Çiçekli ve çekiçli afişin düşündürdükleri


Sosyalist
DOUSUNCE VvG PAVFANS G GAZETESII



1 Mayıs'ta tüm Istanbul halkını gözaltına alan Sıkı-yönetimi ve uygulamalarını protesto ediyoruz.

Bașta ișçi sınıfı gelmek üzere tüm vatanseverleri, tüm halkı yasallı̆̆ı çiğneyen Finans - Kapital Tefeci Bezirgân düzenini, Sıkı - Yönetimi ve uygulamalarını her vesile ile protesto etmeye, karşı tavrımi açiklamaya çağırıyoruz!

SOSYALiST

1 MAYIS 1979 UZZERINE
Vatan Partisi Olağanüstü
IV. Kongresi toplandı


Vatan Partisi IV. Kongresi (olăgan- iis-
28 Nisan tarihinde İstanbul'da toplandl. (ii) 28 Nisan tarihinde istanbulda topland Olağan Kongre'de kabul edilen 6 nolu kara ra dayanyordu. Aynı kararda Kongre giin demi -açık olmasa da- «Parti’nin taktik
alandaki görevlerinin tespitio olarak beli lenmisti.

Merkez Komitesi’nin önerisi iuzerine «III riusiulmesimni de gündemine alan IV. Kong e, gändemindeki konuların görisisilmesin | $\begin{array}{l}\text { aynng } \\ \text { gyld. }\end{array}$ |
| :--- |

## Olağanüstü IV. Kongrenin anlamı



 lanmass gobrevinis Merkez Komitesine vermektedir.
Bu durumya karar : Konge oncesi mücadenin
Kongre'nin temelini olusturan ©Komisyon Raporunun ve
 tik olarak, karar: diğer buttion Kongre kararalaryla


 icerdièi tespit: - -vani III. Olağan Kongre' nin «pproleter
devrimci taktikeri, dolayssyle ctaktik alanakiki göre-
 Gunki: «Komisyon Raporundaki बSTRATEJI filmstr. «Raporraa EKler olaratak sunulan \&sosyailis




 III. Olağan Kongre: I. Olăan Kongre'de karar altha ainnan AAcil Taleplers creformlars) Programmin ret ederek,
Vatan Partisininin kendi oz Devrimei Programmi: Demok ratik Devrimi Acil bir hedef olarakk kroyanminima prog
ramm, acil biri hedef olarak onnine koymustur. Boovecee is










 baska ne olabiirir? Bu ise, Merkez Konitesinin gininu guini
ne yapmast gereken bir is degill midir? 2. Olarak 6 nolu karar Kongre ile









 Zururetin bilince eqkkty yerde ozzạilik baslar. Zabu eylem: zarureteri bilince çlkartma ve ama eylemi
Devrimci bir Parti olusun bir kantuna dōnisír. Nolu Kararn kanth olduğu ve dikkati cektigigi kar-
siskľ̆̀n kaynağ, Kongreye temel teskil eden Komisyon Ra-
porundadir.
Koni.






 Kongrenin 4 . gigndem maddesinde gorisulten 5 ve 8 No
Kararara gelince... Bilindieis gibib 5 Nolu Karar, , uIII, Olağan Kongreye ka-

 aym zamanda sïz konusu amaç icin konterans yapil.
smm Merkez Komitesine görev olarak vermektedir.
Dijer buttin yanhslsklarm bir yana braksak bile ka
rarda en az su iki karakter goze batmaktadar: ilko olarak -topk 6 Nolu karar gibi- Kongrenin, Ko





 edir.




 liskkindir.




 $\xrightarrow{\text { Kodir: }}$

## OLAGAANÜSTOU KONGRENII

 olunamaidignnn bir. kantuddr.
Eğer Konsredeki
 karar tasanstst ortaya cckmazz, cliksa, bile, tasaan, tasany



 mamlanmamsstr.
Kongre, ©Komisyon Raporumna dayanyordu. cKomis
.

























 kirlere de sanibizi .


