











## VATAN PARTISI Olağan 3. Genel Kurulu toplanıyor

<br>Sayı: 7616 OCAK 1979 SALI FIYATI: $\mathbf{3 0 0}$ Krş.<br>Vatan Partisi III. Genel Kurulu Özel Sayısı

## Giriş veya Olağan <br> III. Genel Kurulun <br> Doktorcu veya Kivilcımc hareketin eleştirisi 1971-78

 anlamı






Mezarlik baş yolcularna bastan bir cevap: micadele isinde sok sölend
Zorunulu ommadicka
 amacyla- eski; gruplar döneminin olaylarnna dönilmeyecektir. Ama ta bastan,
bunun nedenini birir kere daha agiklamall ve izah etmeliyiz.
(Devamı 2. Sayfada)




 Rapor'un Piañ sogiledir:
SUNNS $\underset{\substack{\text { SUNUS } \\ \text { BiRinci böLUMM }}}{ }$


Doktorcen Hareketio Dö̆us
A) 12 Mart Öncesi
c) Kiviclu Gazetesi

Vatan Partisi (1975-1976): Kiusik Burjuva Sossalizm
A) Birinci Karakteristik: Polisise Acciklama
Be

c) Sonus : Burjura a osyalimime Tesimivet


B) III) VP'den yaplan enestiri


A) Program Saptması

Ek'ler:

1) SOSYALisT Gazetelerindeki «Cephe Tartsmalarumn Elestirisi
2) ChP ye Kars! Tavrm Elestrisi


## Giriș veya Olağan III. Genel Kurulun anlamı


aughligna sürekli parmak basar: MMensevik marksizmi, Marksizmdir.n (eBurjuva Partilerine Karssı Tavirs, Le-
nin)
Bututin bu burjuva liberal özis sosyalist partiler, Devy yerine Reform micadelesin koymakta mdirlar
veet. Butitin bu Partilier «ACLis gorev olarak isci sinit. in onine REFORMLAR isin micacdeleyi koymactadarlar.
Vatan Partis'inin bu isi nasil yapugum anlamak isin








 ac gelmez. Yani onlar: \&Derrimin olìm kalm kertesin-




 ormen eltio o kadar syicclit burjiuvaziye bay̆mliklikar 1


 Bu reformizm
and formile edilir?
TKP Promam?

 | Yeniden Kun |
| :--- |
| leri stralanr |

TKP Program'nn ilinci Bäliüu: dileri demok



 Trogramin onune koyumast Ve Demokratik Devrim
Trogrammin bos bir visim haline getirilmesi olgusu TSiP






 orm Programinn evarksisto bir uisupla tekrarindan
paska bir anlama gelmerer.
 arasterinin de kast kastidr
Devrinci Proletarya,




 Partisi Program: bir Demokratik Devrim programidr.
Tưrkiye halks isin ekmek kadar, su kadar acil talepleri icerir.
iv.p.
 pabilecekse onlar, açk olaylar ve rakamarla verimis
tekififlerdir...) (H. Kivilcimlı, aflalk Savasimu Planlarin) Bu programa dokummayp, dokunumaz, tabu klan
Kongre, bir seri numaralamis kongre karariarı halinde;
 cuusu usiberer bir reformlar
gorevelerinin oinuine koydu.
VP I. Kongresi'hin bu Reformar Program'nn dijer
burjuva sosyalist partilerin reform programlarndan be

 calarmı tek tek
agkklk gearimelim.
Yukarina,

 varliğndan da söz etmemiz, itiraza yol acabiliry. Lenin
Böyle bir titraza cevabı yine, Rus örneğinden, Lenin versin:


 ki oportinimm" benim alkk kafam almyorn diye vaz-
yordu. (iinel
 leksiyonura Önsionn, Lenin)
 ortaya gikan sapitma timm diiger konulara da da - Progral
Strateii






## VP ajitasyonunun niteliği

Sosyalist gazetesinin arka sayfass, artlik gelenekles-
mis
bir
brevercen



 Bunlar petr eylem deéilidir.




 mayy siridirireckererdir. Avrupa'nm en ileri iukelerinde bi-
le, geribir sanyak kolundiki, , da da unutumus bir ev sa-
navii kolumdta
 lamasi ve sosydizmin yayimas
si olabilieceexit hala görilebilir.





