### 9. Hafta

### 23 Mart 1940 Lahore Karar Tasarısı

Kongre Partisinin İngiltere’nin İkinci Dünya Savaşı esnasında Alt Kıtada uygulamak istediği siyasi politikalara ters düştüğü ve otoriter bakanlıklarını istifaya çağırıp siyasi yönetimden geri çekildiği dönem Hindistan’ın siyasi tarihinde yeni bir sayfa açılmasını sağlamıştır. Kongre Partisinin azalan siyasi otoritesi, uzun zamandır azınlık olarak görülmekten hoşnutsuz olan Müslümanlar için fırsat yaratmış ve bu fırsatı iyi değerlendirme amacıyla Müslümanlar, Müslüman Partisi çatısı altında, Cinnah’ın liderliğinde ülke genelinde çeşitli siyasi organizasyonlar düzenlemeye başlamıştır. Bu siyasi organizasyonların ortak söylemi ise zamanla ayrı ve bağımsız bir devlet kurma ideasına dönüşmüştür. İngilizlerin kendilerine özgü demokratik yönetim modelleri çerçevesinde daima azınlık olarak kalacaklarını düşünen Müslüman toplum, Muhammed Ali Cinnah’ın siyasi, psikolojik ve fiziki mücadeleyi içeren bağımsızlık reçetesi etrafında toplanmaya başlamıştır. Teorik olarak zemini oluşmaya başlayan özgür bir devlet ideasının ilk adımı bu karmaşık ve her türlü gelişmeye gebe olarak tanımlanan dönemde olmuştur. Seyid Eşref Hüseyin Rızvi Hindistan Müslümanlarının bu özgürlük girişimi serüvenlerine başlama sürecini şöyle anlatmıştır:

“Hindu Kongre bakanlıkları döneminde Müslümanlar pasif bir şekilde oldukları sürece Hinduların baskısı-etkisi altında kalacaklarının farkında idiler. Süreç böyle devam ettiği takdirde ulus bilinçleri zamanla kaybolup gidecekti. İşte bu yüzden diriliş vaktinin geldiğini düşündüler ve örgütlenmeye başladılar”(Rızvi, 2014: 63-64).

8-11 Ekim 1938 tarihleri arasında Karaçi’de yapılan Müslüman Partisi toplantısında Cinnah Çekoslavakya örneğini vererek Müslümanlar için ayrı bir devlet fikrinin ilk ipucunu vermiş olduğunu daha önce belirtmiştik. İlk pratik adımı bu toplantıyla atılan Pakistan fikri, zamanla Hindistan Müslümanlarının resmi bir amacı olsun ya da olmasın bütün toplantılarında dillendirilmeye başlanmıştır. Muhammed Ali Cinnah önderliğinde Tüm Hindistan Müslüman Partisi, temsil ettiği toplumun bu istekli ve coşkulu örgütlenmelerinin de cesareti ve şevkiyle, henüz resmi kanallar aracılığıyla Hindistan’daki diğer paydaşlara deklare edilmeyen özgürlük önerilerini sunacakları bir toplantı düzenleme çabasına girişmişlerdir. Kuşkusuz bu toplantı kararının arkasında Hinduların kısa süreliğine de olsa otorite kaybetmeleriyle Hindistan’da ortaya çıkan yeni bir siyasi aktör ihtiyacı, İkinci Dünya Savaşında ülkelerin gerçeklerle karşı karşıya kalma durumunun demokratik ulus devletlerin modern dünyadaki yerlerini tanımlamaları konusunda katalizör etkisi yaratması,(Mazower, 2003) İngilizlerin savaş nedeniyle ticari faaliyetlerinin sekteye uğramasıyla yerel sermayedarların Hindistan’daki Müslüman Milliyetçilere destek vermeye başlaması ve İngilizlerin Alt Kıtadan olası çekilmeleri ertesinde Hinduların tek yönetici olacağı riski gibi durumların da olduğu göz ardı edilmemelidir. Bu yerel ve uluslararası koşullar doğrultusunda Cinnah ve Müslüman Partisinin ileri gelenleri Müslüman partisinin 27. Yıllık toplantısına her zamankinden daha büyük önem vermişler ve bu toplantının organize edilme sürecini bizzat yönetmişlerdir. Daha önce 28 Aralık 1938-39 tarihinde yapılması planlanan toplantı, kendisine atfedilen olağanüstü önem neticesinde daha verimli ve etkili olabilmesi için birkaç ay daha ertelenmiş ve Sikandar Hayat’ın çabaları ve Liyakat Ali Han’ın son şeklini vermesiyle 1940 yılının Mart ayında yapılması kararlaştırılmıştır. Müslüman yoğunluğun olduğu ve güçlü bir Müslüman Partisi yapılanmasının kurulduğu Pencab eyaletinin Lahor şehrinde yapılması planlanan toplantı öncesinde, 19 Mart 1940 tarihinde bu bölgede Haksar topluluğuyla polisler arasında çatışmalar yaşanmış, kayıtlara Haksar Trajedisi olarak geçen bu olaylar esnasında yaklaşık 70 kişi ölmüştür(Tişna, 2013:49). Yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle bazı Müslüman liderler bu toplantının ertelenmesi veya yapılacağı yerin değiştirilmesi talebinde bulunduysalar da Muhammed Ali Cinnah bu birlik tablosunun ve siyasi fırsatların bir daha aynı seviyede olmayacağını düşündüğünden bu talepleri reddetmiştir.

