nazım hikmet
hikmet kıvılcımlı
doğu perinçek
erdoğan güçbilmez

türkiye’de amele sınıfı
ve amele meselesi
genel olarak sosyal
partiler
türkiye işçi partişi üyelerinin
sınıf yapısı
filistin araplarının millî kurtuluş
savaşı

Ocak 1969
İÇİNDEKİLER:

AYDINLIK'ta Dünya ve Türkiye ............................. 177

Hikmet Kıvılcımlı ................................. Genel Olarak Sosyal Partiler ............................. 187

Doğu Perinçek ................................. TIP Üyelerinin Sınıf Yapısı ................................ 205

Erdoğan Güçbilmez ................................ Filistin Araplarının Millî Kurtuluş Savaşı ............ 227

Nâzım Hikmet .................................. Türkiye'de Amele Sınıfı ve Amele Meselesi ........... 245

........................................................................ TIP Devrîmci Grup Bildirisi ............................. 249

Kurucular Adına Sahibi ......................... Münir Aktolga
Sorumlu Yazar İş. Md. ......................... Vahap Erdoğan
Teknik Yönetmen ................................. Yavuz Tarakçıoğlu

İdare Yeri ........................................ Kızılhamar Sok. 39/1
Yenişehir — Ankara

Yazışma ve Abone Adresi .......... P.K. 100, Cebeci — Ankara
İstanbul Temsilcisi ......................... Fuat Fegan

Abone Şartları ...................................

- Türkiye / yıllık 50 TL, altı aylık 25 TL, Avrupa ve Ortadoğu / yıllık 75 TL, altı aylık 60 TL, Diğer ülkeler / yıllık 125 TL, altı aylık 65 TL.

İlan Şartları ..................................

Tam sayfayı 800 TL üzerinde hesaplanır. Yayın hâlini indirimlidir.

Dizgi ve Başık ............................... İş Matbaacılık ve Ticaret
Tel: 119283, Ankara

Genel Dağıtım ................................. GE—DA — Çağaloğlu — İstanbul
Ankara Dağıtım ................................. Ankara Umum Gazete Bayileri Kooperatifi
**İŞÇİ HAREKETLERİ**

Aralık ayında Türkiye, gözlerden kaçan ama yoğun bir şekilde süreğelen işçi hareketlerine konu oldu.

Adana’da Ekmekçilik Şirketinin uyguladığı lokavt yuzünden açıkça kalan 600 firin işçi sesiz yürüyüş yapmıştır.

Diyarbakır Sağlık Kolejinde idare ile sendika arasında iş sutleri komşusunda meydana gelen ihtilâf sonucu dört işçi için çikan çıkarılması işçilere arasında tepki ile karşılanmış ve 12 bin sağlık işçiimitive yapma hazırlıklarına girişilmiştir.

Kayseri Askeri Dağıtım Deposu ve Tamir Fabrikasında çalışan 2100 işçi toplu sözleşme anlaşmazlığı sonucu bir protesto gösterisi yapmayı karşı karşılıştırmıştır.

Keban grevinde işçiilerin direnmesi karşında Fransız ve İtalyan sermayedârlar memleketlerine dönmüştü.
Türkiye'deki işçi hareketlerinin yanı sıra, Amerikan liman işçilerinin grevi isbirlikçi burjuvaziyimizi rahatsız etmiştir. Amerikan liman işçilerinin grevi yüzünden Amerika'ya İzmir limanından yapılan ihracat durmuştur. Türkiye Tüihatçiler Federasyonu Başkanı 'İhracatımızın elindeki tıbbinleri sevketmeden kredi temini imkânsızdır, Bu bakımından en büyük arzımız Amerika'daki liman işçileri grevinin gerçekleşmesi demidir.'

**KÜÇÜK BURJUVAZİ EZİLİYOR**

Kılıçlık burjuvazı iktidarın mali ve ekonomik politikasını altında ezilmektedir. AP hükümetinin çiftçi borçlarını satışlendirmemesi üzerine 4 milyon çiftçi aliesi çaresizlik içindeidir.


**AVUSTURYA DA TÜRKİYE PAZARINDA!**

Avusturya'nın Avrupa çelik ve sert maden piyasasında bulunan im-
İli Bohler firmanı 1969 yılında faaliyeti gececek olan sert maden ve takım fabrika-
kasinin kuruluşuna önayak olmuştur. Bu-
a göre Bohler sermayeye hiç bir katkı
omadı; %34 hissese sahip olmuştur. Di-
ger ortaklar Cevdet ve Hikmet Aromak,
Frank ve Haseki Ticaret Şirketidir. Boh-
ler firmanız fabrikası kendini piyasasını
etikilemeyecek şekilde ihraçat yapmasına
izin vermiştir.

Ayrıca fabrikasin ihiyacı olan Tungs-
ten-Karpit adlı ham madde yalnız Çin
Halk Cumhuriyeti'ndeki çıkarıldığından ve
bizon de Çin ile hiç bir sivasını ve ticari
bağlantıviz bulunmaktadır için Inglitere
borsasından temin edilebilir Avusturya'da
en edil dik sistem sonra ihaledi mümkün
olduğunu için ham madde fiyatını bir kaç
mili artarak ihaledi edilebilmektedir.

ABD'NİN YENİ TÜRKİYE
BUYÜKELÇİSİ

Geçtiğiniz aylar en ilgi çekici olaylardan
bir olduğu perspektif Vietnam pasifikas-
yonu (sindirim) hareketinin önçülere-
den, kendi ifadesi ile CIA’da 12 yıl ça-
laşmış olan Robert Komer’in Türkiye’ye
yeni ABD Büyükeliği olarak gelmesiyle,
Komer, Yeşilköy ve Esenboğa anti-
emperyalist gençliğin tepkileri ile karşı-
landığı. Esenboğa hava alanında bağımsız-
lığımızı gölgelerdir, tarihsel ve de-
lan konususunun yapıldığı ve son yıldar-
da yurdumuz, gelen bütün Amerikalı
vektöreyle yapıldığı biçimde arka yollar-
dan şehrde Sokuldu. Ayrıca Komerr’in ABD
Ankara Büyükeliği’ne tayini ile ilgili
olarak çeşitli genelik kuruluşları ve og-
remim üyesi, Cumhurbaşkanı Sunay’a
telgraf çekerek Komer’de agama ve rio
memesini taldan ettiler.

Komer’in Türkiye’deki anti-emper-
yalist harekelerin ve sınıf mücadelesi-
nin yoğunlaştığı bir arada Türkiye’ye Bı-
yoktur. Emperyallizmin boyunduru-
gu altında ve feudal kalitalardan
tammen arınmış toplulardan,
sosyalist stratejî, millî-demokraktik
çilerin anti-feodal, anti-emper-
yalist mücadelesini izlemektir. Bu
mesele, dünya sosyalistleri arasında
tartışma konusu değildir; çoktan cô-
zime bağlanmış bir meseledir. Bu
stratejiyi benimsedigini açıklam-
ayı ve özellikle devrimcilerle kar-
ışı amansız bir düşmanlık gösteren
bir "muhalefet", bilimsel sosyal-
zım adına adıma haka yok-
atur. Bilimsel sosyalizm boş bir kav-
ram değildir. Bilimsel sosyalizm, ba-
zi yönerlere kabul edilip, bazı yön-
leri reddedilecek bir ideolojî de de-
gildir. İşçi sınıfı ideolojîsi, tectübe-
lerde geçik olması, zenginleşmiş ve
her geçen gün geçliği daha lı kav-
rayan ve tahil eden bilim olarak,
bir bütünliğe sahiptir. Ve bu İdeo-
lojî, ancak bir bütün olarak kavra-
nabilir.

Toplumunuzun bütün kesimle-
rinde olduğu gibi, TIP içinde de bir
sınıf mücadele yürüttüyör. Dev-
rimci muhalefet grubu, yöneticî kılık
ve bu kılık İdolojîk yönenden Ay-
bar’ın bu kopyası olan sahte mu-
halefete karşı mücadele vermekte-
dir. Bu mücadele, işçi sınıfının dev-
rimçî İdolojîlere, sosyalizmin ko-
yenlerde bitiş de onun güçlenmesini
dileren IV. çinlik kurjuva o-
partifizm ile mücadelede ol.
Bu mücadelede gici, Olağanüstü Kür-
başyadakı delege sülaleyle ve par-
mak hesabiyla ölçülmemek. Bu mi-
cadele güçlüdür gerçekenlerden almak-
tadır; Türkiye gibi yarı-başımıl,
yarı-feodal ülkelerde asıl vurgun,
sosyalizmin sahtedir yaşayamaz. Ya-
şayamaz, çünkü toplumunuzun
şartları, emperyalizmin egemenliği, işbirlikçi ittifakın varlığı, onun zidinin varlığıyla da gerekir. Toplumu nunuzun gelişklilerini çizecek olan hareket, anti-emperyalist sınıfların mücadelede sözü, hatta bazen halka rolle rolünde olan örgütlerin de egril, sosyalistlerin mücadelesidir. Anadolu'nun dört bir yanında mücadele eden devrimciler vardır. 18 yılda bir işçi ar- kadaşımız olan Haç Güney Tonak'tın devrimci sessine kulak verelim:

«TIP, kurulduğu günden bu yana, hiçbir zaman gerçek yönetimlerine kavuşmadır. Devrimci eleştirile- ye tahammül etmeyen yöneticilik klinik, yönetim girmek isteyen devrimcileri kolyukla teşrih etmeyi başarırdı. Hareketle geçen bir kriz mekanizması sayesinde birçok dev- rimci ihraç edildi.»

Daha dine kadar ortak suçla- 
tır işleyenler, buğun kendilerini te- 
mize çekmaya gayretli içindedeler... Bu oyunu elbette gelmeyeceğiz. Bu gü- 
ne değin bir aşkın sorumluluk altında 
ayrı suçlar işleyenler arasında bir 
"terel" yapamazız.

TIP Devrimci Grubunun görüş- 
lerine, sosyalist mücadeleden önem, 
anti-emperyalist bir mücadelele 
gerekliğini, tek çıkar yolun do- 
ru ideolojik yol olduğunun bilerek 
kat hôyoruz.»

Olaganüstü Kurultayın, devrim- 
ci yönünde bir atılım getirmeceye 
so-nuçlarna hiçbir sosyalist boyun eğ- 
mecektir.

Türkiye'deki sosyalist hareketin 
geleceği, gerçek sosyalistlerin gü- 
lerini oranında temsil etmedeğini konu- 
grelerde kararlıtırmlamakacaktır. 
Devrimci mücadele veren bütün 
yükseli olarak tayin edilmesi bir raslan- 
tı olmasına gerekir. ABD'nin Hindistan' 
de yenilgiye sürüklediği ve uluslararası 
çatışma merkezinin Ortadoğu'ya kaydırl-

mak istendiği şu ürünlerde Türkiye gibi 
son derece önemli coğrafi ve stratejik 
konumunun bir ülke için çok önemlidir.beschäftiği 
sinde cerne 

ÖZEL OKULLAR

Özel hukuk okulunun açılması, özel 
okullar sorununda barışçık tấnarın son 
damla oldu. Bunun üzerine İstanbul ve 
Ankara Hukuk Fakülteleri boykota ba- 
vurdular. Yürütülerek yapıldı ve çeşitli 
Hukuk ve Adalet kurulları, özel hukuk 
okulu açılışına tepki gösterdiler. Özel 
hukuk okulunun açılması büyükte kadar 
özel okullar konusunda pek duyarlı gö 
stermiyen konu oyunu da sarsdı ve sorun 
yüce büyüyor.

Özel hukuk okulunun açılması, birin- 
ci milli kuruluş hareketinin eğitim ala- 
nnda getirdiği kurumların işbirliği ik- 
tidar tarafından tasfiyesinde yeni bir aşa- 
madır. Özel hukuk okulu gibi diğer özel 
okulların açılması Demirel hükümetinin 
hızlandırdığı karşı-devrim sürecinden 
ayrı düşünülmesi, Özel okulların açılma- 
si, Cunhuriyetten bu yana seçegelen Ke- 
manist merkeziyetçiliği tasfiyesi amaçla- 
maktadır. Buğune kadar tam Raymond oran- 
mamış bile olsa Kemalist bürokrasının 
emperyalizmin ile her zaman uzaçmaz bir 
tutmış içinde, belirli ve onunla za- 
man zaman mücadele ettiği bir gerçek- 
tir. Boyle bir bürokrasi emperyalizmin 
arzu etmediği bir bürokrasin, Emper- 
yalizm bunun yerine kendi ideolojisi ile 
donatacak, kendi ideolojisinin, benimse- 
yen kadrına yasılınımak isteğidir. Ni- 
tekim özel okullara kemalist, milli kur- 
tuluşu eğitim ve geleğinden uzak, tam 
emperyalizmin istekli birinde eğitim an-
TABİİ SENATÖRLERİN DOKUNULMAZLIĞI

AP büyük kongresinde anayasanın başlangıç hükümlerini kaldırmayı amaçlayan kararlarının ardından AP çoğunlukunun bulunduğu Cumhuriyet Senatosu, Milli Devrim Ordusu meselesinde dalı Außen büş tabi senatörlerin dokunulmağızını kaldırdı. Bu tabi senatörlerin içinde son zamanlarda anti-empüyeralist mücadelelerin içine aktif olarak katkıları bulunması, ilgi çekiciydi.


Emparyalizmle milli kurtuluş hareketleri arasındaki mücadeledeki mücadeledeki Orta Doğu Bölgesine kaydına bir dönemiğiz. Emparyalizm, bu mücadelede en çok Türkiye ve İsrail'indeki güçlerine ve müttefiklerine giren ve alınan umumlu bagalmazlık hareketinin karasında yurdumuzda baskı ve zorbalık tedbirlerini daha da arttırması beklenmekte, Türkiye'nin huzuru içinde sürüklenmesi ekonomik çıkmaz, faşist zorbalık yöntemleri içi elverişli bir ortam hazırlamaktadır. Bu şartlar altında, Türkiye'deki sosyalistlere, bu denizdaki devrimci mücadelelerin bir parçası olarak, büyük görevler düşmektedir. Mücadelelerin bu şartlarıyla amansızlığı bir dönemde artısında, sosyalistlerin anti-faşist cephe ve milli hareket içinde güçler bir ağrılak teşkil edecekleri bir bütünliğe kavuşmalarını son derece önemli ve acil bir meseledir. Bu yüzden, bu bölümün kuruluşuna karışı çıkanlara rağmen ve doğru ilkeler etrafında gerçekleştiğimiz. Türkiye'deki bağımsızlık mücadelelerinde TİP yöneticilerinden bu tür sosyalist güçleri toplayıp, doğru bedelere yöneticilerincken beklemek, değerlerin bağımsızlık maktadır. Şuuna da belirtelim ki, sosyalist hareketin meselelerinin tıbbi ve program değişiklikleriyle halledileceğini ileri sürünعتبرüler üzerinde durmayı gereksiz buluyoruz. İçinde bulunadığımız düzenleri durum, sosyalist harekетin bağımsızlığını kanayan bir yara gibi durmaktadır. Devrimci mücadelelerin yönetime ve örgütlenme sorunlarını çözecek sos-
yağlı bir kongrenin toplanmasını zorunlu göürüyoruz.


Zafer, millî kurultuşulardır.
Ve gececek sosyalizmindir.

AYDINLIK

söylemek gerekir ki, emperyalizme karşı kesin tavar takinamayanlar yine emperyalizm tarafından ilk fırsatta darbecenilirler. Bundan da anlaşılacaktır ki, anti-emperyalist olabilmek için tutarlı bir millî kurultuçu çizgi izlemek ve bunun eylemini göstermek gerekir. Bu beş kişinin dokunulmazlığının kalkması emperyalizmiz sivil asker aydın kadroya hangi güzle baktığının bir kümendir.

«VIETNAMDA BARIŞ»


Amerikan emperyalistleri bir yandan Paris görüşmeleri oyalamacasını yürütürlen, bir yandan da Uzakdoğu'daki saldırı hareketlerini geniştetmekten geri kalırmamışlardır. Aralık ayı içinde Kamboçya'nın bombalanması ve Laos'ta milli kurtuluş kuvvetlerine karşı saldırıların yoğunlaşması, Uzakdoğu'da emperyalist yuvalama emellerinin son kampanyaları olmuştur.

ORTADOĞU'DA


AKDENIZ'DE

Aralık ayı başında Amerikan emperyalistler, güdümlü roketlerle yüklü iki destroyerlerini Karadeniz'e çıkardılar. Gemi- lerin Karadeniz'e çıkışı Sovyetler Birliği ve Bulgaristan protesto edilirken, olay, Sovyet basını ile İngiliz ve Amerikan basını arasında bir söz düellosuna konu oldu. 6 Aralık tarihli Pravda, gemilerin 305 mm. çapında APCR güdümlü roketleriini taşıdığını, bunun Montreux sözleşmesinin koyduğu sınırlara aykırı olduğunu ileri sürdü. Buna karşılık Amerikan söz- cüleri, Montreux sözleşmesine aykırı bir hususun olmadığını, 203 mm.lik sınırılmamın, toplar bakımından söz konusu olmadığını, gemilerin genel olarak yarattıkların için değil, normal bir görevgunakan yerine geri tırmek için Karadeniz'e çıkıklarını ileri sürdüler.


Gemi-lerin Karadeniz'e çıkışı ile başlayın tarzının temelinde, meseleye se- dece hukuk kuralları açısından bakılabilecektir. Montreux sözleşmesine hükümler- nin artıktaki olması yaniyordu. 1936 yılında yapılan, Karadeniz'e kıyılar dev-
iletlerin lehine olarak Akdeniz’de geçiş serbest bırakın, buna karşılık Karadeniz’de geçiş sınırlayan sözleşme, o gün için Almanya’ya karşı Sovyetlerle muhtemel bir ittifakçı düşünün İngiliz emperyalizminin ihtiyaçlarını cevap veriyordu. Ama o zaman bu yana olan değişimlerle, Montreux sözleşmesi bugün emperyalistlerin çıkarlarına ters düştüktedir.

Amerikan emperyalistleri, hem Montreux antlaşmasının sınırlarını zordurak, şartlarının değişmesinden doğan boşlukları kullanmak, hem de bir göreve gösterisi yapmak amacıyla Turner ve Dyess adlı iki ultra-morden savaş gemisini Kara deniz’e çıkarmışlardır.

Türkiye’nin milli çıkarları, Ortadoğu’da ve kendi toprakları çevresinde her türlü savaş kışkırtıcılarına engel olmak ve kusey kompüç, Sovyetler Birliği ile dostluk münasebeti kurmak ve sürdürmek iken, gayri-milli iktidar, Montreux sözleşmesini, sözçenin Karadeniz devletlerinin güvenliğinin korunması olan esas gayesi ve Türkiye’nin milli çıkarlarını göz önünde tutarak yorumlayacak yerde, Washington’daki ağababalarına emir küloğu yapmıştır.

Bu son olay da göstermektedir ki, Türk halkı her an için kendi çıkarlarının emretmediği, emperyalizmin çıkarları yıldızından kendirinin mahvına yol açabilecek bir savaş içine sürüklenebilir. Bu tehdid, sadece topraklarımız üzerindeki düşman Amerikan désilerinin varlığından değil, bizatihi, iktidarındaki sınıftan Amerikan emperyalizminin dün yarının ise yeni politikalarından doğmaktadır.