 yalist tir salssma deg̈ilidi
Buradaki ekendi basmm Buradaki dendi baspan ayrrm, elbet, genel olarak
onemididi. Bu eylem gerci heniz sosyalist bir eylem de
 Bu noktay not ettikten sonra, konuyu daha somut ola-
rak ele alalim.

deki $m$
Iedizi
bilirid
Nite








ci Birikileri, Isyeri Sandiklari one gecirildi. Bunlar somut
olarak trmir de bir grup ve istannuulda bir gruputuar. Bu


 liyizu.) Bu Eneski Sosyalizmin dar bir praik icinde bogg
durumasyd. Bu genel benzeriklerden sonra iki karakte
ristik denk disme sudur :











 Bu genel degerlendirmenin sišinda olaylarmiza ba
karsak, Partimizde artik kuyruksulukkarı ancak; Mense


 sorumndaki bir ayrnuk olarak kalmayyp, taktik sorumlan

Bizde once sekillenen Aznlik baslica iç konuda ken-
dini Parti hattudan ayyrdi:



















 gilerin nasil bir tek inkarar zemininde aymlasthkarms en
siuel bigimde gostermektedir. gixel bisimde gistermektedir.

 suitenme: : Ocak, diserri ise; Legalite konusudur. Simdi ise
ozelilike Sosyalist Blok politikasma ve Program anlaysma






 Kongre dahi onerildi. Boylcee Reorganizasyon konusunda
yani yeniden kurvulus konusumda Partideki oportuinist kenn guiclenmis oldu. Lenin bu inkar yolcularna geleceklerin
Söle gositerivor : asma on viliri, Ikinci Parti Kongresin 1903 i iradesinin hor gobrme denemelerinden baslayarak Ma -
bov ve Dan imalar ve pis iffer

 da cilkms. epey olgunlasms ve ne yezazk dima
iffiriandan baska bir doğis araci nulamamstr.


 Us... anansizizm nokkasma varnr.
 larl likide etmek, tasfiye etmektir.
 yapulabimesi icin aradan bir 20 ay gecmesi gerekliymis
Daha da ileri giderek sonunda VPni liberal burjuvazini
Partilerinden










 Kuyrucculuğunu) en iyi yarglayananlar olacakktrin.




## Doktorcu veya Kıvılcımcı hareketin eleștirisi 1971-78

## U N U S



 an-, Kapitaisist Mülkiset ve bu Mükiyet iliskilerini kori

 Ve Proletarya ise, gercelten devrimci TEORI ile silah
lanmis bir $P A R T$ Tye sahipse, ve bṑle bir Partinin onciit

 sici i yetmeyen bir icia













Giriṣ veya olačan ili. genel kurulun anlam ardr. Ve onlar henïz Emperyalist Cephede bas disma




 len baskka, bir amact tassmaz. Anti- komininimin temel is.
levi hep proletaryay mittefikerinden koparma sonucunn

 veya bir birlesmeyi engellemek olmustur.
Onlarla ittifakkan once ve kesinikike e urlarmı terketmeleri istenmelidir.
aProleter Cizzi, Blok icin bir kö̀liulik ararken, tam
tersine bu pooitikasslyla
 Bu iss, Bok politikasmı terk
an baska bir sonuc jogurmaz.






 varmast kachmilm
gerekse olabili.
Iste
Anarsisint
 Partiyiy yaban burjuvazainin Partisis olarak ilakn ederesk liki-
 kadarki taktiklerinin smamstro. Bu nedenle «Vatan Parti


 emel ilkelerinden birini disisince veya davranssça inkar et
 enmis bir tohum bulumayan elverisili sartlardaki bir yl Antika Medeniyeterde, bu kokusmaya disaridan gele
 Saska geezegenlerde yasayan, bizim yapamaduğsmzan yap
 ğunu krmasmin da beelieyememiz.









 lerin belli bir gelisisistik diureyine ulasms, olon, , Türkiye
Ulisr, Iran, Breaily gibi az sok ilerice olanlart ìrerind Bu tür uikeler isinde Türkive, belki de celiskiilerin en
notkestin
 bir yarsis icinde, ya devrimei teoritye silashl, bir partio el
 memnuniyet.
akacatr.
Turkriye Türkije Proletaryastinn bu görevi basarabilmesi isin
ince ortada devrimci teoriyle silahll bir Parti olmast ge
 istimei ouzinìi yasatan Devrimci Teori


