## Seçim sonuçları; proletarya sosyalizminin yenilgisi değildir



Sosyalist DUSUNCE VUDAVRANIS GAZEIESI

Sosyalist
 DURUM VE GOREVLER

Celâal AYOIN

|  |  | («Taktik Üzerine Mektupları), Nisan Tezleri ve Ekim Dev- rimi, Sayfa: 17-18). |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  | momm |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | and |
|  |  |  |
| Sminaif b |  |  |
|  |  |  |
|  | d |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| and |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | ismbe |
|  | ${ }_{\text {min }}^{\text {min }}$ |  |
| and |  |  |
|  | defermeme |  |
| dion sumem |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | . | 为 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | 为 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | Timany |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |




 and













 1. Ve 2. sayllarnda «Emperyalizmin Yeni Politikast Ne-




[^0]|  |
| :---: |

 bir incelememiz yaymlanmadi. Sadecee ufoomisyon Raporus

 isicime ele ala almy calalsalm
Komisyon Raporin num Sunus'in





















 durumua dönistitirecek bir devrimei smff olmadiğ́g takdir-


 isinn kokusuyyorlar, ancak disardan gelen narbarnuman gicui
Medeniyet derebeylesmesinin kabugumu krabili yordu



 | $\substack{\text { cirumeye } \\ \text { tadir } \\ \text { Bizz }}$ |
| :---: |




sosyalis
 soylerken, evrensel asgari programmmar da dile getirmis
oluyoruz Ve bu program devimci bir program olyyor. Evrensel reformizmle ayrrict sismrlar, ciiziyor.
Bugiun, Dinina oiscisisinde sermayenin
 Caribsel gelisisin objektifi olarak ortaya koyduğu devrin








 TPK nin dileri Demokratik Dizzens reformist utopyasi ile

 bi ile, uluslararas
tekler ayndid
Ulustararass

 nedeni de accklamak gerekir. Bu, hangi smffin objektif
egílimelirinden kaynallanmaktadur?
But
 Bugin tek tek kapitalist ilkelerin de, genel olarak
diñy a apitalizininin de tek egemeni uluslararasis Finans-
Kapitaldiit artik.




 Kapitalin mantŭ̆́ budur.




 giç olarak olumluluk tasir. Tekrar) belirtelim ki, bu olum-
luluk ancak, ideolojik uxlasmaz savasala bir anlam kaza-
nabilis. luluk ancak, ideolojik uzasmaz savasla bir anlam kaza-
nabirif.
Sosyal Demokrat partiler zaten belli. Komiuinst parti


 Bu durum, heme
sossalist, reformist olduğúu seklindekki tesbititimizi doğrula-
maktadir
Bu Bu cyeni ekonomik diuzeny program, gerek emperya-
lists.geren yenisosimirge ve eeri) gerekse sossalist (sosos-
yalistri beki de







 uygundur. Aym sekilde, emperyalist iukelelerdeki partilerin
ulusal oliguideki reformist programlari kismen uluslararası

 mut ve
tadr.)
Bur
tadr.)
Buraya kadar dedikerimizi toparlarsak. biz dïnyda-
ki ve uikemideki Kominist ve isci partilerinden, once u-


 do birtakm iyilestirmeler isin micadeleyi ine gegiriyor.
Bu ozden bir ayrluktr. Programatik bir ayyliktrr. Bizim areket noktamiz budur.
Uluslararass ölcide but






