Yurttaşlar,

Ereğli kömür ocaklarında grizu patladı. 100'e yakın işçi kardeşimiz kavrulup yandı. 200'den fazla yaralı var.

Cunta başı Evren «sorulmuş» arıyor. Faşizm «acımızı paylaştığını» ilan ediyor. Ama yalan. Kömürde ve demirde ve bakırdı...

Bu ilk değil, son da olmayacaktır. Çünkü kapitalizm işçi sınıfımız için can pazarıdır. «İş kazası» diyorlar ama biliyoruz ki cinayettir.

Kardeşler,

Kömürde ekmek ağır, ekmek karadır. Kömürde gün 12 saat yevmiye 500 liradır. İşverenin ton başına harcadiği 12 lira, kazandığı 7000 liradır.

Her 1 milyon ton kömürde 10 işçi canı, her 100 ton kömürde beş gram işçi canı vardır. Kömürde sömüü emek, kan ve can üzerinden. Cenazemize düşen 150 kargalari «iş kazası» diyor. Cuntaçı faşist Evren «sorulmuş» arıyor.

Ama biz biliyoruz ki, feda olan canlarımız sermayenin kâr hırsındandır. İşgüvenliği için en küçük yatırımdan kaçıran, işçinin sağlığı için en küçük harcamayı külfet eden sermaye, iş kazalarının da sorumlusudur. İşçi hayatına karşı vurдумuyuz, üretime, sağlıyacağı vurgun açısından bakmak, daha çok kâr için insanı olan her şeyi sirt çekirme kapitalizmin yüz-yüzlük şanındandır.

Bu «teknolojik gerilik» değil, bir sınıf tutumudur. Kapitalizm'in işçişi baskıdı. İşçinin sağlığı için gerekli tebirleri almaya işverenin «gerekli durumlar» için tabut hazırla tutması tutumunu gösteren acı birNatılıktır.

Ürunsatılıktın KT sosyalizmde iş kazaları asgariye inmiştir. Yok denecce kadar azdır. İşçiler kendi iktidarlarında iş güvencısı için gerekli tebirleri almaktaadırlar.


Ulkmiz iş kazalarında dünyada başta gidiyor.
- her gün 600 iş kazası geçirmekteyiz.
- her saat 25 işçi kardeşimiz «kazaya» uğramaktadır.
- her iki saatede bir, günde dört, ayda 120 kardeşimiz «işkazalarda» kurban vermektedir.
- ülkelerimizde işkazaları ABD'den 9, İngiltereden 10, Yugoslavyadan 14 kat daha fazladır.

İşkazaları bakımından kömürde ülkemiz dünyada baş sırayı tutmaktadır. Yapı, demiryolu
imalat sanayi işkollarında kaza yoğunluğu bakımından Avrupanın tüm ülkelerini geride bırakmışız. Bu kadari bile burjuvazinin işçi sınıflımıza baskıını anlatmaya yetiyor.

Bugün Afrikada bile griz’i patlamanması tarihe karışırken, ülkemizde 100’e yakın cán birden aliyorsa, bu işverenlerin kastandırındır.

Yurttaşlar,

Cenazemizde bile görmek istemediklerimiz, ‘acımızı paylaştıklarını’ söylüyorlar. Üç yıldan beridir işçi sınıflımıza kan kusturan faşıst cuntanın ‘sorumlu arıyors’. Buna karşılık bile güler.

Sanki, işverenlerle kolkola girip onlara ‘sömürü cenneti’ vadeden, hayati çalışanların cehenneme çeviren o değilmiş gibi.

Sanki, kömür dahil, işkollarının yarısına grev yasağı getiren, sendikal hareketi yok edip işçi haklarını ortadan kaldıran, işçi sınıflımıza bugün bulunduğu yerden çok daha gerilere itmek isteyen baskı isim gibi.

Faşizmin işçi sınıflımıza karşı, güttüğü bu özel düşmanlıgın, faşizmin bu canavarlığı aslında bütün halkımıza çevrilmiş bir sallandırıdır. Demokrasiyeye, insan haklarına, hukuka, ahlaka sigmayan hayattaki daha güzel ve mutlu yaşamının bütün yol ve yöntemlerine paydos diyen bu zulüm iktidarın başımızdan gitmedikçe, çalışanların için hayat daha güzel olmayaçaktır.

Halit Narin ‘hep biz ağladık, bundan böyle işçiler ağlasın’ diyor.

Bir işveren danışmanı profesar ‘yönetimin en büyük başarısı işçi ücretlerini 22 dolardan 10 doları düşürmek olmuştur’ diyerek faşizmi tarif ediyor.

Cunta işçi sınıflımıza ‘sana sendika, sana grev, sana sözleşme yok’ diyor.

İşte bunun için, fabrikalarda, otöylerde, madenlerde, her yerde ‘dişе dіşе’ bir mücadele devri açılıyor.

Buna hazırlıklı olmak, geri çekilmeme direnmek gerekıyor.

İşçiler, kardeşler,

Bizi savunma araçlarınızdan yoksun bırakıp, işçi sınıflerinin pençesine atmak, ücretlerimizi dondurup, sefalete sürükmek, sosyal haklarımızı yok edip köle gibi çalıştırarak isteyen cuntaya karşı bütün direnme gücümüzü kullanmalıyız. Fabrikalarda, bütün işyerlerinde sınıf düşmanlarını karşı birliğimizi koruyup güçlendirirmedi, dayanışmamızı pekiştirmeliyiz Kırduğumuz ve kuracağımız komitelerle, can ve iş güvenliğimizi, ücret ve sosyal hakkımızı, sendikal namusumuzu hep birlikte savunmalıyız. Basıklara, işverenlere, sarrısendika-çelelerine karşı tek bir yumruk, tek bir yürek olmalıyız.

Bu faşizmdir, bu canavarlıkta!
Bu, sermayenin sırrı tanınamız diktatörlüğüdür!
Bu, ilk kavgamız deildir, ama bu son kavgamızdır artık!
Bu kanlı vardıya son bulmalıdır.

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi