## 13. Hafta

## Kabine Heyeti ve Hindistan Planı

İngiltere’de yapılan genel seçimlerden zaferle ayrılarak hükümet kurma yetkisi alan İşçi Partisi çok geçmeden Hindistan’ın siyasi ve toplumsal refaha kavuşabilmesi adına ayrıntılı çalışmalar başlatmış ve Hindistan’ın iki büyük milleti Müslümanlar ve Hinduların artık barış ve huzur içinde kolayca bir arada tutulabilmesinin mümkün olmadığının farkındalığıyla, Hindistan’ın özgürleştirilmesine yönelik somut adımlar atma gayesiyle politika üretmeye yönelmiştir. 19 Ocak 1946 tarihinde alınan bir kararla başbakan Clement Attlee tarafından Hindistan’a İngiliz kabine bakanlarından oluşan bir grubun gönderileceği duyurusu yapılmıştır. Hindistan’daki siyasi aktörlerle gücün dağılımı ve transferi konularında ortak öneriler geliştirmek ve Müslüman Partisi ile Kongre Partisi arasında siyasi uzlaşı sağlamak niyetiyle oluşturulan bu kabine heyeti 1946’da İngiltere hükümeti tarafından görevlendirilmiş ve 24 Mart 1946 tarihinde Delhi’ye ulaşmıştır. Lord Pethich Lawrence, Sir Stafford Cripps ve A.V.Alexander adlı bakanlardan oluşan kabine heyeti Hindistan’a vardıktan kısa bir süre sonra 3 Nisan-27 Nisan tarihleri arasında çeşitli siyasi partilerle anayasal sorunların çözümü ve merkezde-eyaletlerde güç dağılımı konularında mülakatlar gerçekleştirmiştir.

Kabine Heyeti görüşmelerinde Müslüman Partisi’ni Muhammed Ali Cinnah, Liyakat Ali Han, Serdar Abdur Rab ve Navab İsmail temsil ederken, Kongre Partisi’ni Cavahar Lal Nehru, Ebul Kelam Azad, Abdul Gaffar Han ve Valabhai Patel temsil etmiştir. Kabine Heyetinin ve yerel aktörlerin karşılıklı önerileriyle geçen görüşmelerde Müslüman Partisi iki ayrı anayasal taslak oluşturulması ve Hindu ve Müslüman çoğunluklu eyaletlerde yönetimler oluşturulması önerilerini sunarken Kongre Partisi tek hükümet altında federal yönetim tarzı oluşturulmasının en uygun olacağı fikrini dile getirmiştir. Görüşmeler doğrultusunda Kabine Heyeti Müslüman Partisi’ne iki öneri sunmuştur:

1. Tam bağımsız ancak eyaletlerin bazılarında bölünmelerin olacağı bölünmüş Pakistan
2. Bölünmemiş eyaletlerden oluşan ancak tam bağımsız olmayan Pakistan(Guahar,1967:63-64).

Muhammed Ali Cinnah, Pencab ve Bengal eyaletlerinin bölünerek Pakistan’ın kurulmasını içeren ilk öneriyi bu eyaletlerin olası bölünmelerinde Pakistan kurulsa dahi beraberinde büyük sorunlar meydana getireceği düşüncesiyle reddetmiştir. İkinci öneriye ise daha ılımlı yaklaşsa da merkezdeki Kongre Partisi hükümetinin tıpkı 1939 bakanlıkları dönemindeki gibi bir yönetim benimsediği takdirde Müslümanlar için büyük kayıpların oluşabileceği öngörüsüyle reddetmiştir. Kongre Partisi ise tek ihtiyaçlarının merkezde güçlü bir yönetim ve tek devlet çatısı altında azınlıkların da meclisteki iradesiyle oluşturulacak anayasal düzen olduğunu belirterek durumu İngilizler için daha da karmaşık bir duruma sokmuştur.

