


# MARKSIN EKONOMI DOKTRINI 

# MARKSIZMIN IIc. EKONOMI KAYNAĞI 

## MARKS EKONOMISI KLÂSIK EKONOMINI NETICELENDİRILMESIDIR

"Ekonomi düzeı inin, üzerinde yükselen politika yapısına temel hizmetini gördüğg̈nnü iyice kavrıyan Marks, bilhassa, bu ekonomi [1] düzenini dikkatla
[1] Ekonomi politiğin manass "Gündelikicçi iss ile Sermaye" adlı kitap, s. 53 de bulunur. "Tarihde meydana nasil çıktı ise ölece gözüken ekonomi politik, hakikatte kapitalist istihsal: devrinin ekonomisi denilen şeyin ilimee mütaleasindan bạ̣ka bir sey deyildir,. (Engels: Anti Dühring, fassl X) Fakat, eski Yunan sosyetesi ile kapitalizimde müsterek olan bazı hadiseler var: bazırgân istihsali, ticaret, nakit, faizci kapital, vs. gibi. Bunlar hakkında eski yunadlıların "orijinal,, ve "dahice," görüşleri var. "Su halde [eski Yunan müelliflerinin] görü̆lleri tarihen modern ilmin teorice gidiss noktası olurv (Engels:keza) Aristonun her matada iki yararlık bulmasi; paranın tedavïl aleti, kapital, kıymet ölçüsü̈ oluşunu göstermesi; EflatunIa Kısenofonun o zamanki iş bölümünü anlatişları bu görüşlerdendir. Bununla beraber: "Başlı başna ilim olarak ekonomi politik, ancak manüfaktür (elimalâthanesi) devrinde gözükür.,n
(Marks; Kapital) (Marks; Kapital) (H. Kıyılcım).
mütaleaya koyuldu. Marksın belli başh eseri olan Kapital modern, yani kapitalist (sermayedarlar) emiyetinin ekonomi düzenini mütaleaya tahsis edilmistir.
«Markstan önceki klâsik ekonomi politik, en ileri bir kapitalist memleket olan Ingilterede doğdu. [2]
[2] "Klasik ekonomi politik... Ingilterede Retty, Fransada Boisguillebert ile başlar ve İogilterede Ricardo, Fransada Sismondi ile kapanır" (Marks: Eoo. polit. tenkidine sokulus) -Klâsik ekonominin en selahiyettar mümessilleri Adam Smith ve Ricardo, dur. (Marks: Kapital, fasil IV, not)

Marks, klâsik ekonomi politikde bulduğu bir-çok yanlışlıklar arasında, bilhassa şu ikisini mühim bulur:

1- Eksik bir şekilde de olsa "kıymeti $i_{\text {§ }}$ yaratır, ${ }_{n}$ der. Ama kuymet iģindeki istimal kuymetí ile mübadele kıymeti ni bir birinden iyice ayırt edemez: "Umumiyetle kıymet bahsine gelince, klâsik ekonomi politik, hiç bir yerde, kıymet içínde temsil edilen işile aynı işin kendi mahsulünün istimal kıymeti. içinde temsil edilişi arasında, istenildiǧi gibi açıkça ve duruca bir ayırt yapmaz." (K. Marks: Kapital, F. IV, not)

2 - iş, niçin zamanla ölçüldüğü halde, ktymet şeklinde gözükür? Klasik ekonomi bunu sosyal istihsalin tabî́ ye ezeli bir zarureti sayar. Kıymet şeklinin, şeyleri insanlara hâkim kılan bir anarşik ve geçici sosyal düzene mahsus olduğunu kavriyamaz. O zaman, kıymet şeklinin mahsusî birer unsuru olan Mata i, para yı, Kapital 1 putlaştırır: ${ }^{\text {:Daha ilk bakış7 }}$ ta, inganın istihsal tarzına hâkim olacağı yerde istihsal tarzının insana hakim olduğu bir sosyal teşekküle ait oldukları anlaşlıveren formüller ekonomi politiğin burjuva idrakipe bizzat mahsuldar iş kadar kaçinılmaz bir tabiî zaruret gibi gözükür. © zaman o, burjuva sosyetesinden önce mevcut olmus sosyal istihsal sekillerini hemen hemen Kilise Babalarımn hirıstiyanliktan önce gelmis dialeri uğrattıkları muameleye uğra$\operatorname{tir}_{n}$ (K. Marks Kapital, f. IV) (H. K.)

Adam Smith ile David Ricardo, ekonomi düzenini mutalea ederekten, her klymetin temeli isdir nazariyesini kurdular. Marks onların başladıkları eserin ardinı bırakmadı. Onların bu nazariyelerini kuvvetle inkişaf ettirdi ve haklı çıkardı. Gösterdiki, her mataın kıymeti o matain (istihsali için sosyalca zarurì olan) iş müddeti ile bellileşir.

## DEYIŞ TOKUŞ MATALAR ARASINDA DEYIL INSANLAR ARASINDA OLUR PAZAR - PÁRA - KAPITAL

«Burjuva ekonomistlerinin nesneler arasinda münasabetler (bir mataın başka bir matala deyiş tokuş) vardır dedikleri yerde, Marks nesneler arasinda deyil insanlar arasında münasebetler in bulunduğu. nu meydana çıkardı. Mataların deyiş tokuşu, teker teker müstahsiller arasinda pazar vasitası ile kurulmuş bir bağlılığı ifade eder. Para, bu pazar bağlılığının gittikçe daha sıklaştığı manasına gelir, çünkü para müstahsillerin ekonomik hayatlarını inhilall bulmaz bir bütün halinde birleştirir. Kapital (sermaye) bu bağglılğın ondan sonraki inkişafını gösterir: Kapitalizimde (sermayedarlıkda) insan işi bir mata haline gelir. Ücretli işçi işini toprağın, fabrika ve imalâthanelerin, istihsal aletlerinin sahibine satar.

## ZAIT - KIYMET DOKTRINI

Ücretli işçi, iş kụvetinin bir kısmını kandisi ile
kendisininkilerinin (çoluk çocuğunun) yaşama ve bakım masraflarını (yani: iş ücretini), kapatmakta kullanır, ve öteki kısmın kapitalist hesabını beda vadan çalışmakda kullanır; böylelikle kapitalist' sımıf için temettüler ve kazançlar kaynağı, zenginlik kay. nağı olan zait - kiymet i yaratır.

Zeit - kıymet doktrini Marksın ekonomi nazariyesinin köşe taşım teşkil eder.

## KAPITAL; ENDÜSTRİDE, ZİRAATTE: KÜÇÜK MÜLKLE IŞÇIYI EZER

"Amelenin işile yaratılan kapital, küçük patronların ocaklarını söndürerekten ve bir aylaklar ordusu yarataraktan, ameleyi ezer Endüstride (senayide) büyük sstihsalin zaferi daha karşıdan göze çarpar; biz aynt hadiseyi ziraatte de görüyoruz. Büyük kapitalist ziraat işletmesinin üstünlüğü artıyor, makinelerin kullamılı̧̣ı umumîleșiyor, küçük ekinci finans kapitalistinin (malì sermayecinin) pençesine düşüyor, geri kalmış tekniği yüzünden tekerlenip tôpu atıyor. Zıraatte küçük müstahsilin yuvarlanıp düşüş şekilleri başka başkadır, ama düşüşün kendisi münakaşa götürmez bir olagandır.

## KESKIN SINIF FARKLILAŞMASI, BUHRAN, HARP

«Kapital, küçük istihsli döverekten, ișin verimini, ister istemez, arttırmıya gider ve götürür, böylelikle de en büyük kapitalist şirketler için inhisarlar yara-
tir. İstihsalin kendisi gitdikęe sosyal bir hale gelir: yüz binlerce ve milyonlarca amele müşterek düzenli bir ekonomi üzviyeti içinde toplaşmış, birleşmişdirler; halbuki ötede bir avuç kapitalist müşterek işin mahsulünü benimser. İstihsaldeki anarşi büyür? buhranlar, pazar araştırmak uğruna çılgınca atılış ve koşuş, halk yĭğnlan için dirliksizlik, artar.

## BUNLAR IȘİN ZAFERINİ MÜJDELERLER

«Amelelerin Kapitala karşı olan tabiiyetlerini arttıran kapitalist rejimi, böylelikle teşkilâtl işin büyük nüfuz ve kudretini de yaratır.
«Marks kapitalistliğin tekàmülünü, merkantil ekonominin [1] ilk tomurcuklarından, basit trampadan başhyarak ta en yüksek şekillerine, büyük istihsale kadar takip eder.
"Ve ister yeni ister eski olsun, bütün kapitalist memleketlerin tecrübesi, yıldan yıla artan amelelerin-
[1] Merkantilizm in lûgatça anlamı: ticaret, azgın bir kâr hırsı güden bazırgânlık demektir. Ekonomi politikte merkan. tilizm, parayı her şeyin üstünde tutmak, ve bir memIekette ne kadar çok altın ve gümüs yığllırsa, o memleket o kadar zengin olur sanmaktır. Merkantilistler, altınları memleket dişarısına kaçırımamak, dışarıdan altın çekmek için, her ne bahsına olursa olsun, daima ithalâttan çok ihracat yapmağı tapşırırlar. Bunlar, Marksın dedig̀i gibi, kıymet şeklinin mata kıymetinden çıktığını, fakat matadaki kıymetin kıymet şeklincle çıkmadığını bilmeyenlerdir: "Merkantilistler kıymet ifadesinin keyfiyet ciheti, ve dolayısile, mataın muadi $\leqslant$ klinde başarılmıs örnek hizmetini gören, para üzerinde bilhassa ısrar ederler.n (K, Marks: kapital, fas. III) (H. K.)
sayısı ile, bu Marks dokterininin doğruluğunu göze batirırcasına açığa vurdurur.
«Kapitalistlik tekmil dünyada muzaffer oldu, fakat bu zafer İşin Kapital üzerinde kazanacağı zaferin de önde giden bir müjdecisinden haşka bir şey değildir.n

## MARKS EKONOMISI SOSYAL GIDIŞ KANUNLARINI ARAŞTIRIR

Marks Kapital ${ }_{\text {mın }}$ önsözünde der ki: «Bizim bitirim (nihai) gayemiz modern sosyetenin (yani kapitalist cemiyetinin, burjuva sosyatesinin) ekonomik tekâmül kanununun yüzündeki peçeyi açmaktan, bu kanunu açığa vurdurmaktan baṣka bir şey değildir. Bir sosyetedeki istihsal münasebetlerini doğuşları inkişaf edişleri ve çöküşleri içinde mütalea etmek, işte Marks ekonomi doktrininin mevzuu budur. Kapitalist sosyetesi içinde hüküm süren bir şey varsa, o da mataların istihsalidir; onun için Marksın tahlili de mataın tahlili ile bașlar.

## KIYMET (Valeur)

## ISTIMAL KIYMETI; MÜBADELE KIYMETI

Mata, evvelâ, insanın her hangi bir ihtiyacmı tatmin eden bir nesnedir; saniyen, başka bir şeyle deyiş edilebilen bir nesnedir. Bir şeyin faydalılı⿳̆冖\zh23̆1 o seyi bir istimal kıymeti yapar. Mubadele kiymeti
(veya kısaca kıymel) evvelâ, bir mıktar istimal kıymelinin başkả çeşitten bir istimal kıymeti ile değiş edildiği esnada gözüken ve gözetilen bir münasebet, bir nisbettir. Her günkü tecrübeler bize gösteriyor ki, milyonlar ve milyarlarca birbirine benzer müba* deleler, durmaksızın en muhtelif en birbirine benzemez istimal kıymetlerini birbirlẹile karşlaş̧tırır, mukayese eder. Muayyen bir sosyal münasebetler sistemi içinde, mütemadiyen birbirlerine muadil düşürülen bu başka başka şeylerin arasında müşterek sayilan ne vardır? Büün bu çeşit çeşit istimal kıymetlerinin müşterek çizgileri, bir olan yanları, hepsinin de iş mahsulï oluşlarıdır.
KONKRE İŞ - ABSTRE İŞ

Insanlar, mahsullerini değiş ederlerken en başka
[1] Abslre (mücerret); bir nesnenin kendisinden ayrilmaz olan ve ancak zihinde ayrılan hassası; konkre (müşahhas): bir hassanın nesne üzerine tatbik edilmiş hali. Meselâ $i s ̧$ : "insan işi, bir ihtisasla girişmiş bulunan her insamın maddî uzviyetinde asgari olarak sahip bulunduğu basit kuvvetin sarf edilişidir," (Marks: kapital, c. 1 de I, s. 16) İs, hem abstre hem konkre bir şeydir. "Elbise imali ile dokumacılık, her ne kadar başka başka istihsal faaliyetleri iseler de, gene her ikisi de insan beyninin, insan sinirlerinin, insan elinin ve bu mârada insan işinin mahsuldar bir surette sarfedilişidir,, (Marks: keza). Burada: elbise yapma ve dokuma işleri iki başka konkre is dirler; ama, gerek dokurken serek elbise dikerken harcanan iş, aynı abstre insan işidir. Demek: "Konre iş, kendi zıddının, yani abstre insan işinin meydana çıkış şekli oluyor., (K. Marks, kapital c. 1 de I. s, 37) (H. K.)
başka iṣ ceşitleri arasında bir muadelet münasebeti yaratırlar. Matalar istihsali bir sosyal münasebetler sistemidir ki, bu sistem içinde muhtelif mustahsiller çesit çeşit mahsuller yaratırlar (sosyal iş bölümü budur.) Ve bu mahsülleri mübadele ederken birbirine muadil düşürüşler. Binnetice, bütün matalarda müşterek olan şey, belli bir istihsal kolunda o mataların istihsali için harcanmış konkre iş (yani gözle görülür elle tutulur iş) yani hususî çeşitten bir iş değildir; belki abstre insan işi, yani umumiyetle insan işidir. Önümüze konulacak bir sosyete içinde bütün matalarin kıymetleri mecmunca temsil edilen her iş kuvveti bir tek ve aynı olan insan iş kuvvetinin özü olur [yani her kıymet abstre mücerret in san işidi]: milyarlarca mubadele vakıaları bunu ispar eder.

