**КОЛОНІАЛЬНІ ТА ПІДМАНДАТНІ ВОЛОДІННЯ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА ФРАНЦІЇ**

* **Встановлення у Сирії французького мандату**
* **Національно-визвольний рух в Сирії**
* **Проголошення незалежності Сирії**
* **Встановлення британського мандату у Палестині**
* **Створення Трансйорданії**
* **Арабо-єврейський конфлікт у Палестині**
* **Британський мандат у Іраці**
* **Проголошення незалежності Іраку**
* **Антиколоніальний рух у Індії**
* **Перша акція громадської непокори**
* **Друга акція громадської непокори**

**Встановлення у Сирії французького мандату**

Після закінчення Першої світової війни на території Сирії та Лівану було встановлено владу військової адміністрації. Однак влада британців та французів лише формально поширювалася на східну частину Сирії включно з Дамаском. Не бажаючи йти на відкритий конфлікт з місцевим населенням, французи призначили генерал-губернатором Східної Сирії сина шерифа Мекки Фейсала (1883—1933),

який в жовтні 1918 р. на чолі арабської кінноти першим увірвався до Дамаска. Зігравши на франко-британських суперечностях, Фейсал зумів добитися визнання Паризькою мирною конференцією сирійської делегації. Але в ході конференції вимоги арабів щодо створення незалежної Сирійської держави не було взято до уваги і мандат на управління Сирією вирішено передати Франції. У відповідь на це в березні 1920 р. Фейсал оголосив себе королем Сирії, а 8 березня 1920 р. Загальний сирійський конгрес проголосив незалежність Сирії в складі Сирії, Лівану та Палестини. Французький генерал Анрі Гуро надіслав Фейсалу ультиматум з вимогою скасувати акт проголошення незалежності й визнати французький мандат. Водночас французькі сили, що концентрувалися в Бейруті, рушили маршем на північ до Дамаска.

Повідомлення про рішення Паризької мирної конференції викликало хвилю обурення в Сирії. Мешканці Сирії чинили французам затятий опір. Особливо вперто захищалася східна частина країни. Бої з французами тривали там до кінця липня 1920 р. Зрештою, французькі зійська придушили опір місцевого населення. Захопленого в полон у Дамаску Фейсала вислано до Іраку. Французи заборонили всі партії, а 37 найактивніших діячів незалежницького руху в серпні 1920 р. стратили.

На підмандатній території у вересні 1920 р. французи створили федеративне державне утворення, до складу якого ввійшло чотири автономних округи, виділені на релігійно-общинній основі: Великий Ліван, Алеппо (включно із Александретою), Дамаск (включно із Джебель-Друзом) і Латакія. Резиденцією спільного для Сирії та Лівану верховного комісара став Бейрут. Першим верховним комісаром Франції у регіоні став генерал А. Гуро. Комісар призначав всіх чиновників у країні та стежив за дотриманням режиму мандату. На території Сирії та Лівану розміщено великий військовий контингент, що сягав майже 70 тис. солдатів. У всіх чотирьох провінціях країни створено власні дорадчі парламенти, які з часом мали перетворитися на законодавчі зібрання. Французи планували, що три сирійські провінції з часом утворять єдину федеративну державу, а Ліван самостійно вирішить, вступити до цієї федерації, чи укласти з нею лише двосторонню угоду про союзні відносини.

Сирія перебувала в тісному економічному союзі з Ліваном, для обох країн було запроваджено спільну валюту та митний союз. Мандатний режим відкрив місцеві ринки для товарів з усіх країн, що входили до Ліги націй. Водночас через політичні проблеми ускладнилися відносини із країнами, які були традиційними ринками збуту сирійського та ліванського експорту: Туреччиною, Іраком та країнами Аравійського півострова. Це негативно відбилося на місцевій економіці, особливо на текстильній галузі, яка не могла конкурувати із дешевшими імпортними товарами. До 1926 р. кількість ткачів у Алеппо скоротилася наполовину, а кількість ткацьких верстатів — на дві третини. Крім цього, додаткові економічні проблеми створював наплив вірменських біженців із турецьких володінь, серед яких було немало висококваліфікованих працівників та досвідчених підприємців. У середині 20-х рр. в містах Сирії та Лівану безробіття складало майже 25%. Природно, що надлишок робочої сили вплинув на зменшення рівня заробітної платні.

У квітні 1923 р. А. Гуро змінив на посту комісара змінив генерал Максим Вейган, який 5 грудня 1923 р. об'єднав Сирію, зберігши автономний статус територій алавітів (Латакія), друзів (Джебель-Друз) та Александретського санджака (округ Хаттай), остаточно переданого Сирії в тому ж році Туреччиною.

**Національно-визвольний рух в Сирії**

М. Вейгана на посту верховного комісара змінив у 1924 р. відомий своєю нетерпимістю, демонстративним антиклерикалізмом та поганими манерами генерал Моріс Саррай. Методи його керівництва швидко викликали загальне невдоволення сирійців. Повстання проти французів почалося 18 липня 1925 р. у районі розселення шиїтської секти друзів. Під проводом Султана аль-Атраша (1882— 1982), повстанці упродовж тижня вигнали з Джебель-Друзу французьку адміністрацію та швидко встановили контроль над більшою частиною Сирії. Після того, як до друзів приєдналися й інші релігійні групи країни, почався наступ на Дамаск. Чисельність повстанців сягнула 40 тис. осіб.

Приводом до повстання в Дамаску стало повернення французької каральної експедиції, що, в'їжджаючи до міста, провела його вулицями караван верблюдів, нав'ючених тілами вбитих повстанців. Обурені таким поводженням з мертвими, мешканці сирійської столиці напали на французів. Гарнізон сховався в міській цитаделі. Відчуваючи, що з його рук вислизають останні важелі впливу на ситуацію, М. Саррай наказав обстрілювати місто з гармат, а згодом викликав авіацію. Упродовж двох днів на місто сипалися снаряди та бомби, у результаті чого загинуло п'ять тисяч осіб. Зазнавши важких втрат, повстанці пішли з Дамаску. М. Саррая відкликали, призначивши в листопаді 1925 р. верховним комісаром Анрі де Жувенеля, але повстання вдалося придушити лише в 1927 р., коли на Близький Схід було перекинуто війська з Північної Африки.

А. де Жувенель розпочав переговори з лідерами національного руху. Найбільш популярною на той час була партія сирійських націоналістів "Аш-Шабад" ("Народ"), представники якої домінували в скликаних 1925 р. Установчих зборах. У травні 1926 р. в Дамаску було створено перший національний уряд, до якого серед інших увійшли і представники "Аш-Шабаду". Франція пообіцяла в майбутньому об'єднати всі сирійські території в єдину унітарну державу. Наступний верховний комісар Сирії та Лівану Анрі Понсо провадив набагато гнучкішу політику, ніж його попередники. За час його управління до сирійської економіки було залучено значні інвестиції з Європи, затверджено захисні митні та торгові тарифи та здійснено низку інших заходів, що мали на меті покращити господарське життя в країні. На думку А. Понсо, покращення матеріального добробуту населення мало відвернути його від антифранцузьких настроїв.

На проведених 24 квітня 1928 р. виборах до Установчих зборів Сирії перемогу отримали прибічники "Кутла Ватанія" (Національного блоку), що складався переважно з колишніх членів "Аш-Шабаду". Прийнята 8 серпня 1928 р. Установчими зборами конституція проголошувала Сирію незалежною державою. Керована А. Понсо французька адміністрація не визнала цієї конституції і розпустила Установчі збори. Лише після тривалих переговорів і внесення до тексту конституції спеціального пункту, що зумовлював збереження французького мандату, у травні 1930 р. конституція увійшла в дію. Сирія проголошувалася парламентською республікою під політичною зверхністю Франції. Було зазначено, що прийняті в Сирії закони не можуть суперечити французькому законодавству.

У зв'язку з погіршенням кон'юнктури міжнародного ринку і спричинених цим фінансових втрат для Сирії, вже восени 1931 р. почався наступний етап національно-патріотичного руху. Світова економічна криза надвиробництва призвела до падіння в п'ять разів цін на головні предмети сирійського продо-

вольчого експорту: фініки, вовну та зерно. Різке падіння життєвого рівня викликало низку мітингів та шніфестаїцй з вимогами скасування французького мандату. Сирійський парламент відмовився ратифікувати угоди про економічну співпрацю з Францією, оскільки уважав їх невигідними для країни. На тлі цих подій та посилення антифранцузьких настроїв верховний комісар де Мартель в листопаді 1933 р. зупинив дію конституції і розпустив парламент.

Протягом 1934—1936 рр. у Сирії відбувалися виступи проти запровадженої французами тютюнової монополії. 19 січня 1936 р. в Сирії почався загальний страйк, що тривав 42 дні. Крім економічних, страйкарі висунули й політичні вимоги. Тим часом політичні зміни відбулися й у самій Франції, де до влади прийшов уряд Народного фронту. Очолена Хашімом аль-Атасі (1875—1960) делегація виїхала до Парижа на переговори із урядом Леона Блюма. Унаслідок цих переговорів 9 вересня 1936 р. укладено угоду, відповідно до якої упродовж трьох, років після її підписання мандат мав бути скасований, а Сирія мала отримати повну незалежність. Франція зберігала на території країни свої військові бази та "особливі" економічні інтереси. Французькі офіцери зберегли .свої пости у сирійській армії. Верховного комісара замінив посол. На території країни створювалися три автономні райони: Александрета (Хаттай), Латакія та Джебель-Друз. ЗО листопада 1936 р. відбулися вибори до парламенту. Лідер "Кутла Ватанія" X. аль-Атасі, що набрав найбільше голосів виборців, у грудні того ж року став першим президентом Сирії.

