**İngiliz-Fransız-İspanyol Çatışması**

* Belirttiğimiz gibi Amerikan kıtasında İngilizler, Fransızlar, İspanyollar vb. Avrupalı gruplardan oluşmaktaydı. Amerika’da İngiliz kolonileri yayıldıkça kuzey, güney ve batı komşularıyla Fransızlar ve İspanyollarla doğal olarak çatışacaklardı. Britanya, Fransa ve İspanya’nın eski dünyadaki mücadeleleri, bu ulusların yeni dünyadaki tebaalarını da içine alacaktı. Kuzey Amerika tarihinin bir bölümü Latinlerle Anglo-Saksonlarla yapılan bir dizi ağır mücadelelere aittir. Ama bu mücadelenin vaat ettiği ödül ise Amerika kıtasına hâkimiyettir.
* İspanyollar, güçlü bir şekilde tutulan ilk ülkeydi. İspanyollar ilk yerleşimlerin 1565’te Florida’ya yaptılar. 16. Yy sonlarında da New Meksico’ya yerleştiler. İspanyollar ve Portekizliler pek çok Kızılderili’yi Hıristiyanlığa soktular.

**Fransızlar**

* Fransızlarsa, İngiliz kolonistlerinin Virginia’ya yerleşmesinden bir süre öncesine kadar Kanada’ya sağlam bir şekilde tam yerleşmemişlerdi. 1535’te Fransızlar Montreal ‘in bir bölümünü kolonize etmeye çalışmışlarsa da bir sonuç alamadılar. Kızılderililerin direnişi ve çok ağır kış onları eski yurtlarına dönmek zorunda bıraktı.
* 1603’e gelindiğinde Quebec’te Fransızlar ilk Avrupalı koloniyi oluşturdular. Aslında Fransızlar kuzey Amerika’ya az sayıda gelmişlerdi.
* Uzun süren İngiliz-Fransız mücadelesinde Fransızlar stratejik önemdeki yerleri ele geçirmeye çalışmışlardır. Kuzey doğuda Quebec’den Detroit’e geçen New Orleans’a kadar uzanan ay şeklinde bir alana hâkim olmuşlardır.
* 1763’e son bulan 70 yıllık mücadele heyecan verici olaylarla doludur. 1763 barışı ile İngilizler, Fransa’dan bütün Kanada’yı İspanya’dan da Florida’yı aldı. Böylece kuzey Amerika New Orleans dışında İngilizlerin olmuştur. 7 yıl savaşları (1756-1763) ile Kuzey Amerika’daki Fransız kolonilerini İngilizler böylece ele geçirdiler.
* 1763’ kadar koloniler üzerine İngiliz idare kontrolü gevşekti. Kolonilerin İngiliz kralına tabi yönetim aracı 1696’ya doğru kesin şeklini alan **“ticaret ve plantasyon komiserler dairesi” (board of comissioners for trade and plantations)** idi.
* Bu yönetim ana vatanın ve kolonilerin ticari çıkarlarını korur, kolonilerin giriştikleri işlerde onlara rehberlik eder ve imparatorluk siyasetinde değişiklikler önerirdi.
* İngiliz kralının koloniler üzerinde geniş yetkileri vardı. Kral yalnız 8 krallık kolonisinin valilerini atamakla kalmaz (Rhode island, Connecticut kendi kendini yöneten kral beratına sahipti, Pennsylvania, Delaware, Maryland malikâne kolonilerdi). Koloni yasama meclisleri tarafından çıkarılan yasaları da reddedebilirdi.
* Kolonilerle ilgilenen İngiliz Parlamentosunda çıkarılan seyrüsefer kanunları bu dönemde bir dizi yasayla genişletildi. Bu yasalar imparatorluğun ticaretinde İngiltere’ye ve kıtasına yapılan koloni ihracatının İngiliz limanları yoluyla yapılmasını istiyor ve Avrupa kökenli eşyanın kolonilere ithalini İngiliz sanayi ürünlerini koruyacak şekilde düzenliyordu. Londra çıkarına uygun olarak kolonilerdeki sınai girişimlerini bazı yönlerde sınırlıyor, bazılarındaysa teşvik ediyordu.
* Gerçekten bütün imparatorluk sistemi gözden geçirilmiş ve kolonilerin ana vatanla ilişkilerinin yeniden gözden geçirilmesini gerektiren bu faaliyet devrimin patlak vermesini çabuklaştırmıştır.

**İngilterenin Temel Sorunu**

* Aslına bakılırsa ilk defa açık ve kesin bir şekilde ortaya konan bu imparatorluğun örgütlenmesi sorunudur. Bu imparatorluğu (İngiliz) hem merkezi gücün hem yerel bağımsızlığın avantajlarını koruyacak şekilde nasıl örgütlendirip yönetilmesi gerektiği temel sorunudur. Bu da İngilizlerin herhangi bir devirde devlet adamlarının karşılaştığı en güç sorunlardan biri olmuştur. Savaş, Barış, Dışişleri, Topraklar, Kızılderililer ve Ticaret üzerinde denetim yapmak, aynı zamanda;
* Massacussett
* Virginia
* Güney Caroline

Ve başka kolonilerde çeşitli yerel hükümetlerin tamamen yerel nitelikteki her türlü sorunu kontrol etmesine imkân veren herhangi bir sistemi bulmaya İngiliz hükümeti kadir olabilirimiydi?

* Bütün genel ve yerel sorunlar arasında merkezi hükümete yeterli derecede yetki bırakacak ve bununla beraber yerel işlerinde kolonistlerin özgürlüklerini çiğnemeyecek şekilde bir hat çizmek mümkün müydü?
* 18. yy ortalarında İngiliz imparatorluğu teoride ve hukuken olmasa bile fiilen bir federal bir imparatorluktu. Yetkilerin merkezi ve yerel hükümetler arasında paylaşıldığı bir imparatorluktu. Ama hukuken imparatorluk federal değil merkeziyetçi bir imparatorluktur. Hukuken ve teoride İngiliz parlamentosu her türlü iktidar ve yetkiyi eline bulunduruyordu.
* 1763’ten sonra İngiliz devlet adamları kendilerine imparatorluğu düzenleme görevi verilince parlamentonun hukuksal ve teorik üstünlüğü görüşünü yeniden ele aldılar.
* İngiliz parlamentosunun, Amerika halkının ve kolonileri üzerinde tam güç ve yetki sahibi olduğu, kolonileri bağlayacak şekilde yasa ve nizamnameler yapma yetkisine sahip olduğu noktalarında ısrar ettiler.