SOVYET - YUGOSLAV VE ČIN - ARNAVUTLUK İLİŞKLERİ

Aralık ayında dikkati en çok çekten bölgelerden biri de Adriyatik çevresi olmustur. Sovyetlerin geçen yıl başında, serbest bırakın, buna karşılık Karadeniz’de geçiş sınırlayan sözleşme, o gün için Almanya’ya karşı Sovyetlerle muhtemel bir ittifakçı düşünün İngiliz emperyalizminin ihtiyaçlarını cevap veriyordu. Ama o zaman bu yana olan değişimlerle, Montreux sözleşmesi bugün emperyalistlerin çıkarlarına ters düştüktedir.

Amerikan emperyalistleri, hem Montreux antlaşmasının sınırlarını zordurak, şartlarının değişmesinden doğan boşlukları kullanmak, hem de bir göreve gösterisi yapmak amacıyla Turner ve Dyess adlı iki ultra-modern savaş gemisini Karadeniz’de çıkarmışlardır.

Türkiye’nin milli çıkarları, Ortadoğu’da ve kendi toprakları çevresinde her türlü savaş kışkırtıcılarına engel olmak ve kusey kompüç, Sovyetler Birliği ile dostluk münasebeti kurmak ve sürdürmek iken, gayri-milli iktidar, Montreux sözleşmesini, sözçenin Karadeniz devletlerinin güvenliğinin korunması olan esas gayesi ve Türkiye’nin milli çıkarlarını göz önünde tutarak yorumlayacak yerde, Washington’daki ağababalarına emir küloğu yapmıştır.

Bu son olay da göstermektedir ki, Türk halkı her an için kendi çıkarlarının emretmediği, emperyalizmin çıkarları yıldızından kendirinin mahvına yol açabilecek bir savaş içine sürüklenebilir. Bu tehdid, sadece topraklarımız üzerindeki düşman Amerikan désilerinin varlığından değil, bizatihi, iktidarındaki sınıftan Amerikan emperyalizminin dün yarının ise yeni politikalarından doğmaktadır.

ITALYA’DA

İtalya’da yürüllüğünü_shotuшивatı geniş çapta gösterdiler ve genel greve yol açan oluyorlar, 2 Aralık gününde Sicilya‘nın Siracusa yakınındaki Avola kasasında patlak verdi. Avola‘da en günden beri devam etkten olan, sanayi-tarım işçisi arasındaki ücret ve sosyal haklar bakımından mevcutucherinin kaldırılması için yapılan, tarm işçileri grevine polisin müdahale etmesiyile çıkan silahlı çatışma sonunda 2 işçi öldürlülmüş, birçokları da yaralanmıştı. Ha-
berin ılıkçe yapılması üzerinde büyük protesto hareketleri başladı.

Bilindiği gibi, İtalya, kuzeyinde tekel-çi kapitalizmin gelişimi olduğu bir ülke olduğu halde, güney kesimlerinde ve özellikle Sicilya'da hala kapitalizmin en geri aşamalarında bulunan bölgelerde sahiptir. Devlet eliyle alınan kolaylaştırıcı fedbirlerle, sanayinin güneye kayması pahali edilmekte olduğu halde, güney İtalya'nın durumunda büyük değişimler olnamaktadır. Kuzevde, emperializmin nümelerinin de yardımın burjuva sınıfı bir işi sınıfta olduğu halde, güneyde içi sınıfta hemiz örgütlenerek en temel haklarını elde etme mücadelenesi vermektedir.

Avola olaylarının yol açtığı protesto hareketlerinin dinmesinden hemen sonra, uzun süre devam eden kabine buhranı, nihayet Aralık ayının üçüncü günü içinde Hristiyan Demokrat Mariano Rumor'un kabineti kurması ve Senato'dan güven oyu almaması ile sona ermiştir. Yeni İtalyan kabinesi yine, 1962'den beri devamı olarak iktidarda bulunan Merkez-Sol koalisyonuna dayanmaktadır. Bu koalisyonun sınıf yapısı ve sınıf muhalefeti nedir?


Sosyal dayanığı itibariyle çeşitli sınıflara mensup, kılışeye bağlı unsurların kuruluğu nitelikinde olan, ama gücüekte büyük İtalyan sermayesinin temsiliğini yapan Hristiyan Demokrat Partisi (DC), 1961 Ağustos'taki tarihi kongresinde bu yana, reformların gerçekleştirebilmek için Sol'un desteğine ihtiyaç olduğunu teş- bit etmiş ve küçük burjuva sınıfının temsili- lüğünü yapan Liberal Partisi (PLI) ile itti- fakı kurudukları Sosyalist Parti (PSI) ile ittifaka kavuştuğu kadarıdır.

İtalya'daki geniş anlamda solun iki büyük parti PSI ve PCI (İtalyan Komünist Partisi), Merkez-Sol koalisyonunu, birincisi katılarak, ikincisi ona karşı "özel bir muhalefet" izleyerek dekorkelemektedir. PSI liderleri Menni'nin "Her hangi bir iş yapabilmeğin için hükümete girmek gere- kirdi felsefesine uygun olanlar, 1961'den itibaren savaş sonundan beri PCI ile devam ettirdiği cephe birliğini bozarak DC ile koalisyonu görmüşler. PCI liderleri, Togliatti de Nenni ile aynı hayali paylaşmakta idi, 1962'de yapıtı bir konuşmanda PCI'nin Merkez-Sol koalisyonuna karşı "özel bir muhalefet" ürütmeşehini söylemiştir.

Temelinde hem PSI hem de PCI, İtalyan devletinin reformlara gülleddirilmesini, DC'den farklı gerekeçelerde de olsa savunmaktaadır. PCI'nin hâkim sağ kanat teorisyenlerine göre, İtalyan tekerlerin egemenliğine dayanan rejimde, burjuva demokratik, yeni "anti-monopoli" her reform İtalya tekerleri sermayesi ile İtalyan çapında sınıflar arasındaki çelişmeyi aşımaktadır. Bu reformların ya- pılması için de devletin gülleddirilmesi
gerekmektedir. Şu halde, devletin güçlen-
dirilmesi savunulmalıdır. Bunun için PCI'-
nin «stratejisi» küçük mülk sahipleri ile
birlikte anti-monopolist mücadele olarak
tebit edilmiştir. Bunun için anti-mono-
polist birjuva demokratik reformları ya-
pacak olan Merkez-Sol koalisyonuna kar-
şi «özel bir muhalefet» yürütülecek, yani
bu koalisyon desteklenecektir.

PSI'nin ve PCI'nin reformlar için DC
ile koalisyon politikası her iki partide
karşı da kendi kişilerinden tepkiler doğum-
muştur. PSI'ye muhaliflerin meydana ge-
tirdiği PSUPI (Proleter Birlik Sosyalist
Partisi) Merkez-Sol koalisyonuna karşı
çıkarak PCI'nin solunda yer almaktadır.
PCI'den ve onun reformizminden ayrılan
bir grup ta, İtalyan Marksist-Leninist
Komünist Partisi'ni kurmuştur. PCI'nin
temel Marksist-Leninist tezlerine aykırı,
devatının sınıf muhtevasını unutana, refor-
mist politikasına karşı çıkmaktadır. Sicil-
yla olayları üzerine İtalya'da yaygın ge-
niş protesto eylemlerinde bu partinin hay-
li etken olmaya başladığı görülmektedir.
genel olarak sosyal partiler


A. — SIYASİ PARTİ NEDİR ve NASIL KURULUR?


Komünun bir başka yandan açıdan Siyasi parti ncin kurulur? SIYASI İKTİDAR'ın ele almak için.

Siyasî iktidar nedir? Tek sözcükle DEVLETıdır.

Devlet ncin vardır? Toplum içinde doğmuş sosyal parçahlıkları, bölükleri, kısımları (sosyal sınıf, tabaka ve zümreleri): birbiri ile teşvirken,
kurulusmuş ve BELIRLI DÜZEN'in dışına çıkartılamak üzere baskı altında tutmak için vardır.


Bir baskı ehpзи olarak Devletin öz yapısı nedir? Başka iki şeydir:
1) Vatandas çoğunlukunun dışında bir silahlı adamlar teşkilâtlandirmak,

Bu nedenle Devlet; toplum içinde, toplumdan ayrı bir silahlı kişiler ve cezaevleri örgütlü olarak ayrılr. Sonra her fırsatta yaratılanaraka toplumun üstüne yükseklipi çıkı. İşte bu toplumdan kopup insanüstü yüksekliklere(turnmanış örgütlü ele geçirmeye İKTİDAR SAVAŞI denir. Eğer böyle bir iktidar doğmasıydi, onu ele geçirmek üzere siyasi partilerin kurulması diyebir konu ortaya çıkmazdi.

SIYASİ PARTİ ile SOSYAL PARTİ (sosyal bölümülük) arasındaki sıkı bağı bu kertede açık, alfabetik ve matematik bir gerçekleşikdir. Bir toplumda sosyal böllükler (simflar, tabakalar ve zımreler) bulunmasaydı, SIYASİ PARTİLER'e de yer kalmazdı. Siyasi bölümülük bir toplumda (simflasız bir sosyetede) yapılabilicek her türlü siyasi gösteriler, politika oynanları ve kumazbağına aşkınların hiç bir hastağı, yahut işsiz ve düşesiz psikopatların gülümseme sempathomları oldurdu. Oylelerince ya acımur, yahut güllüdür gelirdi. Gösterilen en ciddi tepki, böyle 'siyası' leri bir hastaneye kaldırap tedavi etmekten öteye geçmezdi.

Tersine, bir toplumda sosyal böllükler (simflar, tabakalar ve zımreler) gerçekten varsa, orada SIYASİ PARTİLER karanılmaz olur. Biz istesek te, istemesek te insanlar iktidar çevresinde bir arı siyasi bölümülere ayrılarlar. Bu bölümülere yasakta ta etse, sosyal böllükleri yani partiler, yerin altında yahut yerin üstünde, az çok bilişli veya bilinmez mutlaka kurulurlar. Yasak edenlerin kurultularından başka hiçbir yerde siyasi partiler yok edilmezler. Çünkü siyasi partilerin kökleri, yani sosyal bölümüler toplum ortasında bulunmaktadır.

Bu kısaca açıklama üzerine, 'siyasi parti nedir?' sorgusuna verilecek karşılık kendiliğinden ortaya çıkar. Toplumun herhangi bir bölümünü yaşayan insan kümenlerinin iktidar eğilimleri, yani Devleti ele geçire çılabilirleri siyasi partileri yaratır. Başka bir deyimle, siyasi parti, sosyal bir bölüm insanın iktidar eğilimlerini temsil eden bir örgütür.
Bu gerçeklik anlaşılmaz, «İKTİ DAR» sözünün bütün insanların gösterilemeye çalışılan ve en önemlisi biçimlerde mistikleştiş erlebilen bir telifiyle aydınlanır. Birçok yanlış kavramlar, sürgüne düşünceler, davranış kavgaları, yahut alışkanlıklar kendi kendine ortadan kalkar. Ve problemin tersi de doğru olarak konulabilir.

Bir ülkede SIYASİ PARTİLER varsa, o ülkede veya dünyada toplumun ayrı ayrı bölüklere bölünüşü var demektir. Bir ülkede hem siyasi parti kuruluş, hem de sosyal bölünüşler (sınıflar, tabakalar, zümrelere) yok turun denile; böyle bir iddia, en saçma görüldüğü zaman bile, kendine göre derin bir anlam taşır. Bu anlamlarla toplumun karakteristikine göre ayrı ayrı biçimlerde görebilmiz.


O zaman sosyal bölünükler arasında az çok birince ve hesaba dayanan bir savaşın yaratacağı cengelliği egemen sınıf göre alaman. Vaktiyle Spartalılar
ldare etkileri kölelerini sık sık külältan geçirirlerdi. Modern çağda böyle-
sine açık bir davranış başarılıacak gibi, egemen sosyal böülü-
let iktidarları kendi partisinden başkasına yaşamı hakkı tanımayı, Yanı, hem sosyal bölünüşleri kaldırma amacı güden eğitimlere karşı kanlı saldırlarda bulundu; demek toplum bölümlemelerinin kaldırılması değil, ebediyen var olmasına sağlamak gelsin, hem de sosyal alt böütlüklerin kendi siyasi par-
tillerini kurma planına dayanamaz, sınıflar arasındaki hesapları, bilinçli davranış
dengesine güvenmemek. O zaman böyle bir tekelci iktidar satışa bir zar-
barlık durumuna düşer. Bir sınıfin öteki sosyal sınıflar üzerinde tahakkülü
doğur. O sistem FASIZM denir.

B. — DEMOKRASI, TOTALİTERLİK ve PARTİ KURULUŞLARI

Buraya kadar incelenen konu içindeki term aydınlanmaya muhtat kalması-
muştur. Bunlardan birisi Demokrasi, öteki Totaliterlik admı alır.

DEMOKRASI nedir? Sosyal bölünülü (sinflı) bir toplumun içinde bir-
derden fazla siyasi parti kurulmasına izin verilirse, bu politikaya Demokrasi adı
erilir. Kurulan partilere de Demokrasi partileri denilir.

TOTALİTERLİK nedir? Sosyal bölünülü (sinflı) bir toplumun içinde tek bir
siyasi partiden başka parti kurulmasını güden siyasete yaygın Batılı
deyimde Totaliter politika denilir. Totaliterlige uygun düşen partilere
de Totaliter partiler adı verilir.

Ancak, basmakalıp bir benzetişle TOTALİTER adı verilen TEK PARTİ
sistemi, uzerleri bakımından birbirileyle tabana zıt iki tiptedirler.

Sosyal bölünülükleri KALDIRMAK üzere kurulan tek partilere Sosya-
list Partileri denir. Sosyal bölünülükleri kıyamet dek Sürdürmek üzere
kuran tek partilere Faşist Partileri denir.

Geri kalmış ülkelerde üçüncü tip bir totaliter TEK PARTİ daha vardır. O
ne Faşist Partisi, ne de Komünist Partisi olmamak iddiasındadır. Memle-
keti sosyal bölünülükler yeterli keskinliğe erişmemiştir. Bundan yarar-
lanarak Devlet gücüyle bir ülkede çok partilik yok edilir.

Bu üçüncü tip gibi görünen Totaliterlik gerçekleş: sosyal bölünülükler-
lı (sinfları) İNKAR yürüyüşü, sosyal bölünmeleri YARATMAK amacıyla gi-
der. Görümüşte siyasi partileri yavaş ederken, toplumda sosyal bölünmeleri
önlemek ister gibidir. Ancak bilinen örnekleryle çok iyi anlaşılmıştır ki, bu
gösteriler halka kalanaldırmadır.

Gerçekte toplum yapısı sosyal böütlüklerle paramptonca. O sosyal bölün-
meleri önlemek iddiasında bulunan siyasi tek parti perde altında sosyal
bölüklere birinin elindedir. O büyük hırsız cihat olduğu için, kendisini mas-
kelemek zorundadır. Tek partilerin o büyük insani bir yandan üstün ve ege-
men duruma sokarken, öte yandan açıkça savunamayacak kadar güç du-
rundadır. Hem buksuz, hem görevsi bir pısrık sosyal sınıfı güçlendir-

190
mek kaygısındadırlar. Ileride de egemen sınıf kuvvetli bir siyasi partiye kuşatmak uğruna Totaliterlik yaparlar.

Demek toplumda Totaliterlik adı verilen tek partiklik, son durumında, ya gerçek Sosyalizmdir, yahut gerçek Faşizmdir. Öteki üçüncü tip gelgeç olan ve tarihin büyük kripleri çağında beliren bir GEÇİT tipidir. Devlet, siyasi iktidar ve siyasi partiler üzerinde bilinen genel kurallı ortadan kaldırıramaz.

Genel kural olarak, bir siyasi parti niçin kurulur? Bir sosyal bolük insanı temsil etmek için ve temsil ederek kurulur. Bunun dışında siyasi parti den söz etmek, ya ne dediğiini bilmemek, yanı anlamamak, yahut insanları gözetlerine içine baka baka aldatmak olur.

Siyasi parti hangi sosyal bolük insanı temsil eder?

Her sınıflı toplumda : bir başlığa SOSYAL SINIFLAR vardır; bir de sosyal sınıfların içindeki SOSYAL ZÜMRELER vardır. Onlar dışında birçok SOSYAL TABAKALAR vardır. Siyasi parti bu üç kategori sosyal bölümlerden, bu üç türlü toplum parçalarından birisini temsil eder.

Modern toplumdayız. Modern toplumda bir siyasi parti başlığa sosyal sınıflarını parçalayıp; 1) İşveren sınıfının, 2) İşçi sınıfının... Bunlara SINIF PARTİLERİ diyebiliriz.

Bir sosyal sınıfın içinde yalnız bir sosyal zümreyi temsil eden siyasi parti, diğerleri de kurulabilir. Bunlara ZÜMRE PARTİLERİ diyebiliriz.

En sona sosyal sınıflar dışında kalmış, geçmiş toplumların kalıntıları bölükleri olan sosyal tabakaları temsil edecek siyasi parti, diğerleri de kurulabilir. Bunlara TABAKA PARTİLERİ adı verilebilir.


C. — EGEMEN SINIFLARIN ALT SINIFLARI OYALAYIŞLARI

Büyük istikrarı kapitalist ülkelerin egemen sınıfları kendilerinin ekonomi ve teşkilat güçlerine güvenirler. Bu güvenceyle hiçbir sosyal zihniyet ve ya tabakanın partisini açıktan açığa yasaklamazlar. Öyle iken kendi sınıf diktatörlükleri en demokratik gösterilen "sallar"la da hâli gibi geçirbilebiler. Onların demokrasisi siyaset yahut ideye yasakları gibi düz engellere önem vermez. Ekonomik ve sosyal güçleri kullanarak alt sınıf bilincini taşınacak teşkilatlanmaları yatırımından bulurlar ve böylece kapitalist sınıf diktatörlüğünü görüşmesi onun "demokrat" kılıf içinde saklarlar.


Bu "büyük demokrasiler" in hiç değişmeyen füllü eşki olma partileri şımf partileri midirler? Evet.

Hangi sınıfların partileridirler?

Her kapitalist toplumun egemen sınıfı iltidarını aksaksız yürütebilmek için iki politikayı gözden uzak tutmaz:

1. – Alt sınıf ve tabakaları herseyden önce İŞSİZ BIRAKMAMAK,

2. – Bundan sonra halkı ne yapıp yapm KAFADAN SİLAHISIZLANDIR-MAK..


Bir siyasî partinin İÇYÜZÜNÜ anlamaga engel olan başlıca iki yaman güçlük ortaya çıkı:

1. – O partinin sosyal sınıf eğilimini iyi bilmek,

2. – O bilincce varımıya dek karşılalan bılbir pratik ve teorik tehl, keleri güçlüşylebilmek..

Bu iki güçlük te birbirinden aşağı kâlma kadar kertede önemlidirler. Çünkü bir siyasî partinin sosyal sınıf eğilimini kesfetmek ne denli çok bilgi, tecrübe isteyen ugraştırmı bir iş ise, tipki öyle, kesin bir kaynağı varmak için varılan girişimliklerde insanların ugraşdıkları SUÇLANDIRILMALAR ve CEZALANDIRILMALAR k广告服务ibimlerini için en az o denli büyük çes- ret ve enerji ve ugraş ister.