Muhammed Ali Cinnah tüm olumsuz gelişmelere rağmen yanına kız kardeşi Fatima Cinnah, Muhammed Ali Cevher, Navab Sadık Ali Han gibi isimleri de alarak 21 Mart 1940 tarihinde toplantının düzenleneceği Lahor şehrine ulaşmıştır. İlk iş olarak Haksar topluluğundan hastanede yatanları ziyaret eden Cinnah bu davranışıyla bir kez daha Müslümanların ve Lahor halkının gönlünü fethetmiştir. Cinnah ardından Navab Sahab Memdut adlı yerel siyasi liderin evine geçmiş ve tarihi Lahor Karar Tasarısının ilk raporları aynı gün bu evde hazırlanmıştır.

 Tüm Hindistan Müslüman Partisi tarafından organize edilen Lahor’daki yıllık toplantıya Hindistan’ın her bölgesinden aralarında bazı muhaliflerin de bulunduğu Müslüman delegeler davet edilmiştir. İngilizlere ve Hindulara Hindistan’daki Müslümanların tek bir amaç doğrultusunda hareket ettiği mesajı vermek, uzlaşılamayan konularda Müslümanların yine kendi aralarında sorunlarını çözme arzusunda olduğunu göstermek, İngilizlere Müslüman Partisinin Müslümanlar üzerindeki etki düzeyinin yüksekliğini kanıtlayarak siyasi alanda imtiyazlı bir konum elde edebilmek gibi durumlar ise bu davetlerin nedenleri arasında gösterilebilir.

Müslüman Partisinin 27. Yıllık toplantısına katılmak için Pencab, Bengal ve Assam bölgelerinin başbakanları, ve ülke idaresinde önemli yerel görevlerde bulunan üst düzey Müslüman yöneticiler de Lahor’a gelmiştir. Bu tarihi toplantıya Pencab bölgesinden 270, Bengal bölgesinden 152, Bihar bölgesinden 107, Madras bölgesinden 94, Bombay bölgesinden 90, CP-Berar bölgesinden 60 ve Acmere-Marvara bölgesinden 15 delege katılmıştır(Dar,2015:132). Lahor toplantısının ilk çalışma taslağı Sikandar Hayat tarafından hazırlanarak Muhammed Ali Cinnah’a sunulmuştur.

22 Mart 1940 tarihinde Lahor’da bulunan Badişah Camii’nin yanındaki Minto Park’da (günümüzde Minare i Pakistan’ın bulunduğu yer) tarihi konuşmalar öncesi büyük hazırlıklar yapılmış ve yüzbinler toplantının ilk oturumunu dinlemek ve izlemek için buraya akın etmiştir. 60000 kişilik katılıma göre düzenlenen toplantı salonu yetersiz gelmiş, Müslümanlar sokaklara kurulan devasa hoparlörlerden liderlerin konuşmalarını dinlemek için kavurucu sıcakta beklemeye koyulmuşlardır. Toplantıya, o güne değin görülmemiş şekilde kadın katılımının olması da şaşırtıcı bir durum olarak nitelenmiştir. Bu kadın desteğinin arkasında ise kuşkusuz Muhammed Ali Cinnah’ın Müslüman Partisinin yapılanmasında ve Müslüman toplumun örgütlenmesinde kadınlara vermiş olduğu özel önem ve değer bulunmaktadır. Kadınların siyasi ve toplumsal başarıdaki göz ardı edilemeyecek katkısını her mecrada dile getiren Cinnah, gençler ve kadınların kitleler halinde bağımsızlık mücadelesine katılmalarını sağlamıştır. Kız kardeşi Fatima Cinnah’ı beraberinde bu tarihi toplantıya getirmiş olmasıyla kadınların da tıpkı erkek delegeler ve katılımcılar gibi hedeflerine ulaşmada çok önemli olduklarını göstermiştir.

Müslüman partisinin çalışma komitesi[[1]](#footnote-1) sabah erken saatlerde bir ön toplantı gerçekleştirmiş, Hindistan’ın anayasal işleri, uluslararası ilişkileri ve savunma durumu ile ilgili temel sorunlar tartışılmıştır. Tarihi toplantı Kuran-ı Kerim okumalarıyla ve dönemin ünlü sanatçılarının performans gösterileriyle başlamış, ardından Mian Beşir Ahmed Muhammed Ali Cinnah için yazmış olduğu “Millet Ka Pasban Hai Muhammed Ali Cinnah” adlı şiirini okuyarak Müslüman katılımcıların coşkusunu arttırmıştır. Müslüman partisin ileri gelenlerinden Navab Memdut Müslüman halka göstermiş oldukları coşku ve ilgi nedeniyle teşekkürlerini sunmuş, Hindu ve İngilizlerin Müslümanların kendi kendilerini seçme ve seçilme haklarını verme konusundaki olumsuz tavırlarının Hindistan’a başarısızlık getirdiğini belirtmiştir. Aynı zamanda batı tarzı yönetim sisteminin Hindistan için uygun olmadığını ve olmayacağını, Müslümanların haklarından çalacak bir federasyon tipinin kabul edilmeyeceğini açıklamıştır(Sarkar, 2003).

