagpapalit ay kinabibilangan ng mga produkto tulad ng palay, prutas, porselana, seda, at ginto. Bukod sa mga materyal na kalakal, nagkaroon din ng pagpapalitan ng kultura, relihiyon, at teknolohiya, na nakaapekto sa kasaysayan at kultura ng rehiyon bago ang kolonisasyon ng mga Kastila.

1. **SPANISH-COLONIAL ERA CAVITE** (us)

Ang Cavite ay isa nang pangunahing destinasyon ng mga internasyonal na mangangalakal at mangangalakal bago ang pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ang natatanging dila ng land thrust at malalim na dagat sa Manila Bay ay mahalaga sa mga kolonista na dumating noong huling bahagi ng ika-16 na siglo. Sa pamamagitan ng **Manila-Acapulco Galleon Trade**, ito ang naging pinakamahalagang daungan na nag-uugnay sa kolonya sa labas ng mundo, at nakita nila ang kahalagahan nito bilang pangunahing lugar ng pagtatanghal kung saan maaari nilang ilunsad ang kanilang malalaking galyon. Isa sa mga pangunahing saklaw ng impluwensya noong panahon ng Kastila ay ang Cavite.

Dating kilala bilang Tangway, ang kasalukuyang lokasyon ng Cavite City ay napakahalaga para makipagkalakalan sa mga komunidad na nakapalibot sa Manila Bay, kung saan ang mga Chinese junks ay naisip na magpupugal. Itinayo ng mga kolonyalistang Espanyol ang daungan sa nabanggit na rehiyon noong bandang 1571. Bilang panimulang linya ng depensa ng Maynila, pinalakas din nila ang kolonya. Sa daungan, ang mga barko ay ginawa at inayos. Upang makapagpalitan ng mga sutla, china, at iba pang mga bagay sa silangan, ang malaking bilang ng mga mangangalakal na Tsino ay nagtatag ng kanilang sarili sa Bacoor at Kawit, na matatagpuan sa tapat ng bayan ng Espanya.

Ang Chabacano, isang pidgin ng Espanyol, ay nagmula sa masiglang paghahalo ng mga mangangalakal, mga marinerong Espanyol, at mga lokal. Gayunpaman, ang karamihan sa trabaho ay nagsasangkot ng pagputol at pagdadala ng mga troso mula sa kabundukan patungo sa mga shipyard sa Cavite el Puerto ay ginawa ng mga manggagawang Cavite na na-draft sa pamamagitan ng polo o sapilitang paggawa. Dahil dito, ang bawat galleon na itinayo na nagdulot ng napakalaking kayamanan sa mga maimpluwensyang Kastila sa Maynila ay sinamahan ng kwento ng pagdurusa at sakripisyo ng mga Caviteño na sumalubong sa pagsisimula ng rebolusyon.

Ang unang kuta ng militar sa lalawigan ng Cavite ay ang Fort San Felipe, na itinayo sa pagitan ng 1609 at 1616 sa ilalim ng noo'y Gobernador Juan de Silua. Nag-utos si Gobernador Sabiniano Manrique de Lara na magtayo ng isang plataporma na maaaring sumuporta sa sampung kanyon noong Agosto ng 1663. Upang mapabuti ang seguridad, apat na simbahan— San Francisco, Santo Domingo, San Nicolas, at isang pinamamahalaan ng Society of Jesus—ay giniba, at apat pang plataporma na may mga pangalan ng mga santo Katoliko ang idinagdag pagkatapos ng ilang taon. Matapos halos wasakin ng malakas na bagyo ang buong muog noong Agosto 14, 1782, ipinag-utos ng gobernador militar ng lalawigan ang pagpapanumbalik nito noong Marso 22, 1819.

Ngayon, ang Fort San Felipe ay isang siyam na ektaryang ari-arian na pinamamahalaan ng Naval Base Cavite ng Philippine Navy. Nag-aalok ito ng puwesto, mga koneksyon ng kuryente sa baybayin, pag-refueling, muling pagdidilig, mga serbisyo sa lantsa, tulong sa tugboat, pagtatapon ng putik, at pabahay ng militar, bukod sa iba pang mga serbisyo ng suporta.

