##  10. Hafta

## Sir Stafford Cripps ve Cripps Heyeti’nin Hindistan’ın Bağımsızlık Sürecine Etkisi

**GİRİŞ**

1939 yılında patlak veren II. Dünya Savaşında beklediği başarıları elde edemeyen, Avrupa’da Almanya, Güney Asya’da ise Japonya’nın elde etmiş olduğu kritik zaferler neticesinde siyasi, ekonomik ve askeri anlamda kan kaybeden İngiltere hükümeti, sömürgesi olan Hindistan Devleti’nin savaşa dâhil edilmesine yönelik acilen bir çalışma başlatmıştır. İngiltere hükümetinin bu yöndeki kararları neticesinde, Hindistan Genel Valisi Lord Linlithgow, 8 Ağustos 1940 tarihinde ülkede azınlıkların temsilcilerinin de yer alacağı merkezi yürütme meclisi kurulması ve II. Dünya Savaşı’nın koordinesi amacıyla bir savaş kabinesi organize edilmesi önerilerini Hindistanlı siyasi liderlere iletmiştir. Ülkede merkezi yürütme meclisi kurulması ve azınlıklara dahi burada yer verilmesi ilk anlamda Hindistanlı yerel politikacıların ilgisini çekse de, bu öneriyi bağımsızlık taleplerini karşılamayacağı, aynı zamanda Japonya ile hiçbir sorunları olmamasına rağmen karşı karşıya gelebilecekleri tehlikesini doğuracağı düşünceleriyle reddetmişlerdir.

Literatüre Ağustos Teklifi olarak geçen bu öneriler yerel siyasiler ve kanaat önderleri tarafından Hindistan’a lokal ve uluslararası boyutta bir fayda sağlamayacağı hususunda eleştirilmiştir. İngiltere’nin kendilerine ihtiyacı olduğu ve Güney Asya’da yerel güçlerden destek almadan başarılı olamayacağını öngören Hindistanlı Müslümanlar ve Kongre Partisi destekçisi Hindular, bu süreci bir fırsata çevirmenin yollarını aramaya başlamışlar, bu döneme dek muhatap oldukları otoriter İngiliz idaresine karşı hak kazanım elde etmeye odaklanmışlardır. R.A.C. Parker bu süreci şu cümlelerle tarif etmiştir:

“Savaş kurtuluşu hızlandırdı ve İngilizlerin koşullarını dayatma gücünü azalttı… Hint insan gücü ve kaynaklarının savaş için seferber edilmesi geleneksel ilişkileri değiştirdi” (Parker, 2009:323-324).

Ağustos Teklifi ertesinde Hindistan’da oldukça mühim siyasi ve toplumsal olayların yaşandığı bir döneme girilmiştir. Bu teklifin geçersiz olduğunu en şiddetli şekilde dile getiren ve artık İngilizlerin Müslümanların üzerinden ellerini çekme vakitlerinin geldiğine inanan Pir Pagaro adlı bir Müslüman aktivist, Sind bölgesinde İngiliz yönetimine karşı cihad ilan etmiş ve İngiliz ordusuna yönelik saldırılarda bulunmuştur. İngilizlerin kısa sürede Sukkur ve Haydarabad bölgesine yayılan bu isyan girişimine tepkisi ağır olmuş, isyana katılan bölgeleri karantina altına alıp hareketin öncülerini katletmiştir. Pir Pagaro İngilizler tarafından yakalanmış ve hapsedilmiştir. Hindistanlı Müslümanların temsilcisi Tüm Hindistan Müslüman Partisi ise, genel vali Lord Linlithgow’a, kurulması öngörülen kurucu mecliste kendilerine Kongre Partisi ile eşit temsil hakkı tanınmadığı sürece bu teklife sıcak bakmayacaklarını keskin bir dille iletmiştir. Lord Linlithgow’un, Müslümanların izni olmadan bir adım atmayacaklarını ancak Müslüman Partililerin bu tavsiyesinin uygulanamaz olduğunu bildirmesi üzerine iki taraf arasında bu hususta ittifak yolu tamamen kapanmıştır.