Невдовзі через суперечки щодо палестинської проблеми сирійські національно-патріотичні сили розкололися. Радикальне крило націоналістів вимагало зайняти більш жорстку антизахідну позицію, яка мала продемонструвати солідарність сирійців із арабським населенням Палестини. Партійна дискусія завершилася виходом із Національного блоку панарабістів, що мали найсильніші впливи у окрузі Алеппо. Постійно наголошуючи на необхідності непримиренної боротьби із колоніалістами, панарабісти продовжували антифранцузьку кампанію аж до початку Другої світової війни.

Проголошенням незалежності Сирії одразу ж скористалася Туреччина, яка зажадала повернути відібраний у неї в 1923 р. Александретський санджак (округ Хаттай). У липні 1939 р. за посередництвом Фрації Хаттай передано Туреччині. Тоді ж, за рішенням Парижа, з-під юрисдикції Дамаска було виведено округи Латакія та Джебель-Друз. На знак протесту 7 липня 1939 р. сирійський уряд пішов у відставку. Французи пішли на загострення конфлікту і, розпустивши парламент, призначили замість уряду створену з лояльних до себе політиків Раду директорів. Найбільш активних лідерів національного руху заарештовано. 2 вересня 1939 р. з початком Другої світової війни на всій території Сирії було оголошено воєнний стан і обмежено діяльність політичних партій. На території Сирії та Лівану розташовано додаткові військові підрозділи.

**Проголошення незалежності Сирії**

Друга світова війна призвела до активізації політичного життя сирійських суспільно-політичних сил. Крім політичних чинників, додаткове напруження створювали економічні проблеми, які полягали в погіршенні забезпечення країни продуктами та паливними матеріалами. Після воєнної поразки Франції улітку 1940 р. на території Сирії та Лівану розміщено італійську військово-технічну комісію, яка мала стежити за дотриманням умов перемир'я. Разом з нею там

залишалася і французька адміністрація, яка підпорядковувалася уряду у Віші. Намагаючись погасити страйк, що упродовж двох місяців тривав у головних містах країни, французький верховний комісар розпустив Раду директорів й сформував урядовий комітет на чолі з поміркованим націоналістом Халедом аль-Аземом.

На час початку Другої світової війни на території Сирії та Лівану було зосереджено 200 тис. французьких солдатів та офіцерів, які підпорядковувалися урядові Віші. Зважаючи на стратегічне значення Сирії та Лівану, 8 червня 1941 р. західні союзники розпочали там воєнну операцію. Британські, австралійські, індійські війська та французькі сили "Вільної Франції" увійшли на територію Сирії та Лівану одразу з кількох напрямків — з Трансйорданії, Палестини та Іраку. Опір французьких військ виявився неочікувано сильним. 21 червня 1941 р. британці та "вільні французи" взяли Дамаск, 10 липня — Бейрут, а 12 липня командувач сил Віші в регіоні генерал Анрі Денц капітулював. У ході боїв з обох боків загинуло близько 1000 осіб і понад 5000 було поранено. 5668 французів перейшли на бік "Вільної Франції". На британському боці участь в боях брав Арабський легіон із Трансйорданії. Вступивши на територію Лівану, командувач англо-французьких сил генерал Жорж Катру від імені уряду "Вільної Франції" заявив, що метрополія відмовляється від мандату і в майбутньому не буде заперечувати проти перетворення Сирії та Лівану на повністю незалежні країни. До французької декларації згодом приєдналася й Великобританія.

Після припинення бойових дій проти вішістів генерал Ж. Катру 27 вересня 1941 р. виступив із заявою про проголошення незалежності Сирії, а ЗО листопада — Лівану. Умови перехідного періоду врегульовувалися міждержавними франко-сирійськими та франко-ліванськими угодами. Унаслідок парламентських виборів 1943 р. в Сирії та Лівані до влади прийшли національно-патріотичні сили, що виступали за негайне надання цим країнам повної незалежності. У Сирії було створено уряд, до якого, щоправда, не увійшли представники друзів та алавітів. Аналогічні процеси відбувалися й у Лівані. Незважаючи на спротив французів, 8 листопада 1943 р. ліванський парламент ухвалив постанову про вилучення з конституції країни тих її статей, що узаконювали привілейоване становище Франції в Лівані. Французька адміністрація вдалася до репресій, заарештувавши уряд і розпустивши ліванський парламент. У відповідь в багатьох місцях розпочалося антифранцузьке повстання. Не бажаючи ескалації конфлікту, уряд "Вільної Франції" відкликав французького представника в Лівані і відновив дію парламенту та уряду. 22 грудня 1943 р. було підписано угоду про поступову передачу всієї повноти влади урядам Сирії та Лівану, починаючи з 1 січня 1944 р. Обидві країни мали зберегти митний союз та спільні органи управління окремими західними концесіями, що діяли водночас у Лівані та Сирії.

На початок 1945 р. незалежність Сирії визнали 14 держав. У березні 1945 р. Сирія брала участь в заснуванні Ліги арабських державша в квітні того ж року, представник Дамаску підписав Декларацію ООН. Французькі війська перебували на території Сирії до 17 квітня 1946 р.

Проголошення незалежності Сирії та Лівану спричинило появу проектів широкого регіонального об'єднання кількох країн в рамках одного державного утворення. У 1943 р. король Трансйорданії Абдаллах висунув ідею створення "Великої Сирії" в складі Сирії, Лівану, Палестини та Трансйорданії. Прем'єр-міністр Іраку Нурі Саїд запропонував проект "Благодатного півмісяця" — об'єднання Сирії, Лівану, Палестини та Іраку. Сирія та Ліван негативно поставилися до обох проектів.

Встановлення французького мандату над Сирією та Ліваном мало для цих країн і певні позитивні наслідки, насамперед у соціальній сфері. Протягом 20-х рр. значно зріс освітній рівень населення. З 1926 р. до навчання в Дамаському університеті почали допускати жінок. В другій половині ЗО-х рр. в школах Сирії та Лівану навчалося 100 тис. учнів. У Сирії відкрито військову академію. Успішно розвивалася соціальна інфраструктура міст, особливо Бейрута. Збудовано нові шосейні дороги та залізниці.

**Встановлення британського мандату у Палестині**

Територія Палестини була окупована британськими військами на останньому етапі Першої світової війни — протягом листопада — грудня 1917 р. Військову адміністрацію очолив маршал Едмунд Генрі Алленбі. 1 липня 1920 р. військову адміністрацію змінила цивільна влада. У 1920 р. Ліга націй надала Великобританії мандат на управління Палестиною.

Встановлення британського мандату над Палестиною створило сприятливі можливості для активізації єврейської імміграції на Близький Схід. Першим верховним комісаром у Палестині став Герберт Семюель (Ї920—1925), який був євреєм за походженням і не приховував своїх симпатій до одноплеменців. За його протекцією євреї та приязно налаштовані до сіоністів особи отримали майже всі головні посади в апараті мандатної адміністрації. За час його перебування на посаді єврейське населення Палестини подвоїлося, досягнувши в січні 1925 р. 121 725 чоловік. Пік еміграції припав на 1924 р., коли до країни приїхало 33 801 єврей. Причиною посилення еміграційного потоку до Палестини було те, що у 1924 р. США — країна, до якої виїжджало найбільше емігрантів, запровадила обмеження на імміграцію.

Євреї розпочали у Палестині творення системи політичних та господарських установ, які мали стати основою майбутньої політичної та економічної інфраструктури держави. Створено низку політичних партій, товариства взаємодопомоги й навіть загони єврейської озброєної самооборони "Хагана" ("Оборона"). Надпартійною організацією палестинських євреїв став створений у 1920 р. "Гістадрут" (Загальна федерація трудящих Палестини). Мета діяльності федерації визначалася як координація зусиль, скерованих на поширення єврейського економічного контролю над Палестиною, створення нових робочих місць, трудова взаємодопомога і виховання молоді в сіоністичному дусі.

Спираючись на розгалужену мережу "Гістадруту", євреї здійснювали в 20-х рр. дві економічні кампанії: "завоювання землі" та "завоювання праці". Кампанії полягали в скуповуванні земель та у створенні підприємств з виключно єврейським капіталом і робочою силою. Темпи скуповування землі були надзвичайно високі. У 1919 р. загальна площа земельного фонду єврейської громади в Палестині

становила 650 тис, а в 1929 — 1 164 тис. дунамів землі (1 дунам — 0,09 га). Землі скуповували про запас. У 1933 і 1934 рр. євреями було куплено відповідно 37 і 62 тис, а в 1935 — 73 тис. дунамів землі. На початок 30-х рр. близько 60% купленої євреями землі не оброблялося, хоча єврейські поселенці постійно отримували матеріальну допомогу. Скуповування земель та створення єврейських підприємств велося заснованим у 1901 р. Єврейським національним фондом та створеним у 1921 р. в Лондоні Палестинським установчим фондом. Завдяки щедрій фінансовій допомозі з боку єврейських фондів, Палестина могла покривати щорічний бюджетний дефіцит, який виникав через диспропорцію між обсягами палестинського експорту та імпорту. Протягом 20-х рр. імпорт до Палестини зріс в 5 разів, а експорт збільшився лише в 2,5 раза.

Органами єврейського самоуправління у Палестині стали "Асефат ганівхарім" (Зібрання депутатів) та його "Ваад леумі" (Виконавчий орган). Вони займалися питаннями релігії, культури та соціального захисту й навіть отримали право обмеженого оподаткування єврейського населення. Відповідно до положень британського мандату на Палестину в країні діяло "Сохнут хайєгудім" (Єврейське агентство) — представницький орган євреїв Палестини при колоніальній адміністрації. До 1929 р. функції Єврейського агентства виконували члени Всесвітньої сіоністичної організації (ВСО). У кінці 1928 р. керівник ВСО Хаїм Вейцман (1874—1952) почав уживати заходів для створення окремого від ВСО Єврейського агентства. Згодом до новозаснованого органу з пропагандистською метою було включено провідних промисловців та підприємців Великобританії та США. У серпні 1929 р. Лондон визнав агентство як представницький орган євреїв Палестини.