KARAR: $\square$







O halde, devrimei hir Parti olmann sarturm
yerine getirebimek icin, Vatan Partisis'nin oninudeki


Elbette bu göree yerine getirilene dek, Parti' min





 gibi- timiuyle isci hareketine egemen olabiir. Bilimsel
sosyalizm kaftan icinde, sarsilmaz gibi girrinen egemeni-
 har any uniriura
yasar, varolur.
Meneseley: bir de insanik tarihinin butitinit icinde de lan, ama "gercekten" var olan proletearya sosyalisteri bu-
 Dist" olup "kurda ku" kesiseydi ve "KURTLARLA ON_
SAYDr" ne ourdu?





 lar var
lan kisinit
but

















 $\substack{\text { becaya Mys } \\ \text { fa: } \\ \text { fat } \\ \text { Somiruiu }}$
 suna cevap arayan ACCILLAYAN bilimden nasibini heniz
alamams- bilinc, burjuva bilingtir. Reformistrin, hüma



 da bir is oldǔüun anlamams, issii, bu teshiri sosyalizm
dive yuturalara savasmayan isci, bilingli bir issi de
gididir.











 disyonlar bile görmezikten gelememisilerdir:
«Devrimierden cos̆u, egemen olanlarin ( hüku.
 malart yuzunden, kanunlart hice saymalart yuzun-
den aceelelesmisiledrair ve devrimerin coubu,
lis
lismenin
e.

(H. G. Wells: «Esquisse de....), s. 400). Gerekik budur Onu gormek ve gostermek, yalnız insanliğı ve medeniyeti değil, milletini ve va.
taninn seven icin de boyun borcu değil midir? Yağ.
 liyanlar mı daha yurtsever, insanlikseverdirirer?
Sonra, kadinin «havosalasi» kemiktendir: bir yol daralimssa, artrik genisiliy.emen. Topplumen üretim mui-
nasemetiri



sepss) veya «sezeryanis usâllerine sebep olmuslar
dir?
inginilizizer tabiatarar iktizast uzlasmaya giderler
ve besbelli iclerinde en büyük coogunluk krallarn

 de yerlessinler. Ama, (Yeni Ordu) ricat edemezdi.
belki de kral tahtina yeniden clkarsa, beylerinin (ian.
 cillarla yeniden müzakerereve kalkiksinca ordu ise ka-
risti.) (H. G. Wells: Keza,
 in devrimoi olmalarr, gericilition medeniyet ve insan-


 and







 ind and





 formist, bir hümanistten baska birsey değilidiriner. But gersegid gormeyn; ulkesinde ve dinya ölcisisind Wujuva sosyalizimide savasmayan sosyalist: isci, sminf

 larrn varacağı yer Thanettir. Yannmuda savasmay1 göze
alamaynar, simdiden buriuvainin yannda saf tutmsla



iran halkinin fedait gerilla örgütữne Öncelikie bu vesileyle fran Halklarmin San dik-
tatoroluéine karsı, devrimci sallansmm selamlariz.




 tulmadkea, reformen hayaliere karss dövismedike
basaramaz.




 Devzimei proletarya bu görevi basaramaza,
devrimci partiyi örgitteyemense, hiçbir gorevi ba-


 cellestirimesine bağidr.
Tirikiye Proletaryasum Partisi olarak
1 May

sini y yeniden seliàlariz: Vatan Partisi Genel Baskani: Feridun SAKAB

 yetici güclerle bilinc bicimlerinin bulusstukları en















 ski aretim iligkileri cercevesi icinde kaldikca orttk





 ni) goziuiyle goirmüsce amilatti: Otomobilleri, Ucakkla





 yerinde boyyle düşinnen adam cikmadi. Roger Bacon
 Nastarna (saygı gören) kurallarla, presesptlerle (hazzir fil



 kinem yi kara kalemle tasclaklastitrd. (D. s. M. Meresch Ici gücler Batida ikinci Ronesanst yarattl. Bu gücler,













 Devvimede, dünyannin yetismis y y
ramani Cromwellí Allahicsitrodi DEvRIMIN zamani
Toplum aAlinyazzisinn butùn tecellilerini Taribin
olaylari ile belgelelediren Marks







