| FIKIRLER <br> Topla, tüfekle cebirle asla ÖLD ÜR ÜLEMEZ |  | EMEKTEN VE ÖZGÜRLUKKTEN |
| :---: | :---: | :---: |
| ATATÜRK | TOPLUMCU SIYASAL DÜSU゙N GAZETESI | YANAYIZ. |

Yıl: 1 - Sayı: 5 - Fiatı 25 Kr. - PERŞEMBE GÜNLERİÇIKAR - 26/Kasım/1964 - Tokat

## TOKAT'TA Türkiye issçi Partisi Kuruldu

 SEVINEREK ÖG̈RENDIĞIMIZE GÖRE TÜRKIYE IŞÇI PARTISI TOKAT ÖRGÜTÜNÜ TAMAMLAMIŞTIR. KURUCULAR SUNLARDIR:1- AHMET YILDIZ
2- BEKTAŞ ŞEKERCI
3- HALIL UTAR
4- ISMAIL ÇELIKEL
5- IRFAN KET
6- KADIR EALCI
7- HIDIR DINÇER
(Mühendis )
( Otelci )
( Kunduracı )
( Topoğraf )
( Montör )
( Lokantacı )
(Soför )

Diğer Partilerden imidini resen halkimizin çoğunlukla bu partide yer alacaği aniaşimak tader.

Gazetemiz, halk dertlerini ve çarelerini en iyi bilen toplumeu (sosyalist) Partiye ba̧̧arilar diler.

## Sosyalizm NEDIR?

Tanınmış Ingiliz iktisatçısı John Strachey'in Ingilterede Isçi Partisini iktidara getiren 1945 seçimlerinden önce halk için yazdığ1 bu kitap Sosyalizm Nedir?, bugünden

## TESEXXUOR!

Bazi Okumuş çevrelerce Gazetemize gösterilen özel ilgiye teşekkür eder. Büyük bir iç rahatlğ̆ı ile şimdiye kadarki tutumumuza devam edeceğimizi bildiririz.
itibaren 3 üncü sayfamızda bulacaksmiz.

ALINTERt

## SON DAKIKA

Yaşama dokunulmazlıklarımi kaldıracak komisyon çalişmalarina bașladı. Kendi çıkanı için Topluma zarar veren Milletvekillerinin dosyalari da komisyena verildi. * **

Bülent Ecevit «Turt dişina gidip gelen isciler, İşçi haklarmi s. ha kuvvetle savunacianlardir" dedi.

Radyedan

## ERBAA'DA

Tekel İşçilerine Sertifika Verildi

Erbaa (Özel) - $\mathrm{Il}_{\text {lẹ- }}$ miz tekel ideresinde 15 ve 20 hizmet yilmi dolduran 7 işçiye $20 \mathrm{Kasım}$ günü tertiplenen jübilede Gn. Md. lükten gönderilen sertifikalar ve çeşitli ikramiyeler verilmiştir.

Bedrettin Oral

## Sosyal Demokrat Parti Liderliğine SITKI ULAY GETIRILIYOR

Ankara ©zel - Sosyal demokrat Parti Başkanlığına Senatör Sitkı Ulay getirilecektir.

## $\frac{\text { Ti }}{\text { SUYUNUN }}$ SUYU

(Sabah Postasindsal): Türkiye'de Halk eğitimi hakkinda Vasson Dicker. man raporunun tyi taraflarından parçalar. Ya. zan Vahdettin Günal
alintert Derkt:
1- Yezanmisiniz, dakti-
lo a den mi, derleyen mi?
2. Ityi yargıstna hangi
ölèi ile varyyorsunuz?
3. Riporin suyunun suyu çıkarilınc tada rapor kalir mı? anlyamadik.

## BELEDIYEDE <br> YERI KADRO

Haber: "Tokat sokak-
larında sürüler halinde dolaşan başobos kjpekierin ahl̂̂ksız kareketleri coğald., ,

FISKÉCI; Belediye bir 'liöpek ahlâk zabutast kadrosa'" kiuramaz mı?