## SOSYALCA ZARURİ IŞ MÜDDETi: KIYMET ÖLÇÜSÜ

Demek, tek başına gözden geçirilen her mata ancak sosyalce zaruri iş zamanının bir parçasım temsil eder. Kıymetin büyüklüğü, öne konulan bir matain veya bir mübadele kıymetinin istihsali için harcanması sosyalca zarun̂ olan iş mikdarı veya iş zamanı ile tayin olunur.
«Gerçekte deyiş edilen muhtelif mahsullerin kıymetẹe müsavî slduklari daha bildifilirken, muhtelif işlerin, insan işi olmak itibarrile, birbirlerine
müsavi buldukları da teyit edilmiş olur.刀 (Kapital). Eski bir ekonomist der ki : Kıymet, iki kişi arasında olan bir münasebet. Eski ekonomistin bu sözüne sadece şunu ilâve etmesi icap ederdi: (iki kişi arasında) ama maddí bir görünüş ve örtü altında gizlenıiş bir münasebet! Ancak muayyen tarihî bir teşekkülün sosyal istihsâl münasebetlerinden, yani milyarlarca defa tekerrür edici umumî bîr mübadele hâdisesi içinde gözüken münasebetlerden yürümek suretile dir ki, kıymetin ne olduğu anlaşlabilir. «Bütün matalar, birer mübadele kıymeti olmak itibarile, pthtılaşmıs iş zamanının muayyen ölcülerinden başka bir şey değildirler." (K. Marks. Ekonomi politǐ̧in tenkidine sokulus.)

## MÜBADELENIN: BASIT, UMUMî, PARA (*) ŞEKILLERI

Marks, mataların içinde maddeleşmiş olan işin çifte karakterini derinden derine tahlil ettikten sonra, kıymet ile para nın sekil lerini tahlile geçer. Kıymetin nakdî şeklinin menşeini, kökünü araşdırmak, mübadelenin inkişafındaki tarihi gidişi mütalea etmek bu mütalea için dahi, hususì ve tesadüfi mübade-

le hallerinden başlamak (kıymetin basit hnsusî veya arızi sekli budur: Muayyen bir mikdar mata, başka bir mataın muayyen bir mıkdarı ile deyiş edilir); sonra, bir çok muhtelif matalar muayyen bir tek ve ayni mata ile deyis edildikleri vakit, kymetin umu$m \hat{\imath}$ şekline geçmek, [1] ve altin o muayyen matan muadili haline gelince, kıymetin para şekline varmak.. işte Marksin üstüne aldığı belli başlı iş ve güç budur.

## ARASDIRMA : ENDÜKTIF; ANLATIŞ; DEDÜKTIF[2]

## Matalar istihsali ile mübadeledeki inkişafın yük-

[1] Basit ile umumî sekiller arasında, Marks, bir de yeKûn veya gelismis sekil yazar:

1 çizmie $=\left\{\begin{array}{l}1 \text { çuval un } \\ 1 \\ \text { ons altun } \\ 2 \text { balta... gibi }\end{array}\right.$ [H. K, $]$
[2] Endüktif (istikraî) hususî hadiselerden umumî bir netice çıkarış. Meselâ bir sosyyete içindeki bin bir dağınık hadiseden toplu bir kanun çıkarınca, yapılan araştıřma endüktiftir.

Dedüktif (istidlâl̂): endüktifin tersine, umumî bir hükümden birçok tafsilâthıneticeler çıkarmakdır. Meselâ, kapitalizmde merkezilessme kanunu vardır dedikten sonra, bu kanunu anlatacak binbir misal ğetirmek ve izahat vermek gibi, Marks kapitalini yazarken araştırma da endüktif, anlattşda dedüktif davranmıştır. Endülktıf: muhitten merkeze, Dedüktif:' merkezden mahite gider: "Elbet ve elbet te, serh ve izah metodu araştırma metodundan mutlak surette farkhlaşmalıdır. Araştırma, madde ve mevzuu tafsilâtile benimsemeli, onun muhtelif inkişaf sekillerini tahlil etmeli ve ondaki samimí bay̆lılığı keşfetmelidir. Ve ancak bu iş başarıldıktan sonradır ki, gerçek harekete uygun gelen serh ve izahı verilebilir.,, (K.
Marks Kapital, ikinci önsöz.) (H. K.)
sek bir mahsulü olan para, şahsi faaliyetin sosyal vasfını, yani pazar vasıtası ile birbirlerine bağlı olan muhtelif mustahssiller arasındaki sosyal bağllh!ğı, peçeler ve gizler. Marks paranın gördüğü muhtalif işleri gayet dikkatle ve ehemmiyetle tahlil eder, ve kapital eserinin bütün ilk fsṣılları için oldğu gibi gene burada da şunu kayıt ve işaret etmek mühimdir ki, endüktif (istikrarì) anlatışın bazan sırf dedüktif istidlâlì gibi gözüken mücerret şekli, gerçekte matalar istihsali ile mübadeienin inkişaf tarihi hakkında ucsuz bucâksız bir zenginlik gösteren vesikalara dayanır ve o dokümanlardan iktibas edilmiş bulunur.

## PARA: SOSYAL ISTIHSAL DERECELERININ AYNASIDIR

"Akçayı, parayı göz önüue getirirsek, iyice gö"rürüz ki, bir yerde para var demek, o yerde mata"ların mübadelesi oldukça inkişaf etmiş demektir. "Akçanın, paranın hususî şekilleri: basit matalar "muadili, eldenele geçme vasıtası, ödeme vasıtası, "hazine veya ünüversel (alemşumul) para "oluşu akçanın [gördüğü - işlerin çeşitleridir]; «paranın bu gördüğü işlerden birisinin veya ötekisi«nin deǧişir olan vüsatine ve izafî olarak üstün ge"lișine göra, parannn hususî şekilleri sosyal istihsaelin gayet muhtelif derecelerini gösterirler». (Kapital)


## ZAIT - KIYMET (plus-value)

## KAPITAL: ZAIT • KIYMET BIRIKINITISIDIR

Matalar istihsalinin oldukça bir inkişaf kertesine erişildi miydi, para kapital haline geçer. Evvelce, mataların elden ele geçmesinin formülü (düsturu): M. mata, A. akça, M. mata idi, yani başka bir mataı satın almak için bir mata satılıyordu. [1] Kapitalin umumî düsturu ise bilâkis A-M•A (yani : akça-mata akça) dır, yani (kârlâ satmak) için satın almaktır [2] İşte ilkin öne sürülen akçanın kıymetindeki bu çoğalışa, Marks zait-kıymet adını verir. Kapitalist tedavülünde paranın bu "çoğalış" ını herkes bilir; işte tamam bu "çoğalış" dır ki parayı kapital haline istihale ettirir, ve böylelikle de kapital tarihçe muayyen bir istihsalin hususî sosyal münasebeti haline gelir.
[1] Kapiralistlikten - önceki bazirgân ekonomisinde mübadele böyle idi. H. K.
[2] Kapitalist akçe (A) sı ile pazara çıkar, matalar (M) satın alır. Onunçün bazırgân ekonomisinde mübadele $M$ (mata) ile başlayıp bittigi halde, kapitalist ekonomide mübadele A (akçe) ile başlar, A (akça) ile biter. Fakat kapitalist aldığı mataları kendisi barcamak için deyiI, yeniden satmak üzere satın almıştır. Kapitalist bu işi babasımın hayırına yapmaz. Bu al:m satımın sonunda kapitaliste ilk akçasından fazla bir akçacık kalır. Yani kapitalist mübadelenin sonunda, elindeki paranın pazara ilk çıktığı zamandakinden daha üstün bir kry. mete yükseldiǧini görü̈r. H. K.

## ZAYIT - KIYMET FIYAT OYUNUNDAN DOĞMAZ

Zait-kıymet mataların mübadelesinden ileri gelmez, zira mubadelede ancakiki tarafı da denk gelen kıymetlerle, muadiller bulunabilir[1]. Zait - kıymet fiyetlerin yükseltilmiş olmasından da ileri gelmez, çünkü satın alıcılarla satıcılar arasındaki karşılıklı kâr ve zararlar denkleșirler [2]; mevzuubahis olan vasatî, umumî olan ve hiç te ferdî olmıyan bir hadisedir. Bir zail-kıymet elde etmek için, "para sahibinin.. pazarda, istimal klymeti kıymet kaynağı olmak gibi mümtaz bir hassa ile muttasif bir matai bulmak bahtıyarlığına ermesi» lâzımdır; bu öyle bir mata olacak ki onun istihlâk ediliş proçesüsü, [3] tüketilişi aynı zamanda kıymet yaradış proçesüsü olur.
[1] Pazarda mübadele edilen matalar daima kıymetleri müsavi olan matalardır. Cok kıymetli bir mata az kiymetli bir matala satın alınırsa buna satın almak denmez ve yapılan şey normal mübadele sayılmaz. Mübadele. müsavi ve hur mata sahipleri arasında serbestçe ve "adalet dairesinde" olan bir muameledir. H, K.
[2] Yani, her satıeı, aynı zamanda bir alıcıdır. Demek, satıcılar fiyetleri yükseltti mí idi; aymı insan satarken ettiği kârı, satın alırken ettiği zararla kapatır.
[3] Engels, Processus veya Proces sözü hakkında şu izahı yapar: "Hegel mektebi tarafindan sik sik kuiiamlan bu kelime, bir bütün (küll) teṣkil eden hadiselerin ileriye gidişi, inkişafı ilerleyici tevalisi mauasına gelir. (llmî sosyalizm, ütopik sosyalizm). Buradaki kıymet yaradı̧ Processüsü demek, kıymet yaradışını teskil eden bir sıra hadiseler demektir. (H. K.

## KIYMET YARATAN BIRICIK MATA: HUR IS KUVVETI; MUNZAM İŞ-ZARURÎ IŞ ZAMANLARI

Filhakika, böyle bir mata mevcuttur; bu mata insanın iş kuvvetdir. İş kuvvetinin kullamıması, işi meydana getirir ve is kıymet yaratır. Para sahibi iş kuvvetini kıymetince [kıymetinin karşlığını ödeyerek] satin alır; iş kuvvetinin kıymeti bütün öteki mtaların kıymeti gibi, istihsali için zarurî olan iş zamanı ile (yani amele ile ailesinin geçim ve bakım masraflarının pahasi ile) tayin olunur.

Para sahibi iş kuvvetini satın almış olduğundan bu kuvveti istihlâk etmek, yani bütün bir iş gününce, diyelim ki 12 saat müddetle, işlemeğe mecbur etmek hakkını kazanır. Fakat amele 6 saatie («zaru= rì̀ iş zamanında), kendi bakım ve geçim masraflarını kapatan bir mahsul yaratır ve ondan sonra gelen 6 saat («ekleme $=$ munzam» is zamanı) esnasinda ise, kapıtalist tarafından karşıliğıı verilmiyen bir "ekleme = munzam" mahsul yaratır, ki bu munzam mahsul zat-klymeti teşkil eder.

