**20.YÜZYILIN 80-90’LI YILLARINDA KAZAKİSTAN’DA MİLLİ-ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ**

SSCB’nin çöküşü sırasında Kazakistan’da sosyal-siyasal gerginliğin artması toplu itiraz dalgasının yayılmasına ve milli-bağımsızlık harekâtının hızlanmasına neden oldu. Öğrenci harekâtı ve sosyal birliklerin ortaya çıkışıyla özgürlük uğruna mücadele daha keskin şekil aldı ve **16 Aralık 1991 yılında Kazakistan devlet bağımsızlığını ilan etti.** SSCB’de ve dünya sosyalizm sisteminde ekonomik, siyasal ve sosyal alanda uzun süre görülen kriz 1980 yıllarının sonlarında daha da keskinleşti. Sovyet rejiminin çökmesi sırasında Kazakistan’da da görülen halk memnunsuzluğu net olarak ortaya çıkmasa da, sömürgecilik ve sistemli asimilasyon siyasetine itiraz harekâtının başlanması için fırsat 1986 yılını sonlarında yarandı. Uzun yıllar Kazakistan Komünist Partisini yönetmiş Dinmehemmed Kunayev görevden alındı. Kazakistan’ın çağdaş tarihinin ünlü simalarından olan D.Kunayev’i “yönetimde rüşvet ve hortumculuğa müsaide etmekle suçlayarak” işten atmışlardı. Bildiğimiz gibi Özbekistan’da da yerli parti yönetiminin değiştirilmesi sonrası uyduruk olgularla toplu tutuklamalar eşliğinde soruşturmalar başlanmıştı. Bele bir kader **1986 yılında G.Kolbin’in yönetime gelişiyle Kazakistan’da da beklenmekteydi.**  O zaman ülkede itirazların gerçek nedenlerini saklayarak bunu görev değişikliğine bağlamaya çalışıyorlardı. 17-19 Aralık 1986 yılında Kunayev’in yerine Kolbin’in atanmasına karşı çıkan binlerce Kazak öğrenci Alma Ata’da eylem yaptı. Kargaşada iki Rus bekçisinin öldüğü, binlerce insanın yaralandığı belirtildi. Sivil eylemcilere ceza uygulandı. Asayişi sağlamak için ilk defa ordu kullanıldı. Zaten 1986 yılı Sovyet tarihine milletlerarası çatışma yılı olarak geçti. Daha Kazakistan olaylarından birkaç ay önce mart-nisan aylarında Yakutya’da Yakut öğrencilerle Rus gençleri birbirine girmişlerdi. Bu da Sovyet parti yönetimini ciddi rahatsız etmiş, fakat o zaman hemen göreve atama yapmak politik ortamı daha da gerebilirdi. İtiraz dalgasının daha da kuvvetlenmesinden sakınan Sovyet yönetimi 10 Ocak 1987’de Kazakistan KP MK’nın 2.Sekreteti görevine Kazak uyruklu S.Kubasov’u getirmek zorunda kaldı (6, 87). Olayların bir daha tekrarlanmaması için DGT aracılığıyla eylemciler takip olunmaya, tutuklanmaya başlandı**. Alma Ata olayları Orta Asya’da milli meselenin ciddi olduğunu, Rusların ve onların örneğinde rejime nefretin daha da derinleştiğini gösterdi.** Öğrencilerin eylemi ülkenin sosyal-siyasal hayatı için özgü olmayan dinamiklik oluşturdu. Artık yıllardan beri birikip kalmış sorunların çözümü yönünde sosyal taleplerinden doğan ve ziyalıların yönettiği çok sayıda sosyal birlikler, sivil toplum kuruluşları ortaya çıktı. Bütünlükte toplumun daha da demokratikleşmesi ve asayiş yönetim sisteminin dengesini kaybetmesi yeni sosyal-siyasal harekâtların yapılanması ve gelişmesini motife ediyordu. Siyasal arenaya atom karşıtı harekât *Neveda-Semipalatinski*’nin girmesi Kazak toplumunun gelişmesinin yeni aşaması demekti. Harekâtı ünlü yazar **Oljas Süleymenov** yöneltiyordu. SSCB’nin çöküşü öncesi kurulmuş teşkilatların zaten sosyal-ekoloji sorunların çözülmesi talebi doğaldı. Daha Sovyet Birliği içinde olduğu dönemde Merkezi Asya’nın ekoloji durumunun gittikçe ağırlaşması gözlemleniyordu. Bunun önemli nedeniyse yerel duruma dikkat edilmeksizin toplu şekilde ziraat bitkilerinin ekilmesi, ekin alanlarının yapay şekilde büyütülmesi, ister SSCB, isterse de Çin tarafından yeraltı, yerüstü ve gökte yüzlerce nükleer silahın deneyimi vs. olmuştur. Ekoloji dengenin bozulması sonucu zaten Orta Asya cumhuriyetleri eski Birlik içinde her zaman çocuk ölümüne göre ilk yerleri almaktaydı, nesillerin sağlığını kaybetme süresi sürekli olmaya, kanser hastalarının sayı artmaktaydı. Bu yüzden de bölge devletlerinin önemli konularından biri de doğal dengeyi korumak, ekoloji sorunların çözümü için ortak çalışmalar yapmaktı. Bölgenin çeşitli yerlerinde SSCB defalarca nükleer silah denemeleri yapmış. Artık BMT Semipalatinsk’i özel tehlike bölgesi hesap etmektedir. Onu da belirtmek gerekir ki Semipalatinsk’ten pek uzak olmayan, Kazakistan’la sınırda bulunan, Uygur Türklerinin yaşadığı Çin’in Sintszyan vilayetinde de nükleer denemeleri yapılmaktadır.