**CHURCHES**

1. **Imus Cathedral** – Itinatag noong 1795, ang Cathedral of Our Lady of the Pillar ay kabilang sa mga pinakamatandang simbahan sa Cavite. Ang obispo ng Diocese of Imus, na siyang namamahala sa lahat ng mga parokya ng Katoliko sa Cavite, ay naninirahan sa siglong lumang simbahang ito na gawa sa ladrilyo at tuff na bato.

2. **Bacoor Parish** – Ang isa pang makasaysayang simbahan sa Cavite ay St. Michael the Archangel Parish, na itinatag noong 1752. Kabilang sa tatlong martir ni GomBurZa, si Fr. Sa loob ng 48 taon, nagsilbi si Mariano Gomez bilang kura paroko nito.

3. **Kawit Church** – Ang simbahan ni St. Mary Magdalene ay itinayo noong 1737. Si Gen. Emilio Aguinaldo, ang unang pangulo ng Pilipinas, ay nabautismuhan doon noong 1869. Sa pagsisikap ng mga residente ng Kawit at iba pang mga Caviteno, ang simbahan ay naayos noong 1990 matapos ang halos masira noong Digmaang Pilipino-Amerikano.

4**. Sta. Cruz Parish (Tanza**) – Noong 1780, itinatag ang Diocesan Shrine of St. Augustine. Ang Holy Cross Parish ay isa pang pangalan nito. Dahil ang dating pangalan ni Tanza ay Sta, tinawag itong Sta Cruz. Malabon Cruz.

5. **Naic Church** – Noong ikalabinsiyam na siglo, itinayo ang Diocesan Shrine of the Immaculate Conception Church. Kasunod ng Tejeros Convention noong Marso 22, 1897, ginamit ni Andres Bonifacio ang kumbento ng simbahan bilang kanyang punongtanggapan noong panahon ng rebolusyonaryo.

6. **Maragondon Church** – Itinatag ng mga monghe ng Heswita ang Our Lady of the Assumption Parish Church noong 1627, at pagkatapos ng ilang pagkaantala, natapos ito noong 1714. Dahil sa pambihirang katangian at halaga nito, itinalaga ng National Museum ang 26 na simbahan mula sa panahon ng kolonyal na Espanyol bilang National Cultural Treasures.

7**. Sto. Nino de Ternate** – Ang lumang simbahan ng Sto. Nino Parish Church ay itinatag noong 1663 ng mga misyonerong Heswita. Sa panahon ng rebolusyon ng Pilipinas laban sa Espanyol noong 1899 ang simbahan ay nawasak at tanging ang Banal na imahen ni Sto. Niño ay himalang naiwan na walang marka. Ang simbahan ay muling itinayo noong 1906.

**Cavite Mutiny, (**Enero 20, 1872), maikling pag-aalsa ng 200 tropang Pilipino at manggagawa sa arsenal ng Cavite, na naging dahilan para sa panunupil ng mga Espanyol sa embryonic na kilusang nasyonalista ng Pilipinas. Kabalintunaan, ang malupit na reaksyon ng mga awtoridad ng Espanya ay nagsilbi sa huli upang itaguyod ang nasyonalistang layunin.

Mabilis na nadurog ang pag-aalsa, ngunit pinalaki ng rehimeng Espanyol sa ilalim ng reaksyunaryong gobernador na si Rafael de Izquierdo ang insidente at ginamit ito bilang dahilan upang pigilin ang mga Pilipinong nanawagan ng reporma sa gobyerno. Ilang intelektuwal na Pilipino ang dinakip at inakusahan ng pakikipagsabwatan sa mga mutineer. Pagkatapos ng maikling paglilitis, tatlong pari—sina José Burgos, Jacinto Zamora, at Mariano Gómez—ang pampublikong binitay. Ang tatlo ay naging martir sa layunin ng kalayaan ng Pilipinas.