Основна частина єврейських політиків належала до "поміркованих сіоністів", які виступали за поступове економічне та політичне освоєння Палестини. Більш радикальну течію представляли "ревізіоністи", очолювані вихідцем із Одеси Владіміром Зеєвом Жаботинським (1880—1940), які наполягали на швидкому створенні етнічно чистої єврейської держави. "Ревізіоністи" виступали проти будь-яких переговорів із арабами й були негативно налаштовані до британців.

В організаційному плані арабське населення Палестини було представлене значно гірше. У 1921 р. палестинські араби створили Головну мусульманську раду. Правомочність цієї ради представляти інтереси арабського населення була визнана британським урядом. Рада займалася релігійними справами, розподіляла прибутки від вакуфних земель тощо. Головою ради був муфтій Єрусалима Мухаммед Амін Хадж аль-Хусейні (1897—1974), колишній офіцер турецької армії та учасник арабського підпільного національно-патріотичного руху.

Араби одразу ж обрали шлях конфронтації із британською мандатною адміністрацією. Вони відмовилися створити аналогічну до Єврейського агентства організацію — Арабське агентство, яке б мало представляти інтереси арабського населення. Лише в 1928 р. араби усвідомили свою помилку й відмовилися від політики ігнорування британської адміністрації. Згодом створено Арабський виконавчий комітет, який об'єднував арабів — мусульман та християн.

**Створення Трансйорданії**

У 1921 р. Лондон розділив Палестину на дві частини. Територія на схід від річки Йордан була оголошена самостійною адміністративною одиницею під назвою Трансйорданія. Правителем країни став усунутий британцями від влади в Іраці

Абдаллах (1882—1951). Трансйорданія не підпорядковувалася британському комісарові у Палестині й користувалася значною автономією. У вересні 1922 р. Ліга націй видала Великобританії додатковий мандат на управління Трансйорданією.

Бідна на природні ресурси країна з 200-тисячним населенням була змушена повністю покладатися на британську фінансову та технічну допомогу. Лондон щорічно виплачував Абдаллахові значні фінансові субсидії, які покривали понад третину бюджету країни. Британські представники контролювали фінанси, армію, економічний розвиток та зовнішні відносини країни. Влітку 1925 р. під тиском Великобританії Хіджаз передав Трансйорданії район Маану і Акаби, які дали йорданцям вихід до моря.

Абдаллах швидко зумів налагодити стосунки із місцевими племінними ватажками, покаравши кількох особливо непокірних для постраху іншим. У 1926 р. було створено робочу групу, яка мала провести підготовку до скликання парламенту. До цієї групи запрошено старійшин племен. Скликаний у 1929 р. парламент мав лише дорадчі повноваження.

20 лютого 1928 р. Абдаллах підписав із британцями угоду, згідно з якою в подальшій перспективі Лондон мав визнати повну незалежність Трансйорданії. Умовою цього мало стати встановлення в країні конституційного ладу з гарантіями демократичних свобод. Закони, які приймала Трансйорданія, надсилалися для затвердження до Лондона.

На території країни в 1923 р. створено Арабсь'кий легіон — першу військову одиницю сучасного типу на Близькому Сході. Підрозділ був добре навчений та забезпечений зброєю. Протягом міжвоєнного періоду Лондон неодноразово використовував Арабський легіон для придушення виступів войовничих племен, у тому числі й за межами Трансйорданії, а також для патрулювання нафтопроводу

3        Іраку до Сирії. У 1939 р. командиром легіону став британець Джон Глабб (Глабб-паша). Більшість командних постів у підрозділі також поеідали британці.

Трансйорданія стала важливим союзником Великобританії на Близькому Сході. Країна виконувала роль своєрідного буфера між Палестиною, з її постійно зростаючим єврейським населенням, та мусульманським Іраком, а також між радикальною ваххабітською Саудівською Аравією та країнами із значним відсотком немусульманського населення: Палестиною, Сирією та Ліваном. Поміркована позиція Абдаллаха, який був вірним союзником Лондона, згладжувала багато гострих кутів британської політики на Близькому Сході.

**Арабо-єврейський конфлікт у Палестині**

Конфлікт палестинських арабів з євреями почав розгорятися під час урядування Г. Семюеля. У лютому 1920 р. відбулися перші збройні сутички.

4        квітня 1920 р. у Старому місті Єрусалима стався єврейський погром. В.З. Жа-ботинський та М.А. Хадж аль-Хусейні, які підбурювали обидві сторони до насилля, були ув'язнені британцями, але невдовзі вийшли на волю за амністією.1 травня 1921 р. у Яффському порту знову відбулися сутички між арабамиі новоприбулими євреями. Під час цих зіткнень загинуло 48 арабів і 47 євреїв.Серед арабського населення почав поширюватися поголос про те, що Великобританія збирається перетворити Палестину на повністю заселену євреями територію.Щоб заспокоїти арабське населення Палестини, в червні 1922 р. міністр колонійУ. Черчілль виступив з меморандумом, у якому пояснив позицію британського

уряду щодо майбутнього Палестини, зауваживши, зокрема, що про створення єврейської держави не йдеться, а інтенсивність подальшої єврейської еміграції визначатиметься "економічною ємністю країни".

Порівняно спокійним був чотирилітній період правління Палестиною британського комісара лорда Герберта Плумера (1925—1928), котрий не надавав жодній зі сторін якихось переваг. Єврейська імміграція зменшилася, а це, своєю чергою, заспокоїло арабів. Одразу ж після від'їзду Г. Плумера з Палестини, почався наступний виток конфлікту. Суперечка почалася навколо Стіни Плачу — залишків легендарного храму Соломона, що водночас є частиною мусульманського храмового комплексу Харам аль-Шаріф, де міститься третя після Мекки та Медини святиня .. мусульманського світу — мечеть Аль-Акса. Напередодні відзначення єврейського свята Йом Кіппур, що припадало на 24 вересня 1928 р., євреї спорудили біля Стіни Плачу спеціальне загородження, яке мало відділити під час молитви євреїв від єврейок. Араби висловили протест, оскільки традиційно біля залишків Соломонового храму жодні будівельні роботи не велися. Оскільки євреї відмовилися зняти загородження, араби почали їм докучати проводячи поблизу шумні будівельні роботи або ж влаштовуючи на території Харам аль-Шаріфу гучні святкування, що перешкоджало євреям молитися. 16 серпня 1929 р. група молодих ортодоксальних студентів-євреїв провела біля Стіни Плачу демонстрацію, яка закінчилася бійкою із арабами. 23 серпня в Єрусалимі розпочалися масові заворушення. Під час вуличних зіткнень у Єрусалимі та наступних єврейських погромів було вбито 133 євреї та 87 арабів. Понад 500 осіб з обох сторін конфлікту поранено. Застосувавши війська, британці придушили антиєврейські виступи.

Для розслідування подій серпня — вересня 1929 р. створено дві незалежні слідчі комісії. Утворена палатою депутатів комісія Уолтера Шоу навела в своєму звіті цифрові дані про невідповідність єврейської імміграції економічним можливостям країни. Виходячи з цього, комісія рекомендувала пригальмувати потік єврейських переселенців до Палестини. Щодо арабів комісія наголосила на деструктивній позиції, яку зайняло в конфлікті мусульманське духовенство, а також на недостаньому характері зусиль муфтія Єрусалима М.А. Хаджа аль-Хусейні, скерованих на запобігання антиєврейським ексцесам та агітації. Друга комісія Хоупа-Сімпсона також рекомендувала накласти заборону на подальшу купівлю євреями землі та встановити квоту на в'їзд до Палестини емігрантів-євреїв.

У жовтні 1930 р. британський уряд виступив із "Білою книгою" — офіційною заявою про британську політику в Палестині. У цьому документі підтверджувалися головні висновки обох парламентських комісій та декларувався намір надалі значно більше уваги приділяти вимогам арабського населення. Лондон проголошував "рівноцінність" своїх обов'язків перед арабами та євреями. Урядові заяви викликали критику сіоністських кіл, для заспокоєння яких у лютому 1931 р. британський прем'єр надіслав до президента ВСО X. Вейцмана лист з підтвердженням зобов'язань Великобританії щодо сприяння єврейській імміграції та створення єврейських поселень.

Напружені стосунки між євреями та арабами виявлялися у взаємному економічному бойкоті. Тим часом світова економічна криза різко збільшила кількість бажаючих переїхати до Палестини, а британський уряд, своєю чергою, на початку 30-х рр. збільшив щорічні квоти для єврейських емігрантів. Ще більше потік переселенців посилився після приходу до влади Адольфа Гітлера в Німеччині. Якщо у 1930—1934 рр. до Палестини в'їхало близько 90 тис. осіб, то лише в одному 1935 р. — 62 тис. Разом з тим у другій половині 30-х рр. різко посилилася

нелегальна імміграція. За єврейськими даними, до початку Другої світової війни до Палестини нелегально в'їхало 15,5 тис. осіб. У структурі Єврейського агентства було створено спеціальний відділ безпеки, що безпосередньо опікувався таємною імміграцією. Для потреб нелегальної імміграції "Хагана" створила розвідувальну службу "Шерут Єдіот" (Інформаційний відділ) — зародок майбутньої служби безпеки. Усупереч деклараціям британського уряду про наміри обмежувати скупівлю євреями арабських земель, продовжував зростати земельний фонд "ішува" (єврейської громади). Однак навіть за такого інтенсивного освоєння Палестини близько 20% єврейських земель залишалися необробленими. Скуповування євреями земель в Палестині мало не лише економічні, але соціальні наслідки для мусульманської громади Палестини. У результаті продажу землі було підірвано впливи традиційної арабської еліти, що переважно складалася із заможних землевласників. Почалося руйнування традиційної для країни соціальної системи'.

Щорічно зростали єврейські інвестиції в економіку країни. Якщо у 1930 р. вони складали 2 млн., то у 1937 — вже 11 млн. фунтів стерлінгів. Швидкими темпами розбудовувався тель-авівський порт, оскільки єврейські лідери не бажали бути залежними від транспортних поставок через Яффу, що була переважно арабським містом.