# YAĞMA YOK 

ÜLKU̇ MENGILER

Doktrinsiz, düşünsüz, samimiyetten uzak olan partiler çağırtkanlar topluluğundan ilerí gidemiyorlar. Sandalyelerine yapışıp safsata yapmaktan başka bir şey gelmiyor ellerinden. Örneğin birinci ve ikinci koalisyon hükümetleri AF, HUZUR, PILAV gibi yuvarlak sözlerden başka bir şey getirememiştir. Bu sözler münakaşa edilmiş, münakaşalar büyümüş, sonra iki koalis. yonu da yutmuştur.
A. P. AF vadederek seçimdeki sonucu sağlayabildiğinden AF tan başka bir şey dü̧̧̈̆nemez, istiyemez olmuştur. Zira koskoca parti varlğını ve bugünkü durumunu bu kelimeye (AF) borçludur.
C.H.P. tse halkin istedigini yapamamasın A.P. nin AF sloganlarına yükliyerek kendi कit Temize thartmak yotunu tutmuştur. Beceriksizliğine ve yetersizliğine maske olarak duruma karģ silah olarak kullanmıştur.

Úçüncü Koalisyonda bu iki kutbun (ki blzce göstormeliktir.) bir birini engellemesi ile sallamp durmaktadir. Bu zıt görünüşlü aynı anlayı̧̧̆ı iki partinin bir tek mų̧̈terek hareketlerine rastliyoruz. Toprak reformu kavga ve gürültülerle kiyıya itilirken tapulama kanunu zembille iner gibi çkıyor ortaya. Sebebi de gayet açıktır bizce. Partilerin milletvekillorinin büyük çoğunluğ́a geniş arazi sahipieni ve para babalaridır. Tepulama kanunu ise bu toprak a. galarinı devletin topraklarina sahip yapacaktir.

Yukarıda göstermelik iki kutup tabiride bu yüzden kullanılıış̧ır. Bu iki ayrı görüşo sahip kimseler kendi menfaatlar.nı nasıl hemenbilip ustüne (ğllyor. birlik oluyorlar.

Kabul edilen tapulama kanunu iki yönü ile дnem-
li ve aynı derecede mahzurludur.

Birincisi: Köylerdeki lâf ${ }_{1}$ geçen ağalar hazinenin ve bazı fakir fukarann topraklarina sahip olacaklardır. Iki yalanç sahit ve doyurulmuş bilir. kişi heyeti kâfi gelecektir bu işi yapmalarına. Bu ise devletin dolayısıyle halkın yağına edilmesi demektir.

Ikincisi ve daha öncelisi ise Tapulama kanununun dolayh olarak toprak Reformuna engel oluşudur. Şöyle ki:

Hazint nin toprakları şimdi bu adamlara tapulabacak. Toprak reformunun tatbikatı* na geçilince devlet bu topraklara yani kendi topraklarina milyarlarca lira ödeyip tesrar almak durumuna düşec Ltir. Bu tes her yil bütcesi yuz milyoi.larca açık vercia ve sırtında milyarlarea borç clan bir devlet için mümkün olmayacaktır.

Görülüyor ki her köylünün toprak sahibi olmas ${ }_{1}$ demek olan toprak reformu çikmaza sokulmuştur. Işts kōylümüzün oylari ile sandalye kapan bu adamlar köylüyü toprakeszlaģturmak sefelvte ve köleliğo itmek için olleriuden geleni yapmakiadirlar. Ama yağma yok. Halk köylürü ile iş̧isi ile memuru esnaft ile uynnmiz ve durumu kavramıątir. Seçimden seçime gërebildiklori iltifallara kernilari toktur. Kendinde derdi ile neşesi ile dili ile yaşadığ́ hayatı ile kisaca her seyi ile keud aden olanı tanionşgtir. Türhlye $I_{\text {sçl }}$ Partisinin btiyäk bir hazla önŭne durulmez bir ci号gibi büyümesi bätün bir yurdu saminiyetle kavramass bunun ef büyük delil ve neticesidir.