## KAPITALİN KISIMLARI; ZAIT - KIYMET RÂȦCl [1]

Netice olarak istihsalin gidişi bakımından, kapital
[1] Kapital (sermaye): sahibine fazla bir kazanç (zait-kıymet) bırakmak için para halinden çıkarak istihsale girmiș bulunmalidır. Para kapital bir takım matalarla deyiş edilerek

VÇ̛̃inde iki kısım ayırd etmek lâzımdır: Birisi istihsal vasitaları (makineler, aygıdlar, ilk maddeler, vs.) için sarfedilen ve kıymeti nasilsa öylece, ne kadarsa okadar (birdenbire veya parça parça olarak) tamamlanan mahsulün içine geçen konstan kapital (kàlır sermaye), ve ötekisi, iş kuvvetinin . harṣll|ّ̧̆ını ödmekte kullanılan, varyabl kapital dır (deyişir sermaye). Değişr kapitalin kıymeti olduğu gibi kalmaz; işin gídişi ve oluşu içinde, zait klymet yarataraktan çoğalır. Onunçün, işin kapital tarafından istismar edilişini, (işletilip soyuluşunu) ifade etmek için, zait-kıymeti tekmil kapital ile değil, belki değişir kapital ile mukayese etmek lâzımdır. Değişir kapital ile zait-klymet arasindaki nisbete Marks zait-klymet raicî adını verir; istihisal kapitalı haline girer. Dernek istihsale giren kapital bir takım matalarćan mürekkeptir. Bu matalar zait - kıymet yaratış processüsünde oyoadıkları role göre ünce iki büyük kısma ayrilılar: 1 - istihsal içinde kıymetleri olduğu gibi kalan matalara konstan kapital (kalır sermaye) denir. (makine ler, yapılar, ilk maddeler böyledir) 2 -ístihsal procesinc'e kıymeti deyişen, kıymetinden fazla kıymet yaratan biricik mata insanın iş kuvvetidir. Onunçün iş kuvvetinin satın alınmasına yatırılmıs olan kapitale de varyabl kapital (deyişir sermaye) denilir.

Kalır kapital de ayrıca iki bölüktür: birisi, istihsal edilen mataa kıymetini parça parça ve yavaş yavas ǧeçiren kapitaldır (makineler gibi: makine aşındıkça, aşınan kıymeti yapılan mataa geçer); buna Fiks kapital (durur sermaye) denilir. Öteki bölük kalır kapital de, kıymetlerini istihsal edilen matalara birden bire geçirirler (ilk maddeler gibi). Bu kapitah hergün yenilemek lâzımdır. Onunçün daima tedavül eden bu kapital kısmına Sirkiülan kapital (elden ele geçer sermaye) adı verilir (Başka kısımlar şimdilik dursun) (H. s.)

## HƠR IŞÇl KÖLE OLMIYAN VE IŞ VAṠITASI BULUNMIYAN IȘCIDIR

Kapitalin meydana çıkmasi için zarurî olan tarihî şart, evvelâ, artık nispeten yüksek bir matalar istihsali konağında, oldukeça bir para tutarımı hususî kimseler elinde birikmesinde; saniyen, iki bakımdan da "hur" amelelerin mevcud olmasındadır: hür amele, kuvvetini satınak hususunda her türlü tazyık ve tahditten azade ve hür işciler demektir, bu bir; aynı işcilere hür denilmesinin ikinci sebebi de bunların alelûmum topraksız ve istihsal vasıtasız, gelir kaynakları bulunmiyan ameleler, ancak kendi is kuvvetlerini sataraktan geçinebilir "proleterler" olmaları, yüzündendir.
[1] Bir iş gününde 12 saat. çalışan işçi, 6 "zaruri iş, saatını kendisi için çalışır: yani ilk altı saatte kendi iş kuvvetinin karşılığını, yani deyissir sermaye yi yaratır. Ondan sonraki 6 saatlik "munzam iş, zamanındas, patronu için zait - kiymet yaratır. 6 Saatlik deyişir kapitalın 6 saatlık zait-kıymete nispeti: 6 da 6 , yani yüzde yüzdür. Zait - kıymetin deyişir kapitala nispetine istismar raici veya zait - klymet raici denir. Bir de kâr raici var ki, zait - kîymetin yalnız deyişir kapitale deyil, tekmil (deyişir ve kalır) kapitale nispetini gösterir. Onu aşă̆ııda göreceğiz.(s.28)(H.K.)

## MUTLAK ZAIT-KIYMET: IZAFI ZAIT-KIYMET[1]

Zait - kıymet'in artş̧ı iki esaslı vasıta sayesinde
[1] Bir işçi günde 12 saat çalışsa: ilk 6 saatinde kendisi ve ailesi için zaruri olan kıymetleri yaratır; bu ilk 6 saatlik işe "zarufi is zamant, denir. Ondan sonra gelen 6 saatlik iş ise "ekleme iş zamanı," adını alır: işçi, kendisi için "zait,, sayılan ve patrona geçen kıymetleri ikinci altı saatte yaratır. Demek işçi zarurì iş zamamında iş kuvvetinin kıymetini, ekleme is zamaninda ise zait-kzymeti yaratır, Şu halde zaitkigmet i çoğaltrıak için ne lâzımdır? Ya, ekleme iș zamanım artırmak; yahut zarur̂̂ iş zamanım eksiltmek., 1 İsçi 12 saat çalışırken 13 saat işletilmeğe başlanırsa, işçi için zaruri olan is zamanı gene ilk 6 saatıır; 13 saat içinde bu 6 saat olduğu gibi kalır. Halbuki 13 e varmak için geriye kalan 7 saattir: yani, ekleme iş zamanı 6 dan 7 saata çıkmıştır, demek 1 saatlik fazla zait - Kcymet yaratılir; zait - kiymet in bu suretle artirnlmasina muitlak zait-kiymet istismarl denilir. (İş̧iyi fazla müddetli veya fazla şiddetil çalı̧̧tırmakla ekleme iş zamanı, yani: mulak zait -kıymet arttırılır,)
2) Zait - knymeti arttırmanın bir yolu da zaruri is zamanını kısaltmaktır: İsçi 12 saatte kendisi için zaruri 6 saat işlerken 5 saat işlerse; iş günü hiç uzamadan gene 12 saat kaldığı halde, ekleme iş zamant 6 dan 7 saate çıkmış ve zait klymet 1 saathı değerce çoğalmıştır. Zait - kıymetin zarur̂t is zamani kısaltılarak çoğaltılmasına izafi zait - kıymet istismart denilir. (İş̧ilerin kullandıklanı eşyaları yapan fabrikalara meselâ fazla makine sokulursa, bu eşyaların kıymetleri düşer. İş̧iler, kıymeti eksilen eşyalardan gene eskisi kadar harcıyacak surette ücret aldıklarından, ellerine geçen kıymetler eskiden 6 saatìk iken, şimdi 5 saatlik bir kıymet olur. Ve gene 12 saat işlemekte devam ettikleri için, paťrona 7 saatlik zait - kiymet birakırlar.) İzafí zait - kıymet aşırmak patron için hem daha kolay, hem daha çok kazançlıdır. [H. K.]
mümkündür: Birisi iş gündeliģ̌inin (yâni çalşıma gününün) uzatılması («mutlak zait-klymet») ötekisi zarurì iş gündeliğinin indirilmesi ("izafì zait kıỳmet) dir. Birinci vssitayi [mutlak zait klymet istismarım] tahlil eden Marks, amele sınfinin is gündeliǧini [çalışma saatlerini] indirmek için yapdıkları sınıf dövüşü ile Devletin, önce (XIVc. ile XVIIc. yüzyıllarda) iş saatlerini uzatmak, sonra da (XIX.c. yüzyılda fabrika kanunları ile) eksiltmek için yaptı̄̆ı müdahalenin yüce bir levhasını çizer. Kapital eserinin neşdildiğinden beri, bütün medenî dünya memleketrindeki amele hareketi tarihi bu levhayi zenginleş. tiren bir çok yeni vakalar sundu.

## IZAFÎ ZAIT - KIYMET ÇIKARMA MERHALELERI

Marks izafi zait - kıymetin teşekkülünü tahlil ederken, kapitalizim tarafından işin verimini arttırmak için güdülen şu üç öz tarihî merhaleyi mütalea eder: 1. - Basit elbirliği (sade kooperasyon), 2 - Iş bölümü ile elimalâthanesi
(manüfaktür) 3.- Makineler ile büyük endüstiri (senayi). Kapitalist inkişafının temelli ve tipik çizgilerini Marksın nasıl bir derinlikle açığa vurdurduğu, bir çok vakıalar arasında, bilhassa şu Rusyadaki esnaf (kustari) endüstirisinin mütaleasında bu üç merheleden ilk ikisini misallerle donatan gayet bol bir vesikalar yığını elde edilmiş olmasile de görülür ve anlaşılır. Marksın $186^{7}$ de tasvir ettiği büyük makineler endüsterisinin yaptığı ihtilâlci tesire gelince, bu tesir, ozamandanberi akip geçen yarım - yüzyyil esnasında, bir çok «yeni» ölkelerde (Rusyada, Japon" yada, vs.) aşikârca görülmüştür.

## KAPITAL BIRIKIŞi: İŞ VASITALARININ YÜCELMESİ - SOSYALİZM

Bundan maida, Marksda en yüksek derecede mühim ve yeni olan şey, kapital birikişinin tahlilidir; kapital birikişi demek, bir kısım zait - kı!̣metin kapital haline geçişi ve bu kapitalin de kapitalistin ihtiyaçlarımı veya kaprislerini (havayi haveslerini) yerine getirmekte değil, fakat yeniden istihsâl yạpmakta kullanılması demektir. Marks ondan önceki (Adam Smith den başlıyan) bütün klâsik ekonomi
politiğin (siyasî iktisadiyatın) burada (yaptığı) bir yanlışlığl gösterdi; klâsik ekonomiye göre kapital haline geçen bütün zait-kyımet deyişir kapitale gider. Halbuki gerçekte iş böyle değildir. Kapitalleşen zait klymet istihsal vastalart ile, deyisir kapital diye ikiye ayrılır. (Kapitalin tekmil tutarı içinde) Kalır kapital (konstan kapital) payınn deyişir kapital (variyabl kapital) payına nispetle daha çabụk çoğa${ }^{\text {Isssı }}$, kapitalist inkişafının gidişi ve sosyalizme istihale edişi bakımından birinc! derecede ehemmiyeti haizdir.

## IŻAFI AŞIRI NÜFÜS, IHTIYAT IȘ ORDUSU AȘIRI - ISTIHSAL BUHRANI

Kapital birikişi, makina tarafindan amelelerin istihsalden atılmasını aceleleştirerekten, ve bir kutupta yoksulluğu yarataraktan: «Yedek iş ordusu», amelelerin "izafî fazlal,ğı" veya "kapitalist aşırınüfusu» denilen, gayetle çesitli şekillere giren ve kapitalin istihsali gayetle çabuk genişletmesine elveren şeyi doğurur. Bu imkân, kredi, ve kapitalin istihsal vasitları cihetinden birikiş̧i ile iç içe girince, bize bir çokları arasınds, kapitalist memleketlerinde, önce aşă̆ı yukarı her on ylda bir, sonra sohră daha sik ve daha az sabit aralıklar :ile devir devir
catip gelen asılıt istihsal (sürproduksiyon) krizlerinin, (buhranlarnnti) izahin verir, [1]
[1] Her kapitalist rekabetle ezilmemek ic̣in işletmesini daima büyültür, aletlerini çoğaltır. O zaman kapitalın deyişir kapital kısmına nisbet ile kalur kapital kısmı daha fazla artar. Bu yüzden, her fazla makine giren işletmenin bir kısm amelesi dışarıya atıIIr. Gerçi, bu atılan iş̧̧iler genişliyen istihsalin öteki kollarında kısmen iş bulurlar. Fakat, kapitalizimde iş insan için deyil, insan iş için olduğundan, makinelerin çoğaldığı 1 nisbette iş müddetleri asla eksilmediğinden, endüstri arttıkģa, daima, bir kısım ameleler kaldırım üstünde kalır (Yedek cndästri ordusu budur.)

Büyük istihsal arttıkģa, küu̧üik istihsal aşınr. Orta sıniflarım birçok fertleri proleterleşir. Kaldırım üstünde kalan işsizlerin sayısı daha da artar. Bununçün kapitalizmde daima bir "aşurt - nufus, görülür. Ama bu aşır nufus mutlak deyildir: yani, mutlakka sosyetede bu isssizleri işletip besliyecek ekonomi imkânları buludmadığındaa bu nufus aşırı olmuş deyildir. Bilâkis, bu günkï medeniyet tekniği mevcut nufustan çok daha fazlasını besliyebilir. Lâkin, tekniğin kapitalist inhisarında oluşu, mecburî bir kısım insanları işsiz, assur-nufus haline getirir. Bu hal kapitalin pek işine gelir: işsizler ne kadar çoksa, işleyen amelelerin ücretlerini o kadar fazla azaltmak mümkündür.