Muhammed Ali Cinnah Kuran dinletisini ve konuşmacıların Müslüman haklarını yok sayan önerilere kapalı olunduğuna dair konuşmalarını dikkatle dinledikten sonra büyük tezahüratlar eşliğinde kürsüye çıkmıştır. Konuşmasına Urdu konuşarak başlayan Cinnah, tüm dünyanın kendilerini takip ettiğini dolayısıyla önemli mesajlar vereceği konuşmasına İngilizce devam etmek istediğini kalabalığa iletmiş ve konuşmasına İngilizce devam etmiştir. Açıkçası Cinnah’ın konuşmasına İngilizce devam etmesi, kimi tarih eleştirmenlerince eleştiriye maruz bırakılmıştır. Bu eleştiri sahiplerine göre Müslümanların milli duygularını ön plana çıkaran, bu duyguların temeline ise Urdu dilini yerleştiren Cinnah, kendilerinin ayrı bir ulus olarak görülmesi gerektiği görüşünün nedenleri arasında saydığı Urdu dilini kullanmamasıyla millilikten uzak bir tavır sergilemiştir. Dahası toplantıya katılan Müslüman halktan sadece ileri düzey eğitim almış ufak bir kısım İngilizce konuşmaları anlayabilecek durumda iken, Cinnah’ın bu dili dünyaya seslenişte aracı olarak kullanması bir tezat durum ortaya çıkarmıştır. Cinnah’ın İngilizce konuşması törende bulunan çoğu kimse tarafından anlaşılmamış, Cinnah’ın sadece görsel hitabet gücü sayesinde halk coşkuyla gelişmeleri takip etmiştir. Tarihçi Farooq Ahmad Dar’ın Muhammed Ali Cinnah’ın İngilizceyi tercih etmesiyle ilgili bir başka tespiti ise Cinnah’ın Urdu Diline İngilizce kadar hâkim olmayışıdır(Dar,2015). Cinnah bu nedenle duygu ve düşüncelerini tam ve net bir şekilde aktarabilmek adına Urdu yerine İngiliz dilini kullanmıştır. Bu durum açıkçası millilikten uzak bir görünüm sergilediği için özellikle Hindular ve bazı Müslüman kesimler Cinnah’ı yoğun bir eleştiriye maruz bırakmıştır.

Müslüman Partisinin Hindistan’da kazandığı popülariteden ve İngilizlerin nazarında elde ettiği önemli konumdan bahsederek konuşmasına başlayan Muhammed Ali Cinnah, öncelikle katılan veya kendilerini Hindistan genelinde radyodan takip eden bütün Müslümanlara ve Müslüman Partisi destekçilerine minnet duygularını sunmuştur. Kadınlara özel bir parantez açan Cinnah, onlara özel bir teşekkür konuşması yapmış ve partiye daha fazla kadın üyenin dâhil olması gerektiğini dile getirmiştir. İngilizlerin artık Hindistan ile ilgili alınacak kararlarda Müslüman Partisinin de görüşünü almaya başladığını belirten Cinnah, bu durumun Müslüman Partisi ve Müslümanların son dönemlerdeki önlenemez yükselişinin bir belirtisi olduğunu coşkuyla dile getirmiştir. Artık Hindistan Müslümanlarının tam anlamıyla uyandığını ve bu kutlu uyanışa kimsenin engel olamayacağını deklare etmiştir. Müslümanların geçmiş yıllardan çok fazla ders çıkardığını, dolayısıyla artık çıkarlarını gözetmeden hiçbir oluşuma güvenmeyeceklerini katılımcılarıyla paylaşan Cinnah, aynı zamanda İngilizlerin Dünya savaşı esnasında kendilerinden destek istediklerini, bu durumun hep birlikte neleri başardıklarının en büyük kanıtı olduğunu da açıklamıştır(Haq, 2013).

Muhammed Ali Cinnah’ın Lahor’daki tarihi konuşmasında özgür ve bağımsız bir Müslüman devlet kurma isteklerini sıraladığı bölüm bu toplantıya atfedilen önemin asıl nedeni olarak değerlendirilir. Müslüman halka ve Hindistan’daki diğer paydaşlara seslenişinde Müslümanların kendilerine ait, kendi inanış ve kültürlerini özgürce yaşayabilecekleri bir ülke hedeflerine ulaşmaya kararlı olduklarını vurgulayan Cinnah, artık Hindistan’daki siyasi düzenin hiçbir kesimi mutlu etmeyeceğini dikkatle dile getirmiştir. Cinnah’ın konuşmasındaki ana temaları Dr. Fakhr-ul İslam şöyle sıralamıştır:

1. Cinnah konuşmasında Hinduların, Hinduizm ve İslam’ın gerçek doğası hakkındaki anlayış eksikliklerine duyduğu şaşkınlığı öncelikle belirtmiş, Hinduizm ve İslam’ın sadece bir din değil, aynı zamanda sosyal düzenin kurulmasında önemli bir aktör olduğunu ifade etmiştir.
2. Hindu ve Müslümanların iki ayrı dini felsefe, sosyal gelenek, kültür ve edebiyata sahip oldukları, bunlar neticesinde ise birbirleriyle evlenemedikleri, yemek dahi yemedikleri konusunda çıkarımlarda bulunmuştur.
3. Müslümanların genel nüfus içindeki sayılarıyla azınlık, Hinduların ise çoğunluk olarak görülmesinin, dahası bu iki milletin tek devlet altında tek bir millet gibi yollarına devam etmelerinin beklenmesinin ileride telafisi mümkün olmayacak sonuçlara neden olacağı hususunda uyarılarda bulunmuştur (Islam,2010:59-60).

Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah konuşmasının son bölümünde açıkçası yıllık toplantının en önemli konusu olan bölünme ve Müslümanlar için ayrı ve özgür bir devlet düşüncelerine ağırlık vermiştir. Hindular ve İngilizlerin Hindistan’ı kapsayan ve bağlayan yönetsel adımlarının artık Müslümanlar için bir işe yaramayacağını belirten Cinnah, her iki yönetsel güçten de Müslümanlara fayda gelmeyeceğini dile getirmiştir. Dolayısıyla ne İngilizlerle ne de Hindularla kendi faydalarına olmayacak hiçbir anlaşma masasına oturmayacaklarını vurgulamıştır. İngilizler ve Hinduları kastederek Müslümanların bu zamana kadar şeytan ve denizin dibi arasında(Haq, 2013: 84) bir seçim yapmak zorunda kaldığını, muhtemelen büyük sorunların bu dar yapıdan ortaya çıktığını katılımcılara aktararak, artık Müslümanların arada kalan bir ulus olmayacağı aksine karar verici bir konumda olacağını coşkuyla aktarmıştır. Cinnah konuşmasında Kongre bakanlıklarına da uyguladıkları baskıcı politikalar sonucu Müslümanları yakınlaştırarak tek vücut olmuş bir halde mücadele etmelerini sağladıkları için teşekkür etmiştir. İki ulus teorisi üzerine eklemlediği bölünme kuramını tüm dünyaya duyuran Cinnah, İngilizlerin ülkelerinden çekip gittiklerinde Hinduların boyunduruğu altında kalmayacaklarını, kendilerine ait bir vatanda yaşamak istediklerini vurgulamıştır. Cinnah bu hususta halkı derinden etkileyen şu ifadeleri kullanmıştır:

“Müslümanlar yaygın olarak bilindiği ve anlaşıldığı üzere bir azınlık değildirler. Müslümanlar bütün millet tanımlarına göre bir millettirler ve kendilerine ait bir vatana, toprağa ve devlete sahip olmalılardır”(Hussain, 2017:440 ve Brıght, 2015: 241).

Muhammed Ali Cinnah konuşmasının bütününde Hindu ve Müslüman halkın birbirleriyle iletişim kurmaya başladığı andan itibaren aralarında oluşmaya başlayan temel farklılıkları ön plana çıkarmış ve bu temel farklılıkları referans göstererek özgür bir devlet kurma idealarını meşru bir zemine oturtturmaya gayret etmiştir.

Muhammed Ali Cinnah Hindistan’da yapılacak herhangi bir anayasal planın Müslümanların ve Müslüman Partisi’nin onayı alınmadan yapılamayacağı, aksi takdirde uzun süredir hiç olmadığı kadar güçlü olan Müslüman halkın buna direneceğini belirterek, isteklerinin göz önünde bulundurulmamasının Hindistan’da siyasi bir kaos ortamı yaratacağını üstüne basarak vurgulamıştır. Hindu ve Müslümanların birleştirilme gayesinin bir rüyadan ibaret olduğunu yeniden belirtmiş ve İngilizlere kendilerini siyasi muhatap olarak görmeleri gerektiği mesajını iletmiştir. Muhammed Ali Cinnah konuşmasının son bölümünde Hindistan’daki ulusların sorunlarına barış yolu ile çözüm bulmanın kutsal görevleri olduğunu, bu kutsal amaçlarını gerçekleştirme yolunda karşılarına çıkabilecek tehdit ve korkutmaların kendilerini asla yıldırmayacağını, hayallerini başarmak için her türlü fedakârlığa hazır olduklarını (Sultana,2016) belirtmiş ve yüzbinlerin coşkuya bürünmesini sağlamıştır.

Müslüman Partisi’nin Lahor’daki tarihi toplantısının ikinci oturumu 23 Mart 1940 tarihinde başlamıştır. İlk taslakları önceki iki gün içinde oluşturulan Lahore Karar Tasarısı bu oturumda tüm dünyaya deklare edilmiş ve Hindistan Müslümanları için özgür bir devlet ideası ilk defa resmi olarak paydaşlara duyurulmuştur. Tasarıyı tezahüratlar içinde Bengal aslanı olarak tabir edilen Bengal yöneticisi Fazl-ul Hak sunmuştur. Hindistan tarihi ve Dünya tarihi için bir dönemeç olarak nitelenen kararlar şu şekilde dünyaya servis edilmiş ve Lahor Karar Tasarısı adını almıştır:

“Aşağıdaki maddeleri içermediği takdirde, Hindistan’da uygulanabilir ve Müslümanların kabul edeceği hiçbir anayasal plan yer alamaz:

* Şöyle ki, coğrafi olarak birbirlerine yakın olan bölgeler ayrı ayrı veya gerektiğinde birleştirilerek, gerekli bölgesel düzenlemelerin ardından bağımsız bölgeler haline dönüştürülmelidir.
* Müslümanların sayıca çoğunluk olduğu Hindistan’ın Kuzeybatı ve Doğu bölgeleri kurucu birimlerin özerk ve egemen olduğu bağımsız devletler haline dönüştürülebilmesi için gruplandırılmalıdır.
* Oluşturulan bu özgür devletlere uygun zorunlu, yeterli ve etkili güvenlik önlemleri alınmalıdır.
* Gelecekte hazırlanacak anayasal planda Müslümanların azınlık olduğu bölgelerde dahi onların dini, kültürel, siyasi ve yönetsel hakları güvence altına alınmalıdır(Çerağ, 1996:399-400-401 ve Rahim vd.,1967:213).