Kabine Heyeti Müslüman Partisi ve Kongre Partisini memnun edecek tek bir kararın alınamayacağını tecrübe ettikten sonra detaylı bir çalışma yapmış ve kendilerinin hazırlayacağı bir planı sunacaklarını deklare etmiştir. Tek millet temalı devlet organizasyonunu öngören(Bright,2015:246) Kabine Heyeti planı 16 Mayıs 1946 tarihinde kabine heyeti tarafından açıklanmış ve Hindistanlı siyasilere onaylamaları veya reddetmeleri konusunda çağrı yapılmıştır. Kabine Heyeti Planı’nın ana maddeleri şu şekilde sıralanmıştır:

1. İngiliz Hindistan ve devletlerden bir Hindistan Birliği oluşturulacak. Birliğin Yasama ve Yürütme Meclisi olacak. Toplumsal meseleler ortakların çoğunluk oylarıyla karar bağlanacak.
2. Savunma, dış ilişkiler ve iletişim alanlarında ortak hareket edilecek.
3. Eyaletlerdeki diğer yerel güçlerin kendi yasama meclisleri ve yürütme kurulları olacak. Grup kurma özgürlüğüne sahip olarak, her eyalet bir milyon insan için bir temsilciyi kurucu meclise gönderecek.
4. Merkezde geçici bir hükümet kurulacak.
5. Birlik olunması dışındaki konulardan ileride vazgeçilebilecek.
6. Eyaletler A,B,C olmak üzere üç gruba bölünecek. Eyaletlerin yasama meclisleri gruplardan çıkma veya kalma konusunda özgür olacak. Bu gruplar şu şekilde oluşturulacak:
7. 6 Hindu Çoğunluk Eyalet (Madras, Bombay, Birleşik İller, Bihar, Merkezi İller,Orissa)
8. Kuzeybatı 4 Müslüman Çoğunluk Eyalet(Kuzeybatı Sınır Eyaleti, Sind, Pencab ve Beluçistan)
9. Kuzeydoğu 2 Müslüman Çoğunluk Eyaleti(Assam ve Bengal) (Mahmud,2016:35;Gauhar,1967:63-64;Islam,2010:66-67;Bright,2015:246;Nawaz,2013:97).

 Gerek Kongre Partisi gerekse Müslüman Partisinin Hindistan’a yönelik fikirleri irdelendiğinde Kabine Heyeti Planı her iki partinin de istediğini vermekten uzak kalmıştır. Zira bu plan Hindistan Kongre Partisi’nin otoriter yapısını tehdit ederken birleşik Hindistan düşüncelerine eyaletlerdeki hak kazanımları nedeniyle tehdit oluşturmuştur. Aynı şekilde plan Müslüman Partisinin tarihi Lahor oturumundan bu yana Pakistan’ın kurulması dışında herhangi bir kararı tanımayacakları düşüncelerine de zarar veren bir tarzda oluşturulmuştur.

 İngiltere Hükümetinin görevlendirmiş olduğu Kabine Heyetinin Hindistan’ı bütünleşik bir yapıda tutma arzusuyla hazırladıkları son plan niteliğindeki Heyet Planı 6 Haziran 1946 tarihinde Müslüman Partisi tarafından kabul edilmiştir. Muhammed Ali Cinnah ve diğer Müslüman liderlerin Pakistan’ın kurulmasını öngörmeyen bu planı kabul etmesinin nedeni ise eyaletlerde oluşturulacak Müslüman yönetimlerin ileride daha da güçlenerek Pakistan’ı sorunsuz bir halde kurabileceği düşüncesine sahip olmaları olmuştur. İngiltere ile restleşerek bir kazanım elde edilemeyeceğini düşünen Müslüman Partisi yöneticileri geçici hükümette de yer alarak süreci güçlenerek geçirmeyi tercih etmişlerdir. İngilizlerin Hindistan’dan ayrılma düşüncesini her geçen gün yeni kararlarla hızlandırması Müslümanları olası bir çözümsüz ayrılma süreci ertesinde Kongre Partisi’nin sayısal çoğunluktan ötürü yeniden otoriteyi ele geçireceği konusunda endişelendirmiş ve 27 Temmuz 1946’da Bombay’da gerçekleştirmiş oldukları toplantı sonucunda İngilizlerle işbirliği yapacakları ve kurulacak birlikte yer alacaklarını bir kez daha yinelemişlerdir. Kongre Partisi ise önce bu plana karşı çıkmış ve yetersiz olduğu eleştirisini yöneltmiş, kısa süre sonra ise kurucu meclis ve birleşik Hindistan fikirlerini kendi çıkarlarına yakın bulduklarından kararı kabul ettiklerini açıklamıştır. Kongre Partsinin İngilizlerin önerilerine tatmin edici olmasa da olumlu dönütler vermesini sağlayan diğer önemli bir gelişme ise 10 Temmuz 1946 tarihinde Nehru’nun Mevlana Azad’dan Kongre Partisi başkanlığını devralması olmuştur(Nawaz, 2013:97).