Şaka değildir. Egemen sınıfların 7 bin yıllık tecrübelerinin örneklardır- lar. Yönderce yol bir avuç adam büyük toplum yuvalarını görmüşlerdir. Gümek için türlü kafaça ve bedence silâhisizlandirmalar ugraşmışlardır. Bu uğrasılar arasında yetişmiş bin türlü karnahık edinmişler, kulaklıklar uygulamış- lardır. O ededi ve evezli egemen sınıf oyununu bozmak, masallardaki SİBIR-
bазların büyüsünü görmekte daha geçirdir. Sınıflı toplum olduğu olsa yapı üst sınıfların kayguları ile yürütülür. Bu kayguların en büyüğu: alt sınıfları ŞAŞKINA ÇEVİRMEK ve BITKİN TÜMELK'UR. Bu alanda bizim yaşamımızda miras kalmış bir mezie tükenez şeyler göz önüne getirilebilir.

Kültürelmeze en yakın iki olması alalım.


Müslümanları öncealdi, sonra öldürdü. Böylelikle Müslümanlığı ilk temiz, insançı eğiliminden siyrarak derebileştiIRDII.


Sahte Müslüman Tefeci-Bezirgân egemen sınıfları, Müslüman fakir halkın ezil harcamak üzere yobant başgazmaları kıskırttılar. Ve bu oyunlarına kodamanlara mahsus kitaplara devlet idaresi usulü olarak geçtiirler.


Tek neden: iktidarındaki SIYASI PARTİ'nin hangi sosyal sınıf partisi olduğuunu saklamaktı. Bu neden içyüzüne açıya vuruyan kâltışları bu yüzden en ağır olum cezaları ile yok ettiler.

Modern çaâd sosyal sınıf ilişkileri hayalî durdu. Kapitalizmde üsttekî İşveren sömürge sınıf, alttaki sömürçül işçi sınıf arasinda ayır ve çelikler en gözze batacajk hale geldi. İktidarı ele geçiren üst sınıfs partilerin sosyal sınıf içyüzlerini ort-bas etmek epey gitmeydi. Fakat egemen sınıfların altına kaynaklarını tükenmedi.

Modern sömürge sınıf Antika Tarihîn çok ders aldıkları İslam Tarihinde Tefeci-Bezirgânlar: halkın benimsedi MÜSLÜMANLIĞI kimseye bırakmamışlar, en zaman sonu koyu Müslüman geçirmişlerdi. Modern çağda işçi sınıfının benimsediği akım SOSYALİZMDIR. İşveren sınıf Antika egemen sınıflar gibi, halkın benimsediği akının olan Sosyalizmi ele geçirmenin yollarını aradi ve buldu. İslam Tarihinde Tefeci-Bezirgânlar nasıl Hazreti
Muhammed'in fakir Fukara ile ve kölelerle kurmuş olduğu Müslümanlığı savunuyormuş gibi görünerek baltaladılarlsa, tipki öyle, Modern Tarih'in sömürcüsü İşveren sınıfı ile Büyük Toprak ve Mülk Saldıqlar sınıfı, fakir Fukarının dört elle sarıldığı son umudu. Sosyalizmi savunuyormuş gibi görünerek baltalanmanın yollarını buluyorlar.


Bu öyünün en korkunç yanı şudur. Gerçekten işçi sınıfı partisi olan bir teşkilat ta, sahte işçi sınıfı partisi olan bir teşkilat ta aynı kitap üzerine (tipki vaktiyle Müslümanların ve münaşın Kur'an interninde yaptıkları gibi) yemin edebilirler. Örümüz Amerika'nın en büyük Sosyalizm düşmamı casus teşkilatı CIA, dünyanın ileri geri bütün ülkelerinde her türlü gençlik ve işçi teşkilatlarını subaşlarını kesiştirir. O subaşlarında gerêkinçe SOSYALIST, gerêkinçe MARKİST-LENİNİST, gerêkinçe KOMÜNİST, gerêkinçe TROŞKİST, gerêkinçe ANARŞİST olur. Fakir halkın özelerini ve eğriliklerini dile getirebilecek her ad altında akla gelen en keskin çıkalı teşkilatlar kuar.


Böylece kapitalist sınıfların destekledikleri, çoğu zaman yavuq hırsızın ev sahibini bastırmış rolune çıkıp, Anızın çok etken ve parlak kişilere, işitilmemiş propaganda ve tahrihat bir chalmers ile sahneyi doldururlar. Beklenmedik yardım çısma Şahverdikleriyle başlarlara ulaştırırlar.

Tek sözle kapitalizm, sahte olmak şartıyla, çarşabuk un kazandırılan ve göklerde çıkarılan sosyalist işçi partilerini de, uzun süre «mağdur», eriyet çekmiş, baskıla uğraşmış gürünen sade sosyalist işçi partilerini de, kendi sınıf egeremini daha uzun ömürlü kılabilme için kullanır. Bu gerçekliğin en klassik örneği bugün İngiltere'de yüzlerce yıllık sosyalist harekete mirası olduğu ilan eden İŞÇİ PARTİSİ'dir. Bu İşi Partisi olmasa, English kapitalizminin yakıta durmuş olması düşündülemez.

D. — 20 NELİ YÜZYILDA ÇİFTYE PARTİNİN ANLAMİ:

İngiltere'de ve Amerika'da ÇİFT YE PARTİ var. Hattâ bu iki emperyyalizm 1Kıncı Cihan Savaşından sonra Türkiye'de birbirinin yerine geçerken, Amerika kanalıyla Demokrasi adına Türkiye'ye çifte parti özgürlükdür. Kapitalist demokrasinin çifte partileri hangi sosyal sınıfların partisidir?...

Egemen olan doğrudan doğruya Kapitalist sınıf ile Büyük Toprak ve Müllük Sahipleri sınıfının sıyayısı partisidirler.


Ne var ki herşey gibi bu klassik büyük demokrasilerin meşhur tahtara-vallici partileri de zamanla değişikliklere uğramıştır.

İngiltere'de ve Amerika'da BURJUVA DEMOKRASİSİ deneilen parlamento rejimi iki siyasi parti yurttadır. Çünkü İngiltere ve Amerika'da iki egemen modern sosyal sınıf güçlü siyasi teşkilata sahiptir: «DEMOKRASI» kitaplarında her sosyal sınıfın ve zümrenin dileğişi siyasi parti kurmak hüriyeti gibi anlatılır. Bununla birlikte, 19 noyımları boyunun yeryüzündendeki klassik hüriyetlerin bulunduğu süyelen İngiltro'da ve Amerikada alt sınıfların gerçek politika teşkilatları yaşatılmıştır.

19 noyımları süren serbest rekaçeti kapitalizmi yakıta durdu, üst sınıfların ülke gelirlerini ve gudümünü pavlasıkları düşüncesi borsası durumunda olan parlamentocuların da klassik biçimini korudu. İleri kapitalist ülkelerinde sosyal sınıflar ve siyasi partiler olduklarını gibi kaldılar, iki üst sosyal sınıf, bütün ülkedeki sosyal sınıfların ve tabakaların eşitliğini kendi katları altında topladı. Siyasi partiler de üst sınıflara uygun çifte parti durumudan çıkardı.

20 noyımları ile birlikte kapitalizmin yaşamı tersine döndü. Bu tersine dönüşün konumu ile ilgili önelmi olayları sunlar olduğu:

Serbest rekabeti kapitalist sermaye, tekeli Finans-Kapitalın dönün-ce: Modern kapitalizmin örürlen iki ayrı klassik üst EGEMEN SOSYAL SI-


Yeter ki üst tabakaya egemen olan FINANS-KAPITAL zümreleri içinde birlik ve dirlik korunabilisin. Bu nasıl olacak?

Kendilğinden. Üretimin hemen bütün dâlları, nasıl olsa birkaç yüz milyarder kontrolündedir. O birkaç yüz milyarder ise, birkaç ulu bankanın «harim-i ismetinden» dirlesik, kaynışık ve birleşiktirler. Birlek Amerika'nın
ve bu bıttin dünyann can damalarını o birkaç yüz Finans-Kapitalist aliesinin emrinde daralıp genişler.


Amerikan milleti mi? O, alışmış kadımların biterdii. Hollivud'un başka arası, Teksaş'tın keskin nişancılığı, üst genelliğin sac sakal uzunlu moto-sikletli şampanzeleri, Şeriflerin büyük altından gülüp hür ba têm reklam ettiği haydutluklar... Bıttin bu karmaşık içinde, var parlaçın çał oynasının, Amerikan kalabalıkları gangster saklambaci oynalar.


Ingiltere böyle mi?

Hayır. İki Empyeralist Evren Savaşı koca emperyalist İngiltere ne kol ne karay bırakırmış. Doğru dürüst sömürge ve yararlı nüfuz bülgerleri bile sağlan kalıramıış. O yüzden aşırı-kâr temelleri iyice aşınımsıış. 19 uncu yüzylı egemeni üst Kapitalist ve Büyük Toprak ve Milik Sahipleri sınıfları bile sınıf olarak Arafat'ta bırakılmışlardır. İçlerinden en kudamaları o sınıfları bir çeşit ekspropriasyon'a (milklerinden etme) ykararlı ve mecbur olmış bir Finans-Kapital zihniyeti halindeidir.

mft ile Büyük Toprak ve Mülk Sahipleri sınıfinın) maskeli yahut maskesiz iktidarını yaşadılar.


Ya İngiltere ve Amerika dışında kalması öteki kapitalist metropolllarda ne oldu?


Modern işçi sınıfının duru biliç ve o kargaşalık yüzünden bulunduurdurları. Proletaryanın sınıf bilincine kavuşmayı her parti ise dilediği kadar "aşırı" olsun, çarçabuk anırsız ve benzeri çokluklara düşürülebilirdi. Böylelikle bütün akımlar olsun de egerin kapitalist sınıfınin de-ğirmene ise gönlerekti.
Çok partilli kapitalizm kurdunun sevdiği dumanlı havaydı. Bir sırılır partinin yaratığı bulamak soda balık avlanmak kapitalizm için alınmış bir zanaatta. Çok parti kaosu (mahşeri) sonuçsun, verimsiz, ikircikli düşince ve davranış kargasıklarının eleveriliydi. O karşılıklıkta geniş küçük-burjuva yılanları bunalılar, küçük-burjuva eğilimleri aziyordu. En sonunda çıkar yollu bulamayan büyük yılanlar Finans-Kapital zümresinin yumruğu altına sıkılmak zorunda kalmışlardı.


İngiltere ve Amerika düzeyinde kalın irili ufaklı kapitalist ülkelerde «DEMOKRASI» adı verilen ÇOK PARTİLİ oyunun anlatımı budur.

Bu oyunu tehlike yok muhur? Küçük-burjuva kalabalıklar her an herşeyi tersine çevirmeye hazır anarşistlerdir. Bir gün gemi azaya alırlar, ne Finans-Kapital, ne devleti dinlemeyip işçi sınıfına katılmaya kalkışırlarına ne olur?


Bugün kapitalist dünyada tümüyle oynanan SIYASI PARTİLER OYUNU kısaca budur.

E. — KAPITALİZMIN SOSYALİZME "İZİN" VERİŞI:


1830, 1848, 1871 yılları ile işveren sınıfını tartışan ekrana çıktı. Ayaklanmaları halkın kendi kurtuluşunun kendi içindeki beklemeye başlayınca, işveren sınıfı ters döndü. En geriel insanlarla ele geçip, devrimi yaratmış bulunan halkın kendi öz milletini bile dek kırılmakta gömülmüş kırpınıdı.


Her birinin yöreinde fabrikatorluk ve milyonersi aslan yatan burjuvaları sosyalizm satın alımları bir çeşit kariyer, kulah kapına olur. Oradan fabrikatorluğu, milyonersi de eğme kaplar açan iktidar fırsatları yakalar. Bu uğrada küçük Türkiye'nin bile ne tükenniz örneği vardır. Tâ eski "AMELE TEALİ CEMİYET" liderlerinden az mı milyoner gördük... Hele simdi Amerikan yarında başka değil sahile soldu, hatta sosyalist basit "Sendika" yöneticileri han, apartman, fabrika sahibi olsu olvermektedir.


Büyük kapitalizm zancı olarak bir BURJUVA SOSYALİZMI'nin yaratığı "EMNIYET SÜPABİ" ile ayakta durabiliyor. Bu emniyet süpabı sayesinde
bir taşla birçok kusur varließlich. Bir yanda yer yer paslanıp delinmeye yüz tutmuş emperyalizmin kazanının patlaması öleneniyor. Öte yandan asıl amacı işçi sınıfının avlamlaktır, İşçi sınıfı her eğiliminde sosyalizme dört elle sarılıyor, İşçi sınıfının namuslu ve bilinçli hareketini en iyi baaltamak, ancak aradan vurmakla başarlı olur. Onun için proletaryanın hareketi burjuva sosyalizminin pis perdeleriyle göz göze görmek hale getirilmiş ve tanımaz kılklara sokulabilirdi.

İşte iki sosyal üst sınıf (KAPITALIST ve BUYÜK MÜLK - TOPRAK SAHIPLERİ sınıflarının) meşhur iki klasiğin "ÇİFT PARTISİ" dünyada başka birçok partiye ppıyasaya dökülmesi böyle oldu. Özellikle "İŞÇİ PARTİLERI" ne, yahut "SOSYALIST PARTİLERI" ne, hatta "KOMÜNİST PARTİLERİ" ne karşı bir yüzlenme şekilde sınıfın "TOLERANS" göstermesi, gerekirse el alınmadan yardımlarda bulunması o gerekçe ile oldu.

Hele sömürge ve geri ülkelerden aşırılmış "AŞIRI-KÂRLAR" la zenginleşen emperyalist metropolillarda yetmiş yedi büyük türlü "SOSYALİZM" oyunları ortaya döküldü. İşçi sınıfının içinde bir kaymak tabakası satın alınarak, işçi küçük-burjuvaları ve burjuvaları haline getirme epey kolaydı. Onun için emperyalizmin büyük metropolillarda işveren sınıfı her türlü "DEVRIMCI" partileri denedi. Bu deneyisin yarattığı karşışıklık içinde, ölüm çağma girmiş bulunan kapitalizm, hem bir "MEŞRÜİYET" (dokunuşuz haklılık) ve hem de bir "ISTİKRARLIKLAR" (tutarlılık) kazanıyordu. Eski yurtçılı kamış sütü zorlamalarından vazgeçilmiş. Şiirde maddi sülâhâlardan daha büyük, daha yayının ve etkili olan MANİVEYAT (moral) sülâh kullanılmıştır.


Aşırı kadınların ciddiye alıp uygulamaya geçenler karışı sosyalist örgütlerin sınırlı mekanizmaları işletildi. Herkesten ileri gidenlerin ihtiyaçları davranmaları ve "PARTİ-DISİPLİNİ" perdesi altında gidildi. Yaşlının bilincile düşündüğe ve davranışlarına "başı bağlanmâs" duruma getirildi.

Bütün bu sattları altında sosyalist partileri sıkıştırmak ve yer alma itmek işveren sınıf için en sonrasmese içinde değil keşfed olmaz muydu?
Türkiye işçi partisi üyelerinin sınıf yapısı

GİRİŞ

Türkiye İsci Partisi'ndeki gelişmeler, Partinin sınıf bileşimi gözden uzak tutularak tahil edilemez. Gelişmeleri tartışırken, Türkiye işçi Partisi'nin sınıf yapısı hakkında doğru bilgilere hareket etmemez gerekmektedir. Tartışmalara bir katkı olur umuduya, TİP üyelerinin sınıf yapısı hakkında bugün için elde edilmiş mi mümkün en sıkıhattı bilgileri, bir araştırmannın ürünü olarak değerlendirilmeye çalıştım.

Türkiye işçi Partisi'nin sınıf yapısını araştırmak için başvurulacak en güvenilir kaynak, hiç şüphesiz parti üyelerinin doldurdukları üyelik fişleri- dir. Çalışmanın, 12.695 üyelik fişinden elde ettiğimiz bilgilerin ürünüdür. Maviş 1968'de bütün üye fişleri elden geçirilerek yapılan bu çalışmada, öğrenci arkadaşlarının ve Hasan Ersel arkadaşın büyük emekleri vardır.

Örnekleme metoduya belirlenmiş bir kısım üyeler hakkında elde edilen bilgilere genellemele göre gerek suretiyle değil de, bütün parti üyelerinin durumları incelenerek somutlar çıkarılmastı, çalışmanın güvenilice yandır. Öte yandan çıkarılan somuğların hangi oranda doğru olduğu, üyelik fiş-
lerindeki bir kısmın açık olmağın beyanları değerlendirmende gösterdikimiz isabete bağlı kalınsınır, Mesela «tornacı» veya «elektrikçi» olduğunu belirten bir parti üyesinin sıfırdır, bir torna tezgahı veya elektrik atölyesinin mükelleyine sahip olup olmamasına göre değişicektir. Üyelerin beyanlarını değerlendirmek, kapsamlarla değerlendirmek ve kabul edilen varsayımalara (forazyellere) yer geldiğine de incelemek. Çalışmanın ortaya çıkardığı sonuçlar, bir tün bunlara rağmen, mevcut imkânları elde edilecektir en siyhatlı sonuçlar-


Türkiye'de demokrasinin varlığından söz etmemizde de imkan vermemekteyiz. Emperyalizm ve işbirlikçiliklerin egemen ittifakının bir üyesi olarak varlığı, tam anlamıyla milli ve yekunun bütün bir üretim tarzına ulaşılmasından engellediği gibi, Türkiye'de demokrasinin varlığından söz etmemizde de imkan vermemekteyiz. Emperyalizm in yanında feodal ilişkilerin sürup gittir, bir kısmın köylünü toprağa bağımlı durumunda, feodal ilişkiler sonucu özgürülükten yoksun.argsort içinde bulunması, demokratik bir toplum olmadığı gibi, özerken ilişkilerdir. Yarışı-bağımı, yarışı-feodal bir yapıya sahip olan Türkiye'de, bölgeler arasında derin yapı farklıları ve üretim ilişkilerinde değişik görünümlerde göz çarpılmaktadır. TIP üyelerinin sıfatı yapılmış ve bu yapının değişik bölgelerde gösterdiği farklı inceleken, Türkiye'deki bölgeleri ayıralabiliriz:

1. Marmara-Ege-Akdeniz bölgeleri: Türkiye nüfusunun % 38,86 gibi çok önemli bir kısmın içinde olan bu büyük bölgelerin özellikleri, tarıma geniş ölçüde makina girişimi olması; tarım alanında türetilme eğilimin gelişmiş olması ve bunun sonucu olarak tarım işlerinin bulunması; endüstri bitkileri tarımının geniş ölçüde bu bölgede yapılmasi; pazar için üretim, ticaretin, mal-para ilişkilerinin kısıtlanmiş gelişmiş olması; endüstrinin, diğer bölgelere nazar altına bu bölgeye daha gelişmiş olması, sanayi proletaryasının en güçlü canlıları bu bölgede bulunması; toplumların yanında bankacılığın da
bulunmasası; empiryalizmin boyundurduğunu kendisini en ağır bir şekilde bu bölgede hissettirmesi; şehirleşme oranının yüksek oluşu ve Türkiye'nin hemen hemen bütün büyük şehirlerinin bu bölgede toplanması şeklinde özetlenebilir.