Gandi, Nehru ve Subhas Bose öncülüğündeki Kongre Partililer ise, bu teklife karşı, 1940 yılının ekim ayında, salt bağımsızlık temalı olmayan, ülkelerini ilgilendiren konularda konuşma ve fikir beyan etme haklarının garanti altına alınması gerektiğine yönelik bir pasif direniş gerçekleştirme kararı almışlardır. Bir süre sonra bu bireysellikle başlayan hareket toplu bir isyan hareketine dönüşmeye başlayınca, bu liderlerin de aralarında bulunduğu pasif direnişe katılan yaklaşık yirmi bin insan İngiliz yönetimi tarafından hapsedilmiş, Hindistan’da bir toplumsal kaos oluşmaya başlamıştır (Hussain, 2017:442). Muhammed Ali Cinnah İngilizlerle işbirliği olmadan arzu ettikleri kazanımlara sahip olamayacağını uzun yıllar içinde tecrübe etmiş olmasının farkındalığıyla, partisinin ve halkının bu hareketin dışında kalmasını sağlamış, bu durum Hindistanlı Müslümanları İngilizlerin nazarında yeniden güvenilir stratejik bir ortak niteliğine eriştirmiştir.

Hindistan’ı resmen savaşa dâhil etmek amacıyla kurgulanmış tekliflerinin(1940 Ağustos Teklifi) Hindistanlı yerel siyasi güçler tarafından reddedilmesi, dahası otoritelerine yönelik tüm kesimlerin müdahil olduğu toplumsal bir başkaldırının cereyan etmesi İngiltere hükümetini oldukça güç bir duruma düşürmüştür.

Hindistan’ın iç siyasal ve toplumsal yaşamında bu gelişmeler yaşanırken, II. Dünya Savaşının yıkıcı etkisi Güney Asya’ya kadar ulaşmıştır. 7 Aralık 1941 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Havai’deki Pearl Harbour üssüne saldıran ve böylelikle Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’ye karşı savaşa dahil olan Japonya ve destekçilerinin bu hamlesi savaşın seyrini ve stratejisini de değiştirmiştir. Bu sırada Amerikan başkanı Franklin Delano Roosvelt 8 Aralık 1941’de İngiltere başbakanı Winston Churchill ile Hindistan’ın savaşa katılması konusunda bir görüşme gerçekleştirmiş (Sarkar,2003:418), bu baskı içeren görüşme dolayısıyla İngiltere hükümeti savaşa Hindistan’ın katılımını sağlayacak daha etkili ve tatmin edici öneriler geliştirmeye mecbur kalmıştır. 1942 yılına gelindiğinde Japonya ordusu Filipinler, Singapur, Rangun, Endonezya, Malaya ve Birma gibi önemli stratejik bölgeleri kontrolü altına almış ve Hindistan’ın sınırlarına kadar ilerlemiştir. Hindistan’ın Kalkütta bölgesinin bu kayıplar ertesinde Japonlar tarafından bombalanmaya başlaması Güney Asya’da önemli bir güç ve prestij kaybı yaşayan İngiltere hükümetini derhal harekete geçirmiştir.

“İngilizlerin Hindistan’daki temel politikalarını gözden geçirmelerini sağlayan iki durum meydana geldi. İlki Nazi Almanya’sının Polonya, Belçika, Hollanda, Norveç ve Fransa’da elde ettiği başarılardan sonra Sovyetler Birliğine 22 Haziran 1941’de saldırıya geçmesi. İkincisi ise Japonya’nın 7 Aralık tarihinde Pearl Harbour’da Amerika’ya saldırıda bulunması ve ardından hızla Filipinler, Endonezya, Malezya ve Burma’da zaferler elde etmesiydi” (Chandra vd.,1989:454).

Bu gelişmelerin ardından İngiltere başbakanı Winston Churchill 11 Mart 1942 tarihinde Hindistan’ın bağımsızlığı ve savaş temalı çözüm taslağının son halini imzalamış ve kabinesinin önemli isimlerinden Sir Stafford Cripps ve ona bağlı bir heyeti Hindistanlı siyasi liderlerle işbirliği tesis etmesi, bağımsızlık konusunda yeni fikirler üretilmesi ve savaşa ordusunun çoğunluğu Müslüman, Sih ve Hindulardan oluşan Hindistan’ın dâhil edilmesinin sağlanması amacıyla Hindistan’a gönderme kararı almıştır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli durum, İngiltere’nin bağımsızlık vaadini ilk kez bir öneri olarak sunmaya hazırlanmasıdır. İngiltere hükümeti aynı zamanda savaşın Hindistan merkezli idaresi ve koordinesi için bir savaş kabinesi kurulması kararı almıştır. Sir Stafford Cripps öncülüğündeki Hindistan savaş kabinesi şu isimlerden oluşmuştur:

Mr. L.S. Amery, Devlet Sekreteri

Sir David Monteath, Müsteşar

Mr. W.A.Craft, Müsteşar Yardımcısı

Sir Leonard Wakely, Mr. P.J.Patrick, Müsteşar Asistanı

Mr.F.F. Turnbull, Mr.M.J.Clousar, Müsteşar Asistanı (Pramanik, 2014:3).