Призначений у кінці 1931 р. новий британський комісар Артур Вочоп (1931— 1937) намагався налагодити діалог між євреями та арабами, але не досяг помітних успіхів. У жовтні 1933 р. Арабський виконавчий комітет, звинувативши мандатну адміністрацію в таємному сприянні євреям, організував антибританські виступи. У Єрусалимі та Яффі сталися сутички з поліцією, в результаті яких загинуло 25 арабів та 1 британський поліцейський. Британці провели низку арештів , та показових судових процесів. У свою чергу, єврейські екстремісти вбили кількох лідерів єврейського руху,, які допускали можливість порозуміння з арабами.

У кінці 1935 р. британський уряд запропонував створити законодавчий орган з пропорційно квотованим представництвом усіх національних та етно-релігійних груп Палестини. Запропонована система передбачала створення ради з 28 чоловік, 5 серед яких були б британськими службовцями, 11 депутатів призначалося і 12 обиралося шляхом загального голосування. Серед 23 неслуж-бовців мали бути представлені: 11 мусульман, 7 євреїв, 3 християни і 2 особи з фінансово-промислових кіл, Євреї відкинули запропонований проект, а араби на нього погодилися. Під тиском сіоністських кіл британський парламент у березні 1936 р. відкликав свою пропозицію.

У відповідь на ці події в Палестині розпочалися найсильніші впродовж міжвоєнного періоду антианглійські та антиєврейські заворушення. Перші поодинокі вбивства британців та євреїв почалися у Яффі, а згодом поширися на цілу територію країни. Араби нищили єврейські поля та сади. Протягом перших шести місяців заворушень було знищено 1600 га посівів та кілька тисяч плодових дерев.

Арабське населення міст розпочало загальний страйк, який значною мірою паралізував діяльність комунальних служб, торгівлі й транспорту. Страйк тривав 173 дні. У сільській місцевості відбувалися напади на єврейські поселення. Початково керував рухом єрусалимський .муфтій М.А. Хадж аль-Хусейні, але досить швидко виступи вийшли з-під його контролю. Лишень перекинувши до Палестини додаткові військові підрозділи, британці змогли в кінці 1936 р. опанувати ситуацію, хоча окремі виступи відбувалися й пізніше. Загалом протягом 1936—1939 рр.

відбулося майже 10 тис. збройних інцидентів, 1,3 тис. з яких було спрямовано проти британців. У ході заворушень сили правопорядку вбили 2,8 тис. арабів і ще близько тисячі ув'язнили.

У листопаді 1936 р для вивчення причин конфлікту та розробки рекомендацій щодо шляхів подолання арабо-єврейського протистояння британський уряд створив слідчу комісію на чолі з лордом Уїльямом Пілом. Водночас арабські уряди Трансйорданії, Іраку та Саудівської Аравії закликали палестинських арабів до витримки і поміркованості. Головною думкою опублікованої у липні 1937 р. доповіді комісії У. Піла була констатація "нежиттєздатності мандату в його існуючій формі". Комісія рекомендувала розділити Палестину, створивши на її території арабську та єврейську держави, котрі б були пов'язані з Великобританією двосторонніми угодами. Велика зона центральної Палестини, визначена як район світового культурного надбання (включно з Єрусалимом і Бейт-Лахмом (Виф-леємом), Назаретом, Тиверіадським озером з коридором до Яффи), мала залишитися під прямим контролем Великобританії. Лондон взяв на себе зобов'язання підтримати обидві новопосталі країни під час процедури їх майбутнього вступу до Ліги націй.

Британські пропозиції викликали бурхливі відгуки як у самій Палестині, так і далеко за її межами. У серпні 1937 р. XX конгрес сіоністів у Цюріху 300 голосами проти 158 підтримав ідею поділу Палестини, мотивуючи своє рішення тим, що вперше на міжнародному рівні прозвучало питання створення незалежної єврейської держави. Конгрес різко заперечив негативні оцінки наслідків єврейської колонізації комісією У. Піла та висловився за значне розширення території майбутньої єврейської держави.

Проект був беззастережно підтриманий правителем Трансйорданії Абдаллахом та деякими іншими арабськими силами за межами Палестини. Арабське населення Палестини відмовилося від запропонованого поділу країни. Ситуація досягла критичної точки після вбивства арабами високопоставленого чиновника британської адміністрації та застосованих репресій. Британці розпустили Верховний комітет арабських країн і вислали частину найактивніших діячів палестинського руху на Сейшельські острови. Причетний до замаху муфтій змушений був виїхати до Бейрута, звідки через Ірак згодом перебрався до Берліна.

Загальноарабська позиція щодо палестинського питання була вироблена на всеарабській конференції у Блудані біля Дамаску, яка почалася 8 вересня 1937 р. Конференція одноголосно прийняла резолюцію, що виключала будь-яку форму поділу Палестини, вимагаючи водночас скасування декларації Бальфура, якою Лондон обіцяв створити на Близькому Сході "єврейський осередок". Арабські лідери пропонували створити у Палестині лише арабську державу, декларуючи намір гарантувати права єврейської меншини країни. На тлі цих подій комісар А. Вочоп подав у відставку. У кінці 1937 р. його змінив Гарольд Мак-Майкл (1937—1944).

Після оприлюднення доповіді У. Піла палестинські євреї почали швидкими темпами розбудовувати підвалини майбутньої держави вже майже легальними методами. Продовжувалося спорудження тель-авівського порту, в стратегічно важливих районах долини р. Йордан та Верхньої Галілеї інтенсивно закладалися нові єврейські поселення. На 1934 р. у Палестині було 208 єврейських поселень, у 1936 р. засновано 6, у 1937 — 17, а у 1938 — 18 нових поселень.

Тим часом, незважаючи на окремі терористичні акти та антианглійські виступи, арабський рух загалом йшов на спад. Причини цього полягали у відсутності єдиного керівництва та авторитетної особи харизматичного лідера, посиленні британської військової присутності й ефективній діяльності колоніальних спецслужб, що працювали в тісному контакті з єврейською "Хаганою".

У кінці 1938 р. Великобританія вислала до Палестини технічну комісію, яка мала виробити конкретні рекомендації щодо реалізації пропозицій У. Піла. Комісія прийшла до висновку, що негайний поділ країни є неможливим зі стратегічних та економічних міркувань. Для вирішення палестинського питання новий міністр колоній Малком Макдональд скликав у лютому 1938 р. в Лондоні спеціальну конференцію, на яку, крім представників палестинських євреїв та арабів, були запрошені делегації Єгипту, Іраку, Саудівської Аравії, Ємену та Трансйорданії. Уже з перших днів роботи конференція зайшла у безвихідь через діаметрально протилежні вихідні позиції її арабських та єврейських учасників. У ситуації, що склалася, британський уряд без подальших консультацій зі сторонами палестинського протистояння, випустив у травні 1939 р. другу "Білу книгу", що визначала державну політику на Близькому Сході. У ній, зокрема, було сказано, що "Уряд Його Королівської Величності не може зараз чітко визначити, яких саме конституційних форм набере уряд Палестини", однак "метою британського уряду є створення незалежної Палестинської держави. Це буде держава, у якій два народи Палестини — араби та євреї — поділять владу в уряді таким чином, щоб забезпечити головні інтереси кожної з груп". Передбачалося, що повну незалежність Палестина отримає після 10-річного терміну, визначеного для періоду поступового залучення арабських та єврейських представників до управління країною. Упродовж перших 5 років перехідного терміну допускалася еміграція 75 тис. євреїв, що довело б кількість єврейських поселенців до третини загального числа мешканців країни. Разом з тим встановлювалися обмеження на купівлю євреями земель у певних місцевостях або цілковита заборона земельних трансакцій на інших територіях.Через 5 років країна мала прийняти перехідну конституцію.

Зафіксовані в "Білій книзі" нові підходи до вирішення палестинського питання засвідчували намагання Великобританії забезпечити стабільність на Близькому Сході з огляду на реальну загрозу світової війни. Араби прийняли запропонований проект, але євреї його відкинули. На заваді передачі проекту на затвердження до Ліги націй став початок Другої світової війни.

**Британський мандат у Іраці**

Сучасні територіальні межі Іраку були сформовані британцями після Першої світової війни. До його складу увійшла територія трьох вілайєтів Османської імперії: Багдад, Басра і Мосул, причому навколо приналежності Мосулу тривалий час точилася суперечка між Іраком та Туреччиною.

Отримавши мандат Ліги націй на управління Іраком, британці одразу ж зіткнулися із сильним опором місцевого населення. У червні 1920 р. у Іраці почалося антибританське повстання. Приводом до повстання став арешт британцями авторитетного шейха Шалама Абу аль-Джуна. ЗО червня 1920 р. загін озброєних співплеменців шейха увірвався до міста Румайли, де тримали в'язня, і, перебивши тюремну охорону, звільнив шейха. Повсталі, кількість яких невдовзі досягла 130 тис. осіб, вимагали проголосити Ірак королівством і передати корону країни синові шерифа Мекки еміра Хусейна Фейсалу (1883—1933), який відзначився під час антитурецької боротьби часів Першої світової війни, а згодом якийсь час правив Сирією. На початок серпня 1920 р. в руках британців залишилися лише великі міста — Багдад, Мосул і Басра. Перекинувши до Іраку додаткові військові сили із Індії та авіаційні підрозділи, Лондон зміг виправити ситуацію. Восени 1920 р. повстання придушено, а найактивніших його учасників вислано на о. Цейлон. У боях із повстанцями британці втратили близько 2000 солдатів і офіцерів.

Намагаючись уникати конфліктів із місцевим населенням, британці змушені були шукати компромісне вирішення питання подальшого устрою Іраку. У кінці жовтня. 1920 р. Великобританія дозволила створити в Багдаді тимчасовий арабський уряд, з яким почалися переговори про майбутнє країни.