1. **Cavite’s role as cradle of the Philippine Revolution**: (eyyan)

**The Cavite Mutiny of 1872**

-This event was a sign of protest against the government's injustices, such as not paying provinces for tobacco crops and forcing labor.

**The Katipunan**

-This organization was founded in Manila in 1892 and expanded into Cavite and other provinces.

**The execution of 13 Caviteños**

-In 1896, a Spanish firing squad executed 13 prominent Caviteños in Fort San Felipe, Cavite. This execution was intended to stop the spread of the uprising that had started in Cavite.

**The proclamation of independence**

-On June 12, 1898, General Emilio Aguinaldo proclaimed independence at Kawit, Cavite, ending 333 years of Spanish colonial rule.

**Important figures, such Emilio Aguinaldo, Mariano Alvarez, Carlos Aguinaldo and others.**

**Emilio Aguinaldo**: A Katipunan member from Cavite who led the revolution after Andres Bonifacio was executed in 1897. Aguinaldo was a generalissimo in the battlefield and later reorganized the government with Apolinario Mabini as his chief adviser.

**Mariano Alvarez:** Álvarez and his son Santiago were active members of the Katipunan, the anti-Spanish secret society founded by Andrés Bonifacio in 1892. Mariano was the uncle of Bonifacio's wife, Gregoria de Jesús. Founded the Magdiwang Council of the Katipunan in Cavite. He led Filipino forces in several battles against the Spanish army in Cavite and held the rank of general.

**Carlos Aguinaldo:** The gobernadorcillo of Cavite el Viejo. Jose Basa y Enriquez: A lawyer, educator, writer, and reformer.

**Silvestre Legazpi**: The general treasurer of the Revolutionary Government.

**Key events, including the battle of binakayan and the declaration of the Philippines independent in kawit.**

**Cavite Mutiny** In 1872, a small revolt by Filipino troops and workers at the Cavite arsenal was a catalyst for the Philippine Revolution. The mutiny was unsuccessful, but the Spanish response was harsh and led to a crackdown on the nationalist movement. The Spanish executed three Filipino priests, Jose Burgos, Mariano Gomez, and Jacinto Zamora, for their alleged involvement in the mutiny.

**Execution of Caviteños** On September 12, 1896, 13 prominent Caviteños were executed, which marked the end of the Spanish regime in the Philippines.

**The Battle of Binakayan** -was a simultaneous battle during the Philippine Revolution that was fought on November 9–11, 1896 that led to a decisive Filipino victory. The twin battle took place at the shores of Binakayan, in the town of Cavite Viejo (also called Cavite el Viejo, now Kawit.

**cheif of cavite and spanish during battle of binakayan**:

Emilio Aguinaldo, the chief commander of the revolutionary forces at Binakayan.

Santiago Alvarez, the chief commander of the revolutionary forces at Dalahican.

Ramón Blanco, over all commander in chief of the Spanish forces in Binakayan and Dalahican.

**Philippine Independence Declaration** On June 12, 1898, Philippine Independence was declared in Cavite el Viejo, now known as Kawit. By the time the revolution began in August 1896, Cavite was one of the first provinces in the Philippines to declare independence from Spain.