**Sir Stafford Cripps’in Hindistan’a Gelişi ve Cripps Önerisi**

Sovyetler Birliğinde İngiliz büyükelçi olarak görev yapmış, sosyalist bir siyasi düşünce yapısına sahip, dönemin bakanı ve kurnaz siyasetçisi Sir Stafford Cripps ve beraberindeki heyeti, II. Dünya Savaşının kızıştığı bir dönemde, 22 Mart 1942 tarihinde Hindistan’ın Delhi şehrine ulaşmıştır. Hindistan Kongre Partisi liderlerinden Hindu Nehru’nun yakın arkadaşı olan Stafford Crips ‘in bu yönüyle Hinduların lehine karar alabileceği endişesini taşıyan Müslüman liderlerden bir kısmı İngiltere hükümetine yönelik eleştiriler yöneltmiştir. Bu isim Hindistan Kongre Partisi siyasi liderleri ve halkı tarafından ise memnuniyetle karşılanmıştır.

Hindistanlı siyasi liderlerin öz yönetim taleplerine uygun çözüm önerileri geliştirmek ve bu liderlerin savaşta kendilerine destek vermelerini sağlamak amacıyla görevlendirilen Cripps Heyeti’nin Hindistan’a gelişini bağımsızlıklarını ilan edecekleri dönemin geldiğine inanan Müslümanlar, heyetteki isimlere karşı duymuş oldukları güvensizliğe rağmen yine de coşkulu bir şekilde kutlamışlardır. “Pakistan Günü” olarak kutlanan ve günümüzde anılan tarihi günde Muhammed Ali Cinnah Hindistanlı Müslümanlara zarar verecek her türlü uygulamalara karşı olacaklarını, bağımsızlık uğrunda ölmeleri dahi gerekse bunu seve seve yapacaklarını açıklamış, Cripps heyetine kendilerini bağımsız bir devlet önerisinden başka hiçbir şeyin memnun etmeyeceğini iletmiş, Müslüman tebaaya ise birlik olma ve koordineli bir şekilde mücadele etme mesajı vermiştir (Çerağ,1996:422).

Sir Stafford Cripps beraberinde getirdiği taslak planı tüm Hindistan’a ilan etmeden önce, 23 Mart 1942-29 Mart 1942 tarihleri arasında, Hindistanlı yerel siyasi partilerin temsilcisi olan isimlerle Hindistan’ın mevcut toplumsal-siyasi durumu ve savaş sürecinin planlanması temalı (Mahmood,2016:30) görüşmeler gerçekleştirmiştir. Sir Stafford Cripps’in kabinesi ile birlikte oluşturmuş olduğu taslak öneri öncesinde Hindistan Kongre Partisinden Mahatma Gandi, Ebul Kelam Azad, Nehru, Racaci, Pant, Kher ve Han Sahib; Tüm Hindistan Müslüman Partisinden Muhammed Ali Cinnah, Sikender Hayat Han, Nazimuddin ve Sadullah gibi isimlerle görüşmüş ve fikir alışverişinde bulunmuştur (Pramanik,2014:3). M.R. Kazımı Stafford Cripps’in Hindistan’a gelişi ve Tüm Hindistan Müslüman Partisi arasında anlayışa ve uzlaşıya dayalı bir köprü inşa etmeye yönelik misyonu hakkında çarpıcı bir tespitte bulunmuş ve İngiltere başbakanı Winston Churchill’in Cripps ve heyetinin başarılı olmaması için dua ettiğini, Amerika Birleşik Devletleri başkanı Roosvelt’in ise bu başarı haberini almayı çok arzuladığını iddia etmiştir (Kazımı, 2019:142). Bu tespit olabildiğince ilginçtir. Zira buradan yola çıkılacak olunursa, İngiltere başbakanının Hindistan’ı özgürleştirmek arzusunda olmadığı ve Amerika Birleşik Devletler başkanının baskısı ve müdahalesi ile bu yönde karar aldığı sonucuna varılabilir.

