**7. Hafta**

### Çodhiri Rahmat Ali ve İki Ulus Teorisine Katkıları

İki ulus teorisi ve Pakistan ideolojisinin ileride kurulacak olan Pakistan Devleti’nin temeli olmasını sağlayan yapıya kavuşmasında oldukça önemli olan bir diğer isim Çodhiri Rahmat Ali’dir. Çodhiri Rahmat Ali, gerek bağımsızlık gayesiyle servis edilen İki Ulus teorisine yapmış olduğu entelektüel katkı gerekse Pakistan isminin yaratıcısı olması nedeniyle, Hindistan Müslümanları nazarında önemli bir yer tutabilmeyi başarmıştır. Çodhiri Rahmat Ali siyasete dokunmaya başladığı ilk zamanlardan beri milliyetçi bir tavır takınmış, İslam’ın hâkim olduğu bir Müslüman devlet kurulabilmesine yönelik önemli kuramlar geliştirmiştir. Pasif bir muhalefet tarzı benimseyen Müslüman liderlerin İngiliz ve Hinduların demokratik yönetim modelleri içinde eritilmeye mahkûm bırakılan Müslüman topluma daha farklı ve etkili bir hedef koymalarının zorunluluğunu katılmış olduğu siyasi toplantılarda vurgulamış ve bu yönüyle Müslüman hareketine önemli bir ivme kazandırmıştır. Hindistan’ın özellikle batı bölümlerindeki Müslüman yoğunluğun, yeni bir devlet kurma potansiyeline sahip olduğunu belirten Rahmat Ali, bu kuruluşun ise Hindulardan kendilerini ayırarak, bu ulusla tüm ilişkilerini kesmekle mümkün olabileceğini dile getirmiştir(Bright, 2015:243). Federal devlet yapısına yönelik eleştirilerini açıkça vurgulayan Rahmat Ali, İki Ulus teorisinin katı bir yorumuyla, Hindu-Müslüman bütününün tamamen birbirinden kopması gerektiğini öne sürmüştür. Çodhiri Rehmat Ali’nin Müslüman bağımsızlık hareketine sunmuş olduğu en önemli katkı ise 1933 yılında üç arkadaşı ile birlikte kaleme aldığı *Now and Never* adlı makalesindeki tespitleri ve önerileriyle olmuştur. Makalesinde bulunan mevcut sistemin Müslümanlara zarardan başka bir şey vermediği, Müslümanların her yönden ayrı bir ulus olduğu, federal sisteme boyun eğen Müslüman liderlerin derhal kendilerine gelmeleri gerektiği ve Hindu-Müslüman ortak hareketinin başarısızlık ve felaketten başka bir sonuç vermeyeceği tespitleri Müslümanları bilinçlendirmiş ve Hindistan’daki diğer toplulukların da Müslümanların neden bağımsız bir devlet istediklerine dair fikirleri olmasını sağlamıştır.

Hint Alt Kıtasında Müslümanlar için geniş kapsamlı reformlar gerçekleştirilmesini öngören ünlü makale Pakistan ideolojisinin temel taşlarından biri olarak kabul görmüş ve İki Ulus teorisine olan ilginin artmasını sağlamıştır. Rahmat Ali, Şeyh Muhammed Sadik, Muhammed Aslam Khan ve Inayatullah Khan ile birlikte kaleme aldığı makalede Müslümanların ortak hareket etmesini sağlayacak ve Müslüman liderleri İki Ulus teorisi çevresinde buluşturacak olan önemli tespitlerde bulunmuştur. Zihinlerindeki Pakistan’ın Pencab, Kuzeybatı Sınır Eyaleti, Keşmir, Sindh ve Beluçistan bölgelerini kapsadığı ve bu sınırlar içinde Müslümanların özgürce yaşayabilecekleri bir devlet inşa etmesi gerektiği bu tespitlerden en önemlileridir. Müslümanların hararetli bir gayretle görkemli bir yönetim kurup sonsuza dek var mı olacağı yoksa telef mi olacağı hususunda bir karar vermesi ve yolunu ona göre çizmesi gerektiğine dair ifadeleri, dahası Müslümanların ve Hinduların ayrı iki ulus oldukları ve Müslüman halkın Hindu egemenliğinden sıyrılarak kendi vatanlarını kurma çabasına girişmeleri yönündeki yol göstericiliği(Kisanah, 1997:142-150) Çodhiri Rahmat Ali’yi Pakistan ideolojisinin ve İki Ulus teorisinin en önemli kuramcıları arasına sokmuştur. Çodhiri Rahmat Ali, İki Ulus teorisinin Alt Kıtada kabul görmesi ve yaygınlaşması açısından hayati önem arz eden bu makalesinde “ Hayatta mı kalacağız yoksa sonsuza dek kayıp mı olacağız?” ve “Ya şimdi ya da hiçbir zaman”(Kisanah, 1997) söylemleriyle Müslümanların özgürleşme sürecinin coşku kazanmasına vesile olmuş ve bu mottolar halk hareketlerinde kullanılmaya başlanmıştır.