 İki partinin de onayını alan Kabine Heyeti geçici olarak kurulacak yeni merkezi hükümet için Müslüman Partisi ve Kongre Partisine 5, Sihlere 1 ve Hristiyanlara 1 temsil hakkı tanınacağını açıklamıştır. Kongre Partisi’nin itirazı üzerine ise bu kararı revize ederek 14 kişilik bir yönetim kurulacağını duyurmuştur. 6 Kongre Partili, 5 Müslüman Partili, 1 Sih, 1 Hristiyan ve 1 Parsi vekilden oluşan(Gauhar,1967:65) bu öneriyi ise Muhammed Ali Cinnah kabul etmemiştir. Kongre Partisinin Müslümanların aleyhine yürütmüş olduğu lobilerin de etkisiyle Genel Vali hükümetin katılmak isteyenlerle her şekilde kurulacağını açıklamış, Müslüman Partisi liderleri bu gelişmeler ertesinde hükümeti kurma konusunda uzlaşı içinde olabileceklerini bildirmiştir. Müslümanların hükümette yer alacaklarını bildirmesine rağmen İngiliz heyeti Kongre Partisiyle hükümeti kuracakları mesajını vererek Müslümanları kabine dışında bırakacaklarını açıklamıştır. 6 Ağustos 1946’da Genel Vali Kongre Partisi yöneticisi Nehru’ya geçici hükümeti kurma yetkisini verdiklerini açıklamış ve Kongre Partisi 8 Ağustos 1946’da bu öneriyi kabul ettiklerini duyurmuştur. Muhammed Ali Cinnah ve Müslüman Partisi’nin diğer yöneticileri Kongre Partisine tanınan bu imtiyazın ertesinde 16 Ağustos 1946 tarihini Direkt Hareket Günü olarak ilan etmiş, Müslümanların bağımsızlıkları için topyekûn mücadele etmeye hazır olmaları talimatını vermiştir(Bright,2015:246).

 Genel Vali bu gelişmelerin ardından 2 Eylül 1946 tarihinde Müslüman Partisi olmadan çalışmalarına başlayan geçici hükümete Müslüman Partisinin de dâhil edileceğini açıklamış, geçici hükümette yer almadıkları takdirde farklı Müslüman grupların bu meclise dâhil edilebileceğini ve Kongre Partisi’nin hükümette yalnız bir güç olarak kalarak Müslümanların siyasi sonunun hazırlayacağını düşünen Müslümanlar, öneriye sıcak bakarak geçici hükümette yer alacaklarını genel valiye bildirmiştir(Mahmud,2016:35).

 Kurulan geçici hükümette her ne kadar Müslüman Partisi de aktif olarak yer alsa da, Muhammed Ali Cinnah ve Müslüman Partisi bürokratları Kongre Partisi liderlerini Müslümanları yok sayarak siyaset yapmakla eleştirmiş, özellikle Nehru’nun Müslüman karşıtı tavır takındığını İngilizlere bildirmiştir. Bu gelişmeler ve tartışmalı siyasi ortamda kurulan geçici meclis Müslüman Partisi ve Kongre Partisi vekilleri arasındaki uzlaşısızlıklardan ötürü başarılı olamamış, Hindistan’da Müslüman ve Hinduların en azından siyasi olarak ortak hareket edemeyeceği gerçeği İngilizler tarafından idrak edilmiştir.