| 4 Aralik 1979 | osyalist | AYFA : |
| :---: | :---: | :---: |
| Durum ve görevler <br> (Bastarafı 4. Sayfada) <br> ci bir program ortaya koyan devrimci bir partinin önder- |  <br>  <br> Demek gorevimizn niteigigi bellidir ve deěismemekte dir: NITELIKCEE en geliskin teori temeline dayanmak, Ni. CELLKGE proleteryann en giçli mevziler kazanmak. $\qquad$ <br>  <br>  zaman.. $\begin{aligned} & \text { butuin bunlar1 yapabilmek ve zamandan yararlana- } \\ & \text { bilmak icin, devrimci teori temeli ìrerinde yikselen, doğ- }\end{aligned}$ bilmek icin, devrimci teori temeli iuzerinde yuikselen, doğ6 ruu cozzimeme ve taktiklere dayanan ajitasyon, propo <br>  kirdek gerekijor. $\qquad$ ruyabilecek oñcinun varlĭgl: hem bu öncininin kendisini ve proleteryay e egitebimesi, sagilam mevzile kazanabil- <br>  nomik micadedenin orgitlenmesi ve gelistirimesi isin ca- lssmak, bu míadeleyi devrimci micadele ile biriestir <br>  mamlanyor olacaktur |  |
|  | demokratik bir yapiya kavusturulmalh, tatl cannı ve- ya rahatinu korumak icin iscilere her zaman ihanet edeya rahatinı korumak icin iscilere hev zaman ianet edetulmalı. Sendika yönetimlerine sinff bilinçli, devrimci arkadaşlar getirilmelidir. <br> Fasist cetelerin terörüne karșı öz savunmayı örgütleyecek, grevleri, kendi bildirí dağ̀tumların, toplantlgütleri oluşturulmalddr. Bunların birlesţirilmesi için calısılmalıdir. <br> Yeni dönem yeni mücadele teknikleri gerektirir. Yarın öbürgün baskı arttikca: Bir toplantı yapmak, bir bildiri dağıtmak yepyeni teknikler gerektirecektir. Bü- tün bu teknikleri ögrenme ve basaryla uygulana gibi yepyeni bir görev yeniden önem kazanmaktadır. <br> Ama herşeyden önemlisi, devrimci programun kavranılması ve bu uğurda savaşa girilmesidir. Ancak bu takdirde proletarya tüm gayrı memnuniarı yanına alip bu les kokan düzene son verebilir. <br> Sloganımız şudur: <br> KRIZDEN CIIISISIN TEK YOLU: <br> KÖYDE YOPRAK KEFORMU <br> KENTTE SUUURLU TICARET <br> SIYASETTE UCUZ DEVLET'tir. | enilgisi değildir <br> Bugün iki ayrı program karṣı karṣıyadr. <br> Krizden çikis için: <br> Egemen smini: GUCLU DEVLET <br> Yani onlar: DEVLET HALKTAN USTUNDUR. <br> Biz: HaLK DEVLETTEN USTUNDUR diyoruz. <br> Onlar düsük fiatla KÖYLUNUN YOKSULLASTIRILMASI diyor; biz: TOPRAK, TEKNIK, KREDI ile KOYLDNUN EMEK URETKENLIGININ ve ZENGINLIGININ ARTIRILMASI diyoruz. <br> Onlar: IŞÇ ©CRETLERINi DONDURMAK, SENDika ve grev haklarini rafa kaldirmak diyor. <br> Biz: SINIRSIZ GREV HAKKI, SANAYY'DE IŞ̧̧ı DENETIMI diyoruz. <br> Onlar iç ticarette vurgunculuğu ve reklamciliğ; diş ticarette emperyalist sömürūyü sürdürmek istiyorlar. <br> Biz bunlara son veren programımizı ŞUURLU T1CARET parolasıyla ifade ediyoruz. <br> tste iki yol. mi gösterdi. <br> Iki ylln deneyi, üçüncü reformcu bir yol olmadığ1- <br> Burjuvazi var. Proletarya var. Birinden olmiyan diğerinden yanadır. Sen hangisinden yanasın? Eğer Proletaryadan yana isen: Görevin bellidir. ónce vatan partisinde birleşmek. |

Vatan Partisi Olağanüstü 5. Kongresi Toplanıyor

Vatan Partisi Merkez Komitesi son toplantisinda parti kongresinin olağanüs-
tü olarak 9 Aralkk 1979 tarihinde toplanmasina karar vermistir Merkez Komitesinin bu konuda aldığı karar asağidadir:

## Merkez Komitesi'nin bugünkü yapıs

Merkez Komitesi'nin bugünkü̈ yapıs
Parti'nin gelisisimini engellemektedir. Tüzuğe göre MK'nin 21 kisididen olusması nede niyle, henüz Merkez Komite'de yer alabi-
lecek ölcưde piṣmemiṣ; gerekli bilgi-tecrülecek ölcuide pismemis; gerekli bilgi-tecrü-
be-enerii gibi niteliklere sahip omayan be-enerii gibi niteliklere sahip olmayan
elemanlar Merkez Komite'ye doldurulmak tadir.
Bunun sonucu, secilen unsurlarn ni-
teliklerinin gelismesi değil, aksine Merkez

Komite'nin niteliğinin gerilemesi olmakladir. SIk sik, partinin gelisisimine engel
olan karariar cikmaktadir. Sirf 21 kisisiy tamamlama nedeniyle ortaya cikan bu
durum, Parti'yi kōsteklemekte cok durum, Parti'yi kisteklemekte, cok değer-
ii zamanlarin yititrimesine yol acmaktadir. Bu durumda yapılacak en doğru iş, Merkez Komite'nin sayisint en az hadde ndirmek, kaliteli unsurlardan olussmasinı;
kivrak ve ahenkli calismasinı soğlamak-

Bu nedenle derhal toplanacak Olağanüstü Kongre'de gerekli tüzük değisisiklikleri yapılmalidr.

- II-

Vatan Partisi'nin bugünkü üye bileşi-
. esas olarak III. Kongre öncesindeki

KURTULUȘ'UN ELEȘTIRISI












 Peki Kurtulus nisin boble davranmaktadir. Ciunkï
Halken Kurtulusu ve Devirici Yoi il any nitimsel dev-












tarihinden örnekler vererek -örně̌in Almanya'da cKizl



 miklere girer. Kurtulus. bôyle yaparak hem kendisinin
hem de eelestirdiklerinin ōzdeki yanlglarmin objektif olarak

deki aymilignt ele vermis, sergilemis olmaktadir.
Biz yine baza sorular sorarak bu bolime son verelim:

1. Kurtulus TIP, TSTP, TKP gibi partileri reformist










Bu gibib sorulara verilecek cevaplar -ki zaten Kurtulus
dergilerinde bu cevaplar vardir- Kurtulus iun tatkitler ve


Kurtulus daha br sok bakmardan elestirilebilir. Örne-
Dev-Yol ve Halkin Kurtulusu, segimi boykot ederler-
 onu ozzel bir islem olarak kavradiklarnn, tam da burju-
va demokrasisini ideailize ediip, secimerimi kategorik olarak




 reformist partiliere, oo verimemesini isterken, yani sol gö-
riniurken - ferekeleriyle e seartaryla- onlara daha faz-
la in dideger vermis olmaktaidir.
uzun reformist donem boyunca olușmus. tur. Bu bilesim eski dönemde edindigigi bübir ollş̧ưde üzerinde ounyargilları hâláa belli bilesimi, üye yapis Pastimaktadir. Bu üye bugün önưne
loyduğu koyduğu görevleri yapabilmesini engelle-
nektedir. mektedir.
Bu durumda Parti'ye, bugün öllenen
nitelige ungun bir üe yapiss kazandirabil-
mek icin cok sikı ve ciddi bir eleme yap-
mak gerekmektedir. mak gerekmektedir.
Onümüzdeki olağanüstü
 defaya
MK ta

milyonlarca proleter, devrimci böyle bir köpriden yok- temel, en genel problemlere iliskindir. Ve bu problemler
sundur.
den kaçlamaz.