Sir Stafford Cripps ülkenin iki ana siyasi partisinin liderleriyle gerçekleştirmiş olduğu bu görüşmelerin ardından, İngilizlerin Hindistan’ın geleceği hakkındaki görüşlerinin bir yansıması olarak değerlendirilen ve içinde barındırdığı özgürlük ibareleri dolayısıyla, Hindistan’ın ilk bölünme taslağı olarak nitelenen Cripps Heyeti önerisi isimli taslak öneriyi öncelikle 25 Mart 1942 tarihinde Kongre Partisinden Ebul Kelam Azad’a, Tüm Hindistan Müslüman Partisinden ise Muhammed Ali Cinnah’a iletmiş, ardından 30 Mart 1942 tarihinde bütün Hindistan’a ilan etmiştir:

1. Hindistan'ın gelecekteki anayasasını çerçevelendirmek için düşmanlıkların sona erdirilmesinden hemen sonra, eyaletlerden seçilmiş temsilcilerden ve eyaletlerden aday temsilcilerden oluşan bir kurucu meclis oluşturulacaktır.
2. Kurucu meclis tarafından oluşturulacak anayasanın aşağıdaki gerekçelerle kabul edilmesi gerekecektir:
3. Herhangi bir eyalet veya prens devlet yeni anayasaya uymakta veya uymamakta özgür olmalıdır.
4. Bu esnada, İngiliz Hükümeti Hindistan savunmasının kontrolünü elinde tutacaktır.
5. Kurucu meclis ile İngiliz hükümeti arasında, gücün devrine ilişkin meseleleri çözmek adına yeni bir anlaşma yapılmalıdır.
6. 1935 tarihli Hindistan Hükümet Yasası, savaş sona erene dek yürürlükte kalacaktır.
7. Başkomutan ve Maliye bakanı İngiliz vatandaşı olacaktır.
8. Öneriler bir bütün olarak kabul edilecek veya reddedilecek ve değişiklik yapılamayacak.
9. Öneriler hem Müslüman Partisi hem de Kongre tarafından oybirliğiyle kabul edilirse uygulanabilecek (Rabbani, 2010,116).

Doç Dr. Hakan kuyumcu bu öneriler hakkında şu ifadeleri kullanmıştır:

 “…maddelerden de anlaşılacağı gibi esasen heyet ‘hâkim statü merkezli’ bir idare şekli önerisinde bulunmaktadır. Ancak maddelerin özüne bakılacak olursa bu öneri Hindistan’ın bağımsızlık yolunu İngiltere tarafından açan ilk anahtardı” (Kuyumcu, 2018:112).

Cripps önerisi olarak tarihe kaydedilen bu maddeler dikkatle incelendiğinde, önerinin o güne değin dile getirilmemiş konuları ve vaatleri içerdiği fark edilebilir. Örneğin İngilizler ilk kez bu öneride gücün transferi ifadesini kullanmış, güç olarak nitelenen yönetim erkini Hindistan’ın yerel siyasi güçlerine devretmeye yönelik sürecin başlatılacağını duyurmuştur. Cripps önerisinin bir diğer maddesi her eyalete ve devlete kendi talebi doğrultusunda Hindistan Birliğine katılma veya katılmama hakkı tanınmasıdır. Bu madde, öteden beri kendilerinin çoğunluk oldukları eyaletleri kapsayan bir İslam Devleti kurma ideasındaki Hindistanlı Müslümanların ve Hindistan’daki diğer muhalif azınlıkların haklı taleplerini kısmen karşılaması dolayısıyla olabildiğince yenilikçidir. Cripps önerisinin görünmeyen tarafı ise maddeler vasıtasıyla anlaşılabilir hale gelen görünen yüzünden daha mühimdir. Zira, İngiltere hükümeti bu adımı ile yaklaşık 342 yıllık otoriter yönetiminin ardından Hindistan’ın gelecek kurgusunu bizzat Hindistanlılara bırakmanın önünü açmış, Hindu halkın bağımsızlık, Hindistanlı Müslümanların ise yeni bir bağımsız devlet ütopyalarının hakikate dönüşebileceği bir uygun ortam üretmiştir. Burada unutulmaması gereken bir husus İngilizlerin önerisinde Hindistan’a kısmi bağımsızlık içeren dominyon statüsü teklifinin olduğudur. Zira Hindistan Devleti her ne kadar bağımsızlık yolunda çok büyük bir kazanımla karşı karşıya olsa da, hâlâ savunma ve ekonomi anlamında İngilizlerin ipleri ellerinde tutmak istedikleri bir özgürleşme maddeleri ile muhataptır. Önerinin dikkat çeken bir diğer tarafı, yine ilk defa Tüm Hindistan Müslüman Partisi ve Kongre Partisinin karar aşamasında eşit tutulmasıdır. Kongre Partisi bu öneriler dönemine kadar nüfus bakımından Hinduların çoğunluk olmalarının avantajını kullanarak daima İngilizlerin ilk stratejik ortağı olmuştur. Ancak bu taslak öneride görülmektedir ki, İngilizler artık Tüm Hindistan Müslüman Partisinin siyasi ve toplumsal gücünün farkına varmış ve Hindistanlı Müslümanları ülkenin gelecek planlamasında ana aktörlerden yapma niyetine bürünmüşlerdir.