Rahmat Ali makalesinde, Hindistan’da yaşanan etnisite ve din eksenli sorunların çözümünün Müslüman bir ülke kurulmasıyla mümkün olabileceğini belirtirken, kurulması gereken devletin sınırlarına dair ipuçları da sunmaktan geri durmamıştır. Rahmat Ali 1933-35 yılları arasında kaleme almış olduğu iki önemli yazısında kurulması planlanan olası devletin Pencab, Beluçistan, Afgan Eyaleti(Kuzeybatı Sınır Eyaleti), Keşmir ve Sind bölgelerinden oluşması gerektiği önerisini yinelemiştir(Sarkar, 2003). Rahmat Ali Hindistan’daki Müslüman Ulusal Hareketinin bir anlamda alevlenmesini bu çalışmasıyla başlatmış ve milli bilinci oluşturma konusunda önemli bir gelişim oluşmasına ön ayak olan isimlerden olma sıfatına erişmiştir. Müslüman halkta yapmış olduğu etkinin yanı sıra Rahmat Ali’nin milliyetçi ideolojik görüşleri Müslüman siyasilerin de düşün yapılarını etkilemiş ve bu doğrultuda Müslüman Partisinin tek bir koldan örgütlenmesine katkı sağlamıştır.

Çodhiri Rahmat Ali’nin Pakistan’ın kuruluş sürecine dair diğer önemli-belki de en önemlisi- başarısı etimolojik olarak ‘temiz insanların yaşadığı yer’ anlamı taşıyan Pakistan ismini ideolojik bir anlam içeren yapıda yeniden oluşturması ve bunu paydaşlara sunmasıdır. 28 Ocak 1933 tarihinde Cambridge Üniversitesi yıllarında yayımladığı Müslüman milliyetçiliğine yön veren makalesi *Now and Never’*da Müslümanların yoğun olarak yaşadığı bölge ve eyaletlerin çeşitli harflerinden oluşturduğu Pakistan ismi, sunulan birçok öneriden daha fazla destek almış ve günümüz Pakistan’ının isim kaynağı olmuştur. Çodhiri Rahmat Ali çocukluk yıllarından bu yana yaşadıkları ülkenin Hindistan(Hindustan) yani Hinduların vatanı olarak adlandırılmasına karşı bir tavrı olduğunu ve kendilerini bu milliyetten ayırt ederek farklı bir ulus olarak algılayabilmelerinin en önemli koşulunun öncelikle kendi vatanlarına bir isim verme zorunluluğunun farkına varmak olduğunu ısrarla vurgulamıştır(Kisanah, 1997). Çodhiri Rahmat Ali Pakistan kelimesini milliyetçi anlam içerecek şekilde şöyle oluşturmuştur:

Pencab (P)

Afgan (A) (Kuzeybatı Sınır Eyaletindeki Patanları temsil ediyor)

Keşmir (K)

Sindh (S)

Beluçistan (TAN) (Shani, 2007:72 ).

Çodhiri Rahmat Ali’nin yeni kurulacak Müslüman bir ülkenin sınırlarını belirten ve isminin ne olması hususunda zekice bir öneri sunan fikirleri, kendisinin bizzat katıldığı üçüncü yuvarlak masa toplantısında beklenen ilgiyi göremese de, daha sonra bu fikirler Hindistan Müslümanlarının yeni ülke kurma ideolojilerinin ana ilkeleri haline dönüşmüştür. Çodhiri Rahmat Ali ve Muhammed Ali Cinnah bağımsız Müslüman devlet kurma konusunda birçok defa fikir alışverişinde bulunmuş, bu doğrultuda ortak çalışma yürütme konusunda önemli görüşmeler gerçekleştirmiştir. Denilebilir ki tüm bu çalışmalarıyla Rahmat Ali İki Ulus teorisinin siyasi yönünün eksikliklerini gidererek amacı belirlenmiş nihai bir hedef olmasına oldukça mühim katkılarda bulunmuş , büyük lider Muhammed Ali Cinnah’a,bu temeli oluşturulmuş ideolojik alt yapı üzerine İki Ulus teorisinin ana ilkelerini inşa etme sorumluluğunu bırakmıştır.