Tasarının açık ve net olarak Müslümanlar için bağımsız bir devlet öngördüğü ve tamamen bu düşünce üzerine oluşturulduğu görülebilir. Hindistan’ın birleşik yapısının ve tek yönetim modelinin reddedilerek yerine birden fazla devlet ve yönetim modelinin önerildiği kararlar bütünü kısa sürede dünya genelinde büyük yankı uyandırmıştır. Müslümanların sayıca çoğunluk olduğu Pencab, Kuzey Batı Sınır Eyaleti, Sind, Beluçistan, Bengal ve Assam bölgeleri tarihi tasarının atıfta bulunduğu ve kurulacak yeni devletin sınırlarına dair ipuçları sunduğu eyaletler olarak değerlendirilmiştir. İlerleyen günlerde ilk süreçte üstü kapalı bir şekilde vurgulanan iki devlet ve iki millet modeli, tasarının detayları ve amaçları daha açık ve net olarak kamuoyuyla paylaşılarak nihai hedef olarak açıklanmıştır. Lahor Karar tasarısının Müslümanlar için yeni bir devlet öngören ve Hinduların siyasi otoritesinden sıyrılmalarını sağlayacak yukarıdaki maddelerin yanı sıra Müslüman Partisi Komitesi, 1935 Hindistan Anayasasının somutlaştırdığı Federasyon Devlet modelinin ülkenin yerel koşulları ile uyumlu olmadığını ve iş göremez halde olduğunu da tasarıyla birlikte deklare etmiştir. Hindulara geniş siyasi haklar tanıyan 1935 Hindistan Hükümet Yasası’nın Müslümanlar tarafından artık kabul edilmeyeceği ve Müslümanların artık kendi ülkelerinde kendi oluşturacakları anayasal çerçeveler ile yaşamak istediği tüm Hindistan’a duyurulmuştur. İngilizlerin bu anayasal planın revizesinde veya yeniden oluşturulmasında Müslümanların rızasını almadan adım atmamaları gerektiği de vurgulanmıştır(Haq,2013).

 Muhammed Ali Cinnah karar tasarısının Bengal aslanı Fazl-ul Hak tarafından deklare edilişinin ardından yeniden söz almış ve İki Ulus teorisi üzerine inşa ettiği bağımsızlık fikrini Lahor Karar Tasarısı doğrultusunda şu cümlelerle ifade etmiştir:

“Müslüman ve Hindular ayrı destanlara, ayrı kahramanlara ve olaylara sahiptirler. Birinin kahramanı diğerinin düşmanı olarak sayılır. Aynı şekilde bir tarafın zaferi diğer tarafın yenilgisine denk gelir haldedir. Tek bir devlet altında bu iki ulusun yaşamaya devam etmesi sürekli artacak bir memnuniyetsizliğin habercisi olacaktır. Müslümanlar her açıdan bir millettir ve kendilerine ait bir vatanları, toprakları ve devletleri olmalıdır”(Gauhar,1967: 55-56).

Açıkçası Cinnah’ın ifadelerinden de anlaşılacağı üzere Lahor Karar Tasarısının temelinde Hindistan Kongre partisinin tek ulus teorisi temelli anlayışına karşılık İki Ulus teorisini öneren ve Hindistanlı Müslümanların bağımsız bir devlet kurma isteklerinin dikkate alınmasını içeren bir düşünsel altyapı bulunmaktadır. Seyyid Ahmed Han ile teorik zemini oluşmaya başlayan İki Ulus teorisinin tek bir bildiriye indirgenmiş hali olarak niteleyebileceğimiz bu tarihi kararlar bütünü Müslümanların yeni bir vatan fikrine olan duygusal inanmışlıklarını hakikate dönüştürmüş ve Alt Kıtanın siyasi ortamını hareketlendirmiştir. Aynı zamanda Lahor’daki tarihi konuşmalarda İngilizlere artık Müslümanların haklarını tanıma ve onlara bu hakları kullanma fırsatı verme konusunda da çağrı yapılmış, Müslüman Partisi’nin onayını almadan atacakları her adımın eksik ve hatalı olacağı konusunda uyarılarda bulunulmuştur. Bu uysal ve haklı çağrılar İngiliz yönetimi nazarında kabul görmüş ve İngilizlerin konuşmalar sonrası tepkileri Müslümanların iki güç karşısında mücadele etmekten ziyade Hindulara karşı bir bağımsızlık mücadelesi sergileyeceğinin ipuçlarını vermiştir.

Çodhiri Halik-ul Zaman, Mevlana Zafer Ali Han, Serdar Evrengzib Han, Hacı Sir Abdullah Harun, Navab İsmail Han, Kazi Mahmud, Lahor Karar Tasarısına destek verenlerden diğer önemli kişilerden olmuştur.

 Lahor Karar Tasarısı ve Müslüman liderlerin İngilizler ve Hindulara karşı özgüvenli duruşları Müslüman halkı benzeri olmayan bir siyasi-sosyal harekete yönlendirmiştir. Müslümanların ülke genelinde can ve mal güvenliğinin sağlanması, İslami gelenek ve göreneklerin muhafazası ve gelişebilmek için ayrı bir devlet kurulması fikirleri etrafında toplanan Müslümanlar, Lahor Karar Tasarısının yarattığı coşkuyu tüm Hindistan’a yayarak etki düzeyini arttırmışlardır.