2. İç Anadolu bölgesi: Genellikle tarımda küçük köylü ekonomisinin hakim olduğu, az topraklı köylülerin ve orta köylü tabakalarının yoğunlaştığı bulunduğu ve lihübubat tarımının yapıldığı bu bölgede, Ankara ve Eskişehir gibi büyük yerleşme merkezlerinde belirli ölçeklerde sanayi ve bunun doğal sonucu olarak sanayi içi işçisi de bulunmaktadır.


emek gücünü üretim aracı sahiplerine satarak yaşayacaklar veya işçi sendikalari yönetim organlarında görevli bulunan üyeler arasından seçilmiş emretmesi (mad. 53), yönetim organlarında sunulacaklar olarak işçilerin oranı arttırmaktadır. Bununla beraber, Başkanlık, sekreterlik ve saymanlık gibi görevlere işçilerin hangi oranda geldiği ve işçi kesimine işçiden kopmuş sendikaciların hangi oranda sahip çıktığı, parti içindeki iktidar dağılımda sınıfların gücünü belirtmesi bakımından önemli bir araştırma konusu olarak kalımaktadır.

Bu konuya ilgi olarak şunları belirterim ki, gerçek bir işçi partisinde, işçilerin yönetim kurullarına katılması, partinin karar makanizmasındaki rolü hukuki tedbirlerle himaye edilmeye. Bu katılma ve parti yönetimine hak kim olma, işçi sınıfının yetişkinlik derecesinden ve kendi partisi sahip çıkmadan gelir.

**TİP ÜYELERİNİN SAYISI**

Mayıs 1968 tarihinde Türkiye İşçi Partisi' nin 12.695 üyesi olduğu tesbit edilmiştir. 12.695 üyesinin bölgeler itibariyle dağılışı şöyledir:

(Tablo : 1)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bölge</th>
<th>Üye</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Marmara - Ege - Akdeniz</td>
<td>7,986</td>
<td>62,91</td>
</tr>
<tr>
<td>İç Anadolu</td>
<td>2,019</td>
<td>15,90</td>
</tr>
<tr>
<td>Karadeniz</td>
<td>1,094</td>
<td>8,62</td>
</tr>
<tr>
<td>Doğu, Güneydoğu Anadolu</td>
<td>1,596</td>
<td>12,57</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Karsılıştırma imkâni vermesi bakımından, 1965 sayımına göre Türkiye nüfusunun bu bölgelere dağılımına göz atmak yerinde olacaktır:

(Tablo : 2)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bölge</th>
<th>Üye</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Marmara - Ege - Akdeniz</td>
<td>12.200.871</td>
<td>38,86</td>
</tr>
<tr>
<td>İç Anadolu</td>
<td>8.041.579</td>
<td>25,62</td>
</tr>
<tr>
<td>Karadeniz</td>
<td>4.819.338</td>
<td>15,35</td>
</tr>
<tr>
<td>Doğu, Güneydoğu Anadolu</td>
<td>6.329.633</td>
<td>20,17</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Toplam</strong></td>
<td><strong>31.391.421</strong></td>
<td><strong>100</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**TİP ÜYELERİNİN SINIF BİLEŞİMİ**

TİP üyelerinin sınıf yapısı hakkındaki bilgileri, daha önce de belirttiğimiz üzere, kendi iş ve meslekleri hakkındaki beyanlarından çıkıyor. Bu beyanların yeteri açıklıkta olması halinde, bazı varsayımlardan hareket edilecektir ki, bireysel yerli gelişimde değilnecektir.

Bütün TİP üyelerini sınıf bileşimi bakımından tasnif ettığımız zaman aşağıdaki tabloya karşılıyordur. Bu tablo incelememizin sistematığıni de meydana getirmekeledir.
TİPİN SINIF BİLEŞİMİ

(Tablo: 3)

<table>
<thead>
<tr>
<th>ADET</th>
<th>نظام</th>
<th>تعداد</th>
<th>٪</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>İşçi</td>
<td>2495</td>
<td>% 19,65</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Hizmet işçisi</td>
<td>132</td>
<td>% 1,05</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Vasıflı işçi</td>
<td>294</td>
<td>% 2,31</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Zenaatkär - işçisi</td>
<td>1191</td>
<td>% 9,38</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Teknisyen</td>
<td>281</td>
<td>% 2,22</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tarım işçileri</td>
<td>1174</td>
<td>% 9,24</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Seyyar satıcılar</td>
<td>79</td>
<td>% 0,62</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Aracı esnaf</td>
<td>501</td>
<td>% 3,94</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Aracı olmayan esnaf - zenaatkär</td>
<td>743</td>
<td>% 5,85</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Geri teknolojiye bağlı esnaf - zenaatkär</td>
<td>138</td>
<td>% 1,09</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Küçük bürokratlar</td>
<td>93</td>
<td>% 0,73</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Aydın - bürokratlar</td>
<td>599</td>
<td>% 4,71</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Öğrenciler</td>
<td>603</td>
<td>% 4,75</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sendikacılar</td>
<td>72</td>
<td>% 0,58</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

I) Proleter ve yarı - proleterler
5646 üye, % 44,47

II) Küçük burjuvazi
6617, üye
% 52,12

Az toprakli ve orta köylü tabakaları
2576 üye, % 20,29

Sorbeats calısanlar: 961 üye, % 7,57

Ev kadınlari: 331 üye, % 2,61
III) Burjuvazi
353 üye, % 2,78

İmalatçılar: 55 üye, % 0,44
Büyük hizmet sermayedarları: 84 üye, % 0,66
Aracılı-Komşu ya povolar: 214 üye, % 1,68

IV) İşsizler
79 üye, % 0,62

PROLETER VE YARI-PROLETERLER

Türkiye İşçi Partisi içindeki proleter ve yarı-proleter üyeleri, başlica şu gruplar altında inceleneceğini: İşçiler, vasıflı işçiler, hizmet işçileri, zanaatkâr işçiler, teknisyenler, tarım işçileri ve seyyar satıcılar.

Bu grupların ortak özelliği, üretim araçlarına sahip olmaları ve ücret karşılığında başkasının üretiminde bedenin çalışmalardır. Prolet er ve yarı-proleter başlığı altında toplanmış bu grup üyelerinin tamamının sürekli iş olduğu söylenebilir. Özellikle tarım işçilinin mevsimlik iş bulmaları, devamlı işler olmaması, bu grubun önemli kesiminde modern proletaryanın niteliklerinin bulunmadığını göstermektedir. Seyyar satıcılar gibi, bağımsız iş tutmaktadırlar, üretim araç olmayan ve bedenin çalışanları da yarı-proleter olarak bu ana grubu dahil edilir.

TIP üyeleri içindeki proleter ve yarı-proleterler, TIP üyelerinin tamamının % 44,47'ini meydana getirmektedir. Bu grupta yer alan zümrelerin sayısı ve TIP üyelerinin tamam içindeki oranları (Tablo: 3) ile birlikte, zümre tahminlerine göre, proletar ve yari-proletar grupları ile ilgili belirli analizlerde yer alabilir.
(Tablo: 4)

<table>
<thead>
<tr>
<th>İşçiler</th>
<th>Marmara - Ege - Akdeniz</th>
<th>İç Anadolu</th>
<th>Karadeniz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Şehir</td>
<td>1495</td>
<td>612</td>
<td>59</td>
</tr>
<tr>
<td>Kasaba</td>
<td>303</td>
<td>1130</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>%</td>
<td>59,91</td>
<td>12,14</td>
<td>2,36</td>
</tr>
<tr>
<td>%</td>
<td>% 59,91</td>
<td>% 12,14</td>
<td>% 2,36</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>İşçilere Uygulanan İşverenler</th>
<th>Marmara - Ege - Akdeniz</th>
<th>İç Anadolu</th>
<th>Karadeniz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Şehir</td>
<td>143</td>
<td>61</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>Kasaba</td>
<td>18</td>
<td>7</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>%</td>
<td>83,30</td>
<td>3,15</td>
<td>7,24</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>İşçilere Uygulanan İşverenler</th>
<th>Marmara - Ege - Akdeniz</th>
<th>İç Anadolu</th>
<th>Karadeniz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Şehir</td>
<td>37</td>
<td>12</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Kasaba</td>
<td>85</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>%</td>
<td>83,30</td>
<td>% 3,15</td>
<td>% 7,24</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>İşçilere Uygulanan İşverenler</th>
<th>Marmara - Ege - Akdeniz</th>
<th>İç Anadolu</th>
<th>Karadeniz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>İşçi - Zenaatkarlar</td>
<td>635</td>
<td>112</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>%</td>
<td>83,30</td>
<td>% 12</td>
<td>% 7,24</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>İşçilere Uygulanan İşverenler</th>
<th>Marmara - Ege - Akdeniz</th>
<th>İç Anadolu</th>
<th>Karadeniz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>İşçi - Zenaatkarlar</td>
<td>148</td>
<td>62</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>%</td>
<td>83,30</td>
<td>% 12</td>
<td>% 7,24</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>İşçilere Uygulanan İşverenler</th>
<th>Marmara - Ege - Akdeniz</th>
<th>İç Anadolu</th>
<th>Karadeniz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>İşçi - Zenaatkarlar</td>
<td>38</td>
<td>8</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>%</td>
<td>83,30</td>
<td>% 12</td>
<td>% 7,24</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>İşçilere Uygulanan İşverenler</th>
<th>Marmara - Ege - Akdeniz</th>
<th>İç Anadolu</th>
<th>Karadeniz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>İşçi - Zenaatkarlar</td>
<td>2531</td>
<td>538</td>
<td>163</td>
</tr>
<tr>
<td>%</td>
<td>83,30</td>
<td>% 9,53</td>
<td>% 2,89</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>İşçilere Uygulanan İşverenler</th>
<th>Marmara - Ege - Akdeniz</th>
<th>İç Anadolu</th>
<th>Karadeniz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>İşçi - Zenaatkarlar</td>
<td>280</td>
<td>337</td>
<td>2134</td>
</tr>
<tr>
<td>%</td>
<td>4,96</td>
<td>% 5,97</td>
<td>% 37,80</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(*) Tarım işçilerini, şehir veya kasabalardaki mahalli örgütü kaydolmuş olmalarına bakmakszın toplu olarak köylü üyeler olarak kabul ediyoruz. Toplamda ise tarım işçileri kasabaya kayıtlı üyeler arasında gösterilmiştir.
İşçiler


Sanayi işçisi olmayıp ta, başkasının yanında gündelikle çalışan herkesin kendini işçi olarak kaydetmemesi sebebiyle, işçi üyeler içinde sanayi işçilerinin oranı teşbit edememektedir. Ayrıca bu hususu da belirtmek gerekir ki, kendine "işçi" diyenler içinde, biraz ilerde ayrı gruplar olarak inceleyecelimiz vasıflı işçiler ve hizmet işçilerinin de bulunması kuvvetle metemelidir. Bu sebeple, çalışmaları zıpladı işçi, vasıflı işçi, hizmet işçisi ayrıntı tamamen üyelerin beyanlarına göreidir. Birçok işçi, işinin mahlütünün biriltmeğe gerek duymadığı için, aslında vasıflı işçi veya hizmet işçisi iken, bu oluşmadalı "işçi" başlığı altında görünmektedir.

Vasıflı İşçiler

İşçilerin yanında, makinist, çırkti, dozeracı, çekkmazıcı süsçüsü, model dökümçüsü, işçahlı ustası, nikelajıcı, presci, türbin ustası, gemi montajıcı, traktör sürücüsü v.s. gibi vasıflı işçilerin küçük bir yekün tuttuğu görülmektedir. Ne var ki, bir önceki başlica inceleyeğimiz işçi üyelerin olduğu bir bölümünü de, işbölümlerini geliştirme sanayi tesislerinde çalışan vasıflı işçiler olduğu tahmin edilebilir. Ayrıca, daha sonra inceleyeğimiz, başkanın yanında çalışan işçi veya teşkil sahibi olduğu kesinlikle beli olmayan zemekar - işçi grubunun da büyük çoğunluğu vasıflı işçilerdir. İşçi-vasıflı işçi ayrımı bu sebeple, yalnız işçilerin beyanlarına dayanmaktı, gerçeği yansıtmanyamaktadır.
Hizmet İşçileri

Ödaci, postacı, bekçi, hasta bakıcı, bileşçi, kapıcı, garson, tezgâhtar, it-faiyeci v.s. gibi hizmet işçilerini bir grupta topladığımız zaman, bunların bütün üye sayısıın % 1'i oranında olduğu görür emphasizes. Gene, üçlü fişin iş ve meslek hanesine 'işçi' olarak yazanların içinde hizmet işçilerinin bulunduğunu düşünürsek, bu grubun, (Tablo: 4) de görülenin dışında daha az görüldüğü kuvvetle söylenebilir.

Teknisyen ve zanaatkar- işçiler

Üye kayıt fişlerinde "teknisyen" olarak gözüken üyelerin sayısı 281'dir.


Bütün bu düşüncelere rağmen, tartışımalı bir duruma sahip olan 250-300 kişilik kesimini de dahil ederek, bütün TİP üyelerinin % 9,38 gibi önemli bir bölümden esik eden bu grubun tamamını, geniş bir -işçi- tanımı içinde soykoruyor. Ve bu tercih doyasıya bütün TİP üyeleri içinde işçi sınıfının oranı üzerinde, bu oran % 2 kadar yükseltecek bir sapma ihtimaline de işaret etmek istiyoruz. Bu grup, işçi tanımı içinde yer alan teknisyenlerle bir-

Zenaatkâr-işçilerin üçte birinden fazlasına (422 üye) aslında hizmet iş-çilleri olan şoförler teşkil etmektedir. Bu üye toplulüğunda yer alan önemli grupların sayıları ve bölgeler içindeki dağılımı aşağıdaki:

(Tablo : 5)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Mar-Ege</th>
<th>Akdeniz</th>
<th>İç Anadolu</th>
<th>Karadeniz</th>
<th>Doğ.-Gün.</th>
<th>Toplam</th>
<th>Top.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Şoför</td>
<td>195</td>
<td>93</td>
<td>40</td>
<td>15</td>
<td>11</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>Kunduracı</td>
<td>124</td>
<td>22</td>
<td>11</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Marangoz</td>
<td>80</td>
<td>12</td>
<td>23</td>
<td>5</td>
<td>11</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>Boyacı</td>
<td>49</td>
<td>12</td>
<td>6</td>
<td>0</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Yağlıboyacı</td>
<td>38</td>
<td>12</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>10</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Elektrikçi</td>
<td>34</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Tornacı</td>
<td>28</td>
<td>6</td>
<td>3</td>
<td>0</td>
<td>7</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kaynakçı</td>
<td>20</td>
<td>7</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Oto tamircisi</td>
<td>16</td>
<td>3</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Tesfiyeci</td>
<td>19</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>3</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tarmı işçileri

Üyelik fişlerini «tarım işçisi» veya «ziraat işçisi» olarak dolduran parti üyelerinin sayısı, bölgeler itibariyle dağılımı, (Tablo : 4) de gösterilmiştir.

Bu üye toplulüğunun tamamı gerçekten tarımda üretilen çalışan işçiler midir? Yoksa, işçilere defedal ilişkilerle toprağa ve toprak sahibine bağlı, yarıça veya ortakçı olarak ağamın toprağında çalışan köylüler de bulunmaktadır midir?

Toprak sahibinden ücret değil de, hayatta idame ettirmesi için gerekli maddi uygun斓ılar olarak alan toprağa bağlı köylülerin içinde bulundukları ilişkilerin, bağımsız hareket etmelerine engel olması, bunların İşçi Partisi’ne girmesine ihtimalini uzaklastırmaktadır. Öte yandan üyelik fişini «tarım işçisi» olarak doldurulanların % 83.9’unun Marmara-Ege-Akdeniz bölgesinde bulunması, bu üyelerin üretileri tarım işçilere olması ihtimalini yükseltmektedir. Bilişinde olduğu, Marmara-Ege-Akdeniz bölgesinde tarım işçileri toplumun ancak % 3,15 ve % 7,24’unu bulunmaktadır. Türkiye nüfusunun % 20,17’sinin yaşadığı Doğu
ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise tarım işçileri, toplam tarım işçisi üye-
lerin % 6,30'undur. Feodal ilişkilerin yaygın olması bu durumu başlıca se-
bebidir.

**Seyyar satıcılar**

Üretim aracı olmaması ve bedenin çalısması yanında, devamı bir işi
olmaması sebebiyle yarı-proletar sayabileceğimiz bu grup, TİP üyesi iç-
de % 0,62 gibi çok küçük bir azınık teşkil etmektedir. Dağıtım teknoloji-
nin gelişmiş olması dolayısıyla varlığını şimdilik sürdürmekteyken seyvar sa-
tıcular, istikrarlı bir iş tutamazlar; geçici bir iş yapmaktadırlar ve sürekli
bir iş teklifine hayır demezler.

**KÜCÜK BURJUVAZI**

TİP üyelerinin küçük burjuva kesimini, esnaf-zemâtkâr, küçük burju-
va bürokrasisi ve ayardıları, az topraklı ve orta köylü tabakaları, «serbest-
» çalışanlar ve ev kadınlari başlıklarını altında incleyeceğiz. Kendi aralarında
da tasnîf edilecek olan bu grupların üyeleri, küçük mülki veya sermayesi ol-
makla beraber kendileri de çalısan kimşelerdir. Doğrudan doğruga üretim sû-
recine kalmayan, genellikle küçük burjuva kökenli ayard-bürokrat taba-
kalar da küçük burjuvazinin bir bölümleri olarak sayılagelmektedir.

TİP içinde küçük burjuva gruplarının sayısı ve üye toplamı içindeki or-
num (Tablo: 3) te gösterilmiştir.

**Esnaf-zemâtkârlar**

Esnaf ve zemâtkârların bölgeler itibariyle ve yerleşme merkezlerine
göre dağılışı şöyledir:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Mar-Ege Akdeniz</th>
<th>İç Anadolu</th>
<th>Karadeniz</th>
<th>Doğ-Gün. Anadolu</th>
<th>Toplam</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Aracı esnaf</td>
<td>196</td>
<td>38</td>
<td>8</td>
<td>21</td>
<td>44</td>
</tr>
<tr>
<td>Aracı olmayan esnaf-zemâtkâr</td>
<td>281</td>
<td>50</td>
<td>29</td>
<td>23</td>
<td>93</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Geri teknolojiye bağlı esnaf-zemâtkârlar: 45 19 8 3 4 1 30 28 87 51

Toplam 522 238 96 40 53 66 167 200 838 544

% olarak oranlar: 38 17 7 3 4 5 12 14 61 39

Esnaf ve zemâtkâr, modern sanayileşmenin tehdit ettiği bir tabakadır.
Aracı olan kesim, büyük richarların şehir, kasaba ve köydeki son uzantısı ol-
makla beraber aynı zamanda tüccarla çelişkisi olan bir tabakadır. TİP üyelerinde aracılı esnaftan çok, hizmet gören esnaflar ve küçük zanaatka uğramaların bulunması, partinin aracılığıyla karşıya alınan tutumunun ileri gelmektedir. Esnaft ve zanaatkârların geleceği karşı güvensiz ve her an mülksüz bir proletker haline düşmek tehlikesiyle karşı karşıya bulunmalardır, bu grup içindeki uyanık kimselfelerin küçük burjuva mülkiyetine dokunmayan ve milli demokrasiyeye yönelen partileri desteklemelerine yol açmaktadır. Doğu bölgesinde esnaft-zanaatkârların Türkiye İçi Partisi üyeleri içinde daha yoğun bulunması, bu bölgelerin diğer bölgelere nazarın daha da geri kalması niteliği dolayısıyla.