Kapitalist istihsali anarssik tir. Hangi matadan ne kadar istenildiği bilinmez. Her kapitalist, elinden geldiği kadar çok istihsal yapar. Bu yüzden istihsal kolları arasında daimí bir muvazenesizlik vardır. İssizlerin artışı, mataların sürümünü eksiltir. Neticede: bir yanda açlar dururken, ötede aşurtistihsal yı̌̆ılır. Kapitalistler kuredi buldukça, istihsalde aģırı gittiklerinin farkına varmadan. daha da assur istihsal yapmaya başlarlar. Nihayet, bir gün kıredi de adama dern: Arkasından krtz (buhran) boşanır (Her 5-10 yllda bir)

Kapitalizm7ilerledikse istiihsal ve kredi büyür; onunçün krızler de gitgide daha müthiz ve daha sik sik görälür. (H.m.)

## SERMAYENIN ILK IPTIDAÎ BIRIKişi

Kapitalistlik temeli üzerinde olan kapital birikişini iptidaî denilen kapital birikişinden ayırdetmek gerektir; ilk kapital birikişini vasıflandiran hususiyetler şunlardir: işçinin kendi istihsal vasitalarından şiddetle mahrum edilmesi, topraklarından kovulmuş köylülerin mülksüz birakılması (eksprpriyasyonu) komuna (müşterek köy mülkü) topraklarımın çalınmasi, müstemleke ssistemi, Devlet borçları, himayeci tarifeler, vs. "llk birikiş" bir kutupta whur», proleteri, öbüründe, para sahibini, yâni kapitalisti yaratir.

Kapitalist birikisisindeki tarihi temayül Marx tarafindan şu meşhur tâbirlerle karakterize edilir:

## UFKÎ (GENISLEMESINE) KAPITAL BIRIKIŞI (KAPITALIN KÜÇÜK MÜLKÜ SOYUŞU)

«Doğrudan doğruya mustahsılların mülklerinden «edilmeleri (ekspropriyasyonu) en iğrenç, en aşağı"lik, en miskin ve en kindar ihtiraslarla itilen, en "acımak nedir bilmez bir vandalizm, (ilim ve sanat "düşsmanlı̆̆ı ve yabaniliği) ile vukua gelir. [Köylü"nün ve esnafın. Lenin] şahsì emeği ile kazanılmış, "ve hür ferdin adeta kendi emeği ile kendi varh̆ğmı "kaynaştırarak ve aynileştirerek yaratmıș olduğu "şahıs mülkiyeti, yerini başkasının işini istismar «etmek (isletip soymak) üzerine yaslanan ve kendi"sinde hürriyetin görünüşünden başka bir sey "bulunmıyan kapitalist şahıs mülkiyetine bırakir...

## SAKULİ (YUKARILAMASINA) SERMAYE BiRiKişl (KAPITALIN KAPITALI SOYUŞU)

© O andan itibaren, artık kendi ökonomisini ukendisi işleten çalışkanı mülkünden etmek deyil, abelki bir çok ameleleri istismar eden (işletip (soyan) kapitalisti mülkünden etmek mevzubahistir. aBu mülkünden ediş (ekspropriyasyon), bizzat «kapitalist istihsalinin aslì kanunları ile, kapitallerin "santrallassması, merkezileşmiesi ile vukua gelir. Her «kapitalist bir çok başka kapitalistleri tepeler. Bu «birikiş, santrallaşma veya bir çok kapitalistlerin «bir kaç kapitalist tarafından mülklerinden edilmesi «ile at bașı beraber giderekten, şu cihetleri inkişaf «ettirir :

## IȘIN : İLIMLEŞMESI, SOSYALLESSMESI, INTERNASYONALLEŞMESI

«İşin gidişinde gittikçe daha büyük bir mıkyasta «eibirliği ve işbirliği (Kooperasyön) şeklinin inkişaf "etmesi ilmin makul bir surette fenne ve tekniğe «tatbikı, toprağın sistematik bir surette işletilmesi, ahususî iş vasitalarının ancak müşterek bir surette «kullanılabilir vastalar haline istihalesi, bütün «istihsâl vasitalarının mezcolmuş bir sosyal «işin istihsal vasıtaları olarak iktisat edilmesi, "bütün mittetlerin cıhan pazarının ağı içine girmesi
("ve, binnetiçe, kapitalist rejiminin enternasyonel, abeynelmilel bir karakter alması cihetlerí alır yürür.

## SOSYAL: (AMELE - PATRON) (ISTIHSAL VASITALARI - ŞAHSÎ MÖLK) Z.ITTIYETLERININ YÜCELMESI: SOYGUNCULARIN SOYULMASI

"Bu istihale (biçim - deyiştirme) gidişinin bütün «istifade ve kazanc̣larını başkalarının zararına aşırıp "cebine atan ve inhisarları altına alan büyük kapiबtalistlerin sayısı eksildikçe, yoksulluğun, eziliṣin «kulluğun, soysuzlaşmanın, iṣletip soymanın artıı̆̃ı, afakat bülün bunlarla birlikte durmaksızın çoğalıp «büyüyen ve, bizzat kapitalist istihsal gidişinin ken«di makanizması tarafından yetiştirilmiş, birleştiril«miş, teşkilâtlandırılmış bulunan işci sımıfının ayak«lanışının dahi arttığı görülür. Kapitalin inhisarculığı, "kapital ile birlikte gelişmiş ve kapital tarafından «inkişaf ettirilmiş bulunan istihsal tarzı için bir "engel haline gelir. İstihsal vasıtalarınn santırallaş«ması ile işin sosyalleşmesi, öyle bir noktay varıp egelirler ki, orada artık kapitaliṣt zarfları ile uyuşa«maz olurlar ve bu zarfı patlatirlar. Kapitalist şahıs «mülkiyetinin son saati çalmıştır. Başkalarını mülk«Ierinden edenler bu sefer kendileri mülklerinden "edilirler." (Kapital cilt I/IV)

## SOSYAL KAPITALİN BÖTÜN OLARAK OBJEKTIF TETKIKI: YENIDEN ISTIHSALI. ORTA KÂR RAICl

bir şey de, Marksın Kapital adhı eserinin llc. tomunda topu birden ele alınan sosyal sermayenin yeniden - istihsali hakkında yaptığ́ tahlildir. [1] Marks yeniden - istihsalin tahlilinde de, ferdì bir hadiseyi deyil, fakat umumî bir hadiseyi, sosyal ekonominin bir bölüğünü deyil, fakat tekmil bütünlüg̈g̈ ile ekonomiyi göz önünde tutar. Klâsiklerin daha yukarıda amılan yanlişınıdüzelten Marks, bütün sosyal istihsali iki büyük bc̈lüme böler: 1. Istrhsal vasıtalarının istihsali, 2. Istihlâk maddelerinin istihsali, gunun üzerine, rakkamlara dayana dayana, basit yeniden - istihsalde olduğu gibi biŗ̣ikiş içinde de, sosyal kapital mecmúunun tedavülünü (elden ele geçişini) inceden inceye tetkik eder.
[1] Marks der ki: "Herhangi hir çocuk dahi, bir yıl deyıl birkaç haita bile işlemekten kalacak olan her milletin mahvolacağımı silir.,n'mektub) Demek sosyete sosyete olarak kala bilmekçin daima işlemeğe mecburdur. Niçin? Engels, bunun' cevabını şöyle vcrir: "Tarihin materyalistçe kavranışına göre. tarihte en son mertebeden tayin edici unsar doğrudan doğruya hayatın istihsali ile yenidenistihsalidir.n (Ailenin, sahts mül uün ve devletin menşei, ilk önsöz, Paris 1931, s. VIII)

Demek. bir sosyetenin ekonomi yapısımı ănlamkçin, onun yalnzz is̀tihsalini (Prodoksiyonunu) deyil, fakat, bu istibsal tükenirken ve tükeniace yapılan yeniden - istihsalini ( $r \epsilon_{\mathrm{p}}$ rodühksiyontunu) de gözden geçirmek gerektir. Marks, kapitalizmde yeniden istihsalin ilerleyici olduğunu (her yıl, bir önceki yildan fazla istihsal yapıldığını tesbit ederken, bir yandan da anlatır ki bir kapitalist, istihsale yatırdığ! kapitalini birkaç y!l içinde yer tüketir; ondan sonra kalan ve büyümüş olan kapital iş̧çlerin yarattıkları zait - kıjmet lerden başka bir ş\#y değildir. Demek, kapital, ameleden istismar edilerek biriktirilmi§ ziat - kzumetler mecmuudur. (H. is.)

Kapital in III c. tomunda, orta kâr raici meselesi, kıymet kanununa göre hallolunmuş bulunụr. Marksın yaptığı tahlilin, vülger (bayağı) ekonomi politiğin [1]

[^0]Marks Brödhürst adl herife cevak vêrirkèn şöylé alay eder: "üstat Brodhurst pekala şöyle de diye bilirdi: hele biris $\frac{10}{2}, \frac{1}{5} 0_{0}^{1}, 1^{1} 0^{0} n$ nisbetleri ele alınsin, 10 adedi he? ayni kalır ve bununla beraber, onun 20, 50, 100 adetlerine nisbetle olan büyüklüğü muttaşıl eksilir. Böylece, meselâ $10 \mathrm{~g} ı \mathrm{bi}$, tekmil bir adedin büyüklüğï o adet içinde bulunan vahdetlerin miktarı ile tayin o'unur diyen büyük prensip suya düşer." (Ǩ九pltal, c 1 de I, 8. 32)

Vülger ekonomi, bir matain kiymetini tayin etmekçin ne yapar? "Evvel bievvel bir matain (şimdiki hálde, İşin) kıymetini farz ile kabul eder, ondan sonra bu farz ve kabulden çikan bir netice olarak başka bir mataın kıymetini tayin eyler... (K. Marks Kapital, c, 1de I, з. 68).

Yani, totoloji yapar: "bir matan kıymetini ne tayin eder? O matain kıymeti tayin eder,, der. (H. K.)
ve modern «nihaî faydallık [1]" nazariyesinin çok kere yaptığ1 gibi teker teker vakalar üzerine veya rekabetin dişarıdan görünüşï üzerine münhasır kalmyarak, sosyal ekonominin mecmu heyetinden, umumî ekonomi hadiselerinden yürümüs olmasi, ekonomi ilminde adam akılh bir ilerleyişi gerçekleştirmiş. ti. Marks ilk önce zait - kıymetin çıktığı yeri tahlil eder ve ancak daha sonra, bu zait - kıymetin kâr, faiz ve arazi iradı parçalarına dağılışımı gözden geçirir.

## ÜZVI TEPKiP VE KÂR RAICININ MÜSAVILESTMESI [2]

Kâr, bir işletmeye yatırılmış kapital (sermaye) mecmu heyetinin elde ettiği gelirdir. "Yüksek uzvi
[1] "Nihai faydallık,, nazariyesine gọre zenğinliklerin kıymetini tayin eden şey, onların nihaî faydalılıkları, yani en az faydah olan kullanışları, hasıl ettikleri en küçük tatmindir.
[2] Kıymet yaratma bakımınden kapital iki kısımdı: 1 Krnstan kapital (kıymeti aynı kaltr kapital); 2 - Varyabl kupital (kıymetinden ziyade kıymet yaratan deyişir kapital). Kapitalin, bu iki kısmının birbirlerine nispeti, kapitatin uzvl terkibini meydana getirir. Meselâ kalur kapital (makineler, ilk mnddeler, vs.) 2 milyon lira iken, deyisir kapital (is kuvvetinin kıymeti, yani amele ücretleri) 1 milyon lira olsa, tekmil kapitalın uzvî terkibi $\frac{1}{2}$ (birin ikiye nisbeti) olır.

Kapitalın kalır kısmı ne kadar büyük olursa, o kadar daha ziyade kapital yüksek uzv̂̂ terkipli sayılır. Meselâ kahr kapital 5, deyişir kapital I milyon olsa, uzvi terkip $\frac{1}{5}$ olur. $\frac{1}{5}$ uzvi terkipli hu kapital, yukariki $\frac{1}{2}$ uzvi terkipli kapitalden
terkipli) kapital (yani, kalır kapital kısmı, deyişir kapital kısmını orta sosyal nispetten daha yukarı nispetlerde geçmiş olan bir kapital) ortadan aşağı bir kâr raici verir. "Alçak uzvî terkipli» kapitaller ise ortadan yukarı bir kâr raici verirler. Kapitaller arasındaki rekabet, kapitallerin bir senayi kolundan ötekisine serbestçe geçişi, her iki haldede, kâr raicini orta raice indirir. Ele alınan bir cemiyet içinde bütün matalanın kıymetleri mecmuu mata fiyetlerinin mecmuuna karş̣lık ve uygun düşer, ama, ayrı başı. na alınan her işletme ve her istihsal kolu içinde, matalar, rekabet tesirile, değ̣erlerince deyil, fakat
daha yüksek uzvi terkipli kapital olur, $\frac{1}{2}$ li kapital ise, alçak uzvi terkiplidir.