**Kolbin Moskova’da başka göreve atandıktan sonra 22 Haziran 1989 yılında Nursultan Abış oğlu Nazarbayev Kazakistan KP MK’nın 1.Sekreteri seçildi. Nazarbayev’in Kazak Türklerinin bir lider olarak kalbine girmesine nedenlerden biri de dil etkeniydi.**  Sovyetlerin uzun süre gerçekleştirdikleri kültürel işgal ve asimilasyon politikası, öte yandan da yerli Kazaklardan sayıca çok olan gelme Rusların buraya yerleştirilmesi sonucu uzun yıllar Rus dili Kazakistan’ın resmi dili olarak kullanılmaktaydı. Nazarbayev 1989 yılının eylül ayında Kazak Türkçesinin cumhuriyetin devlet dili ilan olunmasını başarabildi. Daha Kazak Türkü kendi ülkesinde ana dilini resmi şekilde kullanabilecekti. (7, 187). Uzun yıllar Rus dili ve kültürünün etkisi altında olan ve ezilen Kazak Türkleri milli kimliğinin korunmasına hizmet vermiş Nazarbayev’e büyük saygı ve sevgi gösteriyorlardı. Merkezde yaşanan süreçler, *perestroykanı*n Sovyet toplumuna getirdiği yumuşama, bürokratik devlet yapısının daha eski yönetim şekliyle çalışamaması Kazakistan’da da geniş yankılama yapmıştı. 1990 yılından ülkede siyasal durum kökten değişti. Sosyal politik harekâtlar enstitüleri, ilk olarak da Kazakistan Komünist Partisi üst yönetim yapısını etkilemeye başladı. Yönetimi ekonomi krizde ve yapılan reformlarda ortaya çıkan başarısızlıkta suçluyorlardı. Bu zaman KP içinde de fikir ayrılıkları görülmeye başlamıştı ve partinin kendisinin reformlara ciddi ihtiyacı olduğuna ait fikirler seslenmeye başlamıştı. Toplumun demokratikleşmenin özünde politik sistemde halk denetiminin sağlanması gerekiyordu. İşte bundan faydalanarak yeni partiler siyasi arenaya çıktı. *Azat, Jeltoksan, “Alaş, Birlik, Sosyal-Demokrat Partisi v*s. Yeni sosyal birliklerin kurulması yeri gelince sosyal teşkilatların çalışmalarını dengeleyen yasal altyapının şekillenmesini gerektiriyordu. Bununla ilgili 14 Nisan 1989 yılında Kazakistan SSC Ali Sovyeti *Bağımsız Sosyal Birliklerin Kurulması ve Çalışmaları Hakkında* yasa kabul etti. Ali Sovyetin 1991 yılının yazında kabul ettiği *Sosyal Bilikler Hakkında* yasayla ülkede sosyal birliklerin gelişmesini destekleyen yasal altyapı şekillenmiş oldu. 19 Ağustos 1991 yılında Moskova’da darbe girişimi ve Devlet Olağanüstü Durum Komitesinin (DODK) kurulması SSCB’nin çöküşünü hızlandırdı, müttefik cumhuriyetlerde milli-bağımsızlık harekâtının yaygınlaşmasını motive etti. Bu zaman DODK kararlarına uymayacağını belirten N.Nazarbayev de SSCB’nin çoğu Türk dilli cumhuriyetinde olduğu gibi, burada da yerli parti yapısını koruyabildi, yani, toplumda yaşanan süreçlerin gidişinde belirli dalgalanmalar yaşamakla yönetici konumun korunmasını başardı. Ülkede çok sayıda sosyal-siyasi harekâtlar yanında, Kazakistan KP içinde de reform yanlısı kuvveler vardı. 16 Aralık 1991 yılında Kazakistan devlet bağımsızlığını ilan etti. Ali Sovyet *“Kazakistan Cumhuriyetinin Devlet Bağımsızlığı Hakkında*” yasa kabul etti. 4 Haziran 1992 yılında “*Kazakistan Cumhuriyetinin Devlet Bayrağı Hakkında”* yasayı kabul edildi. Kazakistan Cumhuriyetinin devlet bayrağı dörtgen şekilli mavi kumaştan hazırlanır**. Bayrağın ortasında 32 ışık şuasından oluşan güneş ve onun altında da bozkır kartalı, sol taraftaysa milli motiflerden oluşan dikey bir hat bulunmaktadır. Güneş, milli motifler, ışık şuaları ve kartal tasvirleri altın rengindedirler.** Mavi Türkçülüğü belirtiyor, güneş hayat kaynağı, kartal sığırcılığa işaret eder. Kazakistan Cumhuriyetinin milli arması 4 Haziran 1992 yılında yapılmıştır. Ülkenin devlet dili Türk dilleri ailesine giren Kazak dilidir.