Aracılı esnaft ve zanaatkârlar, hizmet gören veya üretimde bulunan esnaft ve zanaatkârları, hizmet görenlerin daha ağır bastığı bu grupta yer alan, sayca en büyük zanaatkâr erbabi aşağıdaki:

Terzi 269, kalbeci 162, berber 120, Fotografcı 40, Fırıncı 37, ahçi 23.

Geri teknolojiye bağlı zanaatkâr kavramı içinde, demirci, kalaycı, bakircı, yemencili, keçeci, nabant v.s. gibi geri teknoloji kullanlan, feedal düzende rastlanan küçük zanaat erbabinin anılıyor. Bu_nlarnın özelliği, gittikçe proletereleşmeleri, iç pazara açılması ve sanayi ürünlerinin pazarı istilasıyla her geçen gün çok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmalardır. Bu grubun Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde diğer bölgelerle oranla daha yoğun bulunması, bu bölgede feedal yapının çözümemiş olmasından leri gelmektedir.

Küçük burjuva bürokrat ve aydınlar

Bu grupta bürokrattlar, aydın-bürokrat grup, öğrenci ve sendikacılar olmak üzere dört alt grup bulunmaktadır. Öğrencileri, yakın gelecekte bürokrat gruplara katılacak olmaları ve ideoloji tutumları bakımından da genellikle küçük burjuva bürokrat-aydınlarıyla aynı özellikleri taşıması sebebiyle bu gruba dahil etmek etkisiz görünürdür.

Üyelik fişinin iş ve meslek hanesine «sendikacı» yazılanları işçi sayımazdı. Sendikacı olduğu bir iş ve meslek olarak görmeleri, bu üyelerin, profesyonel sendikacı olduklarını ve üretimde bedenen çalışmadıkları varsayımı kuvvetlendirmektedir. Parti üyesi içinde 72 üye gibi, çok küçük bir azniliğ meydana gelme sendikacılar, aslında bu sayının üzerinde olduğu düşünülebilir. Sendikacılarımın önemli bir kısımın üyelik fişlerinde «işçi» olarak görünüyor olması, kuvvetle nihayetlendi.
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Mar-Ege</th>
<th></th>
<th>Iç</th>
<th></th>
<th>Doğ-Gün</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Akdeniz</td>
<td>Anadolu</td>
<td>Karadeniz</td>
<td>Anadolu</td>
<td>Anadolu</td>
<td>Toplam</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Aydın-bürokrat</td>
<td>51</td>
<td>3</td>
<td>14</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td>6</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>Öğrenci</td>
<td>365</td>
<td>24</td>
<td>171</td>
<td>1</td>
<td>11</td>
<td>1</td>
<td>22</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Sendikaço</td>
<td>60</td>
<td>1</td>
<td>8</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>3</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Toplam</td>
<td>787</td>
<td>55</td>
<td>410</td>
<td>6</td>
<td>31</td>
<td>5</td>
<td>41</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>% olarak oranlar</td>
<td>58</td>
<td>4</td>
<td>30</td>
<td>0,5</td>
<td>2</td>
<td>0,5</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
</tr>
</tbody>
</table>


**Küçük bürokratlar:** Muhasebeci, kâtip, sağlık memuru, dava vekili, tahsildar vs. gibi küçük memurlar bu grup içinde sayılır.

**Aydın-bürokrat grup:** Bu üye topluluğu içinde yer alan en büyük meslek grupları aşağıdaki:

- Avukatlar: 94 üye,
- Sanatçı, aktör, ressam, hyceltraş, rejisör, karikatürist, yazar ve müziş-yeneler: 59 üye,
- Emekli memur ve subaylar: 60 üye,
- Mühendis ve mimarlar: 51 üye,
- Gazeteciler: 38 Üye,
- Öğretim üyesi ve yardımcılar: 32 Üye,
- Doktor ve diş doktorlar: 31 Üye.
Öğrenciler


Az topraklı ve orta köylü tabakaları

TİP üyeleri arasında ‘çoştiçi’ olarak gözüken bütün üyeleri, büyük toprak sahiplerinin TİP’e üye olmayaçığı varsayımından hareketle küçük ve orta köylü tabakalarına dahil ediyoruz. Bu köylü tabakaları, toprağı kendi ne yetmeyen ve başkasının toprağında da çalışan veya toprağında işi çalıstırmakla gerber, kendili de çalışan köylülerdir. Bunlar arasında istisna olarak birkaç ülkenin büyük toprak sahipleri olması, zengin köylü olması büyük sayılar içinde somut etkili olmayaçaktır.

TİP üyesi olan küçük ve orta toprak sahibi köylülerin (bunların köy küçük burjuvazisi olarak adlandırabiliriz), bölgeler ve yerleşme merkezlerinin nüfusu itibarıyla dağılışı aşağıdaki:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bölgenin Adı</th>
<th>Üye Sayisi</th>
<th>Toplam Nüfus</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Marmara - Ege - Akdeniz</td>
<td>1194</td>
<td>2576</td>
<td>46,35</td>
</tr>
<tr>
<td>İç Anadolu</td>
<td>523</td>
<td>1043</td>
<td>20,30</td>
</tr>
<tr>
<td>Karadeniz</td>
<td>518</td>
<td>1036</td>
<td>20,11</td>
</tr>
<tr>
<td>Doğu - Güneydoğu Anadolu</td>
<td>341</td>
<td>889</td>
<td>13,24</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Karanžeci ve İç Anadolu bölgelerinde küçük köylü tabakalarından gelen üyelerin yoğunluğu, bu bölgelerde küçük köylü ekonomisinin yaygın olduğunu göstermektedir. Partili taraflı işçilerin % 83’sünün bulunduğu Marmara - Ege - Akdeniz bölgesinde, üye toplamın içinde küçük çiftçilere % 46,35’e düşmesi de, bu đoànının özelliklerinden ileri gelmektedir.

Topraktacli temerkiz, teçhizatlı az topraklı ve orta köylü tabakalarını fakirleştirmektedir. Toprağını da kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya bulunan bu tabakaların, TİP üyesi içinde % 20,29 gibi önemli bir yer tutmasını sebebi bu olsa gerekir. Küçük toprak mülkiyetini tehdit altında gören tarafları alındığında küçük burjuvazinin bu kesimi, milli demokrasi programına bağlanmaktadır.

«Serbest» çalışmalar

TİP üyelerinin % 757 gibi önemli bir kısmını teşkil eden 961 kişi, iş ve meslek haneinde «serbest» çalışmalar belirtmiştir. «Serbest» kavramının Türkçenin çeşitli bölgelerinde ifade ettiği anlam görsellerde tutarak ve bu şekilde beyanda bulunmalarından bazılarını nasıl bir iş sahibi olduklarını ve sosyal sınıflarını araştırarak elde ettiklerimiz sonucu göre, bu üyeler...
genellikle belirli ve sürekli bir iş olmayan küçük sermaye sahipleridir. Küçük ticarette uğraşan bu grubun kasaba ve küçük şehirlerde bulunanları mevsimlik işlerle meşgul olmaktadır. Meselâ, köylünün belli ürünlerini veya belli malları toplayarak, şehirdeki büyük ticareta satılarak veya götürül usulü küçük tanındığı işlerine girerler. Küçük burjuva nitelğinde olan bu grubun % 80 gibi önemli bir kısmı, Marmara-Ege-Akdeniz bölgelerinde toplanmış bulunmaktadır. «Serbest» çalışanların, bölgeler ve yerleşme merkezleri itibariyla dağılımı şöyledir:

(Tablo : 9)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Şehir</th>
<th>Kasaba</th>
<th>Toplam</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Marmara-Ege-Akdeniz</td>
<td>698</td>
<td>79</td>
</tr>
<tr>
<td>İç Anadolu</td>
<td>56</td>
<td>44</td>
</tr>
<tr>
<td>Karadeniz</td>
<td>17</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>Doğu-Güneydoğu Anadolu</td>
<td>16</td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Toplam</strong></td>
<td>787</td>
<td>174</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Ev kadınıları

TIP üyesinin % 2,6’ıni teşkil eden 331 üye «ev kadını»dır. Bu grubun, başkanışını yanında ücretle çalışan, kocasının iktisadi gücü ev geçidirimsel yeten küçük burjuva evi mensup kadınlar olduğunu söyleyen yanlış olmaz. Aydın veya çalışan kadınlar arasından partiye kaydolmalar, iş ve mesleklerini belirmektedirler.

TIP üyesi ev kadınının bölgeler ve yerleşme merkezlerinin nüfusu itibariyla dağılımı şöyledir:

(Tablo : 10)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Şehir</th>
<th>Kasaba</th>
<th>Toplam</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Marmara-Ege-Akdeniz</td>
<td>211</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td>İç Anadolu</td>
<td>74</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Karadeniz</td>
<td>3</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Doğu-Güneydoğu Anadolu</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Toplam</strong></td>
<td>288</td>
<td>43</td>
</tr>
</tbody>
</table>


BURJUVÂZİ

TIP üyesi içinde üretim araçlarına sahip olan ve kendisi çalışmayıp, yanında işçi çalıştırılan veya ticaret ve aracılıkla meşgul olanları bu grupta
topluyoruz. Bütün TIP üyelerinin %2,78'ini meydana getiren bu grupta büyük sanayi veya ticaret sermayesine sahip olanların bulunmadığını varsa
yabiliriz.

TIP içindeki burjuva üyelerleri fonksiyonlarına göre üç başlık altında toplayabiliriz:

1. Araç ve komisyoncular 214 üye % 1,68
2. Büyük hizmet organize eden sermaye sahipleri 84 » % 0,66
3. İmalatçılar 55 » % 0,44

Burjuvaadin gelen TIP üyelerinin bölgelere ve yerleşme merkezlerine göre dağılışı ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

<table>
<thead>
<tr>
<th>(Tablo : 11)</th>
<th><strong>Grup</strong></th>
<th><strong>Marmara-Ege</strong></th>
<th><strong>İç Anadolu</strong></th>
<th><strong>Karadeniz</strong></th>
<th><strong>Doğu</strong></th>
<th><strong>Güneydoğu</strong></th>
<th><strong>Toplam</strong></th>
<th><strong>Gen.</strong></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1)</td>
<td>Akdeniz</td>
<td>49</td>
<td>15</td>
<td>56</td>
<td>18</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>2)</td>
<td>Akdeniz</td>
<td>23</td>
<td>6</td>
<td>9</td>
<td>7</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>3)</td>
<td>Akdeniz</td>
<td>14</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>7</td>
<td>3</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>Toplam</td>
<td>Akdeniz</td>
<td>86</td>
<td>24</td>
<td>66</td>
<td>27</td>
<td>12</td>
<td>13</td>
<td>48</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Araç ve komisyoncular içinde tüccarlar, benzin banyoları ve satış mümemzilleri, kuyumcular, komisyoncu ve simalar, kürkçü ve yedek parça
cular v.s. yer almaktadır. Özellikle tüccarların Doğu-Güneydoğu'da önemli bir grup meydana getirmeleri ve bu bölgedeki araçların üçte iki
den fazlasının kasabalarda oturması, bu üyelerin pek büyük sermaye sahibi olma
dıklarını göstermektedir.

Büyük hizmetler organize eden sermaye sahipleri içinde nakliyeci, sincar, lokantacı ve otelciler başta gelmektedir.

TIP'e kayıtlı burjuvaların önemli bir kısının kasabalarda oturması dikkat çekicidir. Kasaba burjuvaadinin TIP'e kaydolmasına, daha büyük ser
maye sahipleri karşısında ezilmesiyle açıklanabiliriz.

**IŞİZLER**

TIP üyelerinin % 0,62'sini teşkil eden 79 üye işsizdir. Bütün üye toplalamı içinde çok önemlisir bir oranda butun işsizleri ayrı bir grupa topla
dık, bunlar yar-şeker urunlar içinde de gösterilebilir. Bu takdirde şeker ve yar-şekerlerin başlığı altında topladığımız üyelerin oranı, % 0,62
ilavesiyle % 45,09'a ulaşmış olacaktır.

TIP'in işsiz üyelementi bölgeler ve yerleşme merkezlerinin nüfusa göre dağılımı aşağidakır:
(Tablo: 12)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Şehir</th>
<th>Kasaba</th>
<th>Toplam</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Marmara - Ege - Akdeniz</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>İç Anadolu</td>
<td>21</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>Karadeniz</td>
<td>14</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>Doğu - Güneydoğu Anadolu</td>
<td>12</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Toplam</strong></td>
<td>51</td>
<td>28</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**TIP'İN SINIF YAPISININ BÖLGELE İTİBARIYLA ÖZELLİKLERİ**

TIP üyelerinin bölellerde dağılımı

Bölgede yaşayan nüfusun Türkiye nüfusu içindeki oranı

TIP üyelerinin bölellerde dağılımını inclediğimiz zaman, Marmara - Ege - Akdeniz bölgesinin, Türkiye nüfusunda % 39'a yakın bir oranı sahipken, TIP üyelerinin 62,91'ünün bu bölgede bulunduğu görüyorum. Diğer üç bölgede, bu bölgelerin Türkiye nüfusu içindeki oranlarıyla, TIP üyelerinin bütünü içinde bu bölgede oturanların oranı arasında aynı ilişkiyi göremekteyiz:

(Tablo: 13)

<table>
<thead>
<tr>
<th>İç Anadolu</th>
<th>% 15,90</th>
<th>% 25,62</th>
<th>% 15,90</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Karadeniz</td>
<td>% 8,62</td>
<td>% 15,35</td>
<td>% 8,62</td>
</tr>
<tr>
<td>Doğu - Güneydoğu Anadolu</td>
<td>% 12,57</td>
<td>% 20,17</td>
<td>% 12,57</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**TÜŞTAV**

222
TIP üye sayısının, partinin yapılamasını gösteren bir ölçü sayacak olursak, Marmara - Ege - Akdeniz dışındaki bölgelerde parti üye sayısının yakın oranların birbirine çok yakın olduğunu görüyoruz.

Bu konuya ilgili olarak, parti üyelerinin dağılımında karşılansan ve belirtilmesi gerekli bir noktayı işaret etmek yerinde olacaktır. TIP'ın Hatay ilindeki üye sayısı, olağanüstü derece kadar yüksektir. Partinin bütün Türkiye'deki üyelerinin hemen hemen % 8 kadar Hatay ilinde bulunmaktadır. Hatay ilinin, bütün Karadeniz bölgesindeki üye sayısına eşit katı fiyatlı üyesi vardır.

TIP üyeleri içinde, hangi bölgelerde hangi sınıflar diğer bölgelere kıyasla daha ağır baskı dustur? Bölgelenin üye oranıyla, o bölgede belirli sınıflara mensup üyelerin, o sınıf mensup bütün Türkiye'deki parti üyelerine oranı karşlaştırıldığımızda şu sonuçlar çıkarılyor:


TIP'in bütün Türkiye üyelerini içinde % 15,90'unun bulunduğu İç Anadolu bölgesinde, küçük burjuva aydın ve bürokratları, bütün Türkiye'deki toplamının % 30,4'üdür. Kucuk ve orta köylü tabakaları, bütün Türkiye'de dekerin % 20,3'ü ve tüm olarak küçük burjuvazi, bütün Türkiye'deki küçük burjuva ve parti üyelerinin % 18,87'sidir.

TIP üyelerinin % 8,62'sinin bulunduğu Karadeniz bölgesinde küçük ve orta köylü tabakaların, bütün Türkiye'de dekerin % 20,1'idir. Tüm olarak küçük burjuvazi ise, Türkiye'deki küçük burjuva parti üyelerinin % 9,72'si orandadır.

Görlüldüğü üzere, küçük ve orta köylü tabakaların partinin içindeki üye sayısı itibarıyla gicle, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinde artmaktadır. Bu bölgelerde partinin küçük burjuva karakteri koyulmaktadır.

TIP üyelerinin bölgelere dağılışını incelediğimizde, Türkiye’nin sınıf yapısı TIP’e geniş ölçüde yansıtmını görüyoruz. TIP, sanayinin ve kapitalist tarım ilişkilerinin nisbeten geliştiği bölgelerde, daha büyük oranda işçi ve aylan üylemce sahptır. Küçük köylü ekonomisinin hakim olduğu İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri küçük ve orta köylü tabakalarının işlerini çekmekteidir. Doğu Anadolu’da ise, esnafl-zematherk teller, aylan ve bürokratlar haric, bütün küçük burjuva zümrelerinin parti içindeki oranı yüksekmeidir.

Bütün bu testjeter, TIP’in, bütün partiler gibi üve kaydettğiği gösterekteidir. Türkiye’de esasen bir avuç olun büyük sermaye sahipleri ve top-rak ağalarını, hiçbir partide çoğunluğu sağlayamazlar, ama bütün partilerde egemen de olurlar. Türkiye İçsi Partisinin, bölgelerin sınıf ilişkileri ve ekonomik yapısıyla aynı doğrultuda bir sınıf yapısına sahip olması, bir bakıma TIP’in, üyelerinin sınıf yapısı itibariyle, Türkiye’nin sosyo-ekonomik yapısını reddeden değil, bu yapıya tabii bir parti olduğunu göstermektedir.

**TIP ÜYELERININ, BULUNDUĞU YERLEŞME MERKEZLERİNİN BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE İNCELENMESİ**

Çalışmamızın başında, Giriş bölümünde yaptığımız şehir-kasaba ayırımı esaslarını vermişik.

TIP’in şehirli üyeler, veya daha doğru bir ifadeyle 20.000’den yukarı nüfuslu yerlere kayıtlı üyelerin toplamı, 6970’dir. Bu sayı Tip üyelerinin %54’ü’nün meydana getirmektedir. 20.000’den küçük yerleşme merkezlerinde kayıtlı olanlar ise, 5725 üve olup, toplam üye sayısıının %45,10’su oranlarında dururlar. Bu 5725 üve içinde 1174 tarım işçisi ve 2576 küçük-orta topraklık köylü, TIP’in köylü üyeleri ile meydana getirmektedir. Bunların toplamı 3750 üveydi ki, bu sayı, bütün TIP üyelerinin %29’unu teşkil eder. Tarım işçileri, küçük ve orta çiftçilere dışında, TIP’e kayıtlı köy esnaf ve zemathkärlerinin bulunduğunu da muhakkaktır. Ancak, geri teknolojiye bağlı esnaf ve zemathkärlerin TIP üyelerini içinde %1 civardında (138 üye), çok küçük bir bölüm teşkil etmesi sebebiyle, TIP’in köylü üye oranının %30’unu üzerine çıkmadığı söylenebiliriz.