 Ömüreri savas manyakiı̣̆ı ile gecen derebeyi


 kaniar ise soyye bassar:
uBir toplum (bir sosyal bicim), genisiligince icine









 YalıII, problemin burasi, diyalektigin gercekten
en kyyasiya incelikle islediofig yerdir. Sosyal Devrimin



















 «Les Luttes...., s. 45 ).
DEVRIMIN DOGUMU



 listrirec
lerdi
denive
deniye

## denivet leri, yen on guny insanilk rine, ye elverisi ent <br> insanlik rine, y elveris sosyal sospal gumu



konust
ve ey
ni gorn
andin





 ter: ©
Mahk
tepkile








 yaratmistr, Eskiyen üretim münasebetleri yeni do-
gumu onledig̀ zaman, modern cocuk ana karnnida
ôd ölmemis, insanlik icin istenmiyen daha hoyrata ve
kanl| devrimler yapmistr: Bunu en basit Tarih erü-

## I MAYIS 1979 UZERINE



## BIR KONUK VE BIRIAÇ TEMEL KONU

GIRIS




 Bunlaraan burjuvazinin sedoktoreus sosyalizmi, Üsinci
Kongre ye delk Vatan Partisínin resmi hattum olusturuyor-
 IThde Yoi Ayrrmmm adin tasyyan bir brosiir yaymlamslar dir. Bizce. Teori plannda, bu cok as,
burjuva sossalimmin nin Sisi bitiktir.
 Türkiye'de, gerek diunvada bugin e egemen olan buriuva sos-
yalizmerine (Reformime) karss yuirutecegimiz muicadele. su bizim cdoktorcur burjuva sosy,
onermelere de younemis olacaktri.
 egilim de agrrlk kazanabilir. Olaylarin önceden kestirileme

 ǧun para e etmesimini gerektirir.





 cesarete ône siriuip savunnaya a callsysyoruzt
 RII ve derRLENSs, dergilerinde dile gelmekteydi. Bunla
dan Derlenis yaynmm siridiriuyor.












 in ve Dünya ya yayllms dxommist ve iscci Partuerim













 den: yani Marksizmi uygulama zaruretinden kendilerini kur





 bir sonh
tedir.
Ve
ram ve

 rarlarind hic hic bir reformizm gormemis olmakla; v.P.'nin
bir parti mi yoksa yuvar mi olduŭunu tarts madansa; ka




 | unuar garir |
| :---: |
| Bilimsel |






 | kurtulunur |
| :---: |
| iste bu |


 1. VATAN PaRtisindeki ve

VATAN PARTISI'NDEKI VE
"OKTTRCULAR" RASANDAKi
AYRLIKRARI DEGERLENDiRIS
METODU VE MANTIGII




 da


## 






| aska bir anlama gelmez. |
| :---: |
| Orneging, |
| 0 |






 sustut Cap onu asts. Etüdieri ancak bugun, fizzelerle
yuldizlara ucak yapmo teknigi gelisisince, tozlu adliye


 ORETICI GUCLERER -




 Onun iein insan, kendi eserine, kendi bilincine lih ve ilh. gibi uyduruk hipoteziere sarilmak durumu-
da kalmstrir Torite hep insantar seylerese oynarken,
 ezip ciğneyivermesi bundandir. Modern cağa gelin-
ceve degin germis butun Torihin, on tarihn, tarih
oncesinin wbilincsiz),

 nün currututiemez belgosidir
Bu goríss, insannin elini

 ce yildrimdan sakinilamamistr. Yüksek yapilara yil
dirim düsmesi, Tanrinin insan gururunu cezaland
 insanligil her turriu y
DEVIM TEORIS