1. **AMERICAN AND JAPANESE OCCUPATION (mee)**

**American Period**

Ang edukasyon ay naging isang napakahalagang isyu para sa kolonyal na pamahalaan ng Estados Unidos, dahil pinahintulutan nitong ipalaganap ang kanilang mga halagang pangkultura, partikular ang wikang Ingles, sa mga mamamayang Pilipino. Noong Marso 10, 1901, sa pagtatapos ng digmaang Pilipino-Amerikano, nilikha ni Elwell S. Otis, bilang Gobernador Militar, ang Kagawaran ng Pampublikong Pagtuturo. Pagtuturo sa wikang Ingles, at kasaysayan ng Amerika, ang Edukasyon ay inaasahang magbubunga ng isang pambansang pagkakakilanlan at nasyonalismong Pilipino. Noong Enero 20, 1901, ginawang pormal ng Batas Blg. 74 ang paglikha ng departamento.Ang bawat bata mula sa edad na 7 ay kinakailangang magparehistro sa mga paaralang matatagpuan sa kanilang sariling bayan o lalawigan. Ang mga mag-aaral ay binigyan ng libreng kagamitan sa paaralan. May tatlong antas ng edukasyon noong panahon ng mga Amerikano. Ang antas ng "elementarya" ay binubuo ng apat na pangunahing taon at 3 intermediate na taon. Ang antas ng "sekondarya" o mataas na paaralan ay binubuo ng apat na taon; at ang pangatlo ay ang "kolehiyo" o antas tersiyaryo. Ang relihiyon ay hindi bahagi ng kurikulum ng mga paaralan tulad noong panahon ng Kastila.

**World War II, Including Japanse Occupation & Resistance**

World War II

During World War II, Cavite, Philippines was the site of a surprise attack on the U.S. Pacific Fleet, the destruction of the Cavite Navy Yard, and the liberation of the province:Surprise attack. On December 8, 1941, Japanese bombers attacked the Cavite Navy Yard, which was located next to the city of Cavite. The attack destroyed the base and killed and injured many people. Philippine Commonwealth Army the general headquarters of the Philippine Commonwealth Army was stationed in Cavite from January 3, 1942 to June 30, 1946. Filipino-American Cavite Guerilla Forces Colonel Mariano Castañeda led the Filipino-American Cavite Guerilla Forces (FACGF) against the Japanese occupation. LiberationOn January 31, 1945, the American 11th Airborne Division and the FACGF liberated Cavite from the Japanese. The liberation of Cavite protected the National Highway 17, which was a vital supply route for the American forces.

**Japanese Occupation and Resistance**

**Military Control and Repression:** After the fall of the Philippines in 1942, Japanese forces took control of Cavite, establishing military camps and controlling key areas.

**Violence and Atrocities:** The Japanese forces committed several atrocities against the civilian population. This included executions, forced labor, and the looting of food and goods. The people of Cavite, like those in many other provinces, experienced widespread hunger, fear, and brutality. Women, especially, suffered from sexual violence and exploitation.

**Forced Labor and Economic Hardship:** Many civilians in Cavite were forced into labor by the Japanese, working in military facilities or on projects that supported the Japanese war effort.

**Guerrilla Warfare**: Resistance in Cavite was strong, with local guerilla groups forming to fight against the Japanese occupiers. One of the most notable resistance groups was the "Cavite Guerrilla Forces," composed of former soldiers, farmers, and civilians who were determined to rid their land of the Japanese.

**The Hukbalahap** (Hukbong Bayan Laban sa Hapon): The Hukbalahap, a communist-led resistance group originally formed in Central Luzon, had significant operations in Cavite as well.

**Civilians' Role:** The civilian population in Cavite played a vital role in the resistance by supporting guerilla fighters. They provided shelter, food, and information, often at great personal risk.

**Post-Occupation Resistance and Liberation**: The fight for Cavite’s liberation intensified as American and Filipino forces advanced through the Philippines in 1944–1945. The guerilla forces in Cavite continued to harass Japanese troops, weakening their control until the final Allied push. By 1945, Japanese forces were driven out of Cavite, and the province was liberated.

1. **POST WAR TO CONTEMPORARY (pink)**

**Pag-unlad at Urbanisasyon ng Cavite Pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig**

Pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, mabilis na umunlad at naurbanisa ang Cavite. Dahil sa pagiging malapit nito sa Maynila, naging mahalaga ang papel ng Cavite sa pagpapalawak ng urbanisasyon ng Kalakhang Maynila. Ang pagtatayo ng mga kalsada tulad ng Aguinaldo Highway at South Luzon Expressway ay nagbigay-daan sa mas mabilis na transportasyon at kalakalan. Kasabay nito, umusbong ang mga subdibisyon, industriya, at komersyo sa lungsod tulad ng Dasmariñas, Bacoor, at Imus, na nagbunsod ng pagdami ng populasyon.