Cripps heyetinin sunmuş olduğu öneri kısa sürede Hindistan’da ana gündem maddesi olmuştur. Hindistanlı Müslümanlar ve Hindistan’ın azınlık kategorisindeki bazı topluluklar bu maddelerin kendileri için Hindu egemen bir yönetim biçiminden kurtuluş reçetesi olduğuna inanıp, uygun koşullar dâhilinde özgürlük hazırlıkları yapmaya başlarken, Hindistan’ın dominant partisi Kongre Partisi siyasi liderleri ve Hindu halk bu önerileri şiddetle eleştirmiş ve reddetmiştir. Örneğin Hindu Kongre Partisinin ana kadrosundaki liderlerden Nehru’nun Sir Stafford Cripps ve heyeti tarafından hazırlanan bu kararları okuduğunda bunalıma girdiğini belirten ifadeleri mevcuttur (Chandra vd.,1989:455). Hindu Kongre Partisinin en çok eleştirdiği ve tehlikeli bulduğu madde azınlıklara Hindistan Birliğinden uzaklaşabilme ve kendi yönetimlerini İngilizlerle kurabilme fırsatı tanıyan dördüncü madde olmuştur. Tek düşüncelerinin Bütünleşik Hindistan Birliği bünyesindeki azınlıkların korunması ve bu toplulukların ortak çalışması ile sekülerist Hindistan’ın muhafaza edilerek kalkınması olduğunu dile getiren Kongre Partisi ileri gelenleri, bu maddenin birçok etnik ve dini grubun olduğu ülkelerinde kargaşaya neden olacağı endişelerini İngilizlere iletmişlerdir. Önerinin her ne kadar Hindistan’ın bağımsızlığına dair ibareler içerse de, ülkenin parçalara bölünmesinin zeminini de hazırlayacağı, yani bölünmeyi öngören, bütünleşik Hindistan fikrini içermeyen bir yapıda olması (Owen, 2002:80) dolayısıyla kabul edilemez olduğunu ileten Kongre Partisi ileri gelenleri, Sir Stafford Cripps’in Hindistan’ın iç dinamiklerini daha iyi çözümledikten sonra kendilerine bir sunuş yapmasında ısrarcı olmuşlardır. Hindistan Kongre Partisi ve destekçileri İngiltere hükümetine yönelik bir başka talebinde ise, siyasi otoritenin bir bütün halinde biran önce kendilerine verilmesi gerektiğini belirtmişler, aksi bir durumun ülkede kaosa neden olabileceği uyarısı yapmışlardır. Sir Stafford Cripps, Müslüman Partililerin ve azınlıkların bu tarz bir kararı kesinlikle kabul etmeyeceği gerekçesiyle Kongre Partisinin bu talebini geri çevirmiş (Gauhar, 1967:58), Hindistan’ın bütün halklarının temsil edileceği bir yürütme meclisi kurulması gerektiğini yetkililere bildirmiştir.

 Kongre Partisi ileri gelenlerinden Gandi’nin aşağıdaki cümleleri, bütün partinin ve öneri karşıtı grupların düşüncelerini özetler niteliktedir:

“Eğer Cripps’in önerisi taslak halindeki şeklinden daha fazla bir şey içermiyor ve vaat etmiyor ise, burada kalmasına ihtiyaç yok. İngiltere’ye giden ilk uçağa binerek ülkesine dönse daha iyi olur” (Pramanik,2014:4). Gandi bir başka konuşmasında ise Cripps’in önerilerine dair şu ilginç ifadeyi kullanmıştır

“Cripps’in önerileri batmış bir bankanın ileri tarihli çeki gibidir” (Sayeed, 2019:120).

Hindistanlı Müslümanların temsilcisi Tüm Hindistan Müslüman Partisinin başkanı Muhammed Ali Cinnah’ın ve partililerin bu öneriler bütününe vermiş olduğu tepki Kongre Partisi liderlerine nazaran daha ılımlı olmuştur. Önerinin maddelerinin geneline bakıldığında Pakistan’ın kurulabilmesine yönelik önemli ipuçları içerdiğini düşünen Muhammed Ali Cinnah, Sir Stafford Cripps’in oldukça cesur ve hayati bir öneri sunduğunu belirtmiştir. Ancak Muhammed Ali Cinnah, 23Mart 1940 tarihinde ilan ettikleri Lahor Karar Tasarısında da belirttikleri üzere, Pakistan’ın Müslümanlar için bir yaşam-ölüm meselesi olduğunu, ve Pakistan’ın resmen kurulacağını müjdeleyen bir öneri dışında hiçbir öneriyi kabul etmeyeceklerini yinelemiş ve İngilizlerin önerisini nazikçe reddetmiştir (Mahmood, 2019:23). Muhammed Ali Cinnah önerinin bu haliyle Bütünleşik Hindistan Birliği bünyesinde kurulacak devletlere ve bu birliğe bağımlı şekilde kazanılacak öz yönetim haklarına zemin hazırlamaktan ileriye gidemeyeceğini belirterek, öneriyi Pakistan’ın kuruluşunu belirsiz bir sürece itebilecek yanıltıcı bir illüzyon (Nadıem,2017:166) olarak nitelemiştir.

 Hindistan’da oluşan bu tablo ve Müslümanların önerilere bakış açısı Dr. Safdar Mahmood tarafından şu şekilde tarif edilir:

“Cripps 23 Mart 1942- 29 Mart 1942 tarihleri arasında Hindistanlı lokal siyasi liderlerle görüşmeler gerçekleştirdi ve siyasi ortamı anlamaya çabaladı. Bu görüşmelerin ardından bir bildiri yayınlayarak savaştan sonra Hindistan’ın geleceğini planlamak için çalışacak bir meclis kurulacağını duyurdu. Bu meclis ilanına göre, merkezi üst yönetim, eyaletlerde kurulan meclislerden oluşacaktı. Eyaletlerden birisi bağımsız olmayı arzu edip, bağımsız karar almak isteyecek olursa buna müsaade edilecekti… Cripps kararlarında Müslümanlar için ayrı bir ülkenin ufak ipuçları var gibiydi. Muhammed Ali Cinnah, bu kararlar hakkında büyük endişe duyuyordu. Çünkü Pakistan’ın kurulması Müslümanlar için yaşam veya ölüm kadar büyük bir durumdu. Oysa ki Cripps projesinde buna dair sadece ufak ibareler mevcuttu” (Mahmood, 2016:31).

Muhammed Ali Cinnah’ın Cripps önerilerine mesafeli duruşunun önemli sebeplerinden bir diğerinin Hindistan’daki genel nüfus bakımından Müslümanların bir azınlık olduğu ve savaş sonrası bağımsız devlet yapılanmasını şekillendirecek anayasal mecliste nüfusu oranında temsil edileceğinin yaratacağı zafiyet olduğu belirtilir. Müslümanların, kurmayı planladıkları Pakistan Devleti’nin sınırlarına dâhil edilmesi elzem olan Pencab ve Bengal bölgelerinde sayıca azınlıkta olmaları, bu bölgelerin yönetiminin savaş sonrası alacakları kararla Hindistan Birliğine katılmaları riskini doğurmuş (Sayeed, 2019:121), dolayısıyla Muhammed Ali Cinnah ve ekibi bu sonuçlara gebe olan bu öneri maddesini de referans göstererek öneriyi reddetmiştir.

Muhammed Ali Cinnah öncülüğündeki Müslüman Partisi bu gelişmeler ışığında 13 Nisan 1942 tarihinde bir toplantı gerçekleştirmiş ve bu haliyle Cripps Heyeti önerilerini kesinlikle kabul etmeyeceklerini ilan etmiştir (Islam, 2010).