Muhammed Ali Çerağ Lahor Karar Tasarısının Hindistanlı Müslümanlar için ne denli önemli olduğu konusunda şu ifadeleri kullanmıştır:

“Hindistan’ın Müslümanları geçen 50 yıldan bu yana siyasi anlamda cehaletteydiler. Ancak bu Lahor toplantısı onları doğru bir yaşam hayaline sahip kıldı”(Çerağ, 1996:401).

Lahor Karar Tasarısının beyanı Hindistanlı Müslümanlar için baskılardan kurtuluş ve gelecek için kazanım elde etme aşaması olarak değerlendirilir. Tasarının radyo aracılığıyla tüm Hindistan’a ilan edilmesiyle birlikte Müslüman Partisi ülke genelinde Müslümanların ve bölgedeki yönetim modelinden hoşnut olmayan diğer unsurların tek temsilcisi olma sıfatına erişmiştir. Müslümanlar için özgür bir devlet kurulmasından başka hiçbir öneri veya uygulama kabul edilmeyeceğine dair madde, Babürlü hâkimiyetinin otoritesinin sona ermesiyle birlikte çöküşe geçen ve bir zamanlar yön vericisi oldukları topraklarda önemli iç ve dış meselelerde fikirleri dahi alınmayan bir konuma gerileyen Müslümanlara yeni bir umut ışığı olmuş ve Müslümanlar için politik gücün bir kısmını geri alma ve ileride bu gücü genişletme şansı doğmuştur. Artık Müslümanlar gerçek kimliklerine kavuşmuş hissiyatıyla mücadele etmeye başlamış ve kendi geleceklerini tıpkı eskiden olduğu gibi kendileri belirlemek konusunda uzun zamandır olmadığı kadar bilinçli örgütlenmeye başlamışlardır. Muhammed Ali Cinnah’ın hayat ve ölüm arasındaki bir çekiliş(Çerağ, 1996) olarak nitelediği İngiliz ve Hindu egemenliğine karşı yürütülen bu kurtuluş mücadelesi serüveni artık Müslümanlar için ulaşılabilir bir hedef haline dönüşmüştür.

İki ulus teorisinin eksik yönlerini tamamlayarak, Müslüman siyasi önderlerin ve Müslüman halkın iki özgür devlet oluşturma hedeflerini olgunlaştıran(Rızvi, 2014: 63) Lahor Karar Tasarısı, sunulduğu ilk andan itibaren tüm Hindistan’ın ana gündem maddesi olmuş, Hindistanlılar bu tasarıyı Hindistan’ın bölünme sürecinin başlama vuruşunu yapan olay olarak yorumlamaya başlamışlardır. Hindistanlı Müslümanlar siyasi örgütlenmeden uzak ve dağınık olan toplumsal yapılarının acı sonuçlarını Kongre bakanlıkları döneminde yaşadıktan sonra, Müslüman Partisi önderlerinin başlattığı özgürlük söylemlerini kısa sürede benimsemiş ve eski imtiyazlı konumları geri alabilme hususunda Müslüman Partisi çatısı altında kitleler halinde toplanmışlardır. Lahor Karar Tasarısının yeni devlet fikrini tüm Müslümanlar arasında yayma ve Müslüman halkı planlı örgütleme düşüncesi böylelikle gerçeğe dönüşmeye başlamıştır. Tarih-i Pakistan adlı eserinde Dr. Safrar Mahmud Lahor Karar Tasarısı sonrası Müslümanların durumu ve Müslüman Partisi’ne olan yaklaşımlarıyla alakalı şu değerlendirmeyi yapmıştır:

“Müslüman Partisi’nin bu tarihi oturumu Hindistan Müslümanları için bir yol haritası çizdi… Bu ana kadar Müslüman Partisi’nin Müslümanlar üzerindeki etkisi çok derin değildi. Ancak Müslüman Partisi’nin tarihi Lahor Karar Tasarısı tek vücut olmuş bir toplum oluşmasını sağladı”(Mahmud, 2016:30).

Her ne kadar Lahor Karar Tasarısı Müslümanlar tarafından coşkuyla karşılansa ve bağımsızlık ilanı olarak değerlendirilse de tahmin edileceği üzere Hinduların, Hindistan Kongre Partisinin ve diğer bölünme karşıtı grupların bu tasarıya tepkisi oldukça sert olmuştur. Ana ilkeleri bölünme ve Alt Kıtada bağımsız bir Müslüman ülke kurma ideası temelli olan bu bağımsızlık manifestosu, tek millet ve tek devlet teorisini benimseyen ve bütünleşik Hindistan modelini savunan Hindularda derin bir kaygı oluşturmuş, Hindu ve diğer etnik gruplar karar tasarısının kabul edilemez olduğunu ilan etmişlerdir.