##  ÖZETLER

T.I.P. nin proğramında açıklanan amac1, özet olarak şudur:
$I_{\text {sçi }}$ sınıfını ve bütün emekçi halk yığıธlarını, eğitip aydmlatarak, Ulusal kalkinma ve ilerlemenin bilinçli itici kuvveti haline getirmek;

Anayasa teminatı altinda olan hak ve hürriyetlerine sahip çikacak işçi smmfını ve emekçi halk yığınlarının, yurt işlerinde söz sahibi olmasını sağlamakla, büyük toprak sahiplerinin ve şchirli büyük sermayecilerin,
dumokratik rejimi akeatan, ekonomik kalkinmayı, sosyal ve kültürel gelişmeyi frenleyen, sosyal adalet ve guvenliğe karşı koyan, zararlı nüfuz ve hâkimiyetlerini önlemek;

Sanayileşmeye öncelık veren, plânlı, emekten yana ve emekçi halk yığınlarının iştiraki ile işleyen bir devletçiliğin, ulusal ekonomide, sosyal ve kültürel hayatımzda düzenleyici ve yönetici temel kuvvet olmasını sağlamak;
(Devamı Sa. 4 de)

## HALK IÇIN:

## PETHOE ARKASNINGA NE VAR?

Reha PELIN
Halka yeni bir düşünce, yeni bir yapit mı sundunuz; ilk yükselen ses ortadaki adamındır.
"Perpe arkasinda ne var?,"
Soru sahibi evren ölçüsünde, kafa çilesi çekmiş bir determinist değil kj ; haddini bilein. Bir doğmatik. ten beklenen de surumsuz bir yargı, ya da kulağına üflenen uygar koşullardan yoksun fisıltılardır..

Pkrde arkasında, bir dağın gerisinde, fezanın ötesinde bir seyler aranır. Ancak aramak başka, bulduğunu ileri sürmek başka şeydir.

Ortadaki adam diyor ki: "Perdenin arkasında ayı var,"Ve siz, kocaman bir ayı görmeye hazırlanyorsunuz. Sonra usu vicdanı yerinde biri gelip perdeyi açyor; bir de lakıyorsunuz ki, kaşı gözü yerinde bir insan! Peki nerede kaldı gürültü kıyamet?

Ah Montaigne gel de taklma.. Chocukça ilgiler gülürç;us ve uygur düşüncelerden yoksun öznel «Sübjektif» hükümler ise acı oluyor. Bu cins depresyonlarin nedenlerini modern psikoloji bütün yanlarıyla açıklamışıı. Asıl oyun perdenin arkacinda değil, tam sokağın ortasıada oynanıyor! Şu halde bir toplumcuya düģen ödev; bütün ilgileri somut ve gerçek olaylar üzerıne çekmoktir...

# Kapitalizm ve Sosyalizm <br> MÜLKIYET MESELESI 

Vaktiyle tanınmış bir katolik rahibiyle bir münazara yapmıştım. Münakaşamı bilhassa mülkiyet meselesi üzerinde temerküz etmiști. O, Ferdî ve hususî mülkiyetin taraftarı olduğunu iddia etti. Fakat bende aynı fikirde olduğumu söylediğìm zaman şaşırdı.
«Siz bir sosyalist olduğunuza göre buna nasıl taraftar olabilirsiniz»> dedi, Ben de sırf bu yüzder, yani ferdî ve hususî mülkiyetin lehinde olduğum için sosyalist olduğumu söyledim.
«Benim Kapitalizmden asıl şikâyet ettiğim nokta, kapitalizmin Ingiliz halkının büyük bir kıemını fcrdî, hususî mülkiyetten mahrum etmiṣ olmasıdır.» dedim ve kendisine halkımızın beşte dördünün yüz İngiliz li. rasından aşağı bir mülkiyetle hayatının sonuna vardığını gösteren rakamlaıı ziktettim.