Bu bilgileri toplu olarak ve bölgelere dağılımıyla beraber bir tabloda gösterecek olursak:

![Tablo: 14](image_url)

- **Marmara-Ege**
  - Şehirli: 4839 % 60
  - Kasabalar: 975 % 13
  - Köylü: 2172 % 27
  - Toplam: 7986 % 100

- **İç Anadolu**
  - Şehirli: 1281 % 63
  - Kasabalar: 198 % 9
  - Köylü: 560 % 28
  - Toplam: 2061 % 100

- **Karadeniz**
  - Şehirli: 306 % 23
  - Kasabalar: 185 % 17
  - Köylü: 603 % 55
  - Toplam: 1094 % 100

- **Doğu-Güneyey**
  - Şehirli: 564 % 35
  - Kasabalar: 617 % 39
  - Köylü: 415 % 26
  - Toplam: 1596 % 100

SONUÇ


Kıcık burjuvazinin TİP içinde en önemli unsuruyu teşkil etmesini, bilinen seviyesi, sınıf olarak tecrübe ve olgunluğu, siyasete katılmadaki aktifliği yanında, kiıık burjuvazinin diğer emekçilik sınıfıla ittifak korma zorunda olduğu da açıklanabiliriz. Büyük çoğunluğu çalışan insanların, emekçiler olarak kiıık burjuvaz, Türkiye gibi yan-bağımı, yarı-feodal bir ülkede, kurtuluşun kökyi ve şehr proletaryasyonu ittifakta aramaktadır. İşçi sınıfı ideolojisinden esinlendirdiği sloganlar ve kendine has popülitizme, emezlik sınıfını edebiyatıyla bu ittifak kendi yönetiminde gerçekleştirme istemektedir. Bu ittifak elbette gerçekleştirilecek, ve milli kurtuluş zaferine ulaşacaktır. Ancak bir parti içinde olmamak bu ittifak. İşçi sınıfını ideolojik yönlen ve üyelerine yapısı itibarıyla saflar bir partisi olmalıdır ve olacaktır.

İşçi sınıfının ideolojisini berilmesini, sosyalist işçi partileri, üyelerinin içinde işçi sınıfını güçlü bir çoğunlukta olması ve proletaryanın sınıflarındaki yetişmis bilinçli devrimcilerin partide hâkim unsurudan getirmesine, dikkat eder. İşçi sınıfının, kiıık burjuvaz ile ittifakı öyle hesaplar ve diğer kiıık burjuva partileriyle rekabet yüzünden parti içinde gerçekleştirilmesi çağrılır. Bu yönleştir. Partinin ideolojik sağlığı ve tecanışın yanında, sınıf yapısı itibarıyla da aynı tutarlılığı göstermesi gerekir. Bir sosyalist parti, durum gibi bir bölgede zayıf olan işçi sınıfını, o parti içinde de zayıf olmamak olasılığına rastlanmaz. Devrimci partiler, toplum yapısından farklı olarak, o toplum yapısı inkâr eden bir güç olarak kurulur ve yapısının yön-de geliştirilir. Gerçek işçi Partisi, her bölgede işçi partisi olmak zorundadır. Türkiye’nin her bölgesinde bir partiyi örgütleyecek ve sürûtecek sayida işçi vardır. Devrimci bir parti, bölgenin geriliklerine tabii olmalıdır, o parti reddeden unsurlarını bûneyinde topladık ormanda devrimci partidir. Bu sebeple, parti örgütünün bir amac haline getirmeckten vazgeçip, proletarya çarpıştain devrimci yetişirme ve partiyi sağlam temeline kazıyışın mukadelesine girmez gerekir. işçi sınıfı, en uyguluk konusunun bulunduğuna bir parti içinde dahi
In.writeHead ve öner durumunda değildir. İşçi sınıfı liderlığını boş bir kavram olmaktan ve gevezelik konusu olmaktan çıkarp, bunu ilköncü parti içinde gerçekleştirmeye yönelik zarureti vardır. Küçük burjuvazının manfaatlarının ve yönetiminin partiye hakim olması için çalışan, hatta milîcî güçlerin mücadeleyi birliği sağlanmak yolundaki çabaları bağımsızlaştırmak oportünist bir küçük burjuva azınlığının manfaatlerini temsil eden TİP yöneticilerinin, işçi üyelerin kendi sınıf ideolojilerini kavramalarına karşı çıkıktarları anlamıdır. Bu durumda, proletar devrimcileri yetiştirme, işçi sınıfa kendî ideolojisini kazandırmak, onu anti-emperyalist, anti-feodal mücadeleye, sosyalizme yönelme bilinciley katma görevini devrimciler, oportünistlerle mücadele ederek yerine getireceklerdir. Oportünistlerle, sosyalistler arasındaki uzaşmaylık nedeni de budur.


FATIMA MOHAMED BERNAOUİ

Doğum yılı 1941. Doğum yeri Kudüs. Adı Fatima Mohammed Bernaoui. 19.11.1967 günü başka mache idleriyle birlikte, Sioncu işgal makamları tarafından Kudüs'te yakalanıyor, Askeri yargı önüne çıkarılıyor. Ondört ayır suçtan...

Hakkındaki idamların en ağırları: EL-FETİH'e bağlı olmak, Kudüs'teki "Sahione" sinemasına patlayıcı madde koymak, Kudüs yaklarınınındaki Birleşmiş Milletler Kontrol Merkezi'ne karşı sabotaj harekatına katılmak... Ve diğer onbir işan.

Fatima'ya İsrail sorumluları nazılardan kendi üzerinde denendiği sırada öğrendikleri işe işe uyguluyorlar. Bunlara onun cevabı şu olayor: "Size hiç bir şey söylemem... Yaşasın Hür Arap Filistin'i... Halkın kana susamış sızlerden intikamını alacak..."


Téofilo Acosta, El-Fethül'in Suriye'deki gizli komanda kampanyası geziğini sırasında Fatma hâlâ prangalıyor. Fakat bu kampta o prangaları parçalayaçak güç büyümeke tedir.

Téofilo Acosta bu gecenin fısırlıını şöyle anlatıyor:

«Abu Amer, şimdi de uyguladıklarımız eğitimenden söz ediyor: 'Gerillacılarımızın içerisindeki gizli eğitim kamplarımız var. Buralarda başka halkın deneyelerini kendi özgülliklerimizde uçuruyoruz. Komandoları gelmesin...»

ve «komandolar!», «komandolar!» diyen kararlı haykırısları duyar gibi oluyorum.»(*)

FILISTIN KURTULUŞ HAREKETİNİN ÖRGÜTSEL DURUMU

Filistin Arap halkı, artık kurtuluşunu, Arap devletlerinin kendi çikarmalarını önde tutan rejimlerinden beklemiyor. Kendi içinde kendi mücadeleye örgütlerini çikarıyor. Tesbhir taneleri gibi başka başka topraklarda, başka başka Arap devletlerinin sınırları içinde öbek yapan, işgal altında topraklarda ezilen Filistin Arap halkının umutsuzluk toprağında yaşanan bu mücadeleye örgütleri de, tek bir program etrafında birleşmiş olmaktan uzak ve henüz birbirlerinden kopukturlar.

22 Ekim 1968 tarihli Le Monde gazetesinde, «Altı Gün Savaşından Bu Yana El-Feth Komando Örgütü Gelişme İçinde» başlıklı yazısında, Basile Karlinsky şöyle diyor:

«İsrail’in işgal altında tuttuğu bölgelerde görülen mukavemet harekatı, Millî Kurtulûş Kuvvetlerinin Güney Yemen’deki zaferi, 1967 Haziran’ından önce pek tammayan, Arap yenilgisyle savaşanların azalmasıyla güç bulan bir örgütün ön plana çıkardı: Birincisi Filistin Millî Kurtulûş Cephesi veya diğer adıyla El-Feth, diğerleri Arap Millîyetçileri Cephesi veya diğer adıyla Kavmîyun El Arap, El-Feth, hicretin Filistinlileri dağıtığı bütün ülkelerde etkisi bulunan, ama tamamen Filistin’e has bir örgüt. İkincişi bir Panarap örgütü, fakat Filistin’de köyük var: Filistin Halk Kurtulûş Cephesi (FLP). Israil’a karşı yürüttülen silahlı mukavemet harekâtında FLP, El-Feth’in başıcı rakibidir.»

FLLP ve El-Feth kadar ünlü diğer bir örgüt te OLP, yan Filistin Kurtulûş Örgütüdür. Başı çekirdiği halindeki küçük hareketler de var. Örneğin daha çok nitelikteki Mufti örgütü, Suudi Arabistan rejiminin özel hâkimiyetinde 1947 yılında Arap Birliği’nin harareti zamanlarında kurulmuş bulunan HOPA, yan Arap Filistin Yüksek Örgütü, ALN, yan Filistin Kurtuluş Öncüleri Örgütü v.s.

Müşadele örgütlerinin dağılmığı, beraberinde mücadeleye yöneltlerinde farklılıklar ve ideolojik bakış açısından ayrılıklar da getirmektedir.

5 Haziran 1967 savaşındaki acı yeniliğin Arap devletlerinin zayıflığını ortaya çıkarmış, mücadeleinin yıkımını Filistin Kurtuluş Hareketini meydana getiren örgütlerin onuzağını yüklenmiş. Nitekim bunların faaliyetleri son bir yıl içinde yoğunlaşmış, mücadeleyi kazanmayı hedefler. Mücadele içinde kazanılan deneyler, Filistinçilere örgütlerini birleşmeye zorlamaktadır. Ote yandan birleşme-

(1) Téofilo Acosta, Palestina: Les Commandos «Tourmanée», Tricontinental, sayı 1, Ocak-Subat 1968, s. 77.
nin ön koşulu olan ideolojik birlik, amaç ve görüş beraberliği yönünde olumlu gelişmeler göz çarpmaktadır.

AP ajansı 21 Ekim günü Kahire'den şu haberini vermektedir:

«İstiklalın güçlerinin, Filistin kutu, Filistin kuvvetlerine karşı iğden altındaki Arab topraklarında girişi, Filistin Kurtuluş Örgütü (OLP) ile El-Feth'i bir araya getiren bir askeri komite'nin "olabilecek" Amman'da kurulmuş olduğunu haber vermektedir.»

«OLP, El-Feth ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FPLP), Filistin komando örgütlerinin en önemli ve en faalleridir. İstiklalın güçlerinin, Filistin kuvvetlerine karşı iğden altındaki Arab topraklarında girişi, Filistin Kurtuluş Örgütü (OLP) ile El-Feth'i bir araya getiren bir askeri komite'nin "olabilecek" Amman'da kurulmuş olduğunu haber vermektedir.»

El-Feth ile OLP'yi bir araya getiren askeri komite'nin kuruluğu birleşme yönündeki uzun görüşmelerin sonucudur. Bu, andan önce de gazeteler tarafından yer almıştır. OPL, OLP ve FPLP arasındaki birleşme görüşmeleri, 1968 Ocak ayında konuşulmuş olan büyük buluşmaya, askeri komite'nin kuruluğu bu yolda olumlu bir gelişmedir. Örgütlü bir birleşme, askeri ordunun başlayarak adım atmaya hazırlanması, siyaset planda birlikle sonlanmış olduğu anlamıyla marxist-lenist bir örgüt olan FPLP'nin durumu tahlillerinin, koyduğu hedeflerin, başlangıçta ideolojik bakımdan renkli ve tutarsız olan El-Feth tarafından, olayların zoruya gitilince benimsenmesi olması, birleşme yolündeki en önemli engeli ortadan kaldırılmaktadır.

İSRAİL DEVLETİNİN NİTELİKLERİ

1) Kuruluş


Balfour Beyannamesi'nin Yahudi yurdun olmak üzere ayrdığı topraklar
da Yahudi nüfus, 1935 yılında toplam nüfusun % 28'ine yükselektedir. Sionist örgütlerin geniş çapta faaliyeti, baraya hirceti son derece hızlandırılmıştır. En iyi topraklar dünyada Yahudi örgütlerinin topladıkları paralarla
eraplardan satın alınmaktadır ve Filistin'e gelen Yahudilere dağıtılmaktadır. İngiliz emperyalizminin kanadi altında, para gücüyle, bir yutan el değiştirilmektedir. Mülkleştirmeürlü, kütütlere itilen, ekonomik bakımından aşağı bir seviyeye düşürilen, uygunsuz, yeterli toprak Arap halkı arasındaki inşaat koşusunda, 1939 yılında İn
giltere, Filistin'e Yahudi göçü üzerine tahditler koymak zorunda kalmak
tadır. Nazi zulmünden kaçan Yahudilere Filistin'in kapatılması Yadudiler
de İngilizleri karşı karşıya getirecektir.

1944 yılında Sion arması ve bayağı altında dövünen bir Yahudi tuga
yının kurulmasına İngiltere göz yummak zorunda kalmaktadır. Ayrıca «Stern grubu», «Irgun» gibi gibi örgütler de gelişme gösterecektir. Yahudilerle İ
gilizler ve Araplar arasında üçlü bir mücadele devresi açılmaktadır.

Bu gergin hava içinde 1947 yıl Kasım ayında Birleşmiş Milletler Filis
tin'in bölünmesine karşı vermektedir. Bu tarihte Yahudilerin işgal altında
bulunan topraklar ve Necef çölü üzerinde bir Yahudi devleti, Arap asılı
Filistinlerin işgalinde bulunan topraklarda ise bir Arap devleti kurucu
aktarır.

Birleşmiş Milletlerin bu kararını hakkında, 1967 yılında, yanı yirmi yıl
sonra, bu kararın çeşitli sonuçlarından biri olarak ortaya çıkmış bulunan
El-Feth örgütünün bin yöneticisi şöyle demektedir: «Geçmişte veya şimd
i, 1947-48'de olduğu gibi, Birleşmiş Milletlerin Filistin'in bölünmesini oya
koyma hakkına sahip olmasına anlamanın imkânı yoktur. Çünkü bu toprak
larda dogmuş bulunan bizzat, ne o zaman ne de bugünkü, bu toplanılara ka
tılımdık ve katılmamaktayız.» (3)

Birleşmiş Milletlerin 1947'deki kararını tanımayan Araplar, önce Suri
ey'den, Irak'tan, Lübnan'dan, hatta Pakistan'dan gelen gönlü müslüman
kuvvetleriyle, sonra da altı Arap devletinin ordularıyla İsrail'i işgal edecek
lerdir. «Hasım sayısı ve silah üstünlüğune rağmen, dünyanın bütün Yahudi
cemâatiğinin gönlü, silah ve para yardımlarıyla desteklenen, İngiliz su
beylerinin sevki ve kumandasındaki Yahudiler, kendilerinden umulmadık bir
cengaverlik ve askeri yetersiz göstereceklere ve bütün Arap ilkelerein ask
eri güçünün alt edeceklerdir.» (4) Ve İsrail devleti ortaya çıkacaktır.

İsrail devleti siyasi ve askeri mücadelelerin sonucu olarak doğmuştur.

(3) Leonora Standal, «Entretien Avec les Guerilleurs Palestiniens», Les
Temps Modernes, No: 233.

(4) Histoire Générale des Civilisations, Epoque Contemporaine, Cilt VII,
PUR, 1957, s. 614-615.
2) Milliyetler durumu

Milliyetler durumunu incelemeye girişmeden önce bazı tanımlar vermek gerekenktedir.

a) İsrail’deki Yahudi milleti: İsrail devletinin bütün Yahudi asılı (dişli anlamda) vatandaşları. İsrail dışında oturan Yahudiler, İsrail’deki Yahudi milletinin değil, şu ya da bu ilkinin Yahudi cemaatinin üyeleridir.

b) İsrail’deki Filistinli Araplar: İsrail devletinin Arap asılı vatandaşları.

c) Filistin Arap milleti: Filistin’in bütün Arap asılı halkı.


e) İsrail halkı: İsrail’in Yahudi halkı ve İsrail’in Arap halkı.

İsrail devleti, milliyet unsuru bakımından heterogendir. İsrail’deki Yahudi milleti çoğunluktur. Bunların sayısı 2.5 milyona bulunmaktadır. İsrail’deki Filistinli Araplar 300.000 kadardır. İsrail devletinin yapısı o şekildeki, İsrail’deki Yahudi milleti, İsrail’deki Filistinli Arapları baskı altında tutmaktadır. İsrail’deki Filistinli Araplar, ülke içinde serbestçe dolaşamadıkları gibi, bir bağımsız siyasi örgüt de sahip değildirler. Ayrıca, İsrail devleti, ABD’nin hizmetindeki uluslararası kuruluşlar ve gergici Ürdün devletiyle işbirliği yaparak, İsrail’deki Filistinli Arapları, İsrail dışında yaşayan, kimin mültecii, kimin değil, bir milyondan fazla Filistinli Araptan tecrid etmektedir. Filistin Arap milletinin mültecii olan çoğunluğu, Filistin’in bir kısmının (Aşağı Ürdün) Ürdün tarafından, diğer bir kısmının (Gaza) Misir tarafından ilhakı bir kısmının da İsrail’in elinde bulunması sebeplerinden, mültecii kampları arasındabyssuz ve topraksız yaşamaktadır.

3) Gelişme seviyesi

İsrail, emperyalist büyük devletlerle bağlı kapitalist bir devlettir. İsrail’in kapitalist gelişmesi, başka ABD, İngiltere ve Fransa olmak üzere büyük

«İsrail'in büyük devletlerle ilişkilerini kücümsenetmek gerekmemekle birlikte, biz, her şeyden önce kendii güçlerimiz ve dünya Yahudilerinin yardımına güveniyoruz. Amerikalılar bize daına şu sözleme tedirler: «Paramızı savunma için israf etmeyiniz. VI. Filomuzu güvemize». Biz omlara cevap olarak, savunmamızı VI. Filoya dayandırıyoruz. Bugün hangi bir sebepten dolayı zamanında buraya yetişemeye bilir.» (*)

4) Sonuç

Bu günkü halde Filistin koloni durumunda değildir. İsrail topraklarında oturanlar, doğrudan doğruya herhangi bir emperyalist ülkenin devletikleri arasında bir toprakların sınırları boyunca uzanan bir devletin, İsrail devletinin ıktidarına uygururlar. Bu devletin ıktidarlı, kapitalist devletlerin tarihsel değişikliklerinden esinlerecek hıza yerleşik bir durum kazanmış bulunan bir kamu gücünün dayanmaktadır. İsrail devletinin ıktidarını, emperyalist ülkelerin, sömürdükleri yerlerde milli bağımsızlık varmış intibâhını örnek için diktikleri kükü yönetmelerin ıktidarları gibi değildir. Hımayeleri altında Tunus'ta bir zamanlar Fransızların halkın başına dikilmiş olduğu Beyin ıktidarı ile İsrail devletinin ıktidari arasında uzaktan yakın bir ilgi yoktur. Bir ne kadar yapayazsa, öleki o kadar gerçektir, Boyle olsunca, bugün İsrail devletinin İngiliz emperyalizminin kanatlarını altında kalmış bulunmasına, simdi dilderi dünyayı emperyalizminin destek ve yardım görmesine bakarak, kendi başına bir gelişme çizgisine sahip bulundu-


Bugünkü İsrail devleti, etnik bakımından yabancı unsurları sistemi bir şekilde taşfıye ederek, etkisiyle hale getirmeeye çalışarak, yalnız İsrail Yahudi milletinin üzerine oturtan gerçek anlamda milli bir devlet haline gelme amacıyla girişmektedir. Bugün ortada daha iyi anlaşılması gerekir ki, bugün bir İsrail Yahudi milletin varıdır. Fakat içinde bir İsrail milleti yoktur. Bunun aslında ileri sömürge, bugünkü İsrail devletine arka oturtulanın, onun homogen bir milli bütün kuruma yeterince umut bağlananların görüşlerini benimsme olur. Bir İsrail millentinin gerçek ve olabilmek için, bugünkü İsrail

ISRAİL DEVLİT İKTİDARI KİMİ EZİYOR? ARAP MILLETİNİ Mİ? FILİSTİN ARAP MILLETİNİ Mİ?