Naging industrial hub din ang Cavite, partikular sa mga export processing zones sa Rosario at General Trias, na nagbigay ng trabaho sa libu-libong manggagawa. Ang agrikultura, bagamat nananatiling mahalaga, ay unti-unting napalitan ng mga pabrika, negosyo, at serbisyong pang-urban.

**Papel ng Cavite sa Modernong Pulitika, Kultura, at Ekonomiya ng Pilipinas**

**Pulitika**

Ang Cavite ay naging mahalagang balwarte sa pulitika ng bansa. Maraming kilalang politiko ang nagmula rito, kabilang sina dating Senador Ramon Revilla Sr. at mga miyembro ng pamilya Remulla. Ang mga politiko ng Cavite ay may malaking impluwensiya sa pambansang pulitika, dala ng laki ng populasyon at electoral base ng lalawigan.

**Kultura**

Taglay ng Cavite ang makulay na kasaysayan at tradisyon. Ang papel nito sa Rebolusyong Pilipino ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa makabayaning damdamin ng mga Pilipino. Ang mga makasaysayang lugar tulad ng Aguinaldo Shrine sa Kawit ay nagsisilbing paalala ng kabayanihan ng mga Caviteño. Patuloy ring umiiral ang mga tradisyong tulad ng Sinulog sa Tanza, Regada Festival sa Cavite City, at iba pang pagdiriwang na nagpapakita ng kanilang kasiglahan at pananampalataya.

**Ekonomiya**

Ang Cavite ay isa sa mga lalawigang may pinakamalakas na ekonomiya sa Pilipinas. Ang tagumpay nito ay nakabase sa tatlong aspeto: agrikultura, industriya, at serbisyo. Sa larangan ng industriya, ang mga economic zone sa Cavite ay tahanan ng maraming multinational companies. Ang turismo rin ay mahalaga, kung saan binibisita ang Tagaytay City dahil sa malamig nitong klima at tanawin ng Taal Volcano. Dagdag pa rito, ang patuloy na urbanisasyon ay nagdala ng maraming oportunidad para sa mga negosyo, mula sa malalaking mall hanggang sa mga lokal na establisimyento.

Sa kabuuan, ang Cavite ay isang mahalagang bahagi ng modernong Pilipinas—isang lalawigang nagpapakita ng pagsasama ng kasaysayan, kultura, at kaunlaran sa pag-usbong ng bansa

1. **Cultural And Heritage Aspects (pink)**

**Traditional Festivals**

**1.National Flag Day-**Noong Mayo 28, 2008, ipinagdiwang ang Unang Wagayway Festival. Ang pagdiriwang na ito ay nagsisilbing tanda ng kauna-unahang pagwagayway ng bandila ng Pilipinas sa Labanan ng Alapan. Ang limang araw na kaganapan ay kinabibilangan ng isang makasaysayang reenactment ng labanan at ang paglagda ng deklarasyon para sa Kasarinlan ng Pilipinas mula sa Espanya noong Hunyo 12, 1898. Inilunsad ang selebrasyon ng Alkalde na si Emmanuel Maliksi. Sa kasamaang palad, noong 2010, itinigil ni Alkalde Homer Saquilayan ang tradisyong ito dahil sa napakamahal na halaga ng pagpapalaganap ng pista.

**2.Wagayway festival**- Ipinagdiriwang ang Wagayway Festival tuwing ika-28 ng Mayo sa Imus, Cavite upang gunitain ang Labanan ng Alapan kung saan maraming Pilipino, sa pamumuno ni Heneral Emilio Aguinaldo, ang nagbuwis ng kanilang buhay laban sa mga mananakop na Kastila. Tinaguriang "wagayway" (pagwawagayway), ang makasaysayang Imus ang lugar kung saan unang iwagayway ang Bandila ng Pilipinas bilang tanda ng isang napanalong laban.