У березні 1921 р. на спеціальній багатосторонній конференції в Каїрі вирішено перетворити Ірак у спадкове королівство на чолі з королем Фейсалом. Тимчасовий уряд Іраку погодився на цю пропозицію, і в серпні 1921 р. син шерифа Мекки Фейсал став королем Іраку (1921—1933). 10 жовтня 1922 р. Ірак підписав із Великобританією угоду, яка визначала характер політичних відносин обох країн.

Багдад отримував автономію у внутрішньополітичних питаннях, а Лондон брав на себе зобов'язання захищати Ірак від зовнішньої агресії. Разом із угодою було укладено чотири конвенції. Угода була поновлена в січні 1926 р. Верховним комісаром у Іраці Лондон призначив Персі Кокса. Король Фейсал виявив добрі дипломатичні здібності. Зберігаючи дружні відносини із Великобританією, він водночас, налагодив тісні стосунки із місцевими племінними ватажками.

Скликані в 1924 р. Установчі збори проголосили конституцію країни і висловилися за скасування британського мандату. В обмін на відмову від негайної незалежності, Великобританія запропонувала Іраку підтримку в питаннях державної приналежності багатого на нафту району Мосулу на кордоні з Туреччиною. Винісши питання Мосулу на засідання Ліги націй, Лондон добився його вирішення на користь Багдада. У 1926 р. більшу частину Мосульського вілайєту Туреччина передала Іракові. У вирішенні питання приналежності Мосулу до Іраку була зацікавлена й сама Великобританія, оскільки ще в 1925 р. концесію на розробку нафтових родовищ Мосулу отримав англо-франко-американський консорціум "Туркіш петролеум", який у 1929 р. перейменовано на "Ірак петролеум компані". Володіючи приблизно однаковими із Іраном розвіданими нафтовими покладами, Ірак у 1930 р. видобув лише 900 тис. барелів нафти, тимчасом як іранці видобули аж 46 млн. барелів. У 1931 р. "Ірак петролеум компані" отримала нову концесію на розробку нафтових родовищ країни. Британці взяли на себе зобов'язання власним коштом збудувати нафтопровід із Іраку до Хайфи в Палестині та до Тріполі в Лівані, а також щороку фіксовано виплачувати Багдаду по 400 тис. фунтів стерлінгів. До 1940 р. нафтовидобуток Іраку збільшився до 40 млн. барелів на рік.

Складною проблемою внутрішнього життя Іраку було національне питання. У 1921—1923, а згодом в 1925 і 1930 рр. повставали курди під керівництвом авторитетного племінного ватажка Махмуд-хана Дізлі.

**Проголошення незалежності Іраку**

ЗО червня 1930 р. у Багдаді британський верховний комісар Гілберт Клейтон і король Фейсал підписали нову міждержавну угоду, термін дії якої визначався в 25 років. Ця угода скасовувала режим капітуляцій, проте британці продовжували займати всі провідні пости у адміністративному апараті та збройних силах країни. На території Іраку зберігалися британські військові бази в Хаббанії та Шуайбі.

За сприяння Лондона 3 жовтня 1932 р. Ірак вступив до Ліги націй, після чого його було визнано незалежною державою. Не зважаючи на це, британські радники продовжували відігравати провідну роль у прийнятті іракським урядом політичних рішень. Місцева влада була зосереджена у руках кількох заможних купецьких кланів та багатих землевласників.

Незалежний Ірак змушений був вирішувати складні економічні та політичні проблеми. Економіка країни була дуже слабкою.

Проголошення незалежності співпало в часі зі світовою економічною кризою, коли різко знизилися світові ціни на головні статті іракського експорту — фініки, зерно й вовну. За винятком нафтовидобувних промислів, у країні практично не існувало промислових підприємств. Погано була розвинена іригаційна мережа. Життя іракських селян, що складали 70% населення країни, повністю залежало від боротьби із прогресуючим засоленням ґрунтів. Замість того, аби боротися із засоленням посівних площ, уряд стимулював зрошення нових раніше необроблюваних районів. Спроби мандатної адміністрації запровадити вирощування в країні бавовни зазнали поразки. Економічні проблеми спричинили політичну нестабільність. Протягом перших двох з половиною років незалежності в Іраку при владі змінилося вісім урядів і тричі відбувалися парламентські вибори.

Створений в березні 1933 р. Рашидом Алі ель-Гейлоні уряд спробував відвернути увагу населення від економічних проблем націоналістичною риторикою, що зрештою призвело до чергового конфлікту із неарабським населенням країни. В серпні 1933 р. почалися погроми ассирійців — невеликої національної меншини, яка в кінці Першої світової війни, тікаючи від національних та релігійних переслідувань, переселилася до Іраку із Туреччини. В часи існування британського мандату саме із ассирійців мандатна адміністрація формувала більшу частину армії та поліційних сил. Зважаючи на це, арабське населення сприймало ассирійців як прислужників Лондона. Через постійні переслідування іракські ассирійці вирішили переселитися до Трансйорданії, але на кордоні виник збройний конфлікт, під час якого озброєний ассирійський загін розгромив підрозділ урядової армії Іраку. У відповідь по всій території країни араби почали нищити мирне ассирійське населення. Так і не реалізувавши оголошеної раніше програми соціальних реформ, 27 вересня 1933 р. уряд Р.А. ель-Гейлоні пішов у відставку.

Після смерті у вересні 1933 р. короля Фейсала наступним монархом Іраку став його 21-річний син Газі (1912—1939). Газі продовжував батькову політику орієнтації на Великобританію. До влади повернулися уряди проанглійської орієнтації. У цій ситуації почав наростати конфлікт між королем і націоналістично налаштованими прихильниками Р.А. ель-Гейлоні та членами Партії націоналістичного братства. У травні 1935 р. одразу в кількох районах країни почалися заворушення незадоволеного важким економічним становищем населення.

До конфлікту втрутилася армія. 26 жовтня 1936 р. до короля з ультиматумом звернулися військові під проводом Бакра Сідкі, які зажадали вислати із країни пробританськи налаштованих політиків і ввести до складу уряду націоналістів. Король пішов на поступки, унаслідок чого при владі опинилася група молодих політиків, яких називали "ахалістами" (за назвою газети "Аль-Ахалі" ("Народ"), навколо якої сформувалася ця група). Втім уряд "ахалістів" під керівництвом Хікмета Сулеймана протримався при владі лише рік. Після того, як 11 серпня 1937 р. Бакра Сідкі було вбито, 17 серпня "ахалістів" усунуто від влади.

8 липня 1937 р. Ірак вступив до Саадабадського пакту — воєнної угоди Ірану, Афганістану та Туреччини про ненапад і співпрацю під патронатом Лондона. Великобританія продовжувала залишатися головним торговим партнером Іраку. У кінці 30-х рр. британці контролювали 33% іракського імпорту та 22% експорту країни. За допомогою європейців у країні було збудовано низку шосейних доріг та залізничних колій. Запровадження механічних помп дозволило суттєво збільшити зрошувальні площі. У 1939 р. Лондон надав Іраку 4 млн. фунтів стерлінгів фінансової допомоги, що мала бути спрямована на закупівлю зброї та залізничного обладнання. Розглядаючи Багдад в якості потенційного союзника, британці були зацікавлені в зміцненні його армії та транспортної інфраструктури, що могло знадобитися під час наступної війни.

Разом з тим, у кінці 30-х рр. у Іраку активізувалися німецькі впливи. Особливо сильними пронімецькі настрої були в середовищі військових. Очолював пронімецькі групи колишній міністр та прем'єр-міністр Р.А. ель-Гейлоні. У армії виникла таємна організація "Золотий квадрат", до складу якої входили чотири полковники, що обіймали найвпливовіші посади в збройних силах країни. В Іраку діяла німецька розвідувальна агентура. Після загибелі в автокатастрофі 3 квітня 1939 р. Газі, що був відомим аматором швидкісних автомобілів, на трон вступив його 4-річний син Фейсал II (1935— 1958). Регентом призначено його дядька Абдуллу Іллаха, який відзначався проанглійськими симпатіями.

**Антиколоніальний рух. Махатма Ганді**

Для Індії, як і для багатьох інших країн Азії, період після Першої світової війни позначився переходом від діяльності порівняно нечисленних національно-патріотичних груп до масового національно-визвольного руху. Війна сколихнула традиційно спокійну та звичну для більшості індійців шкалу духовних цінностей та політичних орієнтацій.Антиколоніальний рух Індії у міжвоєнний період був представлений двома потужними політичними силами — Індійським національним конгресом (ІНК) та Мусульманською лігою. У 1919 р. керівником Конгресу став авторитетний лідер

індуїстів Мохандас Карамчанд Ганді (1869— 1948), якого називали Махатма (Велика душа). Махатма Ганді походив із родини міністра невеликого князівства в Гуджараті, навчався в Ахмадабаді та Лондоні, здобувши фах правника, в 1893—1915 рр. працював адвокатом, юристконсультом, а згодом чиновником Верховного суду Наталю в Південній Африці. Під час англо-бурської війни він організував санітарний підрозділ, який надавав допомогу британським військам. Самостійно вивчаючи релігійну літературу та філософію, Махатма Ганді виробив власну етику щоденної поведінки та ставлення до світу. Основою його поглядів була повага до інших людей і повна відмова від насильства чи примусу в стосунках із суспільством. Лідер ІНК вів аскетичний спосіб життя, вживав тільки вегетаріанську їжу, вже в 30-річному віці припинив статеве життя, воліючи сублімувати сексуальну енергію. Лідер ІНК носив особисто виготовлений одяг із домотканого полотна та

дерев'яні сандалі й пропагував ремісниче самозабезпечення. Єдиним предметом розкоші, який дозволяв собі Махатма Ганді, був старовинний срібний кишеньковий годинник. Простота в спілкуванні, чудове почуття гумору, ясність викладу думок, послідовність у відстоюванні своїх етичних та патріотичних поглядів зробили Махатму Ганді винятково популярною фігурою в Індії. Увесь міжвоєнний період індуського незалежницького руху пройшов під його визначальним впливом.