Fakat o buna itiraz ediyor; sosyalizmin herkesin bildiğine göre halkın kendi mülkünün elinden ahnmasi demek olduğunda israr ediyordu.
«'Tabii böyle zannedersiniz, dedim. Çünkü size daima bunu böyle öğrttmişlerdir. Gerçckte sosyalizmin asıl mânâsı onda dokuzumuza şimdikinden hiç değilse on misli fazla ferdî, hususî mülkiyet vermek, bugün elimize geçen yiyecek, giyecek, ev, bahçe, otomobil, mobilya ve saireden on misli fazlasını temin etmek demektir,
«Fakat buna rağmen yine hususi mülkiyetin bazı kimselcrin elínden alınması demek değil midir?» dedi
«Elbette öyle demektir.» dedim, «Fakat bu istihsal vasıtalarının mülkiyetinin hususi ellerden yani bunu elinde tutan dört mijyonun elinden alınması demektir. Bunu sırf bunun için yapmak istiyoruz; Çünkü başka neviden münâsip miktarda hususî mülkiyeti halkın eline vermenin yegâne yolu budur.》
> A. P. LIDERI HUZUR TOPLANTISINDA DIN IS. TISMARI YAPILMAMASI IÇIN IMZA KOYDU

(Radyodan)

Bilgiç efendi daha dün, seçimi kaybedecek olanı peşinen Allahsız
sayıyordun. Böyle samimiyetsiz imzalar atma çarpilırsın.

TOKAT'TA, TUURKIVE'OE, CUNYY'OA SON HMFTA

T OKAT'TA

Gençlik ve Çocuk Tiyatrosu Görev Dağıtımı Yaptı

Baskan
Başkan Vekili : İhsan Aşurơ̆lu
Sekreter
: Veyis Başpinar
Muhasip, Veznedar: Ergun Gültekin
Ưye : Muhsin Topaloğlu
Üye : Hayri Çaycı
Üye : Faruk Sükan
Alınteri, sanatsever topluluğumuza başarılar diler.

$$
T U R K I Y E, D E
$$

## Türkiye İİçi Partisi Genel Başkanı

 MEHMET ALI AYBAR(OEMOKRASIMIT CIOOT TEHLIKELERLE KARŞI RARSSIVI DEDI
Başkan, $\mathrm{I}_{\text {şçi }}$ partisinin «Liderler toplantısma» ¢ağırılmayışımı pretesto etmiş ve «-Bu davxanıçı Anayasamızn yeni bir ihlâl̂̂ ve yayınlanan bildirinin ölü doğmuş bir belge olarak kalacağmn işareti sayar.»
« - Anayasamız ve demokrasimiz aynı derecede zararlı iki politik kuvvetin etkisi altında balunuyor. bu kuvvetlerin biincisi demokrasi mücadelesibahanesì ile Anayasanun dışında ve gerisinde mevzilenmiş olan A. P. li politikaclardan kurulmuştur. Ikincisi Anayasayı, kurtuluş savaş, ilkelerini savunur görünerek gerçekte Anayasayı savsaklamak yolunu tutanlardan gelmektedir. Bu tehlikeyi de bazı C. H. P yöneticilerì temsil ediyor.» demistir.

## MILLí EGITIMIN HABERI <br> VARMI?

## Haber aldığımıza

 göre ílkokullarımizin birinde çoksevimli bir müdür var. O kadar sevimliki karşısına çrkan bir yavrunun korkudan ağzı çarpılıyor!

# tornive Iṣ̣| phatigiwl| mumbinan ÖZETLER 

(Sayfa 2 den devam)

Ve böylece siyasî demokrasiye tkonomik ve sssyal bir öz kazandrarak, daha ileri bir toplum düzenine, demokratik yoldan geçis şartlarım hazulamak;