 Ascä̌da, bu dev


 Mrianip devimeci görevini basaramaz.
Tiurkiye Proietaryas bu bugrevi bas Türkiye Proietaryast bu girevi basaramassa, yani ss
an Duny da belki de celigkilerin en unlasmaz nokksmsm ardǔ̆y ve devrimci teorije sahip tek iutke olan Türkise'de


Asă̌rdaki rapor, devrimei teoride burjuva metafiriik

 Vatan Partisis nde iki ayri sminn
lan, iki ayrn ele almsts goriulecektir.
 temel sorumlarr, bizzat partinin politik hattum tartusma ko nusu yaparken, MK edebiyat «pratiks ve cileri göreviers ba-
hanesi ile, partit cizgisinini tartsslmasmm ensellemeye calss

 elestrive tabi tutmaktadrr. MK edebiyati ise, parti hattumm
 bakasmun, onlemeye yonelik bir samanin iradesidir.



 sorulare ele alss metodunum micacadelesi, Vatan Par



 maales
rafind
did did
isin
sAvUn
Sid

 cicem

,ivat, Vatan Partisis tefliliat toplantula






 tak incelemek gerekiyor.

 Kvilicm Grubu, 1977 Ocak ayndaki Birinci Kongre'-
den sonra, kesin olarak Vatan Partsis'ne damgasimı vur-
 teoloisisi, o zamandan beri, Vatan Partisist nin rongre ka Bu nedene
avicum vatan Partisis'nin elestirisisi aym zamanda


## PROGRAM SAPITMASI

Vatan Partisi 1. Kongresinde, daha once, kurcularcal
Program'in kimi yerlerinde yaplms deésiskliklere bile
 ken (*)
lebilir. Bölle bir anlayss, Proğram sapttmasnm program met
ninde yaplan bir deégisikilike ozzes tutar. VP I. Kongre
sind







 nektedir. Ondan soraa devim gindeminize gelebilir. B.
liyersunuz Marksizm-Leninimizm de
neeformart


 engelererer.
sis
koyarar.
Proletar
koyarlar.
Proletryanin Reformar için
miucadele utumu, Kapaitaiizmde ve sosyanaiimde biribdirine e attrs. Kapitalizmde, kapitalizm cercevesinde yaplacak. deği-
siklikler ugruan micicale yerine; kapitalizm yerine sos
yalizmi gecirme


 erde yarat
lipini
zinin
zinde
malarma
marna


 Bu ikinci ilke; buna bağh olarak yukarda gördü̈ümüz
birinci ike endi?


$\underset{\substack{\text { Simdi isu } \\ \text { Hanis sul }}}{ }$
 Bu cramana ve zemines göre deĕsisir.
Derebeylik doneminde buriuvazi dev.






 el gelisim bakimmandan deegisis.
1a48 den sonra buriuva demokratik devrimi günde
me gelen ulkelerde. burujuvari devrimmen korkar ve daz
ha siyasi iktidara gelmeden Reformit


 Gelelim bize, $20^{\prime}$ nci yiuzylda Türkiye'ye ve benzer

 Antika Derebeyigigin: Tefeci- Beirgăn smfin ortakhı̆́l ka-
tilur.
Böyle bir ülkede; Kapitalist smin





 Bu nedenle; yani buriuvari ve kïsikburjuvazinin
benzer konumları nedeniyle Carluk Rusyast ve Buginkii
 tavri esas olarak ayndir; ayn olmahtry
Bu tavr kusacaca soyle ozetlenebilir:


Simdi su soruyu soralm: Türkiye'de Reformist Li.
feral Burjuvazi'nin partileri, hangi partiledirir? Cevai sin yine Rusya ile parelellikik kuralm:
Carlk Rusyastnde
ket



 Bu Liberal burjuva çlkarlarnmn, Marksizm Laira a
andaki ifadesi:






















 Tiurkiye de ise, bizim ekonomister, Menseviken
onemi bir gicitranser etseler de. Messevikerin yan
sra ayrı bir hareket veya Parti olarak varomaya de


 fierlemeciliks nama altunda guinuimize kadar gelir.
Ama
1006 Ilardan sonra, devrimci hareket yeniden do







 sevizm disiser.
Iste bitun bu SDP. TIP. TSip