Sosyal Birikim Bilimi'nin Bilümlenim (Classifica-
n) Bilimi duzzeyine cikmasl, gerceek bilimin görevi:



 cek yorumlamalardan sonra, o yorumlamalarin acalk
ladiğ। Sosyal Kanunlara uygun bulunan deg̈́sikilikle.
 mellerini itarken, o temelelerden kacanilnazaza kaynak
alan Sosyal Devimintin de kanullarinin bulmak zorun.
 dự, yahut doğa-üstü, insan
bağlanamazd.
DEVRIM : KIŞi BiLiNCi
insan bilinci istedigïi kadar cirpinsun, toplum gi-
disini kendi ekonomi temeline göre gittigí yoldan
 ğnda) oldư̆u gibi, Tarihin büyük alt-üstüuklerle an-
 ve düsünülenler bize problemin icyưzünu aciklaya-
maz:
«Nasıl bir kişi, kendisi hakkinda bestediği fikir-

 Einleitung zu..... Önsöz.
Bütùn 18 inci yüzyl





ilinsanlar tarihherini kendilieri yaparlar, ama onu
serbestse, kendi sectikleri sartlar icinde degil, ge-




 felsefelerinden slızp cikar, ama bu bireylerin belir-
liligi onlarn kendi gozlerine, yahut baskalarnin gozz-

 etki yaparlar.) (K. Marks, Die Deutsche Ideologie,
s. 10 ).
düzendir. Doğan kisi. yasamak igin önce cevresinde
hangi sartlart bulurso onlara göre uretim ve etk
hat
 temelinde, olduğu gibib kalmak yoktur. Insanongil top-
lum icind uretim gülerini boyuna gelistirmekten geri icalimeanistirr.
«Topolumun degin "oplumun maddecilis üretici guçleri bir kerteye


 Okaman bir sosyal devirimer cagidir basgoster Muazzam üstyapal az cok cabuklukkia devrilir.) Marks.Engelsini sosyal devrim anlay,s, budur
Sostal Devrim seve bu kisinin, yahut partinit.



 kesen Cromwell, reformculardan bircoğu ile biritik
Amerika'ya kacmak uzere gemive bindi.,
(Jeud
 Marks.- ngels zamannin dek butün devrimierde dev
ritenler de, devirenler de hep boyle «uykuda-gezer
knhramer




 dan gecen koìliliklere kendi cinsi icinde katlanmıs.
trr? Ona rağmen en buyūk zulum cağlar, en yaman Bugünkü ustün propaganda imkânlarn insando
cidrak) mi brakmistr? Fasizm, idrakkizizioin en son perdesini, en ilieri itctiva, Japonya, Almanya) gibt
kelerde «Milli bilincs) mertebesine yükselebili.
 sindan baska ne sonuc verebildi? En büyük devele. ler, en genis nütus kalabalikiarninn idrakkerinit iussu
ya cevirebildikleri ölcuide, dunnyanin deri değistirme

 kü: iretici güclee
lunuyor bir kere.

## Devrim : sinif bilinci

 gels, teorisi ve pratigigi il ispat etmistirler. Markss.En
gels'e
göre, biling bicimeriyle uretici gucler gibi, ik:


 dirler. Üretici g güclerin uen son durussmada) kesin hük-









## GENEL DEVRIM TEORISI

Dr. Hikmet KIVILCIMLI



 $\underset{\substack{\text { Sosyalizm, Devrimin Bilimidir. } \\ \text { Biz bilime ve Devrime inand }}}{ }$
Biz biilime ve Devrime innandig̀muzz icin, Kendimize Bilimsel Devrimei anlamma
gelebiliecek Bilimsel Sosyalist demisiz.
0 halde bilimdeki derrimei (Tarihsel Mad


 n doğusum adil 1970 Terde yaymlan

 eren duzzeninin her kusurunu uilesims resepartition
ozukưugnda buluyorlardi. Marks-Engels'e gore: $s$ s Sozukưưunda buluyorlard. Marks-Engels'e göre: sination), vs. guiresleri de, hep: "Ulretim (production)

 del, sosyal buhranarint da (devrimlerin de



 Phi kurmaya y yetmemist
MADDECLLL URESUNCE
Marks-Engelsitin, bütuin kendilierinden öncel
orusisierde devrim yapan kesifileri bir bakima