Kâr raici: zait-kıymetin tekmil kapitale nispetidir. Meselâ 3 milyonluk bir kapıtalle 1 milyonluk zait kiymet elde pedilse, kâr râici: ${ }_{3}^{1}$ (üçte bir olur- Kapitalın uzvî terkibi ne kadar yüksek olursa kâr raici o kadar alçak olur. Meselầ, yüzde yüz zait kiymet istismar eden iki kapitalden birinin uzvi terkibi $\frac{1}{2}$ ise: kâr raici $\frac{1}{3}$ (üẹte bir): ötekisinin uzvi terkibi $\frac{1}{5}$ ise; -kâr raici $\frac{1}{6}$ (altıda bir) olur. Kapitalizmde, yüksek ve alçak terkipli kapitaller arasındaki kâr raici farkları, rekâbet, pazar kauunu ve yüksek kâr raiçli işlere kapitallerin akın etmesi ile müsavileştirilir. Fakat, umumiyetle, kapitalizm ilerledikȩe tekmil soşyetedeķi kapitalin üzvi terkibi yükseldiğinden, orta kâr raici daima alçahır durur. Böylece, daima kâra koşan kapital, bindiği dalı (kârı) kesen adama benzer, veya kendi kendini yemeğe başlıyan bir canavara döner. Ve ayni zamianda istismer raicini boyuna çoğaltdığı için, nerede ise: "Ne kendi eyledi rahat ne halka verdi huzur," deniler Abdulhamit gibi şu son hükmünü beler: "Yıkıldı gitti cihandan dayansin ehli kubûr." (H. K.)
harcanan kapital ile bu kapitale katulacak orta kârdan ibaret olan, (istihsal fiyetine) göre satılılar.

## KIYMET - FiYET IKILIGI: ANARŞiK ISTIHSALden. ORTA KÂr raici gitcide alçalir

Böylece, fiyat ile kıymet arasındaki fark ve kârın musavileşmesi itiraz götürmez ve herkesin bildigi bir vakıa olarak, kıymet kanunu sayesinde Marks tarafindan tamamile izah edilmiştir, zira bütün mataların kıymetleri mecmuu o mataların fiyetleri mecmuuna karşilık ve uygun düşer. Fakat (sosyal) kıymetin (ferdî) fiyete dönderilmesi basiţ̧e ve doğrudan doğruya vukua gelmez; karışık bir yoldan gider; şurası pek tabiîdir ki aralarında pazar vasıtalarından başka hiç bir bağlhlk bulunmıyan bir darma dağınık mustahsiller cemiyeti içinde, kanunlar, ancak orta, sosyal, umumî bir şekilde ve bir yandaki ferdî farkları öteki yandakilerle karşılıklı olarak taviz ve telâfî edecek bir şekilde ifade bulurlar.

Issin mahsuldarlığının artması demek, deyişir kapitale nispetle kalır kapitalin daha çabuk çoğalış! demektir.

Halbuki, zait - klymet yalnz deyişir kapitalin görduị̆üu bir is ve yarattığı bir şey olduğundan, kâr raicinin (yani zait - klymetin yalnız deyişir kapital kısmıa deyil kapitalın mecmu heyetine olan nispetinin) -alçalma temayülünde bulunduğu anlaşılır bir șeydir. Marks bu temayülle birlikte bu temayülü
maskeliyen veya ona engel olan bir çok ahval ve şeraiti inceden inceye tahlil eder.

ARAZI RANTI, FARK • RANTI

Tefeci kapitalle, ticaret kapitaline ve para kapitaline tahsis edilmiş bulunan IIIc. tomun gayetle enteresan fasillarım iktibas etmekle duralamış olmamak için, assl öz meseleye: arazi iradı (fonsiyer rant) [1] nazariyesine yanaşacă̆ız. Kapitalist memléketlerde, topray̆ın üstyzü mahdut olduğundan, ve çünkü yer yüzü hususî mülk sahipleri tarafindan tamamile işgal edilmiş bulunduğundan, toprak mahsullvrinin istihsal fiyeti orta bir tarla üzerindeki

[^1]istihsal fiyetine göre deyil, belki en kötü hassalı bir topraktaki istihsal pahasına göre, ve - mahsullerin pazara - gene orta deyil en gayrimüsait şartlar dahilinde nakledilişine göre taayyün eder. Bu fiyet ile yüksek kaliteli bir toprak üzerinde (veya daha iyi şartlar içinde yapılmış istihsal fiyeti arasındaki fark, fark rantm (la rente differentielle) verir.
Bu rantın (iradın) tafsilâth tahlili sayesinde, onun topraklar arasındaki bereketlilik farkından ve ekime yatrrilmış kapitaller arasındaki farkian ileri geldiğini (keza, zait - kıymet nazariyesine bakıla, oradaki Rodbertū'un tenkidi hususî bir dikkate değer) ispat eden Marks, fark iradının ancak ve yalnız ard arda daha iyi topraklardan daha așağ1 kaliteli topraklara geçiş ile elde edildiğini demeģe getiren Rocdbertus'un yanlışını apaydınlığa çıkardı. Bilâkis, tersine deyişiklikler [yani aşağı toprağın iyileştirilmesi. H. K.] de aymı suretle husule gelir, her hangi bir makule toprak (ekim teknığinin ilerleyişi, şehirlerin büyüyüşü, vs. sebebile) başka makule den bir toprak haline geçer; onunçün o meşhur "toprağın gittikçe eksilen münbitliği kanunu", kapitalistliğin kusurlarını, dar sınırlarını ve tezatlarım tabiatın sırtına yükletmege imrenen derin bir yanlişlıktan başka bir șey değildir.

MUTLAK İRAT: SERMAYEDARLIKTA FUZULIDİR
miyetle millî ekonomide kârın müsavileșmesî, tam bir rekabet serbestliğini, bir endüstri kolundaki kapitalin öteki kola serbestçe geçmesini (intikal etmesini) ister. Fakat toprak üzerinde şahıs mülkiyetinin bülunuşu bu serbes geçişe bir engeldir ve bir monopol, bir inhisar yaratır. Bu inhisar yüzünden așă̆ı bir üzvì terkibi bulunmakla temayüz eden ve, binnetice, daha yüksek bir ferdì kâr raici veren ziraat mahsulleri, kâr raicinin serbesçe müsavileş. mesi içine girmezler; toprak inhisarını elinde tutan mal sabibi fiyeti ortann üstünde muhafaza edebilir; bu inhisar fiyeti mutlak rantı doğurur. Fark rantı kapitalizm rejiminde ortadan kaldırılamaz, bilâkis, mutlak rant ise meselâ, toprağın millileștirilmesi ile toprak devletin mülkiyeti haline geldiğ̣i vakıt, kapitalizimde dahi ortadan kalka bilir. Toprağın böylece Devlete geçişi hususi malsahipleri inhisarım ortadan yok olmasi, ziraatte daha mantiki neticeli ve daha tamam bir rekabet serbesliği bulunması manasına gelirdi. Iş̧te onunçün Marks der ki, radikal burjuvalar, șu toprağın millileştirilmesi denilen ilerleyici burjuva metalibini tarihte birçok kerreler dusturlaştırmışlardır, ve bununla beraber, bu metalib burjuvazinin ekseriyetini korkutur, çünkü, toprak inhisarının ortadan kaldınlması, zamanımızda, bilhassa mühim ve "hassas, olan başka bir inhisara: umumiyetle istihsal vasitalarınin inhisarına da "dokunur" (Bu kapital üzerinde orta kâr ve mutlak arazi iradı nazariyesi. Marks tarafından, Engelse yazdığı 2 aŗustos 1862 tarihli mektupta, șayanı hayret bir,
halkin anhyac』ğı veciz dille anlatılır. Gene 9 ağus $\cdot$ tos 1862 tarihli mektubuna bakıla.

## DEREBEY RANTININ KAPITALIST RANTINA GEÇIŞí

Şurasına işaret etmek de gene mühimdir ki, arazi ranṭının tarihinde Marksın tahlili şunları gösteriyor: Köylü, Beğin toprağımı işliyerek munzam bir mahsul yaratırsa, yarattığı iş rant dır; Köylü «ekonomik - olmıyan tazyik" yüzünden mal sahibine teslimn ettiği munzam bir mahsulü toprak üzerinde yarattığ̆ı vakit, iş - rant mahsul - rant veya aynt rant haline geçer: Matalar istihsali inkişaf ettikçe, gene bu aynî - rant, para - rant, (eski Rusyada «rödövans») [Osmanhllkta: «kesim», «mukataa» H. K.] naktê - rant olur; en sonunda, ziraate, köylü yerine, gündelikçi iş yardımı ile toprağ̆ ekdiren patron karıștığı zaman, rant kapitalist rantı olur.

## KÖYDE KAPİTALIZM VE SINIF FARKLILAŞMASI

«Kapitalist arazi rantının tekevvünü» hakkındaki bu tahlil ile alâkadar olmak üzere, Marksın, ziraatte kapitalizmin tekâmüllü ne dair bir sira nazik düşüncelerine işaret ediverelim ( Bu düṣünceler Rusya gibi geri memleketler için bilhassa mühimdir):
«Aynı zamanda, ve bazan daha önceden, bir
«mülkü - olmıyanlar sımıfı, bir ücretle çalışanlar s1«nıfı teşekkül eder. Businıf teşekkül ederken henüz «ancak ötede beride tektük dağınık bir halde mev. "cut olduğu zamanlar bile, ranta cån atan müreffeb "köylüler, zarurî olarak kendi hesaplarına zıraat "gündelikçilerini işletmeyi âdet edinirler, tıpkı de«rebeylik rejiminde, serveti olan toprakbendlerin «de ayrica daha az müreffeh başka toprakbendleri "bulunduğu gibi. İşte müreffeh köylülerin yavaş ya"vaş oldukça bir servet yığmak ve müstakbel ka«pitalistler haline istihale etmek imkânları bundan बileri gelir. Böylece, eski istismarcilar yani toprak "sahipleri arasında, bir kapitalist çiftçiler fideliği "türer; bu fideliğin inkişaf şartı ekilip biçilen kır"lar dışarısında kapitalist istihsalinin inkişaf•etm esidir.

## KÖY FARKLILAŞMASI ȘEHIR BURJUVAZISINE YARAR: AMELE VE KÖYLÜ İSTISMARi

«Bir kısım köy nufusunun mülkünden edilmesi «ve kovulması, endüstri kapitalisti için, amelelerle «birlikte, geçim ve iş vasitalarımı da açıkta hazır "bir hale getirir: iç pazarı yaratır" (Kapital c 1. de IV)

Köy nufusunun fukaralaşması ve topu atması da bu sefer kapitalin ihtiyat ordusunu meydana getirir. İşte bununçün her kapitalist. memleketde:
("... kırlardaki nufusun bir kısmı, şehir veya el «imalâthanesi proletaryasının (yani zıraî olmıyaro
gamelelerin) saflarını kabartmak üzere bulunur.. Bu (iizafì aşırı - nufus kaynağı bu yüzden asla tükenamez. Fakat şehire doğru akın var demek, daima ikırda pusuya yatmış bir aşırınufus var demektir, «ki bu köy aşırı nufusunun genişliği ancak mahreçler abilhassa büyük bir mikyasta açıldıklanı vakit gözle "görülecek bir hale gelir. Şu halde ziraat amelesi "asgarì bir iș ücretine boyun eğer ve daima bir "ayağ̣̆ poperizma denilen koyu fukaralk çukuruna "batmış kalır." Kapital c I de IV)

Köylünün ektiği toprak üzerindeki șahsî mülkiyeti küc̣ük istihsalin temelini, köylü müreffehliğinin ve klâsik bir şekle kadar köylü inkişafının şartını teşkil eder. Kapitalist rejiminde, köylülerin işletilip soyulması endüstri proletaryasının işletilip soyul"masından ancak şekilce ayrrt edilir. İşletip soyan «aynı şeý, yani kapitaldır. Teker teker kapitalistler «teker teker köylüleri ipotek ve tefecilik ile işletip "soyarlar. Kapitalist simfi köylü sınıfinn vergiler "vasitasile soyar..." (K. Marks: Fransada stntflarin dövüşï)

