## 11. Hafta

## Hindistan’ı Terk Et Hareketi

Cripps Heyeti’nin Hindistanlılarla bir türlü uzlaşı sağlayamayarak başarısızlıkla ülkesine dönmesi İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonuçlanmadan Hindistan’a bağımsızlık tanıyacak bir öneri sunmayacağı gerçeğini gözler önüne sermiştir. Hindistan’daki siyasi karmaşa ekonomik dinamikleri de etkilemiş, savaşın devam etmesi nedeniyle olumlu bir tablo yansıtmayan Hindistan ekonomisi taraflar arasındaki giderilmeyen bu sorunların da etkisiyle önemli kayıplar yaşamıştır. Bu durum ise Hindistanlıları İngilizlere karşı muhalif girişimlerde bulunmaya teşvik etmiştir. Kongre Partisi liderleri, son önerilerin gözlemlenmesi doğrultusunda, İngilizlerin Müslümanlar ve Hindistan’daki diğer azınlıklara yönelik hak kazanımlarını içeren bir öneri üzerinde çalıştıklarını düşünmüş ve bu durumun tam bağımsız bütünleşik Hindistan tahayyülüne ileride zarar getireceğine kanaat getirmiştir. İngilizlerin Alt Kıtadan ayrıldıklarında Pakistan’ın kurulacağını öngeren Hindu liderler, İngilizlerle işbirliği yapmayacakları hususunda açıklamalar yapmış ve İngilizlere muhalif toplantılar düzenlemeye başlamışlardır. Japonya’nın İngilizlerle sorunlarının olduğu, dolayısıyla İngilizlerin Hindistan’dan ayrıldıkları takdirde Japonya’nın kendilerine karşı tehlike arz edecek bir davranışta bulunmayacağını düşünen Gandi, kısa sürede büyük destek görmüş ve Hindu halk arasında bu zihniyet temelli muhalif hareketlenmeler oluşmaya başlamıştır. Kongre Partisinin önemli liderlerinden Nehru ilk başlarda İngilizlere karşı başlatılan bu muhalefete karşı mesafeli olsa da ilerleyen süreçte o da bu akıma destek vermiştir.

Kongre Partisi liderleri 6-14 Haziran 1942 tarihinde Varda’da bir toplantı gerçekleştirmiş ve toplantı sonucunda İngilizlerin Hindistan’a siyasi bağımsızlık tanımadıkça kendilerinin müdahil olacağı herhangi bir çözümün ve uzlaşının gerçekleşmeyeceği açıklanmıştır(Mahmud,2016:31). Gandi öncülüğünde başlayan bu siyasi hareketlenmeler süreç içerisinde kuramsallaşmaya ve ülke geneline yayılmaya başlamıştır. Bu gelişmeler neticesinde 8 Ağustos 1942 tarihinde Tüm Hindistan Kongre Komitesi gerçekleştirmiş olduğu bir toplantı sonucunda İngilizlere karşı, tarihi ‘Hindistan’ı Terk Et’(Bharat Choro)akımını başlattıkları kararını deklare etmiştir.

“Yap ya da öl mottosuyla Gandi, özgürlük ateşini içinde barındıran her Hindistanlının bireysel anlamda harekete geçmesini istedi”(Sarkar,2003:421).

 Gandi bu hareketin İngilizlerin Hindistan’dan ayrılışına kadar süreceğini belirmiştir. Hindistan’ın bölünmeden bağımsızlık elde etmesini öngören, şiddet içermeyen ve daha çok sivil itaatsizlik şeklinde ilerlemesi planlanan ‘Hindistan’ı Terk Et’ hareketi kısa sürede Hindu halktan büyük destek görmüş ve ülke genelinde örgütlenmeler çoğalmıştır.

“Hindistan’ı Terk Et ‘Bharat Choro’ basit ama oldukça güçlü ve etkili bir slogan olarak ortaya atıldı. Buna aynı zamanda ‘Ağustos Devrimi” de denildi. Bu hareketle, Hindu ve Kongre sempatizanları askeri ve kahramanlık sıfatlarıyla İngilizlere karşı örgütlendi”(Chandra vd.,1989:457).