İlk bakışta anlamsız görünen bu soru, sonuçları bakımından büyük bir önem taşımaktadır. İsrail devleti iktidarına karşı yürütülen millî kurtuluş mücadeleinin sınırlarını bu soruya verilecek cevap tànım edecektir. İsrail devletinin Arap milletini ezdiği doğruya, mücadele alanı Aden'den Kazablanka'ya kadar uzanacaktır. Ezilenin Filistin Arap milletini öldüreni kabul edersek, mücadele alanı bu milletin yer aldiği sınırlar içinde bulunacaktır.


Bugünkü bir Arap milletinin varlığını ileri sürenler, Stalin'in 1912 tarihli "Marksizm ve Millî Mesele" adlı yazısındaki millet tanımlarına dayanmaktadır. Stalin, bu yazısında millet söyle tanımlamaktadır: "Millet, tarih içinde teşkil edilmiş, dil, toprak, ekonomik hayat ve kültür birliği şeklinde beliren ruhi iyi ortaklığına dayalı, istikrarlı bir camidir.

Bu tanımdaki dil, toprak, ekonomik hayat, kültür birliği, tarih içinde teşkil edilmiş olan unsurlarna bakılarak Arap milletinin varlığı ispatlanmaya çalışmaktadır. Fakat Stalin'in 1912'de söylemiş olduğu şu önerileri unutulmaktadır: "Millet sadece bir tarihi kategori değil, belir bir dönemin, büyük çağındaki kapitalizm döneminin tarihi kategorisidir." (Millî kapitalist üretime taraflar genişliği toplumlarda ortaya çıkan bir tarihi kategoridir. Ama kapitalist üretime taraflar açısından geçerli olduğu, bütün Arap halkını içeren tek bir kapitalist Arap toplumunun söz edilebilir mi? Kapitalizmin büyük çağından Arap halkları henüz ya teodol Osmanlı toplumunun boyun durduğu altında, ya da başka emperyalist ülkelerin (İngiltere, Fransa gibi) somurulması halinde bulunmaktaşıklar.

235
Gene Stalin, yeni bir tarihi dönemin açılışını 1925 yılında, milliyet meselesine şu açılığı getirecektir: «O zamandan bu yana uluslararasın durumun kökünden değişmiş olduğunu, bir yandan savaşın (Birinci Dünya Savaşı) bir yandan Ekim Devriminin, milliyet meselesini burjuva demokratik devriminin parçası halinden sosyalist proleter devriminin parçası haline getirdiğini görmerek şaca olur.»


İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki gelişmeler içinde, Arap halklarının tek bir millet halinde ortaya çıkacak yerde, emperyalizmin çizdiği suni sınırlar içinde birbirinden başımsız birimler halinde milli bilince ulaşıkları ortaya dair dar.

Bu tarihi geçeğin yanı sıra, bugün İkinci Arap ülkelerindeki ortak unsurlara dayanarak tek bir Arap milletin varlığını veya var olabileceği istiklalçıları iddiasıyla dibillim, tarih v.s. araştırmalarının ortaya çıkardığı veriler çelişmekteidir. Bu araştırmalar, tek bir bütün değil, «Arap milleti» denen varlığın içinde farklılaşma ve kökçeye yolunda birçok bütün bulunduğu ortaya çıkarmaktadır. Dibillim araştırmaları, Arap ülkelerin özel tarihi gelişmelerinin, Orta Çağ Roma Avrupa'ndaki süreçte benzer bir süreç içinde, birbirinden farklı dilleri geliştirmekte olduğunu ıspatlamaktadır. (1)

Arap ülçemindeki bu bölünme insanlığın devrimci gelişmesi bakımından olumlu bir durum değildir. Arap ülçeminde bir kısım, emperyalizmin hakimiyetinden kurtulmak, uluslararası devrimin saflarında yerini alırken, surf bu bölünmeden yararlanan emperyalizm, bu ülkenin başka kısımlarını kendili geçici tahakkülü altında tutabilme imkanlarını kavuşmaktadır. Fakat Arap ülçeminin sömürgeci ülkeler arasında paylaşılmış olması ve milli kurtuluş hareketlerinin yürütüldüğü zamanları ve biçimleri, inkar edilemeyecek bir geçörtü ki, Arap ülkeleri arasında önemli farklıların doğmasına ve gelişmesine yol açmıştır. Arap ülkelerinin ekonomik bütünülüğünün, ipek baharat ve zenci esirlerin geçmiş olduğu eski ticaret yolları etrafında kurulma-
yacığı bellidir. Belli olan başka bir husus ta, Arap ülkeleri arasındaki ekonomik bağların, bunlarla emperyalist ülkelerin meydana getirdikleri çeşitli ekonomik bütünler arasındaki bağlardan daha sıkı olduğunu.

«Arap milletinin» istikrarı bir devlet yapısı yüküt. Buna karşılık O- 
ta Çağ Arap imperatorluğu'nun kapladığı alanında birçok milli devlet (Tunus gibi) ve miliyetler devletleri (İsrail, Irak v.s. gibi) doğmuştur. Miliyetler 
devletlerinde çeşitli ezilen halkların (İrak'taki kürt halkı, İsrail'deki Filis 
tin Arap milleti gibi) verмеча oldukları kuruluş mücadeleleri başarıyla ulaştığı zaman ortaya yeni milli devletler çıkaracaktır. Bu devlet kurulular 
farklı kanuniyetler içinde gelisme istidadi taşımacadurlar ve bu kanuniyet 
lar, uzun bir zaman devresi boyunca, geniş bir milli Arap bünyesini kurma 
yönünde değil, Tunus, Cezayir v.s. adı altında mütecaatış milli bütünler 
kurma yönünde ilemeyecektr.

Bu durum karşısında hayranlanmanın gereği ortada bulunmak birlikte, 
kapanaç bir dömenin dini ve kültürel kalınlaryla adına Arap halklarını bir 
leştirmeye gayretlerini karşısında da uyaran bulunmak gerekmeksiz. Bu çeşit 
bir Arap birliği çabası, genelde, Arap halklarının onliterdeki somut dev 
rıncı görevlerden uzaklaştırmaya, onları gerçek aleminde temeli bulunmayan 
hayali bir amaç yöneterek devrimci gelismeyle geçici süreleri ifade 
etmektedir.

İorta tek bir Arap milli bulunduğu göre, İsrail devlet ikitarianı 
ki mi ezemektehr? İsrail devleti ile çeşitli Arap devletleri arasındaki ilişkilerinin nihâti nedir?

İsrail devletinin tehdidi altinda bulunan bazı Arap devletleri vardır. İsr 
ail devleti, bununla devlet olma vasıflarının önemli bir parçasını meydana 
getiren askeri potansiyellerini tahrir ederek, hayattayetlerine ve toprak 
bütünliklerine kastetmektedir. İsrail ile Surîye, Ürdûn ve Misr ası 
son savaş, bir bakım, bazı imtiyazları (Akaba körfezinde ve Sûveyş 
kâna 
nda gemi dolaştırmaya hakkı gibi) veya bazı toprak parçalarını (Garze, As 
ğa 
Ürdûn gibi) ele geçirme yarah koruma amacıyla yapılan, basit bir devletler 
arası mücadeleedir. Sorun bu şekilde konduğu takdirde, İsrail devletine kar 
şı, gerici Arap devletlerinin de, ilerici Arap devletleri gibi mücadelede giri 

decekleri ortaça çıkart. Fakat bu savaşın gerçek nedeni, İsrail devletinin ge 

lismesinin, Fillstîn Arap milletinin ortadan kalkmasını gerektirdiği olma 
sıdır. İsrail devleti, miliyetler devleti halinden çıkaran milli devlet haline 
girmeye eğilimi dolaysıyla, bugun Misr, Surîye, Lîbân gibi Arap devletler 
inin yönetimleri altında bulunan Arap Fillstîn topraklarına durmadan mü 
tecili atmaktadır. İsrail devletinin gelişmeye karşınu, onu, kendini devletleri 
kurmuş bütün Arap halklarının kendine tabi bırakmak, milîyet bakımından 
gayrimumteciyken geniş bir imperatorluk kurumuya değil, milîyet bakımından 
mütecaatışı bir toprak parçası üzerinde hâkimiyeti yapmaya:Number sevketmek 
tedir. Gereci İsrail yöneticileri arasında Aralık 1967'de yapılan tartışmalar, 
bazı sionistlere göre Nîl'den Fırat'a kadar uzananması geçen «Büyük Is 

237
rail-in kurulmasının, yüzde yüz Yahudi olan milli bir Yahudi devletinin kurulmasına geliştiği ortaya koymıştır. Sionistlerin geniş alanları zapte
derek Arap asıllı halkın bu ülkede toplumların bugünkü uluslararası kuvvet ilşi
cileri bakımından mümkün olabilir olamayacağı tartışılmiştir. Haziran 1967-
den beri iç çatışma da tutucular topraklarla giriştipler bu yöndeki deneme
terimler kismen başarılı olmuştur. İşgalcileri sürdürdüğümüz için, Filistinli Arap
lara yerel toprakları bir bölge tahsis etmek, devlet adını verekleri bu bö
gleının başına kendilerine hizmet edecek bazı Filistinli esrâfi getirebilmek
ihtimallerini düşünmemek zorunda kalımlardır.

Buna göre Arap halkları, İsrail devletinin esit tehdidi altında bulunma
taktır.

Filistin Arap milleti, İsrail devletinin baskıına karşı koymakla İsrail
toprakları dışındaki Filistin Arapların yanında iltica etmekتشكيلarı arasında
şeme yapılmak durumundadır. İsrail devletinin gelişmesine paralel olarak
milli bilincе ulaşmakta bulunan bu milletin durumu, topraklarının İsrail ta
rafından devamî surette tehdit altında bulunduqlaması, Ürdün ve Mısı
devletlerinin, 1950 lerde gerici hükümleri tarafından ilkak edilmek bulunan
Filistin parçaları üzerinde Filistin Arap milletinin devlet iktidaranın organ-
larının (El-Fethi, OLP...) serbestçe hareket etmelerine engel olmaları se
bepleriley son derece istikrarsız ve zayıftır.

İsrail devletiyle sınırlarını bulunduğu Arap devletleri, bu devletler araları
nda menfaat zitlikleri bulunması ve Filistin Arap milletine kurtuluş mucade
deleşinde yardım etmekte olmaları yüzünden tehdit altındırlar.

Diğer Arap devletleri üzerindeki İsrail tehdidi, bunların Filistin milli
kurtuluş mücadelesi örgütlerini ve hareketini desteklemelerinden fayda gelme
tedir. Bu devletler üzerindeki tehdit, aynı dayanışmayı gösteren Arnavutluk,
Çin vs. gibi devletler üzerindeki İsrail tehdidinden daha büyük ve daha
gercek değildir.

Şu halde esas mücadele Filistin Arap milleti ile İsrail devleti arasında
da. İsrail devletinin amaçlarına ulaşabilmek Filistin Arap milletinin yok
olsunsa, Filistin Arap milletinin amaçlarına ulaşabilmek İsrail devletinin
yok olmasına bağlıdır. Hemen belirtmek gerekir ki, Filistin Arap milletinin
amaç İsrail devletini tahrip etmektir. Yoksra Filistin Yahudi milletinin var
lıguna son vermek veya bu milletin ayrı bir devlet içinde siyasi ifadeye ka
vsamasına engel olmak değildir. Ancak Filistin Arap milletinin çıkarlarıyla
ulaşacak olan Filistin Yahudi devleti, bugünkü İsrail devleti gibi, Filistin
Arap milletinin kendi toprakları üzerinde kendi siyasi örgütünü geliştirme
sine karşı çikan bir devlet olmayaacaktır.

Diğer Arap devletleri, Filistin Arap milletinin kurtuluş mücadelesinde
yardımcı kuvvetler olarak yer tutmaktadır. Bunlar, Filistin sorununun çözü
münü kendi özel çıkarlarına tabi kılınmakla ve iktidari hale getirekleri sürece,
Filistin kurtuluş hareketinin örgütüne her çeşitli yardımcı yap
mak mümkün olanları altındadırlar.
EL-FETİH


1956 yılında Mısır'ın yenilgisi ugraması, El-Fetih kurucularının zihindeki iki fikrin şekillenmesine yol açacaktır: 1) Filistin'in kurtulabilmesi için İsrail ordusunun çözürlmesi şarttır; 2) Arap devletleri bu mücadelede ancak destek güç olabilirler, asıl mücazelenin ürünü Filistinlilerin üstlenmesi gerekir.

El-Fetih, kurulduğu andan itibaren Cezayir devrini ve yeraltı mücazeleri gerektirin kendi modeline alınmış. Birçoğu Filistinli mücahid Cezayır'deki FLN kamplarında ve Cezayir mücadelesinde yetişmiş ve pişmiştir.


İsrail devleti Filistinli mücahidlerin hareketlerini daima Arap birliği hareketinin emrine olarak tamamı çabısıdır. El-Fetih, ilk olarak ortaya çıkan, bir siyer Arap Devletleri birlikte karşı çıkması ve yalnız Filistinle ilgili bir örgüt olarak kendini tanımlama çabasıdır.

Gene İsrail propagandası, henüz yerine geçmek zorunlu olan Arap halkının üzerinde El-Fetih'i gözden düşürmek için, bu hareketin Nâsur sosoalizminin hizmetinde olduğunu ve Arap aleminin yahutunun fikirler soktugunun yaygınlaşmış, Yüksel birvertisim gibi, bu gereklik koşulları içinde, Arap halkının önderindeki devrimci adımdan uzak tutmaktan başka belirsiz bir olmayan Arap birliği fikrinin yaygın bulunduğunu, Mısır ile Suriye'nin bütünleşmiş denemelerine girişikleri sızanları etkili olabilmektedir. (8)

(8) Téofilo Acosta. Palestine: Les Commandos. «Tourmente» Tricontinental, sayı 1, Ocak- Şubat 1968, s. 73.
propagandadan korunabilmeck için, El-Fethi yetkilileri, her çokt sınıf mücadeleine karşı çıkacaklar, Misir mihveri etrafındaki Arap bijlik fikriine karşı da, geleneksel bir Arap milliyetçiliği tutturacaktır.

Kukla bir kuruluş olduğu ithamından kurtulabilmeck için El-Fethi İsrail’deki Araplar arasında kök salmaya çabalayacak, silah ve para bukanından Arap devletlerine bağlı kalmamak, bağimsızlığı korumak için, Filistinliler arasında toplanacağı paraları güvenecek, bu alanda başarı göstererek, bağimsızlığı büyük çapta koruyacaktır. El-Fethi'ni silahlan, toplanan bu paralara alınacak veya Arap ordularındaki Filistinli subaylar tarafından bu orduların sağlanacak, geri kalımda da kullanılacaktır.


El-Fethi'ni taviz ve tehlikeli yerine görece kullanarak, Arap devletlerinin kontrol altinda kalabildiği, uluslararası şöhretinin, Arap devletlerinin onu kontrol altında tutma niyetlerine simgeler koyduğu anlaşılacaktır.


Arap devletleri 1967’deki yenilgilerini döndümesi karşısında İsrail devletini kabule hazıranlarırken, en uzlaşmaz olanları Birleşmiş Milletlerin 1947'deki Filistin bölgenin yargımasına俶ra göstermek, onların bu politika-


(10) Téofilo Acostin, a.g.e., s. 74.
kilmalıdır. Tek tek hiç bir Arap devletinin güvenliğini bizi ilgilendirmemekte, buna karşılık genel olarak Arap milletinin güvenliğini kollamaktayız." (11) demektirdir.


Mouvement de Libération Nationale Palestinienne

« EL FETH »

Sur la voie de la lutte et de la Révolution

... De l'avant-garde des filles de notre peuple qui ont levé haut le drapau de la lutte armée et ont marché sur la voie de la lutte brillante.

... Première révolutionnaire qui jette les bijoux et les brocantes, et qui les remplace avec honneur et fierté par les menottes, le jour où les autorités de l'occupation sioniste l'ont capturé à Jérusalem le 19/11/1948 avec un groupe de ses compagnons.

... Les occupants sionistes ont pratiqué sur elle les plus durs des genres de tortures pour en retirer des renseignements.

... Cette militante révolutionnaire a surmonté tous les moyens de torture nazis avec courage, elle n'a pas fléchi malgré la détention et la torture de son père et de ses frères et sœurs durant une longue période.

... Son cri pendant la torture était : « Je ne reconnais pas... et vive la Palestine arabe libre... notre peuple se vengera de vous, qui êtes, effraieurs de sang ».

... Les occupants l'ont présenté à un tribunal militaire à « LEO » avec ses compagnons en portant à son encontre 14 accusations.

... Parmi ces accusations, son appartenance à l'organisation « EL PATH », et son acquisition d'arme, et son essaï de sauver le cinéma « Sabione » à Jérusalem et le Centre de contrôle de l'O.N.U. au allemours de Jérusalem, et cela en plus de dix autres accusations.

... Elle a reproché au tribunal comme ses frères avec mépris et plaisanterie, ce qui n'a pas empêché les bourreaux sionistes de s'écarter devant ce comportement courageux, jusqu'à un niveau qui a poussé leur presse à dire d'elle qu'elle est une fille intelligente qui a confiance en soi.

... Elle a été devant ces bourreaux au tribunal militaire, « Jugez comme vous voulez, car vos jugements n'ont aucun sens pour nous ».

... Le tribunal militaire l'a condamnée à la prison à vie !

... PATIMA... oh fille de notre peuple entier... oh fille de la Révolution palestinienne et soeur de toute la Nation arabe... tu a la présidence de tous nos vaillants révolutionnaires que la Révolution durera jusqu'à ce que soit levée les menottes et celles de tous ses compagnons courageux dans les prisons de nazis sionistes. La victoire de guerre trouveront ce qu'ils méritent pour ce qu'ils ont fait à l'ennemi de notre peuple.

Ton peuple te portera son salut. Ainsi que la Nation arabe et tous les hommes libres et dignes du monde... Ils te porteront le salut du courage. Vive la Révolution de notre peuple arabe palestinien jusqu'à la victoire !

24/11/1948
L'État-major des Forces d'El-Asifah.