## KÜÇÜR MÜLK BíR SOYGUN TUZAĞI OLUR

"Köylünün tarlacığım dediği nesne artık kapitađlistin yerden kâr, faiz ve rant çekmesi ve köylü"nün iş ücretini elde etmeğe muvaffak olmakẹın ne "gibi çarelere baş vurmak gerek tiğini gene köylü«ye bizzat bırakması için bir bahaneden başka
«bir şey deyildir. (K. marks: Lui Borapartın 18 «Brümeri.)
Bermutat, köylü kapitalist sosyetesine yani kapitalistler sinfına hatta ücretinin bir kısmını geri verir ve böylece «rlandalı yaricının vaziyetine düşer, hem bütün bunlar şahsî mülk sahibi olmak behenesi altında olur" (Fransada sınifların dövüşü). "Bŭ̆̆dayin pahasinı, parça parça tarla mülkiyetinin galip olduğu memleketlerde kapitalist istihsalli memleketlerden daha az yüksek kilan sebeplerden biri (Kapital, c. XIV) nedir? Sudur ki köylü sosyeteye (yani Lapitalistler sınfina) fazla mahsulün bir kısmını bedavadan verir.n Demek bu az yüksek paha mustahsillarin işlerindeki mahsul verme kabiliyetinin artmış olması neticesi deyildir, mústahsıllarin fakırliklerinin neticesidir,» (keza)

## SERMAYEDAR EKONOMI VE POLITIKA KÜÇÜK EKINCIYi ERITIR

Kapitalist rejiminde, küçük istihsalin normal şekli olan küçük ziraat mülkiyeti, sürünür, param parça ve mahvolur.
«Parça parça tarla mülkiyeti, tabiatı iktızası "şunlarla bir araya gelemez: işin sosyal mahsuldar«llğının inkişafı, işin sosyal şekilleri, kapitallerin «sosyal temerküzü, büyük mikyasda hayyan yetiştir«me, ilmin gittikce ilerliyen kullanılışı.
«Tefecilik ile vergiler küçük ekinci mülklerine
adört bir tarafda topu attırır. Toprak alımına tahsis «edilmiş kapital, ekimde yoktur. İstihsal vasitaları "namütenahi derecede param parça mustahsıllar «darma dağındır.

## KOOPERATIF: SERMAYENIN EKMEGINE YAĞ SÜRER

«[Kooperatifcilik, yani küçük köylülerin ortaklaşa «birleşmeleri, adam akıllı bir burjuvaca ilerleyici "rol oynamakla beraber, o temayülü [ufak köylünün «iflâsmı] ortadan kaldirmaz; olsa olsa zaiflete bilir: "gene unutmamak gerekdir ki kooperatifçilik müref"feh köylülere çok şey verdiği halde fakir köylüler «kitlesine pek az veya hemen hiç bir şey vermez, «ve ondan sonra bu sosyetelerin kendileri en son«unda ücretli işi. işletib soymağa başlarlar. Lenin.] "Insan gücünün mirasyedicesine yüce bir hay vurup «harman savruluşu vardır. Istihsal şartlarının gittik"çe bozulmasĩ ve istihsal vasıtalarının ateş pahasına "çıkması parçalı toprak mülkiyetinin zaruzî kanunlarıdır, (Kapital c. IV)

## KÖYDE KAPITTAL: AMELEYİ VE TOPRAĞI KURBAN EDER

Endüstride olduğu gibi zıraatte de, istihsal tar${ }^{2}$.nın kapitalistçe biçim deyiştirişi (sermayeci şekle geçişi) ancak "kurban gitmiṣ mustahsılların şüheda litsesi," gibl ̆̌ ธ̈zükür...
«Gayet geniş mesafeler üzerinde darma dağınık «olan ziraat amelelerinin mukavemet gücleri daha «azdır; derli toplu duran şehir amelelerinde ise bu «güç çok daha fazladır. Tıpkı, şehir sanayiinde oladuğu gibi, modern zıraatte de lstihsal kuvvetinin «artması ve işin üstün verimli olmasi ancak bizzat «iş kuvvetinin yakılıp yıkılması ve tepelenmesi ile «elde edilir. Ve kapitalist ziraatin her ilerleyişi sa«dece ameleyi soyub sovana çevirmek zanaatinde "deyil, fakat toprağın soyulub sovana çevrilmesi «zanaatinde de bir ilerleyişdiro. Demek kapitalist «istihsali, gerek tekniği ve gerekse kapitalist istih*sal tarzı kombinezonunu ancak aynı zamanda, her «türlü zenginliŏin iki kaynağını, yani: toprakla ame* «leyi aşındırıb tükederekden inkişaf ettirir» Kapital 1 - ill

## SOSYALIZM

## KAPITALİSTLİĞE KARŞI ILK AKSÜLAMEL: ÓTOPIZM

«Derebeylik rejimi alaşağı edildiği ve «hür» kapitalist cemiyetine gün doğduğu vakit, derhal göze çarpdı kı, kapitalist hüriyeti ișcileri işletib soymak ve ezmek için kurulmuş yeni bir sistemden başka bir şey deyildir. Demek, bu ezişin zihinde uyandır-
dığı hayal ve bu ezișe karşı bir protesto olmak üzere, hemen muhtelif sosyalist doktrinleri fıșkırmağa başladı. Fakat ilk iptidaî sosyalizm ütopik (hayalcı) bir sosyalizm idi. Utopik sosyalizm kapitalist sosyetesini tenkid ediyor, red ve mahkum ediyor, lanetliyordu; kapitalizmin ortadan kalkmasimı ve daha iyi bir rejimin kurulmasını hayalinde kuruyor; zenginlere insanı işletib soymanın ahlaka uygunsuz olduğunu ispat ediyordu.

## SINIFLI SOSYETENIM KANUNU: SINIF DÖVÜŞÜ

"Ütopik sosyalizm işin iyi bir neticeye bağlanmasıan yolınu gösteremiyordu. Ne kapitalist rējimindeki ücretli köleliğin iç yüzünü izah etmeği, ne de yeni bir cemiyetin yaratılmesını başarmağa girişecek kabiliyetteki sosyal kuvveti bulmağı bilmiyordu.
«Avrupanin dört bir tarafinda ve hele bilhassa Fransada derebeyliǵin, toprakbentliğin devrilmesile patlak veren boralı, kasırgalı ihtilâller, gene gittikçe daha açikdan açığa meydana vurdular ki, her inkılâbın temeli ve muharrik kuvveti sinfların dövieșüdür.

Politika hüriyetinin derebeğler sinifı üzerinde kazandığı hiç bir zafer yokdu ki, kızğın bir mukavermetin üstesinden gelmemiş olsun. Az çok hür,
az çok demokratik bir temel üzerinde teşkilâtlanmis hiç bir memleket yokdu ki, kapitalist sosyetesinin muhtelif sinifların birbirine kapışdıran öldüresiye bir dövüs, kapitalist sosyetesinin muhtelif sınıflarını birbirine kapıştırmaksızın bu iğreti demokrasiyi ve hüriyeti muvaffak kılmiş olsun.

## ILMÎ SOSYALIZM : PROLETARYAYI BULUR

«Marksın dehası başka herkesten önce ünüversel tarihden sizan mantikî neticeyi meydana ç!karmak ve gereki gibi tatbik etmekden ibarettir. İnsanlar, ahlakî, dinì, politik ve sosyal lakırdıların, bildiriş lerin ve vaidlerin arkasında, (gizlenmiş), şu veya bu sınrfların menfaat lerini ayırd etmeği öğrenmedikce, politika işlerinde, şimdiye kadar daima ola geldikleri gibi, şimdensonra da baṣkalarının ve kendi kendilerinin hilesine kolayca aldaniveren bir takım toylar olarak kalacaklardır. Reformalar, ıslahatlar ile düzeltmelerin tarafdarları, ne kadạ barbar ve çürümüş görünürse görünsün, her eski müessesenin şu veya bu hâkim sımfların kuvvetlerile eșirgendiğini anlamıs olmadıkça, daima geçmişi müdafaa edenler tarafından aldatılacaklardır. Ve bu sınfların mukavemetini kırmak için, ancak bir yol vardir ki o da şudur:

Geçmişi silib süpürecek ve yeniyi yaratacak olabilen - ve sosyal durumları iktizası bunu yapmağa mecbur bulunan kuvvetleri, bizi çevreliyen ce-
miyet içinde bulmak, sonra dövüş jçin terbiye etmek ve teşkilâtlandırmak.

## PROLETARYA SOSYALİMMIN KURUCUSU

${ }^{\star}$ Bu güne kadar bütün ezilen sımifların içinde süründükleri manevî kölelikden kurtulmanın çıkar yolunu amele sinifina gösteren yalnız ve yalnız Markıs'ın felsefece materyalizmidir. Yalnız Markısın ekonomi nazariyesidir ki kapitalist rejiminde de işci sınfinin hakikî durumunu aydınlatmışır.
"Işçi sınıfının mustakıl teşkilâtlar: Amerikadan İspanyaya, İsveçten Cenubi Amerikaya kadar tekmil dünyada üreyip çoğahyor. Proletarya sınıf dövüşü içinde öğreniyor, talim ve terbiye görüyor; burjuva cemiyetinin batıl itikadlarından, kalp inançlarından yakasıni kurtarıyor, gittikçe daha büyük bir zaptı rapt, bir râbitallık kazanıyor, muvaffakiyetlerini ölçmeği ve gücünǜ kuvvetini çelikleştirib pişkinleştirmeği öğreniyor; işci sınıfi dayanılmazcasına bir büyüyüşle büyüyor.) [Markizmin IIIc. kaynağı]

IŞ SOSYALLEŞİR : SOSYALİZM-PROLETARYA DIKTATÖRLÜĞÜ

Ekonomi doktrininde geçenlere bakınca görülüyor ki, Marks, tamamile ve sırf modern cemiyetin hareket kanunlarından mülhem olarak, kapitalist sosyetesinin/çekinilmez bir suretde sosyalist cemiyeti
haline geçeceği neticesine varıyor. Daima daha çabuk ilerliyen ve Markısn ölümünden beri geçen yarım yüzyıl esnasında bilhassa büyük sanayiin, kapitalist kartellerin, sendikaların, tröstlerin yayılması ve Finans kapital (malî sermaye) güresinin ve iktıdarı nin insana masal gibi gelecek nispetlerde inkişafı ile ap aşikârlaşan işin sosyalleşmesi, işte sosyalizmin kaçınilmaz bir suretde çıka gelmesinin başlica maddì temeli.. Bu şekil deyiştirmenin manevì ve ahlakî motoru, fizik âmili, maddî yapıcısí bizzat kapitalizmin kendisi tarafından terbiye edilen amele sınıf, içinde gözükür. Proletaryanın burjuvaziye karşı açtıØ̌1 dövüş, muhtelif şekiller ve gittikce zenginlesen bir iç peyda ederken, çekinilmez bir suret te iktıdar mevkiinin amele sınifi tarafindan zaptedilmesine, "proletarya diktatörlüğü" ne meyil eden bir politika dövüşŭ haline gelir. İstihsalin sosyallesmesi varsa varsa ancak istihsal vasıtalarımın sosyal mülkiyet haline geçmesi, "soyguncuların soyulması: baṣkaların mülkden edenlerin mülklerinden edilmesi) neticesine varabilir.

## KÖY VE ŞEHIR FARKI KALKAR

$\coprod_{\text {Isin veriminin }}$ müthiş artması, iş günlüğünün eksilmesi (iş saatlarının azalması), iptidaî ve dağımk küçük istihsalin artıkları, yıkıntıları yerine mükemmelleşmiş kollektif işin geçmesi, işte bu șekif deyistirmenin mantıki neticeleri bunlardır. Kapita-

## $-43-$

lizm ziraatin endüstri ile olan bağllığını nihaî bir surette koparır, ama aynı zamanda bu bă̆ghliğ̆ın en yüksek derecede gelișmiş yeni unsurlarn, ilmin şuurlucasına tatbik edilmesi kollektif işin müşterek bir düzene sokulması, (köyün dünyadan alâkasını kesmiş, yüzüstü bırakılmış ve geri kültürlü halinde olduğu gibi, büyük şehirlerde koskoca bir nüfusun tabiata aykını bir surstte yığlhp kalmasına da son vereck surette) nüfusun yeni başdan inkısamını esası üzerinde sanayile zıraatin birliğini de hazielar.