 Bir kere, Trocki ve Trockkistler, Lenin in ollimunden
sora, Marlskin a callsmsslar. Bu acck.k. Bubuin Trockkinin ve verockistle n eserlerini okuduy̆umuxda, onlarñ olyulara gäzlerini ka
 Iravut. Eurokominist ya da cesitil marksologlarnnkinden
arkhl olan, onlarmki gibi kuru, sskici tekraralarla dol imayan belli bir devrimci heyecan isceren yanlarmı he nen göriyoruz.
Sonra bunlar, Sonra bunlar, gercekten devrimcilik ve Enternasso-
nairm bayrağm yuiksekte tutabilis tek eğilim dense
erididi. Sentar son derece zengin olan Trockist literatïruin bir
Susus kumkumasna uğratidiğ̇nn görmemek de elden gelmiyor. Bituin bu ve benzeri olumluluklark bir gergek. Ama



 tiklerde anlaslsa bile, Leninime göre, öggit anlayslarn-
da da birilik bir orrgutsel birligigin sartu oldugundan ve onla-
 orgüt kavraysınnaki
namyyacagimz ackiktr.
























 kant cekilmis bakirenin ettki uyandiran
yann gozii öniuner seriyorlar, bunlar. Ama, buyginun somut sartlafinda, yani Marksimin
devrimci ozininn ortaya clikarimasi gorevi ortada dururken, bu amanevi temililik yanimasi devrimei- ortertadasyonalisi anlaysilarn, Marksizmin elestirel yanni yasatm:
yiuk onem taspyror Ve oumuluugu agir bassor.
 benzetmeyle belki daha iyi anlasylabiliri. Trocksistler bir
bakma insanlig̀ sosyalist devrim konag̀nda bekliyorlar.



 Butedki esas amaci ve gorevi bir an olsun giozden uzal
tutmamak... Ama iste Leninist orrada kalmaz. 5 istasyon
 latri, hem de birinci istasyona olsun ulasabilmek icị
applmasi gereken göreveri belirler (ana halkayy yaka
 ir. Butitin bu dönem boymnca Trogkist. Leninistten urak Slke besinco istassona geince paralelik ortaya cikiar ririz). Peki trendekilie gercek amaclarin, 5 istasyon ötede
ki gorevierini unutmuslarsa ne olacak? Bu durumda, 5 is Ih göreverini unutmuslarsa ne olacak? Bu durumda, 5 is
 cill göreri basarmaya hizmet ealyor. işe buginku olum
viluklarmm anlami da budur.


 St Ozinü korumay ve vavurmayy biddi. Onun için Leni (Burada parantez arassnda not edelim ki, Leninizm
talin'in anlatuigíl degildid. Ote yandan Stalin, R. Lixixmburg'u, Lenin'in deĕerlendirmesinden cok farklı vo
 Liemistit. Sugin. Türkiy'de bir Staliln'i okuyana kime


 mil finin faydal his derss olacaatri.. diye yatyor. Ve


 pitalaist ginenis evembenterg iretim ile sosyaliim arasindakik farkerleri Lenin'e Leninizme «Leninistst Standinden Mao' daa ve benzerlerinden milyon kat daha yakndir. -Kivilem lepsini ayn kefeye koyyuordu.-
Biz ancak, Marksist metodu Buiz ancak, Marksist metodu billere ulastranararni
kurugu koprilerden gegerek, sistematik bir teori teme ine ulagarak, ancak boble bir teori temelinde tim dinny
proelaryasna òncilik edecek gercekten devrimci partini

 kirar zaman vee giuc yitiriri. Tek ilkeli politika, genel ve
temel sorunlarda tam bir acklkiğa dayanan politika olabili Evet, yeryizuinde sosyalizmi kurma acil görevini ba
 evi yapabilmek için; bu görevi yapabilecek devrim



 Kollektif sabasmm, gerextiriri. Ve bu isi ganabiecees dey
vimcilerin, bu görevin biincine varmalari gerekir Biz uyarı görevimizi elimizden geldieignde yapm-








 dinmaldar. Aksi takairde, entellektiel geve
beyiniziz isgizarlardan baska bir sey olmay
Elbet Dina





 nalmurar ortaya cilkacaltrr. iste Finans-Kapital chip ded
kopan halk mule

 rildiuigi gibi oyle pek de yanhs saylimaz. Ama ciliarilaa
sonuclar, ortaya konulan goreveler belli bir vanlss ich
 ger sosyalist partilerin de özinde derrimci, ama proleter
devimei olmayan bbir programa sahip olduugu, c) Dimit
coviun Anti- Fasist Cephe