 Açıkçası Müslüman Partisi’nin Lahor’da düzenlediği bu yıllık toplantının yeni bir devlet için ilk ve en büyük adım olacağının tahmin edilemez oluşu, Hinduların bu geniş çaplı Müslüman hareketi karşısında şaşkın bir duruma düşmelerinin temel nedeni olarak değerlendirilebilir. Yine de Hindu siyasi liderler kısa zamanda bu tasarının bölünme sürecinin başlangıcı olabileceği tehdidini dikkate alarak karşı hamleler yapmaya başlamış ve temsil ettikleri toplumsal grupları –içlerinde bazı Müslüman gruplar da mevcut- bölünme karşıtı örgütlenmeye teşvik etmişlerdir. Müslümanlarda sevinç ve çalışma azmi uyandıran kararlar bütünü Hindularda ise öfke ve aşırı milliyetçi bir düşmanlık hissi yaratmıştır. İngiliz kamuoyunda ise –her ne kadar Hindistan’daki İngiliz siyasi liderler tarafsızlık stratejisi yürütse de- Lahor Karar Tasarısının Müslümanların haklı hayıflanmalarını içerdiği gerekçesiyle bu kararlara üstü kapalı bir desteğin olduğu görülmüştür. Örneğin 6 Nisan 1940 tarihinde İngiltere’de yayımlanmış, geniş okuyucu kitlesine sahip haftalık *‘Nature’* dergisinde, Hindistan Müslümanlarının farklılıkları ve Hindistan’daki yönetsel-toplumsal düzenle uyumsuzluğu üzerine bir yazı çıkmış ve bu görüşler İngilizler tarafından beğeniyle karşılanmıştır(Islam, 2010).

Kongre Partisi’nin önemli siyasi lideri Gandi Lahor deklarasyonunu bir savaş olarak nitelemiş ve bu sözde bağımsızlık söylemlerini milli olmayan sadece bencil bir tutumla gerçekleştirilen bir durum olarak tasvir etmiştir. Bu tasvir Hinduların ve Kongre Partisi’nin Müslümanların özgür devlet isteklerine bakış açılarının da bir yansıması şeklinde değerlendirilmiştir. Gandi bölünme hedefli, ve art niyetle oluşturulmuş olarak nitelediği kararlara ve İki Ulus teorisi eksenli söylemlere “Tanrı’nın tek yarattığını hiç kimse bölmemelidir”(Dar,2015:146) diyerek tepki göstermiştir.

Hindu basın yayın organları Lahor karar Tasarısını sert bir dille eleştirmiş ve kararın bir kaos ortamı yaratmaya hizmet etmekten başka bir şeye yaramayacağını belirtmişlerdir. Hindistan’ın önemli etnik toplumlarından olan Sihler ise ortak bir açıklama ile Müslümanların yeni devlet hayallerine ulaşmaları için Sih kanından oluşan bir nehri geçmeleri gerektiği konusunda sert bir açıklama yaparak Müslüman Partisi’nin Hindistan’ın bölünmesini sağlayacak uygulamalarına karşı olduklarını belirtmişlerdir. Müslümanların özgürlük söylemlerinin gerçekte Hindistan’ın bölünmesine yönelik bir plan olduğu konusunda halkı bilinçlendirme gayretine düşen Hindu liderler bu konuda Sihler ve bazı Müslüman grupların da desteğini alarak İngilizlerin bölünme yanlısı bir karar vermemeleri için uğraşmışlardır. Aralık 1940 tarihinde Anti-Pakistan toplantısı düzenlenmiş ve burada Müslümanlara yeni bir devlet kurdurulmayacağı temalı etkili konuşmalar yapılmıştır(Dar,2015). Lahor Karar Tasarısı ile ilgili Hindu lider Gandi’nin Hindu ve diğer etnik grupların fikirlerini kapsayan sözleri ve ona hitaben Muhammed Ali Cinnah’ın vermiş olduğu yanıt Muhammed Ali Çerağ’ın Tarih-i Pakistan adlı eserinde şöyle geçmektedir:

Gandi:

 “Bu tasarı bir canlıyı kesmek ve onu parçalarına ayırmak gibidir. Müslümanlar bu şekilde bir olan bir vücudu ikiye bölme çabasındadırlar”

Muhammed Ali Cinnah:

“Hindistan hâlihazırda ikiye bölünmüş bir haldedir. İkiye böldüğümüz ülke nerede? Bizim parçaladığımız millet nerede? Hindistan’da sadece Hindu milleti ve Hindu devleti olamaz… İnsanlar bu doğal olarak bölünmüş bir devlet durumuna karşı çıktıkları için üzülüyorum. Hindistanlı bir millet değil, bir milletler topluluğuna verilen addır. İngilizler Hindistan’ı sömürüye başladıklarında sadece kendilerine kolaylık sağlaması amacıyla Hindistanlıları Hindistan milleti şeklinde yazmaya ve söylemeye başladılar. Tek bir Hindistan milletinden söz etmek yanlış bir algının sonucudur. Bu durum sadece Kongre Partililerin isteyeceği bir durumdur. Tek millet düşüncesi sadece filozofik bir düşüncedir. Hindular hala bu yanlışın etkisi altındadır. Birleşik millet kavramı sıradan bir sorun değildir. Milyonlarca insanın kaderini etkileyen bir sorundur” (Çerağ, 1996:404).

Lahor Karar Tasarısı, bu tasarının karşısında yer alan gruplar tarafından bir iç savaş ilanı olarak nitelenmiştir. Muhalifler tarafından uydurma bir özgürlük kararı olarak lanse edilen bu bağımsızlık manifestosu, özellikle Hindu siyasi liderleri fazlasıyla rahatsız etmiştir. Karar ertesinde yeni ortaklık arayışlarına giren Hindu liderler bu süreçte bazı Müslüman gruplarla görüşmeler yapmış ve onları Hindistan’ın bütünlüğünün korunmasında birlikte hareket etmeye ikna etmeye çalışmışlardır. Bu girişimlerin de etkisiyle Özgür Müslüman Konferansı, Meclis-i Ahrar-ı İslam, Bihar Bağımsız Parti, Tüm Hindistan Mumin Konferansı, Ancuman-ı Vatan of Beluçistan ve Bütün Hindistan Şia Konferansı gibi Müslüman kitlelerin temsilcisi olan siyasi oluşumlar Müslüman Partisi’nin yeni bir devlet öngören tasarısını reddettiklerini, Hindistan’ın bütünlüğü içerisinde kazanılacak Müslüman haklarına yönelik çalışacaklarını bildirmişlerdir. Böylelikle Hindistan Kongre Partisi öncülüğünde bu tarz muhalif grupların da dâhil olduğu Muhammed Ali Cinnah ve destekçilerinin Lahor kararlarına karşı bir hareket başlatılmıştır. Hareketin nihai hedefi ise Hindistan’ın bölünmez bütünlüğünü savunurken bu özgürlük tasarısının Hindistan’ın bölünmesi ve güç kaybetmesinin somut bir adımı olarak nitelediği Lahor karar Tasarısı karşısında her türlü önlemin alınması olmuştur(Rızvi, 2016). Aynı zamanda önemli ve etkili bir Müslüman siyasi lider olan Mevlana Ebul Kelam Azad da Lahor kararlarını şiddetle reddetmiş ve kendisinin ve Müslüman destekçilerinin Hindistan’ın bölünmez bütünlüğü için çaba sarf edeceklerini bildirmiştir.

 Günümüzde Pakistan Karar Tasarısı olarak da anılan Lahor Karar Tasarısı, Hindistanlı Müslümanlar için kurulması planlanan bağımsız devletin ipuçlarını sunmuş ancak kurulacak bu devletin isminin ne olacağına dair hiçbir ibareyi bünyesinde barındırmamıştır. Tarihi toplantı sürecinin hiçbir aşamasında Pakistan ismi telaffuz edilmemiş, dolayısıyla deklarasyonda da bu isim geçmemiştir. Peki nasıl olmuş da Lahor Karar Tasarısı bir süre sonra Pakistan Karar Tasarısı olarak tanımlanmaya başlamış ve Müslüman halk kurmayı planladıkları devlete Pakistan olarak seslenmeye başlamıştır?

 Hindistan Kongre Partisi ve muhalif gruplara yakın Hindistan basın yayın organları Çodhiri Rehmat Ali’ye de atıflarda bulunarak Lahor Karar Tasarısını Pakistan Tasarısı olarak yazmış ve Müslümanların kurmak istedikleri devletin Pakistan olduğunu ilan etmiştir. Hindistan’ın önemli gazetelerinden olan –Müslümanlara muhalif bir çizgide yayın yapmaktaydılar- Milap, Pratap ve Bande Mataram adlı gazeteler Lahor Tasarısını Pakistan Tasarısı olarak servis etmişler ve geniş okuyucu kitlesine sahip olan bu gazetelerin etkisiyle Hindistan’da Pakistan naraları yükselmeye başlamıştır(Brıght 2015:241). 25 Aralık 1940 tarihinde katıldığı bir toplantıda Hindulara ve Hindulara yakın olan basın yayın organlarına Pakistan ismini kullandıkları ve istemeden de olsa kendilerinin bağımsızlık hareketine müthiş bir ivme kazandırdıkları dolayısıyla teşekkür eden Cinnah, bir süre sonra kendisi de Pakistan ismini benimsemiş ve kurulacak devleti Pakistan devleti olarak nakletmeye başlamıştır(Dar, 2015).

 Lahor Karar Tasarısının Pakistan Tasarısı olarak anılmaya başlanması ve Müslümanların sadece ismini koymadıkları özgürlük mücadelelerine artık isim de vermesiyle Müslüman Partisi’nin 23 Mart 1940 tarihindeki yıllık toplantısı belki de kendilerinin dahi tahmin etmediği derecede başarıya ulaşmıştır. Hindistan basınının Pakistan söylemi ve Kongre liderlerinin yetersiz muhalif politikaları neticesinde Pakistan fikri Lahor Karar Tasarısı ile birlikte Alt Kıtaya kök salmış ve bu gelişen durumlar Müslümanlar için kurulacak devletin ayak seslerinin güçlü bir şekilde duyulmasını sağlamıştır. Gelişmelerle birlikte asırlardır Alt Kıtada diğer uluslarla birlikte ulus olarak yaşayan Müslümanlar, 1940 yılına kadar imtiyazlar elde etme ve özellikle son dönemlerde Hindular ile eşit haklara sahip olabilme çabalarını tamamlamış, artık yeni vatanları için, yani Pakistan için mücadele etmeye başlamışlardır.

1. Muhammed Ali Cinnah, Liyakat Ali Han, Sikender Hayat Han, Havacah Sir Nazimuddin, Abdur Rahman Sıddıki, Aşik Varsi, M. İsmail Han, Begum Muhammed Ali, Malik Barkat Ali, Sardar Evrengzib Han, Sadullah Han, Abdullah Harun, Seyid Abdur Rauf Şah ve Hacı Abdus Sattar İşhak. [↑](#footnote-ref-1)