 küttür insanlara hep gökten inmis bağmsiz bire



 küttur devrimine rağmen, düsünceyi düsünceden
oaska hic bir seye bağiamamak, Bat'da büsbütùn


 taya koyabieceek bir medeniyet gelisiminde yasamis
Olay, en ufak kikrillik

 č. Bicimi her ne olursa olsun, Toplum (Cemiyet,
Sociéte: Geselschaft) nedir? Insanlarn karsyllikl ak-



 fertio ve tarikatler) yaffue suniflar örgätu, telk sözle falan sivil toplum cikacaktrir. Falan sivil toplumu or
aya koyun: onünuze hemen sivil toplumun resm devimienisinden baska bir sey olmayan filân sivasal

or: Topluma, Toplumun resmi ozeti adinı vermek
bu.
uSou


 ik eneriilerinin sonucu olurrar. Ama bu eneriinin insan: vakktivle edininilmiş ưreticic gūcierre, yâni ken disinden önce varolmus, kendisisin y varatmadigig, da.
 «Sonradan gelmis her kusak, yeni uretim yupar.
en, kendisine ilk madde olarak yaryan ve daho Ken, kendisisine ilk madde olarak yaryan ve daha
onceki kuscak arcara edinilmis bulunan uretici guiclerl hazr bulur; sur basit olayla insanlarnn tarihinde bir
 sanlik tarihi bicimenir. Bundan ister istemez su



 uyor.i. Marks
arihil mektup.

## RETIM TABANI - USTYAPI



| Pumun gidisisin bir türlü belirlendiremiyor, degistitirem |
| :--- |
| yordu. Bir |

 ei insan istek ve diliekleri dissnda olup bitivor, san-

 oplum, nicin inssun
 rastirmalarl: canlliar yapisini en ince ayrntilarno
 bulunca, ,oerek ruh, gerekse beden hastalikliarnin,






 cin viyecek. iseceke, , barrnacak, givinecek ve dah
baska seyler gerektir. Demek en birinci tarih ola
 Iretmektir. Tarih olayi da, her türlü tarihin temell

 bi gelen düsünce, fikir icinin fikir kuran «Aydinlarn
adll duişunnce esnaflarnin bulutiar arasinda dolasan
ve değeri aulaslamams, hasil: arada kaynamıs, eserinden, Taribsel Maddeciligi,
Uिretici Gicice Teorisini ve Devrim Teoorisini anlatan bötimleri; yeni kusaklarum egititimi için olduğu kadar, eski kussaklardaki yanhs kavrayyslarla miicadele edebil


















 arihöncesi'nin de bilimce kesfec
banla üstrapi icin su tanimı yapa





 veya vis inertiac (ataletet hasssasivie: durunc g gücieivle)
alakonularak daha oinceki gelisim konaklarndan be.




 ep 16 nci ve 17 nci yüzy yllar italya'sindaki dağ sel rine mâkul birseyler biliyor isek, bu, elektrigin tek-
nik kullanmin kesfedilidisinden beri olomustur. Ne eva-
 sanki gökten düsmüsler gibi yazmak huy edinilimis
bulunuyor.) (F. Sngels: Heinz Starkenburg'a mekup. 25 Ocak 1894).
Hava fisisgogi Antika C Cinlilierden beri billiniyordu
 ayyluk bulumanaidimis ide
Ceza kanularma koyar


 lararas! Kominizimmin yerini «Beeirgan politikamn tufasin
alr.
Ve


 etme disisurcesine geciliebilir.



 yappp, yikn
lays: Sar,
olmasa da
 ,




## 



| mene cabal |
| :--- |
| Ama Sarp |




















 Ama
ourreme
ozmesini
musur.
Ör bir yopegin Vatan vartisi icinde, hemen hemen 15 ginde
dizisi Parti






 gi, ayn, gazete ve derginin asyfalarnnna, gèrisislerini, her-
kesin kolayylkla karsylastrabilecegit bir bisimde sumuslarkesin kolaylklala karslasturabileceegi bir bifimde sumuslar
drr: Bu durum; Kongre'de ve Sonrasmda da suirmistirir. Bütin bu olgular, vatan Partisi'ndeki tartsmalarnn, ger-

 likar yine
lanird.
Yanlz, Proletarya'nn ideolojisine karssulk diusen cizgi,









 ramlar, ssmmf mïcacelesisi iöretisisini gelistiriri, o mícade-
leyi daha alakik, daha derin, daha kapsamlı olarak kavrama