Серед мусульманського населення Індії не менш впливовою особою був лідер Мусульманської ліги Алі Мухаммед Джинна (1876—1948). А.М. Джинна народився в Карачі в купецькій родині. Отримавши юридичну освіту у Великобританії, він працював адвокатом у Бомбеї. У 1906 р. А.М. Джинна став членом Індійського національного конгресу, а з 1912 р. паралельно почав співпрацювати із Мусульманською лігою, яку згодом очолив.

Упродовж Першої світової війни представники різноманітних політичних організацій колонії неодноразово зверталися до британської влади зі зверненнями, в яких на тлі запевнень у лояльності місцевого населення до бритаців, індуські та мусульманські організації висловлювали надії на те, що після закінчення війни метрополія покращить становище корінного населення Індії. Восени 1918 р., звертаючись з вітальною телеграмою з нагоди закінчення війни, ІНК черговий раз нагадав про свої прохання.

Перші роки після закінчення світової війни були періодом тісного співробітництва між Індійським національним конгресом та Мусульманською лігою. Ще в кінці 1915 р. на спільній сесії ІНК та Мусульманської ліги в Бомбеї лідери мусульман та індусів домовилися про єдину програму реформ, яких вони збиралися вимагати від британців. Для кращої координації зусиль, спрямованих на досягнення незалежності, вирішено проводити сесії обох національно-патріотичних організацій одночасно і в одному місці. Згодом узгоджено параметри взаємних поступок у питаннях виборів до провінційних парламентів. Упродовж 1918—1922 рр., поступово втрачаючи самостійність, Мусульманська ліга все більше переходила на позиції, запропоновані ШК.

Британці не мали наміру суттєво лібералізувати свій колоніальний режим у Індії. 6 липня 1918 р. було оприлюднено довгоочікувану доповідь комісії британського державного секретаря Е.С. Монтегю та віце-короля Індії Ф.Дж. Челмсфорда про перспективи передачі частини владних повноважень у провінціях представникам місцевого населення та поступову підготовку до створення окремого уряду Індії. Суть запропонованої реформи полягала в поділі влади у колонії на центральну та провінційну, та її перерозподілення між британськими губернаторами та вибраними з-поміж місцевого населення парламентами окремих штатів. Особливі застереження викликало те, що виборчі права надавалися лише 2% 315-міль-йонного населення Індії.

Через те, що досить поміркований проект запропонованих змін не торкався основ британського панування в колонії, надзвичайна сесія ШК в Бомбеї засудила ці пропозиції. Водночас на тому ж зібранні частина членів Конгресу, заявивши про своє бажання співпрацювати з британцями, вийшла зі складу організації. Розкольники створили власну політичну організацію під назвою Індійська ліберальна федерація.

Запропонована реформа не змогла задовільнити очікування більшої частини жителів країни. В Індії стихійно розпочалися антибританські виступи. Демонстрації та страйки відбулися в Делі, Калькутті, Амрітсарі, Бомбеї, Лахорі та Ахмадабаді. Активізація антиколоніального руху змусила британців вдатися

до екстраординарних заходів. Лондон повернувся до матеріалів спеціальної комісії члена Верховного суду Великобританії Сіднея Роулетта, який під час світової війни вивчав діяльність індійських радикалів. На основі її рекомендацій 18 березня 1919 р. прийнято закон про охорону порядку ("Закон Роулетта"), який дозволяв без суду арештовувати та висилати осіб лише запідозрених у антибританській діяльності, а також обмежував основні права особи. "Закон Роулетта" запровадив практику використання надзвичайних законів військового часу в щоденному політичному житті Індії.

У цій ситуації як засіб боротьби з колоніальною адміністрацією Махатма Ганді запропонував створити лігу "Сатьяграха" ("Міцність у вірі"), члени якої декларували відмову від насильницьких засобів боротьби. Надалі ідеологією всього національного руху Індії стала філософія пасивного опору. Лідери мусульманської громади Індії продовжували започаткований ще до Першої світової війни халіфатистський рух. У серпні 1919 р. в Лакхнау відбулася перша загальнонаціональна халіфатистська конференція. На ній було створено Всеіндійський халіфатистський комітет. Однією з популярних форм руху була хіджра — масовий вихід мусульман у сусідні ісламські країни.

**Перша акція громадської непокори**

На заклик ІНК 6 квітня 1919 р. в колонії розпочався хартал — загальний страйк (букв, "зачинення крамниць"). 8 квітня 1919 р. М. Ганді оголосив про початок першої кампанії громадської непокори. Уперше в історії Індії антиколоніальні виступи відбувалися на тлі покращення стосунків між мусульманами та індуїстами. Однак, поступово, початково ненасильницький рух почав виходити з-під контролю. Зіткнення маніфестантів з колоніальною поліцією відбулися в Калькутті, Бомбеї, Ахмадабаді та інших містах.

Найбільш криваві події відбулися в населеній етнорелігійною групою сикхів провінції Пенджаб, яка також приєдналася до індуїстського антибританського руху. У квітні 1919 р. командувач гарнізону Амрітсару генерал Реджинальд Дайєр наказав силою розігнати демонстрацію сикхів, унаслідок чого загинуло двоє маніфестантів. Бажаючи помститися, войовничі сикхи прорвалися у заселену європейцями дільницю міста й вбили там кількох британців. У місті було введено надзвичайний стан. Оскільки під час нападу на європейців місцеві жителі побили жінку-місіонера та лікарку місіс Шервуд, генерал Р. Дайєр, який був її особистим другом, віддав наказ встановити в місті "пост повзання". Усіх місцевих жителів, які проходили вулицею, на котрій стояв цей пост, змушувалили проповзати повз солдатів по землі. Тих, хто обурювався, били батогами. Це покарання стало формою покути місцевого населення за напад на європейців.

Всупереч забороні британців, 13 квітня 1919 р. на одній із площ Амрітсару зібрався великий мітинг. За наказом генерала Р. Дайєра солдати розстріляли мітинг, унаслідок чого від куль та в тисняві загинуло 379 осіб і 1500 було поранено. За розстріл демонстрації у Амрітсарі, звинувачений у перевищенні службових повноважень, генерал Р. Дайєр був позбавлений військового звання. Згодом він подав апеляцію й був виправданий.

Зважаючи на такий розвиток подій, М. Ганді звернувся до членів Конгресу з закликом припинити акцію через небезпеку її переростання в прямі зіткнення з британцями. Тоді ж почалася розробка детально регламентованого плану

проведення кампанії "ненасильницького неспівробітництва". Запропонований М. Ганді план у вересні 1920 р. затвердила сесія ІНК в Калькутті. Політика "ненасильницького неспівробітництва" передбачала чотириступінчате наростання тиску на колоніальну адміністрацію. Окремими кроками мали стати: публічно оголошена відмова від орденів, титулів та відзнак, наданих британцями, бойкот законодавчих органів, судів, навчальних закладів та інших інституцій колоніальної адміністрації, бойкот товарів та послуг неіндійського походження та, як остання стадія протесту, — відмова від сплати податків. Передбачалося, що всі заходи організовано здійснюватимуться лише з дозволу керівних органів Конгресу.

Проводячи підготовку до широкомасштабної кампанії, ІНК здійснив невелику пробу сил, організувавши в листопаді 1920 р. бойкот виборів до місцевих органів влади. Результати бойкоту були успішними, оскільки 2/3 усіх виборців не прийшли на виборчі дільниці. У грудні 1920 р. М. Ганді заявив, що, у випадку послідовного та організованого дотримання розробленого ним плану, Індія досягне незалежності впродовж найближчих 12 місяців.

У 1921 р. ІНК почав повільно посилювати тиск на британську владу. Тисячі індійців повертали британські урядові нагороди та відмовлялися від своїх посад і почесних звань. Серед тих, хто віддав свої нагороди, був навіть світової слави бенгальський письменник та лауреат Нобелівської премії Рабіндранат Тагор (1861— 1941). Відмовившись від навчання в британських школах, індійці створили власні навчальні заклади. Акцію бойкоту британських товарів з радістю підтримали індійські текстильні промисловці, які були зацікавлені у послабленні своїх європейських конкурентів. 1 серпня 1921 р. у день смерті відомого лідера індійського незалежницького руху Б.Г. Тілака по всій Індії відбулися публічні акції, в ході яких індійці на велетенських вогнищах палили британські товари. Мусульмани почали відмовлятися служити в колоніальній армії.

Відновився рух національних волонтерів — парамілітарного утворення, організованого ІНК напередодні Першої світової війни. Волонтери носили уніформу, проходили військовий вишкіл, але водночас не користувалися жодною зброєю і не намагалися її здобути. Значення цих загонів було радше психологічне. Національні волонтери встановлювали пікети біля крамниць бойкотованих купців, роздавали листівки тощо.

Фахівці з індійських питань порадили британському урядові організувати приїзд до колонії когось із представників монаршої родини, оскільки це мало позитивно вплинути на схильну до поклоніння харизматичній особі психологію східної людини. 17 листопада 1921 р. до Індії приїхав принц Уельський, однак його приїзд тільки погіршив становище британців у колонії. Бажаючи продемонструвати незалежність та рішучість, саме в день приїзду спадкоємця Британської корони Конгрес оголосив про початок нового харталу та закликав бойкотувати представника королівської родини. Оскільки частина індійців все ж вийшла на вулиці, щоб привітати кортеж принца, стихійно почалися сутички між прихильниками сатьяграхи і тими, хто хотів вшанувати спадкоємця британського престолу. На вулицях Делі почали споруджувати барикади, демонстранти підпалювали будинки та перевертали трамваї. Центр індійської столиці охопили масові заворушення. Поліція застосувала силу. Під час заворушень лише одного дня загинуло 53 особи. Британці поклали всю відповідальність за жертви 17 листопада на Індійський національний конгрес. Весь керівний склад ІНК, за винятком М. Ганді, було арештовано, а організацію національних волонтерів заборонено. Загалом за ґратами опинилося понад ЗО тис. осіб. М. Ганді британці не арештували, побоюючись масових акцій протесту, які могли розпочатися зважаючи на його великий

авторитет. Масові заворушення в Делі в день приїзду принца Уельського негативно вплинули на міжнародній імідж Великобританії, продемонструвавши нездатність Лондона контролювати ситуацію в Індії.