## YENi iș Allesí, YEni ís Terbiyesi Doc̆acak

Kapitalistliğin yūksek şekilleri yeni bir aile şekfi, kadın için ve yeni döllerin terbiyesi için yeni șartlar hazırlar; kadınlarla çocukların çalıştırılması kapitalizm tarafından patriyarkal ailenin inhilàl ettirilmesi, modern sosyete içinde, çekinilmez bir suretde, en korkunç, en yoksul ve en iğrenç şekiller alir.
«Büyük sanayi, sosyalca teşkilattlı ve aile muhi"tinin diṣarısında kadınlara, her iki cinsten delikanlı «lara kız ergenlere ve çocuklara tahsis ettĭgi kat'î rol "dolayısile, yüksek şekilli bir aile için veheriki cins «[yani kadınla erkek] arasındaki münasebetler için "yeni bir ekonomi temelini kor. Tabiî ailenin cer"men -romén sseklini mutlak saymak, zaten ardarda «bir sıra tarihî inkişafları teşkil ederı eski Roma,
«mak ve işletip soymak için yeni vasıtalar «ve çareler kazanir. Nitekim kadìm devlet her «şeyden önce köleleri boyunduruk altında tutma"§̆a yarar köle sahiplerinịn devleti idi; tıpkr bunun «gibi, derebey dévleti, toprakbend köylüleri «ve madun vasallerini teb'alaştırmak için asaletin «elinde bir organ, bir alet oldu; modern temsilci «ve seçkili kapıtalisi Devleti ücretli işin kapital «tarafından işletilip soyulmașinda alet hizmetini görürn. (Engels, Ailenin, şahis mülkiyetinin ve Devletin nereden çıktığ̛́, eserinde kendisinin ve Marksın görüşlerini izah eder:)

Burjuva Devletinin en hür ve en ilerleyici şekli olan demokrasili Cümhuriyet; bu vakıayı bertaraf edemez; yalnız üstün sınıflara alet oluşun şeklini değiştirir. (Hükûmetin Borsa ile bağhlı̆̆ı, memurlarla matbuatın doğrudan doğruya veya para ile satın alinmaṣı, ve ilh). Sosyalizm sinıfları yok etëekle, Devletin de ortadan kalkmasına yol açar. Engels Anti-Dühring kitabında şöyle yazar:
"Devletin, gerçekten tekmil cemiyetin mümessili «olarak ortaya atılmakla yapdığı ilk iş, yani cemi"yet namına istihsal vasıtalarını eli altına alışı, aym «zamanda Devlete has olan son iştir. Devletin sos* «yal işlere karışması bu gün şu, yarın öteki sahada "gittikçe lüzumsuz bir hale gelir, ve ondan sonra «devlet kendiliğinden uyuşur, uyuklar kalır. Sahısların «hükûmet sürmesi yerine, şeylerin idare olunması ve «istihsal gidişinin sevk edilmesi ğeçer. Devlet «or«tadan kaldırılmaz: ölür.» (Anti Dühring)
"İstihsali müstahsillerin hür ve müsavath ortak* "lığı esası üzerinde yeniden - teşkilâtlandrracak olan «cemiyet bütün Devlet cıhazım bundan böyle yeri «neresi olacaksa oraya: antikalar müzesine, tunç«balta ile çıkrığın yanı başına kaldırıp götựrecektir," (F. Eng. Ailenin mensei..)

## SOSYALIZM: KŨÇÜK KÖYLÜLERI KOLEEKTIVIZME İNANDIRIR

Elhasıl, başkalarınin mülklerini alanların mülkleri alındığı zaman henüz mevcut bulunacak olan küçük köylüye karşı Marks sosyalizminin alacağı vaziyet münasebetile, Marksin düşüncesini deyimlendiren Engels'in şu bildirişini anmak mühimdir:
«Iktidar mevikiini elimize geçirdiğimiz zaman, büyük «arazi sahiplerine karşı yaptığımız gibi, küçük köy«lüleri de «(ister tazminatlı ister tazminatsız olsun) "zorla mülklerinden etmeği düşünmüyoruz. Küçüğe "karşı bize düşen vazife, her şeyden önce onun şahsị̂ «mülkünü kooperatifleşme yoluna yöneltmek, ama. "zorla değil belki örnek göstererek ve bu hususta ucemiyetin yardımını sunarak yüneltmektir. Tabiî co zaman köylüye, daha bu günden itibaren tanit©mamiz icap eden, istifadeleri farkettirmek için: "elimizde epey vesait bulunacaktir" (Engels, Fransa. "ve Almanya'da köylü meselesi." (Neue Zeit, 14c. yil, 1894, s. 301-302.)

# PROLETARYA SINIF DÖVÜŞünÜN TAKTIĞl 

İNKILAPÇI NAZARİYE, İNKILAPÇI AMELIYESİZ OLMAZ

Marks, daha 1849 - 1855 denberi, materyalizmin başlıca boṣluklarından birini fark ve ayırt etmişti; bu boşluk şeraiti anlamağı, pratik fealiyetin ihtilâlcı çapını, inkılâbeca ehemmiyetini takdir etmeği bilmemekten ibaretti; onunçün Marks, bütün hayatınca nazarì emeklerile müvazi olaraktan, proletaryanın sınif dövüşündeki taktik (tabiye) meselelerine tutgun bir dikkatla bağlandı. Marksın bütün eserleri, hele bahusus 1913 de 4 cilt olarak neşredilen Engelsle mektuplaşmaları, bu bakımdan zengin bir vesaik topuhu sunar. Bu vesaik, tamamile devşirilmiş, tasnif, mütalea edilmiş ve derinleştirilmiş olmaktan henüz uzaktır. İşte bununçün biz, burad d, en umumì ve en muhtasar mülâhazalarla iktifa edeceğiz, bununla beraber, işaret etmiş olduğumuz gibi, üzerinde durarak diyeceğiz ki, materyalizm Marks tarafından hakh olarak gayri tam. dar çevreli ve canllıksız sayılmıştı.

Marks Engelse şöyle yazıyordu: "Büyük tarihî devirlerde, yirmidyl bir güne bedel ve müsavi olur, her ne kadar ondan sonra bu tarihì devirde (epokte) tekâsüf eden her gün yirmi yıl gibi tasavvur edilebilse bile., Her inkisaf derecesinde, her anda, amele sınifınn taktiği, insanlık tarihinin objektif olarak çekinilmez bulunan bu diyalektiğini hesaba katmağa mecburdur: bir yandan, politik kakırdama ve sürünceme devirlerini, yani kaplumbağa adımile ilerliyen sözüm yabana "sâkin»" inkişàf çağlarını, ileri sınfin dövüş kapasitesini ve kuvvetlerini, şuurunu inkişaf ettirmekte kullanmak; öte yandan, bu kullanma, ve istifade işi içinde, bu sunifin «nihaî gaye» sine yönelmek, yönelmekçin de bu sınifı «kendilerinde yirmi yih tèkasüf ettiren» büyük günlerdeki büyük vazifeleri pratikçe halledebilecek kabiliyette kılmak. Burada bilhassa mühim olan Marksın iki düşüncesi var. Birisi, Felsefenin yoksulluğu (adlı kitabındaki) düşünce, proletaryanın ekonomik döviüşü ve ekonomik teşkilaltidır; ötekisi, Komünist Partisinin manifestindeki düşünce, proletaryanın politika vazifelerine dairdir. Birinci düşünce şōyle bildirilir:

## EKONOMI SAYASI: MEYDAN HARBINA

 HAZIRLIKTIR${ }^{3}$ "Büyük senayi bir tek mahalde bir birini tanı«mıyan bir yığın insanları yığar. Rekabet, bunları "menfaatea böler. Fakat, bu insanlam efendilerine
"karşı müşterek menfaatleri demek olan iş ücretini «muhafaza etmek kaygusu, onları ayni mukave"met - sözbirliği düşüncesinde birleştirir.. Önce "teker teker olan sözbirlikleri, gruplar halinde seukilleşirler, ve daima birleşik olan kapitahn karşı"sinda, ameleler için topluluğun, cemiyetleşmenin «muhafazası, ücretin muhafazasından daba zarurî «olur.. Bu dövüş - bu hakikî iç savaşı - içinde "gelecekteki meydanharbı için zarurî olan bütün «unsurlar toplaşır ve inkişaf eder. Bir kerre bu «noktaya vardı mıydı, topluluk ve cemiyetleşme "politik bir karakter alır." (Yoksulluğun felsefesi.)

Burada, bir kaç on yllar için, proletarya kuvvetinin "gelecekteki meydan harbına» bütün bir uzun hazırlanma devresi için sendika hareketinin yaptiğ, ökonomi dövüşünün programın ve taktǐ̆ini buluyoruz. Busunla Marks ve Engels arasındaki mektuplaşmaları ve Marksla Engelsin İngiliz amele hareketinden çıkardıkları birçok misalleri yanyana koymak yerinde olur; bu misaller bize şunlárı gösteriyor:

## SIRF EKONOMI DÕVÛŞŬ INKILAP HIZINI SOYSUZLAŞTIRIR

Nasil senayi «bolluk ve zenginliǧi: prosperitesi»" "proletaryayı satın alma», dövüşten saptırma temayüllerini canlandirr, umumiyetle bu prosperite nasil camelelerin maneviyatın bozar», nasil «bütün milletler arasında en burjuva millet" (ingiliz milleti) "en sonunda
burjuvazinin yanı başııda bir burjuva asılzadeliǧine ve bir burjuva proletaryasına sahip olmak ister görünüyor, bu millette «inkilâp enerjisi» nasil kayboluyor, nasıl ingiliz amelelerinin "aşikâr burjuva illeti bulaşıklı̆̈̆ından yakayı sıyırmaların için az çok uzun bir müddet beklemek lâzımdır, nasıl ingiliz amele hareketinde "şartistlerin coşkunluğu" yok olur, nasıl ingiliz amele liderleri «radikal burjuva ile amele ara sinda" bir ceseit aravasitası tipi haline gelirler, nasıl lngilterenin inhisarı yüzünden ve bu inhisar bakì kaldıkẹa «ingiliz amelesi kımıldamıyacaktır".. Amele hareketinin umumî gidişi (ve $a k z b e t i)$ ile münasebettar olarak ökonomi dövüșünün taktiği, burada, şayanı hayret bir surette geniş, üniversal, diyalektik ve en yüksek kertede inkilâpıı bir bakımdan tetkik edilir.

Komünist partisinin manifesti politika dövüşünün taktiği hususunda marksızmin ş -ťmelli prensibini bildirir:

## POLITTK DÖVÜŞ: YARIN IÇîN BUGNÜDEN SAVAŞDIR.

"Onlar [komünistler] amele sımifinın bir anlık «menfeatleri ve hedefleri için çarpışırlar, amma «şimdiki hareket içinde ,aynı zamanda hareketin "geleceğini de mudafaa ve temil ederler."

Bu kanaatle işe girişen Marks, 1848 de Lehistanda «zıraî inkılâb" partisini, «yani 1846 da Krakovi ssyanm yapan partiyi> tutar (Manifest). 1848

1849 da, Marks Almanyada müfrit inkılabcı demokrasiyi tuttu ve o zaman taktikçe söylediğ̣i sözleri asla geri almads. Alman burjuvazisini "daha başlangıçtan itibaren halka ihanet etmeğe, (yalnız köylülükle yapılacak bir ittifak burjuvazinin tekmil gayelerine erişmesine imkân ve müsaade verebilirdi) ave eski cemiyetin tâch mümessillerile kompromiler, uzlaşmalar aktetmeğe mütemayil $1_{s}$ bir unsur sayıyordu. İşte Markısın, demokratik burjuva inkılâbı zamanrada, alman burjuvazisinin sinfca durumu hakkında yapdığı nihaî tahlil budur. Bu tahlil, bir çoklari arasinda, cemiyeti hareket hâlinde, hem de yalnız geçmiṣe doğru dönmüş olan hareket görünüşü ile kalmıyan bir hareket halinde, göz önünde tutan materyalizmin bir modelidir:

## SULHLE KÖL̈ELEŞMEKTENSE: KURTULUŞ İÇİN SAVAŞ

... "ne kendi kendisine inancı var, ne halka inanı var; büyüklere karşı sızıldanır, küçükler önünde tir tir titrer... Cihan firtinası önünde korkuya düşer; ömründe enerji nedir bilmez, boyuna intihal. Teşebbüs kabiliyeti yok... kendi bunaklık ve yaşlılik menfeatleri içinde gürbüz bir milletin ilk delikanhlık hamlelerini güdmeğe mahküm edilmiş, lânet bir ihtiyar." (Neue Rheinische Zeitung, 1848.) Bundan hemen yirmi yal sonra, Enyelse gönderdiği bir mektupte, Marks, 1848 ısyanndaki muvaffakiyetsizliğe sebep, burjuvazinin, yeğâme prespektiv
(hedef) olan hürriyet için savaşma yerine sulh içinde kölelessmeyi kabul etmesidir, diye yazıyordu.