Muhammed Ali Cinnah ve Müslüman Partisi yöneticileri, hareketi oldukça tehlikeli olarak yorumlayarak, başarılı olması ve İngilizlerin gücü hızla devrederek Alt Kıtadan ayrılması durumunda Hinduların otoriteyi yeniden ele geçirecekleri ve Pakistan hayallerini tam bağımsız birleşik Hindistan fikri içinde eritecekleri düşüncesiyle harekete destek vermeme kararı almışlardır. Nüfus olarak çoğunluk olan Hindular karşısında demokratik seçimler olsa dahi azınlık bir toplum olarak yaşayacaklarını iyi bilen Cinnah, harekete Müslümanların kesinlikle dâhil olmaması uyarılarında bulunmuş ve İngilizlere Hindistan’ı bölmeleri ve iki ayrı devlet şeklinde bir yapıya kavuşturarak Hindistan’dan ayrılmaları önerisini sunmuştur. Cinnah bir konuşmasında İngilizlerin olası ayrılışı ertesinde Müslümanların isteklerini tam olarak karşılamaları durumunda harekete destek verebileceklerini ima ederek Kongre Partisi liderlerine şu mesajı vermiştir:

“Eğer Müslümanlar ile tam uzlaşı içinde olacaklarsa ben bizzat Hindistan’ın özgürlüğü için savaşır ve Gandi ile hapse giderim”(Mahmud,2016:31).

Ağustos 1942’de Müslüman Partisi Hinduların bu girişiminin Hindistan’daki tüm ulusların bağımsızlığına yönelik olmadığını, bu durumun sadece Hindu egemen bir devlet yönetimi kurup, Müslümanların Pakistan hayallerini sona erdirmeye yarayacağını bildirmiştir. Müslüman Partisi İngilizler ile Hindular arasındaki bu kargaşa esnasında Müslümanların eyaletlerde daha da güçlenerek örgütlenmesi için çalışmalar yürütmeye başlamıştır(Gauhar,1967:58).

Gandi’nin bireysel gayreti ile şekillenen ve ya tam bağımsızlık ya da ölüm sloganıyla kısa sürede toplumsal bir başkaldırı haline dönüşen Hindistan’ı Terk Hareketi, İngilizleri oldukça öfkelendirmiş ve onları öteden beri işbirliği içinde oldukları Hindulara karşı yaptırım uygulamaya zorlamıştır. İngilizler hiç beklemedikleri bir zamanda aynı şekilde hiç beklemedikleri bir stratejik ortağından gelen bu güçlü başkaldırıyı bastırmak için tıpkı 1857 yılında Müslümanlara karşı uyguladıkları yöntemleri uygulamış ve Hindistan bir İngiliz Hindu çatışmasına sürüklenmiştir. İngiltere başbakanı Winston Churchill Hinduların kendilerini bütün Hindistan’ın temsilcisi olarak görmek suretiyle, Müslümanların dışarıda bırakılıp yalnızca kendilerinin muhatap alınarak tam bağımsızlık önerisinin sunulması yaklaşımına ve başlatmış oldukları muhalefete karşılık olarak 10 Eylül 1942’de yapmış olduğu açıklamasında şu cümleleri kurmuştur:

“Kongre Partisi Hindistan’ın tamamını temsil eden bir parti değil. Müslümanlar bu partinin dışındalar, hatta bu partiye muhalifler. Onların da bu mevzularda hakları vardır”(Mahmud, 2016:32).

İngiliz hükümetinin Gandi öncülüğünde örgütlenen Hindu toplumun isyankâr tavırlarına tepkisi oldukça şiddetli olmuştur. 9 Ağustos 1942 tarihinde Gandi, Nehru ve Azad başta olmak üzere Kongre Partili liderler İngilizler tarafından tutuklanmış, toplum siyasi liderlerinden mahrum bırakılarak hareketin yükselen ivmesinin önü kesilmiştir. Bu gelişmeler ise Hindistan’da yeni bir kaos ortamının habercisi niteliğinde olmuştur. Liderleri tutuklanan Hindular, başkaldırılarını şiddetle birleştirerek sokaklara taşırmışlar ve hükümetin otoritesini tanımadıklarını deklare etmişlerdir.

“Bombay, Delhi, Ahmedabad, Bihar, Kanpur, Varanasi ve Patna’da halk ayaklandı ve hükümete karşı isyan etti. İngilizler bu ayaklanmaları bastırdı. 9 Ağustos’taki tutuklamalardan 6-7 hafta sonra hareket tüm Hindistan’a yayıldı… İnsanlar tepkilerini birçok yolla gösterdi. Bazı yerlerde kalabalık halk polis merkezlerine saldırdı. Bazı yerlerde postahanelere saldırı meydana geldi. Tren istasyonlarına ve hükümetin sembolü olan diğer yerlere saldırıldı…Tren rayları söküldü, iletişim ağları koparıldı. Bazı köprüler tahrip edildi. İllegal yayınlarla halk örgütlenmesi sağlandı. Bazı bölgelerde işçiler iş bıraktı…Ayaklanma isyana dönüştü”…(Chandra vd.,1989:461)