На початку 1922 р. антианглійський рух знову почав виходити з-під контролю. Без дозволу керівних органів ІНК округ Гунтур перейшов до останньої стадії кампанії опору — відмови від сплати податків. Хоча досвід Гунтуру виявився надзвичайно позитивним (упродовж місяця британці зібрали лише 5% від звичайного рівня податкових надходжень), М. Ганді рішуче протестував проти переходу до цієї стадії акції. Після тривалих роздумів М. Ганді дозволив розпочати останню стадію кампанії, але тільки в одному невеликому окрузі Бардолі, який населяло лише 87 тис. осіб. Водночас 1 лютого 1922 р. М. Ганді надіслав віце-королю Індії ультиматум, у якому погрожував розпочати таку акцію в усій країні, якщо не буде звільнено арештованих і не припиняться репресії. Британці не відповіли на це послання. Вагання М. Ганді пояснювалися побоюваннями, що після припинення сплати податків й автоматичного припинення виплат заробітної платні службовцям правоохоронних та адміністративних служб, вони покинуть свої робочі місця й в країні почнеться хаос. Лідер ІНК вірив, що британців вдасться примусити покинути Індію, не доводячи ситуацію до соціального катаклізму.

Від остаточного краху колоніальну адміністрацію врятували події в маленькому селі Чаурі Чаура (Об'єднана провінція — тепер Уттар-Прадеш), де розлючені поводженням влади мешканці загнали 22 місцевих поліцейських до будиночка їх відділку і там живцем спалили. Дізнавшись про ці події, М. Ганді, який мав вроджену відразу до насильницьких дій, негайно наказав припити всі протестаційні акції. На думку лідера ІНК, існувала загроза повторення подібних подій в інших місцях, що дало б змогу британцям, застосувавши силу, фізично знищити антиколоніальний рух. За наказом М. Ганді, 12 лютого 1922 р. акцію ненасильницького неспівробітництва було припинено. Ув'язнені лідери ІНК протестували проти цього рішення, вважаючи, що залишається можливість "дотиснути" британців, однак М. Ганді не прислухався до їх голосу, сказавши, що вони є "мертвими з громадської точки зору". Такі дії лідера Конгресу значно деморалізували національно-патріотичний рух, і коли 10 березня 1922 р. британці наважилися заарештувати самого М. Ганді, протестів майже не було. Через тиждень М. Ганді був засуджений до 6-річного ув'язнення. Щоправда, після того як в січні 1924 р. в тюремному лазареті йому зробили операцію видалення апендициту, і його стан погіршився, британці вирішили випустити лідера ІНК. 5 лютого 1924 р. він вийшов на волю.

Підсумовуючи наслідки першої акції громадської непокори, губернатор Бомбею лорд Ллойд так прокоментував поведінку М. Ганді: "Але і налякав він нас! Через його програму в'язниці переповнилися. Зрозуміло, що не можна без кінця арештовувати людей, тим більше коли їх 319 мільйонів. Експеримент Ганді був найбільш колосальним експериментом у світовій історії, й він майже вдався".

Наступні п'ять років після придушення першої акції громадської непокори були часом спаду національно-визвольного руху в Індії. З ІНК почали виходити окремі члени та цілі фракції. У 1924 р. у складі Конгресу залишилося лише 200 тис. осіб. Наступного року група колишніх діячів ІНК відновила таємну індуїстську організацію тоталітарного спрямування "Махасабха хіндустані" ("Великий союз індусів"). У самому Конгресі Мотілал Неру (1861—1931) та Чандра Дас (1870—1925) створили Свараджистську партію (від "сварадж" —"незалежність"). Багато мусульман, розчарованих нерішучою політикою Конгресу, котра, на їх думку, призвела до невдачі акцію громадської непокори, повернулося до

Мусульманської ліги, яка, щоправда, також переживала не найкращі часи. Після ліквідації в 1924 р. республіканським урядом Туреччини халіфату халіфатиський рух теж пішов на спад.

У другій половині 20-х рр. А.М. Джинна все більше відходив від попередньої політики поступок Національному конгресу. 20 березня 1927 р. у делійському готелі "Вестерн" відбулася нарада 30 найвпливовіших лідерів мусульманського незалежницького руху. Обговоривши отримані від ІНК пропозиції проведення спільної виборчої кампанії, лідери Мусульманської ліги вирішили з ними погодитися за умови забезпечення за мусульманськими депутатами третини місць в центральних представницьких органах і переважаючої більшості в парламентах Пенджабу та Бенгалії. Національний конгрес погодився на запропоновані умови.

**Друга акція громадської непокори**

Відродження індійського незалежницького руху було пов'язане з погіршенням економічного становища в кінці 20-х рр. Починаючи з 1925 р., Великобританія провадила політику економічного тиску на Індію, встановлюючи завищений обмінний курс фунта щодо рупії та преференційні митні ставки й податкові обмеження, що дискримінували індійську промисловість. Сповільнюючи розвиток індійської промисловисті, криза суттєво погіршила матеріальний стан населення колонії. Незадоволення економічною політикою метрополії виявлялося в страйках та маніфестаціях. Особливе обурення населення викликав запроваджений віце-королем лордом Рідінгом "соляний закон", який ввів у Індії державну монополію на продаж солі. Сіль, яка в умовах жаркого клімату Індії є предметом першої еобхідності, було заборонено самостійно виварювати із морської води.

Другу акцію громадської непокори знову очолив М. Ганді. На той час він став відомою та популярною далеко за межами Індії особою. Аскетизм та духовна стійкість привернули до нього симпатії європейської преси, тому британці змушені були обережніше ставитися до індуського політика. У грудні 1928 р. на сесії Конгресу в Кальтутті М. Ганді звернувся до британського уряду з вимогою надати Індії незалежність. У випадку відмови М. Ганді погрожував ще більшою, ніж це було на початку 20-х рр., акцією непокори. Наданий британцям на роздуми термін визначено до 31 грудня 1929 р.

Остерігаючись спалаху антианглійського руху, 31 жовтня 1929 р. віце-король лорд Ірвінг (Едвард Галіфакс) зробив публічну заяву про те, що в майбутньому Індії може бути надано статус домініону. Однак ця заява не "випустила пару", а, навпаки, загострила ситуацію, оскільки, відчувши свою силу, діячі Конгресу перейшли в наступ. У грудні 1929 р. в Лахорі ІНК оголосив про перехід до активних дій на шляху досягнення "пурна сварадж" (повної незалежності).У ніч на 1 січня 1930 р. почалася друга акція громадської непокори. Уперше публічно було піднято прапор індійського незалежницького руху — червоно-біло-зелене полотнище. Пізніше червону смугу замінено шафрановою, а на білій уміщено стилізоване зображення "чарки" — колеса ручної прядки як національного символу індійської незалежності.

На заклик Конгресу 26 січня 1930 р. відбулося перше публічне святкування дня незалежності. Масовість виступів дали змогу ІНК перейти до політики прямого тиску на уряд колонії. ЗО січня в газеті "Молода Індія" М. Ганді опублікував 11 пунктів програмних вимог до британського уряду. Програма не включала надто

радикальних гасел і передбачала, головним чином, заходи з економічного врегулювання, зокрема: скасування соляної монополії, зменшення на 50% військового бюджету колонії, зменшення наполовину земельного податку, встановлення реального курсу рупії, заборону продажу алкоголю та наркотиків, встановлення протекціоністських мит на привізний текстиль тощо.

Для того, аби символічно відзначити початок другої акції громадської непокори, з 12 березня 1930 р. М. Ганді розпочав піший "соляний похід". Протягом 24 днів разом із 78 своїми найближчими прихильниками він подолав 300 км від Ахмадабада до Данді на узбережжі Аравійського моря. Дорогою М. Ганді та його прихильники збирали мітинги та виголошували промови. Лідер ІНК закликав носити власноруч виготовлений національний одяг, розвивати ремесла, не практикувати шлюбу в дитячому віці, оскільки він руйнує жіноче здоров'я. Особливо активно М. Ганді закликав ігнорувати "соляний закон". Дорогою до діячів ІНК приєднувалося багато людей, і на берег моря прийшло вже кілька тисяч осіб. 6 квітня 1930 р. в присутності великої кількості прихильників та журналістів М. Ганді набрав у свій казанок морської води й, закип'ятивши її, виварив дрібку солі. Ця акція мала символізувати відмову від британських товарів і задекларувати намір надалі обходитися власноруч виробленими товарами. Дрібка солі із рук М. Ганді одразу ж стала реліквією і була продана за 1600 рупій.

Порушення соляної монополії почалися по всій країні. ІНК видав спеціальний посібник із виварювання солі, а визначні діячі незалежницького руху публічно виварювали сіль просто на даху будинку ІНК в Делі. Британська влада відреагувала на демонстративне порушення закону арештами. Протягом перших шести місяців другої акції громадської непокори в тюрмах опинилося 60 тис. осіб, арештованих за антибританські виступи.

У багатьох місцевостях населення відповідало на репресії насиллям. У Чіттагонзі (Східна Бенгалія) населення міста захопило арсенал. У багатьох місцевостях припинено сплату податків. 25 квітня 1930 р. в Пешаварі два взводи 2-го батальйону 18-го королівського Гарвалійського полку, послані на придушення антибританських виступів, відмовилися стріляти в демонстрантів. Перейшовши на бік патріотів, солдати взяли участь у боях з колоніальними військами.