Hikmet Kiviciml, «Tarihin Tezisis ile Bilimel Sosyalizm;

















## I. DEvRiM TEORISINiN INKÂRI

Sarp Kuray, nasll smff micadelesi teorisini reddediyor-
ayn sekide devrim teorisinin de reeddetmektedir. Ve na-

 Konusma


 KEDE onve Adina Sosyal devrimlere, yani sos-
yo ekonomik yapini sikistigi noktada onu siNo EKovomik yapinin sikistic̆ nokitad onu siKELLEYi KOLTUĞA ALAN INSANLARIN TERRAR SIYA-
SET ARENASINA CIKTIĞ́ DÖ́NEM DEMEKTIR.) (Biz maSET ARENASINA CIKTIİ̆ Dönem denektir..) (Biz ma-
jiskülledik)








 nn tuim hayatua ve calsmasma yön veren TEMEL FIKiR:



 dayanan bir devrimci partitinin ingass gärevini koyar; prole-
 burjuva akmara karsi ideolooikik micadele gobrevini koyar.
Bütin bu teorik-politik icerigig isçi smifina ve devimcilere









 landiğ . konusunda proletaryay ve ve
ma gorevini gerektirmeyecektir.
 mayy engelleyen «Tufacı Bezirgànlarmu tecrit edilmesi go revini gerektirecektir. Teerit edilmeleri isin, onlann nice
bezirgan olduklarnm herkese duyurulmasi gorevini gerek-



 laysyla «Devrimciis kavrammnnm iserisid ideésisecektir; dola-



 kavramlarla sisliti bir görinium altunda summasidr.

 Sarp Kuray mki birbirine zt gibidid. Biri sossal dervin




 Ortatā̆ simyagerleri madderi deéisitirebilmek icin hangi

 «feyleson tasalim denirdi
Ama, ortacağs.
simy

 dayanank kirya da tast alil.
boyle bir sorunu da domad.)
Busin
Buycin insan, tast altun yapabilir. Ama ne ferlesof tas-
laryla; ne de klasik kimya ie. Atomlarin evrim yasala-
 rm k kesfederek ve onlara uyarak maddeyi degeisitirebilir.
Kūsiuk- burjuwa devrincisi de, opplumu, ortacagắ sim-

Ortacaiza simyagerinin, maddenin evrim yasalarmı bul-
ma gibi bir sorunu yoktu; maddeyi agiklama gibi bir so-
 inceleme gibi bir sorunu yoktur.

 devrimenerinine adevrim simyaciarin der.
Küsikk - burriuvaz


Kavrays paralellikleri sirrer gider.
Önegin

 lerini ciddi ciddi iddiaia etmosis ye bunun aresminimis bile ciz




 Jayanlar ise üstur ahlakí ve insani ozelliklere sahiptirle
Konusmada, bu anlays a aclka sowle dile selmetted




 «atilganikh, yyalanszlıhk)
san izziune yonelik kriterle


 Dikkat edilirse, buraya kadarur hep, dijerr küsuik - bur
juva devrimcileriyle birlite
iziín ni


 larrif edilerek ahalakç bir sistemin; bir devrim simyac



 kinesike bur
sinilary
gibidiri
ta












 Halbuki, Parti'yi gelece̛in toplumunun bir minyatiriu
(6ön bicimienmesis)
olarak
gormek: Yumurta icindeel
 mak gibi bir seydir
Parti, bir deyel