## IRTICA YILLARINDA PANIKSİZ RICATI BAŞAR

1848.1849 İnkılâblar çağı kapandığı vakit, Marks ihtilalle her türlü oyun oynamağa, her türlü kalkışmaya karşı çıkdı (Sehapper-Villich e karşı dövüş). Marks, görünüşde kalan bir «sulh" perdesi arkasında yeni ihtilâller hazurliyan yeni çă̆ içinde de çalışmağı bilmek marifettir diyordu. Marksın, 1856 Almanyasının en kara irtica çağındaki vaziyeti hakkında yapdığı aşă̆ıdaki mutalea, bu işin bașarılmasını Marksın hangi manada anladığını gösterí:

## DEIEEBEĞLİK ARTIKLARINA KARŞI AMELE KÖYLÛ İHTILAALİ

«Almanyada her şey proletarya inkılabbın her hangi bir ikinci köylüler Savaşının tekerrürü ile desteklemeğe bakacakdır." Almanyada demokratik (burjuvạ) inkılâbı başarılmış olmadığı müddetçe, Marks, sosyalist proletaryanın taktiği işinde, bütün dikkatini köylülükde demokrasi enerjisini inkişaf ettirmek hususuna harcadı. Lassalın aldığı vaziyeti: «objektif olarak Prusyonin lehinde amele hareketine karşı bir ihanet" sayyyordu. Hhanetin birçok sebepleri arasından birisi de Lassal'ın Prusya
kalın çiftçilerine (agrarlarına) ve Prusya millicilǐ̌ine karşı bilhassa çokça mültefit davranışı idi. Engels, 1865, te matbuata müşterek bir beyanatta bulunmak üzere birlikte hazırlandıkları Marksla görüş noktaların deyişettiği sırada, şöyle yazıyordu:
«Esasında zıraatçi olan bir memleketde, senayi *prolataryası namına söz söylerken, derebey asılza"deliğinin sopası altında iki büklüm olmuş zıraat *proletaryasının babaşahcasına işletilip soyulması ${ }^{*}$ nı hiçe sayarak, yalnız burjuvaziye saldırmak, "aşağılığın ta kendisidir."

## SAG̉ VEYA SOL: BÜTON UZLAŞMALARI (HER TÜRLÜ OPORTUNIZMI) TEPELE

1864 ilâ 1870 devresinde, Almanyada demokrasili burjuva inkilabbı son çağına eriyor, Prusya ile Avusturyanın işletip - soyucu sımfları, bu inkilâbı yukarıda "sen yapacaksın, ben yapacağım" diye çekişiyorlar idi. O zaman Marks yalnız Lassali Bismakla yapdığı muaşakadan dolayı itham ve mahkûm etmekle kalmıyor, "Avusturyaseverliğ" e düşen ve partikülarizmi (Her alman devletinin kendine has kanumu olsun) fikrini mudafaa eden Liebknecht in yanlıșını da düzeltiyordu. Marks Bismarkla da avusturyaseverlerle de amanvermezcesine savaşan bir inkılapçı taktik, "galip, tarafın, yani prusya yunkerinin arabasına binmiyen, belki derhal galibe karşı da, hem de tam- Prusyanın askerî zaferile yaratulmış olan zemin üzerinde, inklâpcı mücadeleye yeniden baṣlyan
bir taktik güdülmesini israrla istiyordu. Meşhur 9 eylül 1870 Internasyonal Hitabe (Adres) sinde, Marks agökleri zapta kalkışan" kitlelerin inkılâpçı teşebbüs kabiliyetini hayranlıkla selâmladı (Marksın Kugelmana mektubu).

## DÖVÜŞSÜZ TESLIM OLMAKTANSA DÖVÜŞEREK EZiL : ÖRNEK OL

Birçok durumlarda olduğu gibi bu durumda da, inkilâp hareketinin bozguna uğraması, Marksın diyalektik materyalizmi bakımindan, proletarya dövüşünün akibetinin umumì akışı içinde, işgal edilen mevzii birakıp gitmekten, savaşsızca teslim oluvermekten, gene daha ehvenişer sayıld: böyle bir teslim oluveriş proletaryanın maneviyetini bozar, savaşçılığını aşındırır idi [1].
[1] Marks, KugeImann'a yazdığı 12 nisan 1861 tarihli mektubunda Paris Komunası için şunları yazıyordu: "Tarih henüz. bu kadar büyük bir nümunei imtisal tanımıyor! Eğer (Parisli yoldaşlar) tepelendilerse, bunun yegâne sebebi onların "masumçocuk, seciyeleridir.s "Her ne olursa olsun, Paris isyanı, hatta eski sosyetenin kurdları, domuzları ve köpekleri tarafından. yerle yeksan edilmiş olsa bile, Paris Haziran isyanından beri Partimizin giriştigi en şanh gazasıdır. Bir Parisin Devlerine bakılsın, bir de su, Prusya - germen Mübarek İmparatorluğunun, ölü arkasında maskaralık cünbüşleri yapan ve küflenmiş kışla, klise, derebeylik ve hele filisie, (kaba burjuva) kokan kullarina bakilgin."

Kugelmann, ( 1905 rus inkılâb:ada Plekanofun âdeta "tekrariyacağı,n) şu sözleri, o zaman Markảa yazıyordu; "Bozgun, ameleleri yeniden, oldukça uzun pir müddet için, şeflerinden mahrum edeçektir. Bu felâketi mühimsememezlik etmeyin!

## LEGALite ile illegalitenin ahengint BiLMEK

Marks, politika sürüncemesi ve kakırdayışı ve burjuva legalitesinin hakimiyeti devresinde legal
Bence, proletarya şu anda elde silâh dövüs yapmaktan ziyade, talim ve terbiyeye muhtaçtır,n Marksın buna17 nisan 1871 tarihinde verdiği kısa cevap büyük bir inkılâp dersidir:
"Senin, 13 haziran 1849 küçük burjuva numayişlerini, Parisin şimdiki dövüşü ile kıyas edişini mutlak surette anhyamıyorum. Ĕ̆er "Hiç yanılmazcasına müsait sanslar beraber, bulunmadıkça dövüşe girişmek icap etmeseydi elbette terih yapmak pek kolay ve elverişli bir şey olurdu.n «Parisliler için iki şıktan birisi kalıyordu: ya meydan okumak, yahut dövüşmeden tepelenmek. Dövüşmeden ölüme boyun eğmek, herhangi bir miktar "sef» lerin kaybedilmesinden daha büyük mikyasta amele sınıfının maneviyatini kırmak olurdu. Pariste girişilen dövüs sayesinde, amele sınfımın kapitalist sinıfına ve kapitalist devletine karşı yaptığı dövöş yeni bir safhaya girmiştir. Bu dövüşün akıbeti ne olursa olsun, biz onunla âlem şümul tarihî yeni bir azimet noktası elde ettik,,

Ve Mark, bu mektubunun sonuna hiç bir mektubunda yazmadığı bir seyi yazıyor: "adio!" (Allahısmarladık diyor!) ve her mektubunda yazdığı bir şeyi de yazmıyor: Her zaman imzasın: "Senin: Karl Marksin, diye atarken, bu seferki imzası sadece $\varangle \mathrm{K}$. M» dır. "Senin, sözü yoktur.

Netekim ondan sonra Marks tam iki ay KugeImann'a hiç bir şey yazmıyor. 1872 La Hey kongresi ïzerine mektuplaşma başlar. Ama, arada geçen üç dört yil içiade Marksın yazdığ, 11 mektuptan çoğu üç beş satırı geçmiyor ve içlerinde en çok yer tutan sudan bahislerdir.

1874 ortalarında Marks Kugelmannla Karslbad'da buluşur. $\mathrm{ilk} /$ üç hafta sakin geçer. Derken, Kugelmann'ın kızı şöyle
dövüş vasıtalarının kullanılmasındaki değeri adam akıll takdir ettiğinden, 1877-1878 de, sosyalistlere karṣı istisnaî kanun çikarıldı̆̌ıı vakit, Most gibi birisinin savurduğu «inkılâpçı lakırd»»larım gayet şiddetle itham ve mahkôm etti. Aynı Marks o zamanki resmî sosyal - demokrat Partisini de, eğer daha fazla deyilse, hiç olmazsa o kadar şiddet ve enerji ile takbih etti, çünkü bu parti derhal lâzım geldǐ̌i gibi inkilâpc̣ı ruh, tutkunluk, cesaret örneği olmayı ve, istisnaì kanuna cevap olarak, illegal dövüşe geçmek için hazır bulunduğunu göstermeyi bilemedi. 1914 temmuz - teşrinevelinde yazilmus. Rusça Granat Ansiklopedisinde [VIlc. tabı, cilt XXVIII) neşredilmiştir.
der: "birdenbire, son günlerde Marksla babamın birlikte yap-
tikları uzun bir gezintiden sonra, aralarında, bir daha asla baglanmıyan bir. kopussma oldu-n,

Niçin? 1926 hatıratında Kugelmann'in kızı şunları yazıyor:
"Anlaşlan babam Marksı her türlü politika propagandasındaṇ cayarak Kapitalinitamamlaması için sıkıştırmıştı. Babamın kanaatince, Marks politika yüzünden kıymetli vakitlerini kaybetmekle kalmıyor, fakat teşkilâtçı bir meharet dahi gösteremiyordu. Belki de babam fazla gayretkeşlik göstermiş ve o zaman Marks'ta kendisine tahammül edememişti.,

Demek Marks 11-10-1868 tarihinde "Kitabım için siz tekunil Almanyadan daha çok şey yaptıniz, dediği "Alamanyadaki en samimi dostu," ndan: 1) Önce, bu dostu' amele hareketini ve inkilâbı her şeyden üstün görmediği için, soğuyor, 2) Ondan sonra, aynı dostu kendisini surf teori ile kütüphane fareliğine çağırdığı ve pratik teşkilattan caydırmak istediǧi için, ondan bir daha buluşmamacasına ayrilıyor.

İşte, ğerçek inkılâp nazariyecisinin öz karakteri; işte dağJar gibi ilim eserleri yazan adamın, pratik inktlapçalk uğruдa kökreyişi! (H. K.)

## IÇINDEKILER

1. MARKSIN EKONOMI DOKṬRINI ..... 1Sahife
A - Marksizmin ikinci, ekonomi kaynağı ..... 1
B - Kıymet
C - Zait - kiymet ..... 12
II. SOSYALİZM ..... 38
III. PROLETARYA TAKTIGI ..... 48

[^0]:    [1] Vülgür (yani; bayağı) ekonomi politik, klasik ekonomiden Sonra ve ona karş̧ı doğar: Burjuvazi, derebeyliğe karşı olduğu müddetçe, her kıymetin insan işinden çiktığınt söyliyebilirdi (Klasik ekonomi politik). Fakat işçi sınfı inkılápçi harekete geçince, burjuvaziye: "mademki her kıymeti ben isliyerek yaratıyorum, o. halde, senin ne işin var?,, dediǧi zeman burjuva ilmi tornistan etti: kıymeti işin yaratmadığını ispat için paçalarını sıvadı. Bn şarlatan ilme vülger elkonomi politik denir.

    Vïlger ekonomistler derler ki: paranın kıymeti düşse, mataların kıymeti artar; para yükselse, mataların kıymeti eksilir. Şu halde, mataların kıymeti onların istihsalleri için sarfedilen işle tayin olunmaz. Demek, kıymeti iş yaratmaz ve ilh..

[^1]:    [1] "Arazi rantı nazariyesi, mahsusi bir surette ingiliz olan bir ekonomi politik kismídir ve böy̆le olmağa da mecburdu, zira yalnız l̂ngilterededir ki rantı kârdan ve faizden bilfiil ayıran bir istihsal tarzı mevcuttu. Bilindiği gibi, İngilterede büyük arazi sahipliği ile büyük istihsal hakimdir. Arazi sahipIeri toprakların büyük, çok kere gayet buyyük çiftlikler șeklinde bunları istismar etmeğe yeter kapitalı bulunan çiftçilere, icarla verirler; bu çiftçiler, alman köylüleri gibi bizzat çalı̧̧mazlar, fakat hakikî kapitalist müteşebbisler olarak, çiftlik adamlarının ve gündelikçilerin işini kullanırlar. Demek burada, her birine has olan gelirlerile birlikte burjuva sosyetesinin şu üc sınıfı önümüze çıkar: arazi rantını cebine indiren arazi sahibi, kârı kasasına dolduran kapitalist, iş ücreti alan işçi.,, (F. Engels: Anti - Dühring, e II, s. 143-144).

    Onunçün kapitalizmde üstün sımf, bir deyil, ikidir: $1-\mathrm{Ka}$ pitalistler; 2-Arazi sahipleri. Ve zait . kymet (kâr ve rant) diye bu iki sinif araşinda üleşilir (H. K.)