Sir Stafford Cripps ve heyetinin dönemin şartları düşünüldüğünde geniş hak kazanımları içerdiği görülen önerisi, Hindistanlı yerel politikacıların keskin muhalefeti neticesinde rafa kaldırılmıştır. Sir Stafford Cripps 12 Nisan 1942 tarihinde İngiltere’ye dönmüş ve doğrudan müdahil olduğu bu süreci artık İngiltere’den izlemek zorunda kalmıştır (Owen,2002).

**Sonuç**

Sir Stafford Cripps, Hindistan’da bulunduğu ve bölgenin siyasi hayatına sahada doğrudan müdahale ettiği sürenin oldukça kısa olmasına rağmen, üretmiş olduğu yeni ve dönüştürücü önerilerin, arkasından gelecek bağımsızlık önerilerine temel oluşturması dolayısıyla, özelde Hindistan ve Pakistan’ın, genelde ise Güney Asya’nın tarihinde derin izler bırakmış bir politikacıdır. İngiltere hükümetinin vizyonlu bir bakanı olarak Hint Alt Kıtasına gelen Sir Stafford Cripps’in sunmuş olduğu yapıcı öneriler, Kongre Partisi tarafından bütünleşik Hindistan fikrini parçalayan bir yapıda olması, Tüm Hindistan Müslüman Partisi tarafından ise Pakistan’ın kurulmasını sağlayacak keskin ifadeler içermemesi dolayısıyla reddedilmiştir. Ancak Cripps ve heyetinin Hindistan’da ilan ettikleri uzlaşı temalı maddeler, Hindistan’ın bölünmesi ve Pakistan’ın kurulmasını sağlayacak olan Hindistan Bağımsızlık Yasası’nın oluşumuna kaynaklık etmiş, dahası bağımsızlık-bölünme sürecinin yürütülmesinde bir rehber niteliğinde olmuştur. Bilindiği üzere Cripps ve heyeti, Hindistan’a çok boyutlu toplumsal ve siyasal kargaşanın zirvede olduğu bir dönemde varmıştır. Bu dönemde Hindu ve Müslümanlar arasındaki hoşgörü en aza inmiş, Birleşik Hindistan fikri etrafında toplanmış Hindu ve diğer gruplar ile Pakistan’ın kurulması için çabalayan Hindistanlı Müslümanlar arasında şiddetli çatışmalar görülmeye başlanmıştır. Aynı zamanda Hindistan’ın yerel halkları İngilizlere karşı lokal isyanlar gerçekleştirmeye başlamıştır. Sir Stafford Hindistan’da yaşanan bu olayların İngilizlerin otorite ve prestij kaybetmesine neden olduğu bu zaman diliminde bölgeye intikal etmiş ve kendini birçok sorunun karşısında bulmuştur. Cripps buna rağmen kısa sürede Hindistan’daki bu negatif havayı değiştirerek, bütün etnik ve dini grupları içine alan karar mekanizması kurmayı başarmıştır. Her ne kadar önerileri kabul edilmemiş olsa da dönemin şartları incelendiğinde Sir Stafford Cripps Hindistan’da başarılı bir arabuluculuk serüveni yaşayarak misyonunu tamamlamıştır. Stafford Cripps, Hindistan’da bulunduğu zaman diliminde, sadece ana siyasi partilerin temsilcileri ile değil, azınlıkların kanaat önderleri ile de görüşmeler gerçekleştirmiş, bu yönü ile İngiltere ile Hindistanlı liderlerin daha önceki dönemlerde yaşanan çekişmeler nedeniyle ayrışan söylemleri yeniden uzlaşı bağı kurmuştur. Stafford Cripps ve heyetinin geliştirdiği öneriler aynı zamanda Hindistanlı Müslümanlar, Hindular ve diğer azınlıklarının beklentilerinin ne olduğu hususunda İngiltere hükümetine değerli numuneler sunmuş, İngilizler bu önerileri geliştirerek, 1947 Hindistan Bağımsızlık Yasası’nı hazırlamıştır. Cripps önerilerini temel aldığı düşünülen bu yasanın ilanı ertesinde ise, Hindistan bağımsız bir ülke olmuş, Pakistan ise Hint Alt Kıtasında kurulmuş yeni bir İslam Devleti olarak tarih sahnesine çıkmıştır.