 Sonraki karar ve cağrri hep bu görevin
yöneliktir. Hep bu halkaya asimaktadr.




 aa ortaya cikan đKomisyon Raporus, buriuva sosyaiimiy





















 vidiri. yeni sartlarda istiltrarlı bir seskilde siridirme gore-
\&Uy
 Capmayi basaramyan bir orgyit, hichbir zaman daha iler
ve kermastk goreverler one koyamyacaăi. icin ve ortadi









Bölle birin organimmann yaratumasi; Partinin bölle b
nlaysla yeniden örgitlenmes




 dirmis olacaktr.
Durum ve goreveree iliskin daha önce yapimis yar
giamalarin en kssa ozetinden sonra, durumun bir yeniden



o halde, egemen smiff iki yil boyunca cHP masassyla
tangi kestaneleri atesten scikardi ise byi
 da bir fark var. iki yil boyunca CHP masası yprrandi
 nutlak olarak yoksulasturn
nasa ousturmaya calsyor.
Buriuva






## 4 ARALIK 1979

sosyalist


























 Olarak burjuva simflt degili; finans-kapitalistler zuimresi-
dir. Bu durumda. CHPP, Finanss Kapitalin «mintaz par-
tisio oluyor!



 caret (kar ve faiz alrlar. Büyiuk Toprak Sahipleri smfí ise
rant (irat) alre.
Parlamento bu egemen smif ve zümreler arasmaki



 dikal politika kiusiik burjuvazinin, Sosyalist politika pro
letaryanim politikasdidr.














19. yiuzylda, parlamento Kapitalistler ve Buiyik Top-
rak Sahipleri arasindaki uzalasmalarin yapldagíl bir organ
 ir organa dönisisir.
Ekonomídeli v ve










 dir. CHPPnin say̆ kanadma cyaban) Buiyuk Toprak Sahibi
zimreleri, sol kanadimn da kuiçik-burjuva radikalizmi olus-
turur



 ni ekonomi temelinin ve ekonomi politition anlasslamadi-
ginl
goisteri.



































## işçi HAREKETI VEKRIZ



> Sosyalist yazarları, buyünkï̀ dïnya ekonomisindeki ve politikasundaki gelismeleri; geliş meler karssısunda cesitli partilerin tavirlarmı, bu tavilarin ardundaki teorik yanisslari ve Ha, proletaryannu ve devrimecilerin uluslararassı gelismeler hakknda doğru bir fikre sa io kiluması görevi -ki bu teorik ve siyasí eěitimin ayrilmaz bir parcasidrr- basarila mamaktadı
> Eksiği kapatmak için tek yol, bu görevi yapmaya hizmet edecek nitelikteki başka çalışas edilmesi olabilir
> $\begin{aligned} & \text { Bu dïsinuceyle, bu saymıuza Ernest Mandel' in, Emperyalist iilkelerdeki özellikle sosya } \\ & \text { list ve komïnist partilerin ekonomik kriz karssisndaki tavularenm ve programlarmmin }\end{aligned}$ $\begin{aligned} & \text { list ve komünist partilerin ekonomik kriz karsssındaki tavilarinm ve programlarmun } \\ & \text { içerigini tahil eden "issci Hareketi ve Kriz" basllkl yazssm, Enternasyonal yaymlar }\end{aligned}$

> ediyoruz.
> Yazı her ne kadar emperyalist uilkelerdeki kriz ve o uilkelerdeki isci partilerinin tavir-
nda tahlil edilen Avrupa Komïnist Partileri yerine, TKP, TIP, TSIP koyulsa sonuecta
bir değisiklik olmaz.