**3.Regada**- Ang Regada ay isang pista sa Lungsod ng Cavite kung saan nakasentro ang kasiyahan sa paghahagis ng tubig. Ito ay isang linggong selebrasyon na nagsisimula sa ikalawang linggo ng Hunyo at nagtatapos sa araw ng kapistahan ni San Juan Bautista, noong Hunyo 24.

**4.Kakindayong**- Ang pagdiriwang na ito tuwing Oktubre ay bilang parangal sa patrona ng lungsod na si Nuestra Señora del Pilar at sa anibersaryo ng pagkakatatag ng lungsod, sa pamamagitan ng mga street dancing at ang tradisyunal na "karakol" na prusisyon. Isa rin itong selebrasyon upang itaguyod ang mga katutubong kakanin at iba pang mga delicacies na kilala ang lungsod, tulad ng Puto Lansong.

**Cuisine And Local Delicacies Unique to Cavite**

**1.Bacalao**-Isang kilalang putahe ng inalat na cod fish na matatagpuan sa bawat bahay ng mga Caviteño tuwing panahon ng Kwaresma, lalo na sa Biyernes Santo. Isa ito sa mga putahe na ipinamana ng mga mangangalakal na Portuges mula sa panahon bago ang pananakop ng mga Kastila, kung saan ang pangunahing sangkap ay ang pinatuyong inalat na labahita.

**2.Tamales**- Isa sa mga paboritong delicacy ng Lungsod ng Cavite at kilalang tinapay na paborito ng mga purong Caviteño. Ito ay gawa sa giniling na mani at galapong na pinapasingaw at ibinabalot sa dahon ng saging. Bagamat mukhang simple sa unang tingin, nangangailangan ito ng masusing proseso ng paggawa. Ang pinakapopular na tatak ng tamales ay ipinangalan sa matandang lolo ng kasalukuyang may-ari na si Henry Benjamin Robinson, isang dating kasapi ng USS Olympia sa ilalim ni Admiral George Dewey.

**3.Kilawin**- Ang kilawin ng mga Caviteño ay hindi gawa sa hilaw na isda, kundi mula sa ginadgad na hilaw na papaya na niluto sa suka kasama ang inihaw na dinurog na pancreas at tinadtad na librillo ng baka. Isa ito sa mga pinakasikat at paboritong putahe na kadalasang kinakain at ipinapares sa Adobo at Kare-Kare tuwing Linggo.

**4.Kalandracas**- Ang tunay na calandracas ng mga Caviteño ay hindi lamang gumagamit ng mga buto ng manok, kundi pati na rin ng mga buto ng baboy, baka, at ham, kaya't hindi nakakapagtaka na ang authentic na sabaw nito ay sobrang mayaman at masarap. Ang calandracas na niluluto at binebenta ngayon ay mas simple at mas kaunti ang lasa kumpara sa orihinal.

**5.Bibingkoy**- Ang pinakapopular na kakanin ng mga Caviteño na parang kombinasyon ng tikoy, buchi, at ginataan.

**Historical Sites**

**1. Aguinaldo Shrine-** Ang Aguinaldo Shrine ay isang mahalagang makasaysayang lugar sa Kawit, Cavite, Pilipinas. Ito ang naging ancestral na bahay ni Emilio Aguinaldo, ang kauna-unahang pangulo ng Pilipinas at isang lider sa pakikibaka ng bansa para sa kalayaan laban sa pamumuno ng mga Kastila.

**2. Corregidor Island**- Ang Isla ng Corregidor ay isang maliit na batuhing isla na matatagpuan sa entrada ng Manila Bay sa Cavite, Pilipinas. Nagkaroon ito ng mahalagang papel sa depensa ng Maynila noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig at ngayon ay isa nang sikat na destinasyon para sa mga mahilig sa kasaysayan at mga turista.