У результаті запеклих вуличних боїв було вбито кількасот осіб і спалено бронеавтомобіль. З 25 квітня до 4 травня 1930 р. місто перебувало в руках повсталих. Лише стягнувши великі сили включно з артилерією та авіацією, британці змогли примусити пешаварців капітулювати. Такі ж події відбулися в Шолапурі, де жителі розігнали поліцію і впродовж тижня утримували владу. 5 травня 1930 р. британці арештували М. Ганді. Реакцією на це став хартал. На заклик ІНК прихильники М. Ганді спробували захопити соляні склади. Учасники акцій розділилися на групи по 25 осіб і група за групою йшли під кийки поліції, намагаючись прорвати поліційне загородження. Ніхто з атакуючих не застосовував сили й навіть не намагався захищатися від ударів. Поліція жорстоко била наступаючих, але натиск не меншав, й зрештою в багатьох місцях нерви в поліцейських не витримували. Учасникам акцій вдалося захопити деякі із соляних складів й роздати сіль всім охочим.' Мирний штурм складів мав дєморалізуючий вплив на психологічний стан британських сил правопорядку та службовців колоніальної адміністрації, які відчули себе дуже приниженими. Частина європейців, що постійно мешкала в Індії, почала підтримувати вимоги Національного конгресу. У червні 1930 р. британці оголосили ІНК незаконною

організацією. Ув'язнення лідерів ІНК позбавило частину діячів незалежницького руху моральних стимулів стримування. В деяких місцевостях почалися напади на британців та лояльно налаштованих до Лондона місцевих жителів. Тюрми переповнилися, але кількість бажаючих добровільно туди потрапити за справедливу справу не зменшувалася.

У цій ситуації було оприлюднено рекомендації комісії Дж. Сімпсона, яка вже два роки вивчала ефективність реформ Монтегю-Челмсфорда. Звіт рекомендував розширити виборчі права місцевого населення так, щоб принаймні 10% корінних жителів Індії могли брати участь у виборах. Крім цього комісія радила збільшити самостійність провінцій, але й надалі залишити всі головні повноваження в руках центральної колоніальної адміністрації. Поміркованість запропонованих законів не задовільнила учасників опозиційного руху.

Перехід Національного конгресу до активних дій викликав негативну реакцію з боку мусульманських організацій. Відмовившись від участі в організованих ІНК антиколоніальних виступах, лідери мусульман виступили з ініціативою влаштувати прямі переговори між британськими та індійськими представниками. У листопаді 1930 р. в Лондоні відкрилася конференція круглого столу, в якій взяли участь представники британського парламенту та колоніальної адміністрації, з одного боку, й представники індійських князівств, мусульманських організацій, Індійської ліберальної партії та "Хінду махасабхи" — з іншого. ІНК відмовився від участі в роботі конференції. Конференція, на якій не була представлена найбільша з політичних сил антиколоніального руху, була приречена на неуспіх.

Після проведених у тюрмі переговорів між віце-королем та лідерами ІНК, 26 січня 1931 р. влада звільнила М. Ганді та чільних лідерів Конгресу. М. Ганді було запрошено на переговори до палацу віце-короля. Лідер ІНК прибув туди в своєму традиційному вбранні із домотканого полотна та саморобних сандалях. Уїнстон Черчілль назвав його за це "напівголим факіром". 5 березня 1931 р. М. Ганді підписав з віце-королем лордом Ірвінгом угоду, названу згодом Делійським пактом. Угода передбачала припинення акції громадської непокори в обмін на легалізацію ІНК та інших опозиційних організацій та амністію учасникам антиурядових виступів. Легально дозволялося пропагувати бойкот алкоголю та опіуму, а також іноземного текстилю. Британці не прийняли головних вимог програми ІНК, що стосувалися визначення чітких умов надання країні статусу домініону, а ті пункти, з якими погодилися, обмежили примітками, котрі звели нанівець їх значення. Самостійно видобувати сіль дозволялося лише в приморських провінціях. Амністія учасникам подій 1930—1931 рр. не поширилася на солдатів-гарвалійців. Реальним досягненням конгресу стало скасування надзвичайних законів та визнання ІНК як сторони в переговорному процесі з владою.

Усю другу частину 1931 р. М. Ганді провів у Лондоні, беручи участь у засіданнях круглого столу, що мав визначити майбутнє Індії. Під час перебування в Лондоні лідер ІНК став дуже популярною особою. Він давав численні інтерв'ю, виступав із лекціями та промовами, брав участь у філософських дискусіях. М. Ганді зустрічався у Лондоні з відомими людьми: Бернардом Шоу, Чарлі Чапліном, Ллойд Джорджем і навіть королем. Єдиним, хто відмовився зустрітися із керівником індійського незалежницького руху, був У. Черчілль. Повертаючись до Індії, М. Ганді на запрошення Беніто Муссоліні відвідав Італію, яка прийняла його з високими почестями, які традиційно надавалися керівникам держав.

Переговори були перервані 4 січня 1932 р. без жодного поступу. М. Ганді, який повернувся до Індії та лідерів Конгресу, в черговий раз заарештовано. Приводом до арешту стало те, що окремі підрозділи Конгресу продовжували акції непокори, що своєю чергою, призводило до застосування насильства. Віце-король видав маніфест та низку законів, згідно з якими Національний конгрес оголошено поза законом, а його майно конфісковано. Упродовж перших чотирьох місяців 1932 р. заарештовано 80 тис. осіб, а до березня наступного року — 120 тис. опозиціонерів. Для наведення порядку у віддалених місцевостях британці спорядили кілька каральних експедицій. Опір у різних формах продовжувався неорганізовано, але М. Ганді влітку 1932 р. звернувся із закликом про припинення акцій опору. Лідер ІНК наголошував на тому, що індійське суспільство виявилося неготовим до організованої боротьби й потребує насамперед внутрішньої консолідації. Своєю найближчою метою М. Ганді оголосив ліквідацію кастових упереджень, перш за все щодо індійських паріїв — касти хариджанів (недоторканих).

Влітку 1933 р. М. Ганді розпочав голодування, і його випустили з тюрми. Упродовж 30-х рр. британці періодично арештовували та звільняли М. Ганді. Загалом протягом життя лідер ІНК провів в тюрмі 2338 днів — майже 6 з половиною років. У липні 1933 р. М. Ганді оголосив про зміну тактики. Масову ненасильницьку непокору він рекомендував замінити непокорою індивідуальною, що полягала в широко афішованих та пропагованих акціях, до яких залучалися відомі особи. У відповідь у серпні 1933 р. британці знову заарештували М. Ганді.

Протягом травня — червня 1934 р., після того як сесія Конгресу в Патні офіційно оголосила про припинення акцій громадської непокори, британці зняли з ІНК заборону діяльності. У середовищі діячів національно-визвольного руху посилилися настрої розчарування та апатії. Розклад Конгресу підсилювався політикою поступок, на які йшов Лондон в питаннях внутрішнього устрою Індії. Восени 1935 р. М. Ганді склав із себе повноваження керівника Індійського національного конгресу, хоча й надалі продовжував справляти на його політику вирішальний вплив.

У 1935 р. Великобританія прийняла конституцію Індії. Колоніальна конституція складалася з двох частин: федеральної, що регулювала правовідносини в князівствах та на частині території, контрольованій місцевим урядом Індії (45% території колонії), та провінційної на решті території. "Провінційна" частина конституції увійшла в дію з 1937 р., а "федеральна" так і не була реалізована. Конституція передбачала створення Державної ради з 260 депутатів, у якій 105 місць резервувалося за правителями князівств, та Федеральних зборів у складі 375 депутатів, серед яких князі мали 125 мандатів. Виборче право отримали 30 млн. осіб, що складало лише 1.1% населення країни. Цензом при отриманні виборчих прав був майновий стан та рівень особистої освіти. Крім центральних органів самоврядування створювалося 11 провінційних парламентів. Міністрів провінційних урядів мали призначати губернатори враховуючи думку представників тих політичних сил, що перемогли на виборах. Принциповим моментом було те, що у відання провінційних урядів частково передавалися питання місцевого законодавства та збору деяких податків.

Навесні 1937 р. почалося відродження Конгресу. До кінця року кількість членів ІНК зросла з 457 тис. до 3 млн. осіб. У 1938 р. в ІНК вже було 4 млн., а в 1939 р. — 5 млн. осіб. Сесія ІНК в Файзпурі у серпні 1936 р., розглядаючи

питання про ставлення до оголошеної роком раніше конституції, прийняла рішення ігнорувати її, вимагаючи скликання загальнонаціональних установчих зборів. Однак пізніше ІНК, переглянувши свою позицію, вирішив взяти участь у виборах до представницьких органів.

У результаті виборів 1937 р. до провінційних парламентів обрано 1585 осіб, з яких 715 мандатів посіли представники ІНК. Абсолютна більшість належала Конгресу в зібраннях Мадрасу, Бомбея, Біхару, Орісси, Об'єднаної провінції та Центральних провінцій, порівняно йезначна перевага ІНК була в Бенгалії та Ассамі, й лише в Педжабі та Сінді перевагу отримали представники Мусульманської ліги.

З 1 квітня 1937 р. уведено в дію "провінційну" частину конституції. У липні ІНК вдалося створити коаліційні уряди в 7 з 11 провінцій країни. Представники національно-патріотичного руху протягом своєї діяльності у провінційних урядах змогли добитися звільнення політичних в'язнів, зняття заборон на діяльність опозиційних політичних організацій та видання опозиційних газет, проголошення заборони на торгівлю опіумом та встановлення додаткових податків. В окремих провінціях запроваджено мораторій на виплату боргів і скасовано частину недоїмок за попередні роки.

Упродовж 1938—1939 рр. у середовищі Конгресу відбувалася боротьба навколо питання статусу Індії. Частина радикально налаштованих членів Конгресу виступала за негайну вимогу внесення змін до конституції щодо колоніального статусу країни. У квітні 1939 р. боротьба закінчилася зміною на посаді керівника Конгресу Субхас Чандра Боса (1895—1945) Ранджендром Прасадом (1884—1963). С.Ч. Бос створив усередині конгресу свій фракційний блок.