 Venlik ödentilerini de, yoni issuiclerini herhangibir
nedenden
ike oloy--memiliik, hastalik, sakatik, issiz
 ken olmayan yatrim fonu. Bu son kategoriye yal
 kapitalist sistemin anarsisisin doğurduğu dağttm
ve satis maliyetteri, gönülenmis birikimer , spekiü latif amacla kullanlan birikimler, giziliden disparı ko arilan sermaye vs. de dahilain

 ci fonun birinciyly birlikte kücuilmesi de olasidir.
1975'te olan do tam buydu es simdi de bircok
emperyalist ükede yine oyle olduğu gozzükuyr. Üretken yatirmlarla yeni is alanlari yaratima-
sinin ozdeslostitrimesim bir baska yaniglidiri. Gerceekten de, artan miktardo yatrim, rasyonellestirmeye
yönelmektedir ve bu da, techizat mallari sağlayan

 air. O zaman sinif ispirligio cicirrtkanlarr. ve kapitalis
Kârlarnn artisisndan yona olanlar yeni savunma

 rekabet etme durumu sonazde ürret artislarnanin «dllm litğnaw bag̀lidr. Ş halde, ihracat yoluyla düzelme










GERCEK ÜCRET ARTIS ORANLARI VE IHRACAT ARTIS ORANLARI
(\% OLARAK).


| Ayrica, bütün emperyalist ülkelerde aynı on- da «ihracat artisı yoluyla ekonomik yükseliş》 olabileceği görüşünün tamamen gerçek diṣı olduğu da cok açıktr. Dünya pazarinin cok ciliz bicimde gezancı bir başka tarafin kaybı olacaktrr. Öyle ki reformist sendikalar ve isci partileri kendi isverenle- rinin ihracat seferberligi hamlesiyle birlestiklerinde bunu yalnıza kendi ülkelerindeki isçilerin ücretler hilafina değil, aynı zamanda baṣka ülkelerdeki sı nif kardesslerinin de issleri hilafina yapmak durumun- dadirlar. Amerikan sendika bürokrasisinin hem himayecililige hem de «yasadisı göcmenlerin kovulmasina) verdigi destek, cok daha genel bir gidisatinn sadece uctaki bir ornegidir. Korporatist Sendikacillğın bu kiralk adamları «Bütün ülkelerin isscileri birlesin!) onurlu sloganı yerine yeni bir sevimil parola gecirmislerdir. «Bütün ülkelerin isscileri, biri- birinizin isini elinden alin ve isssizigigin, ücret düşüșlerinin sucunu biribirinizin üzerine attn!) (6) cek biricik onleme karşı, cikisișlarinı। haklı göstermektedirler. Bu biricik ônlem ise, haftalik üe surette bir düsüs olmaksizın ve işin örgütlenmesinde bir düsưưülmesidir; bir başka deyişle zorunlu olarak fazladan isci callstitrimasidir. Batı Avrupa'da cok sayida sendikal orgüt otuzaltı (veya lik is haftasinin getirimesi icin cağrı yapmiştir. Avrupa capinda -ve mümkünse Kuze ve Japonya dahil- $35-36$ saatlike iș haftas icin ve bu amacı desteklemek üzere Avrupa capında bir genel greve yönelen acil bir mücadele kampanyas acilmalidir. Ama in racatinı ilerletmek ve «onun» rekabet gücuñün (kendi komşularinnin zararina) arttrmak mücadelesine |
| :---: |

Seçimlerdeki tavir üzerine tartısmalara katkı
KURTULUS'un eleștirisi


 lama tekniklerinin zorunlu olarak ennifasyonist etki-
ler tassidignr reddetmislerdir (9) Onlara gore enf.
lasyon sadece lasyon sadece (ekonomik) iyilesme ite, buriuvazi-
nin ayeterince vergi iodemeyim reddetmesinden do
ion





## coma




[^0]:    Marksist - Leninist ögrefinin, o, toprağın altına gömülmüs bulunan devrimci özünün gün yüzüne cıkarıımasında, bizim cok özel bir konumumuz, bir avantajımız var. Hikmet Kıviccimlt bu bilimi gelistirmis ve devrimci ozünu milyonlarca proleter, devrimci böyle bir köprüden yoksundur -