III. PARTI'NIN GÖREVI NEDIR?

 «(...) Dr. Hikmet Kvilcmll bir parti organize etme
mucadesi, yani bir yanyla 600 yillik micadeleyi bir ta-







 ve



 Kü, Vatan Partisi, ozellikike, konuklarn dile getir-
digi Ama, her birik nasil bir bölüüuklü̆ün: her
birlesme nasil bir bolünmenin ifadesi ve birikten, birlesmeden yana olmak ayni zamanda bolünme den yana olmaksa, her boliunme de bir birlesme-
dir. Ve bö̀unmeden yana olmak birilesmeden ya-
Demek ki, sorun bölle bir bakis acisindan
 lik üzerine tüm tortismelarn özunir budurunun, bir

 icion hangi, sunirlar icinde olmak gerekir? Nasil
bir teorik taban, strateii, taktik ve birlik anlayisis


 gerek.
lardl.




bir boliñmenin itradesidir- sozzkonusu etmeyen-
lerin, isci sinfinn devrimoi birliginin duusmanlari



dodurmakta; issi sisniyla bay̆lar kurmaya callsmakta, hat
ta kurmaktadir da. Ama bunlar. Propa




 Karstruma'nin niteligí sanirız söle daha kolay anlaz






## . ekonomi temeli

## Sarp Kuray Doktorcuu olduy̆u isin, Kıvicumlinn Tür kive'ye ilisksin ekonomi tahillerini de benimsedigi iddia- <br> 

iilisiziz hale getirimisse, finansi - -apitalation de ne ollousunu

ayi bankaları haline nasid dönistiririleceèg tarttstlyyor
 rulabileceäini kavirayan issidirir
Somutarsak, sinif Biilincine ermiss bir isci, Va tan Partisis üyesi, bir isci, devrime cimirir birisision yan
IIz buriuva sosyalistlerive; yanliz konuklarla bör
 raber birlik olunabileceegi düsüncesinde olanlarla
da boliunerek kurulabiliecegini kavramis iscidir.
 1ssa ashio olunmadan da Proletarya Partisi üye.

si olunamaz. | Yazimiza Lenin'in su veciz satrilaryla son |
| :--- | verelim:



 ganlardan yana olarnar arasistnda, tasfiyecilerde


 sizm tahrificileri ve muhalififeri arasinda birilik de
gill
«Ve birriken sözeden herkese sormalyyz:
 Ve biz de soryururuz: Kiminle Biriliz?
Buriuva sosydistlerive mi? Yani bizim Tas
But fiyecilierimiz sayilabilecek olan ve Kongre'de ay
rilannarla mi ?
Yoksa Derlenisciler. Sarpalar ve baska tül Yoksa Derlenişciler, Sarpgilar ve başka tür ondande sizinte dahi birlikte yapacağmız bir
seev yotur.
Uōurar olsun!. Ayrı yollarin yolcusuyuz de. mektir. $\begin{gathered}\text { Bir tek birlik olabilir. Kongre' } \text { 'nin kabul ettigi }\end{gathered}$ Bir tek birilik olabilir. Kongre'nin kabul ettigì
temel uzerinde birlik. Kongre oncesinde yaynla-
nan «Komisyon Raporum, ve sonrasinda Sosylalist' te yeralan yazllarn Teori, Program, Strateil, Tak.
tik ve Orgut t prensipleri plâtormu üzerinde bir.
 iuvazi ve kücuk buriuvaziyle bölünmeden kena
biriligini sağlayamaz Bu basit gerceklerik kavramayan hic de e Mark
sist) ya da «Doktorcunyum diye ortalarrad dolas.
nans- kapital yok! «Sanaa
sanayi bankalarıu var!


Sarp Kuray in konusmasinn her satrrnda, Kıvicuml



 avi kavramarin anlamlarin1 carpptarak, bir kiēiuk bu-
 ini ve onlara bağl olarak sekil
tavramams olmasinda toplannr.
 simpagerin cfeylesof tassuna; Teori'si de Simya'ya benzee.
lisis de skolastiktir.

 Bu elestirimizi okuyan okuyucu kararimn versin. V
Ve bu elestiri Var olduğunuu bir yantu ise: Yine oku
 dibanum emek: hangi simfin deigirmenine su tast? No