**3. Kaybiang Tunnel**- hindi isang tradisyunal na destinasyong panturismo, ang Kaybiang Tunnel ay nag-aalok ng kakaibang karanasan para sa mga naglalakbay sa Cavite at Batangas. Ang kahanga-hangang tunnel na ito, isa sa pinakamahabang tunnel sa Pilipinas, ay dumadaan sa mga bundok, na nagbibigay ng isang maganda at komportableng biyahe.

1. **ENVIRONMENT AND GEOGRAPHY (mee)**

**Historical significance of cavite geographic location** (e.g bay and proximity to manila)

**Kalapitan sa Maynila**

Matatagpuan ang Cavite mga 30 kilometro timog-kanluran ng Maynila, kaya’t nagsilbi itong daan patungo sa kabisera. Ang pagkontrol sa Cavite ay nangangahulugan ng pagkontrol sa daungan patungo sa Maynila, na mahalaga sa kalakalan, depensa, at kapangyarihang pampulitika.

**Gampanin sa Rebolusyong Pilipino**

Naging matibay na pwersa ang Cavite para sa mga rebolusyonaryo sa panahon ng Rebolusyong Pilipino laban sa Espanya (1896–1898). Sina Emilio Aguinaldo at iba pang pinuno mula sa Cavite ay ginamit ang estratehikong lokasyon nito upang magtipon ng mga pwersa at maglunsad ng mga pag-aalsa. Dahil malapit ito sa Maynila, nagkaroon ng kalamangan ang mga Pilipino upang makipaglaban sa mga Espanyol.

**Pananakop ng mga Amerikano at Hapon**

Noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano, nanatili ang kahalagahan ng Cavite dahil sa Cavite Naval Station. Sa panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, naging target ito ng mga Hapones upang makontrol ang Manila Bay.

**Kahalagahan sa Kalakalan at Ekonomiya**

Sa kasaysayan, ang mga daungan ng Cavite ay nagsilbing mahalagang bahagi ng mga rutang pangkalakalan sa pagitan ng Asya, Europa, at Amerika.

**Changes in land use and urban development over time in cavite**

**Mula Agrikultural patungong Urbanisado**

**Noon:** Tradisyonal na agrikultural ang pangunahing gamit ng lupa sa Cavite, kung saan ang mga taniman ng palay, tubo, at niyog ay karaniwan. Ang mga pook-rural ay puno ng mga sakahan at pastulan, na nagsisilbing pangunahing kabuhayan ng mga mamamayan.

**Ngayon**: Malaki ang pagbawas sa mga sakahan dahil sa pag-usbong ng mga subdibisyon, pabrika, at komersyal na lugar. Ang mga bayan tulad ng Imus, Bacoor, at Dasmariñas ay naging urbanisado at sentro ng negosyo at kabahayan.

**Residential at Commercial Expansion**

**Noon:** Ang mga tirahan sa Cavite ay karaniwang mga maliliit na bahay sa mga baryo. Ngayon:Lumawak ang mga subdibisyon at gated communities, lalo na sa mga bayan na malapit sa Maynila tulad ng Bacoor, General Trias, at Silang. Ang mga mall at komersyal na gusali ay umusbong din sa mga urbanisadong lugar. Pag-unlad ng Transportasyon at Imprastruktura Noon: Simple at mabagal ang transportasyon sa Cavite, gamit ang mga kalye ng graba at ilang sementadong daan.

**Ngayon:** Naitayo ang mga pangunahing daan at expressway tulad ng Cavite Expressway (CAVITEX) at Cavite-Laguna Expressway (CALAX). Ang mga bagong imprastruktura ay nag-udyok ng mas mabilis na koneksyon sa Maynila at mga karatig-lugar.

**Pagbabago sa Baybayin**

**Noon:** Natural na baybayin at mga pook-pangingisda ang matatagpuan sa Cavite, lalo na sa mga bayan tulad ng Rosario at Kawit.

**Ngayon:** Ang ilang bahagi ng baybayin ay na-reclaim para sa komersyal at industriyal na gamit, at ang mga lugar ng pangingisda ay nabawasan dahil sa urbanisasyon.