Başlama süreci değerlendirildiğinde Müslümanların 1857 yılında başlatmış oldukları bağımsızlık isyanına benzer şekilde kendiliğinden olarak görünen ancak ülke genelinde bu denli etkiler meydana getirmesi ve kontrollü büyümesi düşünüldüğünde ise önceden kurgulanmış bir başkaldırı özelliklerini de yansıtan bu geniş kapsamlı hareket, çok geçmeden devlet kurumlarına da sıçramış, bazı devlet memurları Kongre Partisi için çalışmalar gerçekleştirerek hükümetin işleyişine içten zarar vermek için çaba sarf etmiştir(Mahmud,2016).

Hindistan’daki bu kaotik süreç içerisinde yaklaşık olarak 250 tren istasyonu, 500 postane, 150 polis merkezi tahrip edilmiş, çoğunluğu Hindu 60000 kişi tutuklanmış, on binlercesi gözaltına alınarak çeşitli suçlardan yargılanmıştır(Chandra vd.,1989).

 Hinduların İngilizlere karşı başlatmış olduğu isyan gerek başlama ve ilerleme süreci değerlendirildiğinde gerekse sonuçları bakımından Müslümanların 1857 yılında gerçekleştirmiş oldukları başarısız bağımsızlık hareketiyle benzer özellikler göstermiştir. Hareket bir ay içinde binlerce Kongre Partisi ve Gandi destekçisinin ölümüne sebebiyet vermiş, özellikle harekette oldukça aktif olan kadınlar oldukça ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalmışlardır(Hussain, 2017). Hindular bu başarısız toplumsal hareket ertesinde İngilizlerin ağır yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmış, güvenilirlikleri kaybettikleri düşüncesiyle siyasi konumlarını en azından o dönem için Müslümanlara bırakmışlardır. Müslümanlar 1857 Savaşı ardından kaybetmiş oldukları itibarlarını ve siyasi olanaklarını bu harekete destek vermeyerek, uzlaşı politikasıyla yeniden kazanmışlar ve İngilizlerin Hindistan planlarında yok sayamadığı büyük bir güç olarak yeniden Alt Kıtada konumlanmışlardır. İngilizlerden bir zamanlar Hinduların yaptığı gibi muhalefetle değil barışçıl yollarla kazanımlar elde etme yolu seçen Müslümanlar Pakistan’ın kurulması hususunda İngilizlerin bakış açısının değişmesini sağlamıştır. Japonların İngilizleri yenilgiye uğratacağını öngören ve stratejisini bu düşüncelerin üzerine kuran Hindistan Kongre Partisi ise İngilizlerin Japonları geri püskürtmesiyle hayal kırıklığına uğramış ve bölgedeki otoritesi her geçen gün azalmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus Müslümanların Hinduların başlatmış olduğu bağımsızlık hareketine ulusal değil çıkarcı bir yapıda olduğu gerekçesiyle destek vermeyişidir. Zira tarihçiler Muhammed Ali Cinnah ve Müslüman partisinin olası destek açıklamasının, Müslümanları da sürece eklemleyerek hâlihazırda oldukça geniş kitleleri tetikleyen hareketin başarılı olmasını sağlayabileceği görüşünde birleşmişlerdir. Muhammed Ali Cinnah ve arkadaşları olası bir bağımsızlık kazanımı sonrasında Hinduların sözlerinde durmayacağı ve küçük imtiyazlarla kendilerini geçiştireceği düşüncesinde olduklarından harekete destek vermek bir yana engel olmaya çalışmışlar ve bu doğrultuda bu geniş çaplı bağımsızlık girişimi Hindular adına hüsranla sonuçlanmıştır.

 Hindistan’ı Terk Et hareketinin başarısız olması Müslümanların Pakistan hayallerine bir adım daha yaklaşmasını sağlamış ve Hindistan’da yeni bir dönemin açılmasının zeminini hazırlamıştır. Zira değişen güç dengeleri Müslümanları İngilizlerin tıpkı Hindular gibi en önemli stratejik ortağı yapmıştır. Cripps Heyeti’nin başarısızlığı Hindistan Ulusal Hareketini tetiklemiş, bu hareketin hüsranla sonuçlanması Müslümanların Hint Alt Kıtasında tekrar eski siyasi ve sosyal gücüne kavuşmasına vesile olmuş, Müslümanların güçlenmesi Kongre Partisi hegemonyasının sona ermesini sağlamış ve tüm bu birbirini etkileyen gelişmeler neticesinde kadim Hindistan medeniyeti artık usul usul bölünme evresine geçmeye başlamıştır