El-Feth hakkında şimdilik söylenebilecek sözler bundan ibaretir. Ortadoğu’daaki mücadeledede taraf olarak görünen Sovyetler Birliği’nin desteklediği Arap rejimleri ile dünya emperyalizminin költük altındaki İsrail’in saranç oyununu bozan, taşları karıştırıp halkın mücadelerinin örgütlerine dikkat etmeden, Filistin Arap milletinin kurulmuş azmini ve mükavemet hareketini hesaba katmadan, Ortadoğu sorununu doğru koymak ve gerçek şekliyle kavramak imkâni artık mevcut görünmemektedir. Fatima’yı genç yaşta düşüğü İsrail zindanından yüzünün çizgileri derinleşmeden kurtaracak olan bu mücadele örgütleri Ortadoğu volkanının derinlerden söktüp getirdikleri kaynar lavlar olarak, herhalde bundan böyle de dikkati çekmeye devam edecektlerdir.
TürkİYE'de aMeLe SıNIfı ve aMeLe Meselesi


Bugün Türkiye'de amele meselesinin ve amele sınıfının önemsiyet kes- bettiğine en büyük delillerden biri de amele kubuna mütezad ve müteka- bil kubusta bulunmamız. Bu meseleyi hattâ bu sınıf külliye red ve inkār için bazı konulardı yararlanır. Biz bu efsanele göre; Madem ki Türkiye'de amele sınıfı ve binaçanlıy amele meselesi mevcut değildir. O halde hiçbir şefkatların vartaremasına bağlırlar. Mevcut olmayan bir şe- yin zorla ihdas edilmesinden mi korkuyorlar? Hay, amele sınıfı ve amele me- selesi gibi ıktisadi ve içtimai bir sınıf yet yoktan varemek kabl midir? Ame- le sınıfı ve amele meselesi patcan mıdır ki gidip onu karşısında savn ala-
İm? Muarrızlarımızın efendilerin bu suallere nasıl cevap vereceklerini bilmiyoruz. Bizim bildiğimiz bir şey varsa o da Türkiye’de amele sınıfının ve binaenaleyh amele meselesinin mevcudiyetidir.

Şimdik de demek istişal seyrinde ayrı mevkii işgal eden ve aynı iktisadi menfaatler etrafında toplanan insan küümetleri demekdir. Bu küümenin miktarı iki yüz bin, bir milyon veya on milyon olması o sınıfın kemiş kuvvetini çoğurur veya azaltır. Mesela: İngiltere’de amele sınıfı Rusya’daki amele sınıfına nazaran kemiyeti, miktarın kat kat kuvvetli olduğu halde keyfiyeten çok kuvvetsizdir. İngiltere amelesinin miktarı on milyonlara bağlı olduğu ve bugün Britanya İmparatorluğu’nun başına sızdır bir amele hükmüeti bulunduğu halde, İngiliz amelesi mahkûm bir sınıftır.

Amelne ne demekdir


Madem ki Türkiye’de amele sınıfı vardır, binaenaleyh amele meselesi de mevcuttur. Amele meselesi say ile sermaye arasindaki iktisadi ve dolaysıyla siyasî mücadeleden doğar. Bunun birço tarafıdır. Türkiye’de amele meselesi bugün aşıri yukarı şu surette tebâbull ediyor:

ve beni dolap beygiri gibi istisnalar etmenize müsaade etmem, çünkü pekala bilirim ki, sermayedim milleti, din, imanı ne olursa olsun onun yegane gayesi vatan matan değil, cebini doldurmaktır. Esasen benim aldığım yemiyeye ve çalıştığı zaman Avrupa ve Amerikan amelesinin aldığı yemiyeye ve çalıştığı zamanla kabili kıyas değildir. Sonra şimdilik yapacağım fedakârlikları ilerde saadete kavuşacağım iddias etmek gülünçtür. Çünkü Avrupa ve Amerika amelerleri beneden kat kat fazla ücret aldıkları, tiyatroya gittikleri, bira içikleri halde bile tepki benim gibi istihsalatından mahrum iktisaden esir ve her zaman işsiz kalmaya mahkûm hiçlere derler; eğer onlar sizin bana vaadettiğiniz saadete näl olmasaları mitralöyörler altında görev yaparlar mıydı? Ve oralarda ame meselesi buradayken daha kesin olur mıydı? İktisadi ve siyasi vaziyetlerin memnun olmayan amele kütlerinin karşısında dünya burjuvası mütehhit bir cephe yapmaya çalışılar mıydı?» Hakikatte İngiliz, Fransız, Almany ve Amerikan burjuvalarının birbirleriyle mizakat bir zaman için olsun anlaşmaya sevk eden sebebi hepsinin müşterek düşmanı olan Avrupa ve Amerikan amelesidir.

II — Amele meselesinin ikinci veçhesi Türkiye'deki ecnebi şirketleriley Türk amelesi arasındaki tezattır. Türkiye'deki ecnebi şirketleri ister ki, babalarından 100 sene evvel hatta şimdi bile Hindistan, Çin, Misir ve saire, yani müstemleme amelesini nasıl istisnalar ettilerse Türkiye'deki yerli ameliler de öyle istisnalar etsinler.

Fakat Türkçeli amele buna müsaade etmiyor. Çünkü o iktisal muhaberebinesi işçirak ettiği zaman pensar itibarı aldığını en mühim noktalarından biri de Türkiye'nin müstemleme haline gelip kendisinin bu müstemleme amelesi gibi iki misli, iki tarafı istisnalar edilmemelidir.

Türkiye amelesi kendisini ecnebi şirketler tarafından bir müstemleme amelesi gibi istisnalar edilmemelə müsaade etmeyecektir.

III — Türkiye amele meselesinin üçüncü veçhesi Türkiye'ye girmek isteyen ecnebi sermayesinin simgeleriyle Türkiye amelesi arasındaki tezattır. Bu simslar efendilere diyorlar ki:

Türkiye'ye ecnebi sermayesinin girmemesine, memleketi mamur, medeni bir hale sokmamasına en büyük sebebi bizde de amelerin arzıca harekete başlamalarıdır. Bu efendilere verilecek cevabı yukarıda verdik. Fakat şunum ilave edelim ki, Çeşter projesin Türkiye'yi imarattan yazı geçmesine Türkiye'deki ame hareketinden korkması sebebiyet vermiştir. Biz birçok misallerle gösteriçiz ki, Türkiye'de ecnebi sermayesiyle Türk amele arasında çıkan her kavgama amele değil fakat ecnebi sermaye hımye görüyor.

VI — Dördüncü taraf hüküm ile amele arasındaki anlaşmazlıktr.
Hükümet amelenin teşkilât yapmasından ve ileride teşkilâtı kuvvetli ve siyasi bir fırkaya mallık olarak ortaya çıkmasından korkuyor. Amele ise bu korkuyu şimdilik lüzumundan fazla görüyor.


Eylül 1923

TÜSTAV

243
Belgeler

türkiye işçi parti
devrimci grup bildirisi

Birçok sosyalist siyasi örgütümüz Türkiye İşçi Partisi'ni, yıkıcı oportünistlerin elinden kurtarmak azminde olan bize, sosyalist hareketteki son gelişmelerle ilgili görüşlerimizi bildiriyoruz.

Başta Mehmet Ali Aybar olmak üzere TİP yöneticilerinin belirtileri uzun zamandan beri görülen, sosyalizme ve Türkiye gerçeklerine aykırı ve Parti programı ile geçen oportünist tutumları, statikce bir niteliğe bürünmüş ve emperyalizmin işbirlikçiliğiyle ulaşmaya kadar vurmuştur. Oportünist parti yöneticilerinin, emperyalizme bağlı gerici güçlerden gelen baskı ve tehditlere boyun eğmeleri karşısında, bir defa daha anlaşılması ki, sosyalist mücadele yiğit devrimcilerin işidir.

Gercek sosyalizm, devrimci hareketi bütün engellere rağmen yoldan ve tavizsiz yürümeleri karşısında, TİP yöneticilerinin anti-emperyalist mücadeledeki köşekleme politikalarını ilki başarıları çıkmıştır.

Biz, gerçek sosyalizmin düşünce ve yelken yarın, emperyalizmden ruhsal sahte sosyalizmin yaşamayacaklarının gün işığına çıkmış olumlu bir gelişme sayıyoruz. Bu gelişme, Türkiye'deki sosyalist hareketin olgunluk ça-
Çözüm yolu

1. Partimizde gerçek sosyalist yönetim kavuşturmak ve eylemini sosyalizmin temel ilkelerine dayandırmak tek çözüm yoludur. Sosyalist teori, Türkiye gibi yarı bağımsız, yarı feodal bir ülkede, bu tür devrimi gerçekleştirmek için bize sosyalizmin yolunu açacak olan bağımsızlık ve demokrasi mücadelesini zafere ulaşmak olduğunu emreder. Empiryalizmin boyundurduğu bir görüş ve yurdumuzu feodal kahtıtlardan arıtmak amacı ile, bütün milîciler ve demokratik güçlerin devrimci dayanışmasını sağlamak, sosyalistlerin en başta gelen görevidir.

2. İşçi sınıflımızın mücadele örgütü olarak partimiz, şehir ve köy proletaryası saflarından gerçek proletar devrimcileri eğiterek, sosyalist kadrolar yetiştirine ve bunların parti organlarında yetkililer olarak görevlendirine amacı bilmelidir. Biz, parti yöneticilerinin bugüne dek ihmal ettiği bu temel görevi yerine getirmeye kararlıyız.

3. Türkiye İşçi Partisi'nin gerçek sosyalist kimliğine kavuşması ve bu dönemde tarihi görevini yerine getirmesini sağlamak için, parti için demokrasyi, kollektif yönetimi, kardeşlik ve feragat havasını örgütümüzde hakim kılmak zorundayız. Bu yolda ilk adım, işbirliği ıkidara ihbar edilerek ve parti tüzüğü çiğnenecek ihraç edilen sosyalistlerin mücadeleye parti katılımında devam ettirilmesini sağlamak için örgüt sosyalistlerle, örgüt dışında mücadele veren bütün sosyalistlerin birlik ve kardeşliğini gerçekleştirmektir. Bu nedenle mücadele cemiyeti görev biliyoruz.


Sosyalist bir partiye birlik ve disiplin, ancak sosyalizmin temel ilkeleri ve bunun gerektirdiği devrimi eylem üzerine kuralı. TLP, yasaların tarafındaki demokratik hak ve özgürlüklerin sonuna kadar kullanılmasına karşı çıkan sosyalist eylemi engelleyen oportüнизm yöneticilerinden arındığı an-
da, çok daha güçlü olarak tarihi görevini yerine getirme imkânlarına kavuşmuş olacaktır. Sosyalizmden sahiplerle uğraşmak ugruna sosyalizmin iletirini feda eden çıkıslar, hava hâlâ bulundurulmaktan ve karşı-devrimcilerin işine yaramaktan öte bir sonuc vermeyecektir.

Bundan böyle sosyalist eylem olanağını bulunduğu her yerde ve her durumda (Öntimizdeki olağanüstü kongre dahil), yukarıda belirttiğimiz sosyalist amaçların gerçekleştilmesi için olanca gücümüzle mücadele edeceğiz. Ve amaçlarımızı uyuman, olup bitti niteliğindeki her türlü oportünistçe çözüme karşı duracağız.

Türkiye emekçilerinin umut bağladığı partimizi, gerçek sosyalist sivil örgü niteliğine kavuşturmak için, bütün sosyalist kardeşlerimizi onuzumuzda mücadeleye çağırıyoruz.

Not:

Türkiye İşçi Partisi Devrimci Grup Bildirisi, parti iktidarı ve hakim sınıflara ihbar edilecek partiden ihraç edilen arkadaşlar tarafından imzalanmaktadır. İnzalar herde yayınlanacaktır.
2. Yılına Yeniliklerle Girdi

Türkiye Sosyalistlerinin haftalık organı, bağımsızlık ve demokrasi mücadelemizde yılmadan yürüyor.

58. SAYI
20 Sayfa olarak ÇIKTI

BU SAYIDA:
- TİP Olağanüstü Kongresi ve Sosyalistler
- Sosyalist Örgüt Nedir? Ne Değildir?
- Sosyalistler İçin Utanç Belgisi
- TİP Devrimci Grup Bildirisi

Abone
Türkiye : Yıllık 40 TL, 6 aylık 20 TL
Avrupa : 80 TL
Amerika : 170 TL
Adres : Babiali Cad. No. 29 Çağaloğlu/Istanbul
1. KARL MARX — Max Beer; çevirenler: Muaffak ŞEREF - Şerif HULUŞ; kapak: BALABAN, 6 lira.

2. SOVYET ŞAİRLERİ ANTOLOJİSİ — Hazırlayan: Atilla TOKATLI; çevirenler: Nazım HİKMET, Hasan İzettin DİNAMO, Lel STAROSTOV, Cemal SÜREYYA, Ülkü TAMER, Atilla TOKATLI, Erdoğan TOKATLI, Nevzat ÜSTÜN; kapak: BALABAN, 15 lira (Yeni çıktı)

3. MARX'IN SOSYOLOJİSİ — Henri LEFEBVRE; çeviren: Selahattin HİLAV; kapak: BALABAN, 10 lira (Yeni çıktı)

4. AYDINLIK — Henri BARBUSSE; çeviren: Erdoğan TOKATLI; kapak: BALABAN, 12,50 lira (Yeni çıktı)

5. BU NE BİÇİM ÜLKE? — Mahmut MAKAL; kapak: BALABAN, 10 lira (Yeni çıktı)

6. HEGEL'İN FELSEFESİ ve MARX'IN TARİH ANLAYIŞI — Max BEER; çeviren: F. SABİT; kapak: BALABAN, 5 lira (Yeni çıktı)

7. ATEŞ — Henri BARBUSSE; çeviren: Suat Derviş BARANER; kapak: BALABAN, 15 lira (Çıkıyor)

ONÇU KITABEVİ — Babiali Cad. No. 8 Çağaloğlu - İstanbul

Her türlü devrimci yayınları bulacağınız yer:

SERÇI KITABEVİ

Büyük Sinema içi, kat: 1
Yenişehir — Ankara
(Ödemeli gönderilir)

YENİ DERGI
Aylık Sanat Dergisi

Türkiye ve dünya edebiyatının
daki gelişmeleri izleyeceğiniz
dergi de yayını

Vilâyet Han Kat: 2
Çağaloğlu — İstanbul
TÜM
Haftalık Toplumcu
Siyasi Gazete

Haberleşme adresi:
P. K. 75 Kızılay - ANKARA

Yazı İşleri ve Yönetim:
Basin Sitesi D/2
Çankaya - ANKARA

SOSYALİSTLERİN
DERGİSİ

ANT

Her hafta Salı günleri
yurt ve dünya olaylarını
toplumçu açıdan
yansıtır.
P. K. 934 - Sırcıci — İSTANBUL

KARDAŞLARIM
NEBİ DADALOĞLU’NUN
ŞİİRLERİ

İsteme Adresi : P. K. 126
ANKARA

YENİ UFUKLAR
Fikir ve Sanat Dergisi

İMEC E
OCAK 1969 SAYISI ÇIKTI

P. K. 373 — ANKARA

DOĞU PERİNÇEK
Türkiye’de Siyasi Partilerin
İç Düzeni ve
Yasaklanmasında Rejimi.
Hukuk Fakültesi Yayınım
Çebeci - ANKARA
gizlenmektedir? Halkımızdan mı? Ve bütün bu gerçekler karşısında Türkiye'de demokrasiden söz etmek!

arkadaşımız vahap erdoğan tutuklandı dergimizin birinci sayısı toplatıldı

Dergimizin Sorumlu Yazi İşleri Müdürü arkadaşınız Vahap Erdoğan, AYDINLIK’in 1. sayında çıkan, hemen hemen haberler dışındaki bütün yazılarla suç unsuru bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Bu arada AYDINLIK’in 1. sayısı da toplatıldı.

Eğer söylediklerimiz gerçekten doğru ise, hedefimiz doğru tarafından edebildiysek, elbette ki, hakimimizin bütün dikkatini tuzerimizde toplayacağınız. Çünkü biliriz ki, mitacualemiz karşı-devrimcileri hiç tedirgin etmeyorsa, kendilerini bile karşı durma zorunluluğunda hissetmeyorsa, hiç bir iş yapmaya zor. Bu gerçek dünya devrimci hareketlerinin tabii bir sonucudur. Müracalette ettiği zaman gerçek ve, kendi sifsal menfaatlerini korumaç için ellerindeki bütün imkanları kullanacaklandır, ve yönetimi milli sınıflara devretmeye asla kabul etmeyeceklerdir.

Türkiye'de hakim güçler, en çok neden korkmaktadırlar? Elbette ki, millî kurtuluş hareketinden. Bunun kendi artışlarıyla şöyle itiraf ediyorlar: Millî kurtuluş savaşları, ABD için atom bombasından daha tehlikeli. Türkiye'de sosyalizme giden yol, millî demokratik devrimi öngören sosyalistlerin yönetilenin başında bulunması, bu stratejinin doğru olduğuna ve düşmana yönetilen en keskin silah olduğuna aramalardır. Kim ki, yurdunun başInBackground'den yana, kim ki, millî kurtuluş ve sosyalizm yolunda yürümeyin anlaç demirci teorinin kitelerin elinde güçlü bir silah haline geldiği zaman gerçekleşmeğine soylıyor ve, bu yolda müracalet ediyor, şüphesiye bütün saltırların ona yönelmecektir. Ama tarihi gelişim şu olda göstermiştir ki, millî demokratik güçler ihtiyarları altıkları zamanı, millî ve demokratik olmayan ne varsa hepsi siz düştü ederler.

Saldırıyı artırmış Devrimci hareket karşı-devrimcilerin baskıları artıkça güçlenecektir. Devrimcileri yılda metodu gelince, bunun geçeri olmadığı simdiye kadar öğrenmeleri lazımdır. İnançlı devrimciler yollarının doğru olduğunu bir ölçüde karşıdan gelen baskıya göre de tatay ederler.


Tutuklalara ve dergimizin toplulukla haberinin, bildirildiği halde hiç bir gazetede yayınlanmamasının da aynı bir anlamın var. Gerçek đồslar hareket içinde belir olur. Tıpki gerçek düşmanlar gibi.

İşbirlikçilerin adami gazete patronları, kimden emir alımaktadırlar? Gerçek devrimcileri yapılan baskılar, dergi toplulamalar, tutuklamlar kimden (Devamı 255. sayfada)
"Türkiye Sosyalizmi", ve Sosyalizm
MUZAFFER ERDOST

CIA
VIETNAM'DA PASIFIKASYON VE DÜNYA HAREKETLERİ
D. WELSH, G. MORRIS
D. Welsh'in Vietnam'a giderek hazırladığı Vietnam'da pasifikasyon hareketini inceleyen yazısı, ve G. Morris'in CIA ile dünya işçi hareketleri arasındaki ilişkileri açığa çıkan kitabı birarada, 7,5 lira.

• BU MEVSİM YAYINLADIGIMIZ KITAPLAR:
  - NE YAPMALI, V. I. Lenin, 10 lira.
  - ULUSLARIN KADERINI TAVIN HAKKI, V. I. Lenin, 7,5 lira.
  - INSANIN TÜREYİŞİ, Charles Darwin, 12,5 lira.
  - FELSEFE İNCELEMELERİ, K. Marx, F. Engels, 7,5 lira.
  - İLKEL TOPLUM, KOLEJ TOPLUM, KOMÜNAL TOPLUM, Zubritski, Krov, Mitropolski, 10 lira.

• SOL YAYINLARI, Sanayi Caddesi, Demir İş Hanı, 51, Ankara