Bia maksatla:
a) Ulusa! Ekonomide kilit taşı vazifesi görenlerden başlayarak ve ekonomik kalkinma ve sosyal ilerlemenin gerekli kıldı̆̆ı bir sıra izleyerek büyük üretim ve mübadele araçlarıaı devletleştirmek;
b) Kurulmamış temel sanayi kollarm devlet eli ile, devlet mal olarak kur thek ve işletmek;
c) Topraksiz ve az topraklı köylüyü topraklandırmak ve en yeni araçlarla, en ileri teknikle donatarak, en verimli işletmecilik sisteraí içinde (devlet nümune çiftliklerine üretim kooreratiflerine ve özel işletmeciliğe yer veren bir sistem içinde), çalişmasm sağlamak; şehirle köy arasindaki, köyün geri kalmasina sebep olan temalli aynimları gidermek;
c) Sanayi ve turimda kalkmp ilerleme, belirli breğitionden geçmiş emek gücïue ve kadrolara ihtiyą̧ gösterdiğinden genel ve tekuik eğ̣itimi ekonomik kalkinmaya paralel clarak, iveditikle yaymak ve ilerletmek;
d) Ekonomik kalkinma ve kültürel ilerieme bir-
birini karşılıklı olarak etkilediğine ve amaç sadece üretimde verimi artırmak olmayıp, kafa işçiliği ile kol iş̧̧iliği arasundaki nyrımları kaldırarak, bütün yurttaşların kişiliklcrini sonuna kudar geliştirm elerini sağlamak oldučuna göre, halk yığ́nlarınıı yaratıcı güçlerini açığa ç̣kararak kültür çalışmalarına hiz vermek; yurt ölçîsündo kültür merkezleri kurmak;
e) Herkesi iş-gų̧̈ $¢ a h i-$ bi etmek; $\rrbracket_{\text {şsizliğe kes }}$ nlikle son vermek ve Ulusal gelirin dağ̀ıtımında emeğe göre gelir ilkesini lakim kilmak; yani herkese yaptuğ1 işe göre ücret, ayhk ve gelir sağlamak;
f) Ulusal varlığım:zı ve bağımsızlığımızı her şeyin üstünde tutan ve bütün devletlerle eşitlik icinde dostluk münasebetleri kurmayı amaç bilen, Birleşmis Milletler Anayasasina bağlı, kurtuluş savaşı Türkiyesine yaraşır barışcı bir dıs politika sayunmak;

Böylece Ulısal üretimi ağıc sanayi veileri tcknik temeli üzerinde, top'umun ve emekçi halk yığinlanınin boyuna artanher türlü ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanmış bir genel plâra göre, ahenkli biẹimde geliştirmek;
ve insanin insantaRAFINDAN SOMURUULmest stsiemine son VERMEKTIR.

#  VERGILERI 

(Geçen Sayıdan devam)

| Mahir Toptaş | Nakliyeci | 577 Lr. |
| :---: | :---: | :---: |
| Hüsnii Yükler | Deri ve Kösele | 352 |
| Hüseyin Eröz | Hamacı | 565 |
| İhsan Eröz | " | 474 |
| Hadi Ödübek | Deri ve Bağırsak | 4351 |
| Vasfi Vermezoglu | Inşaat işleri | 556 |
| Nusret Konyar | Yumurtaci | Zarar |
| Erol Peri | Mobil Satieisi | 16046 |
| Haşim Başanmar | Ekmekçi | 121 |
| Kadir Özarslan | Yazmact | 2370 |
| Nesmi Gaziošlu | Manifatura | 5756 |
| Fevzi Termeli | Inçaat Malz. | 1477 |
| Mehmet Gülsever | Kirtasiye | 552 |
| Alimet Afyonca | Eezaci | 8308 |
| Riza Kazanç | " | 4528 |
| Hüseyin Özer | Değirmenci Ve | il tutmadi |
| Sadi Sağlamer | Sebzeci | Zarar |
| Nuri Narin | " | 101 |
| Salih Ergenç | Rakirct | 2503 |
| Musícfa Kalaycucgla | " | 2838 |
| Ali Aykutoğlu | Lokantacı | 357 |
| Hasan Aykutogila | Kasap | 307 |
| Rulûsi Gök | Doktor | 6098 |
| Osman Uğur |  | 376 |
| Ismail Yılmaz | Manifaturacı | 244 |
| Lütfi Hora | Tuzcu | 1127 |
| Yaşar Çitak | Nakliyeci | Zarar |
| Ihsan Aşıroğlu | Züccadiye | 117 |
| Mehmet Kayhan | Oto Tamircisi | 118 |
| Bearettin Yağcı | " » | 91 |
| Mustafa ${ }_{\text {Ponyar }}$ | " | 47 |
| Niyazi Alkeçoğlu | Manifaturacı | 2673 |
| lihsan Alkoçoğlı | " | 198 |
| Rait Sabuncuozlu | UnFab. Vergi T | tmadi |
| Kâmil Selçuk | Hirdavat | « |
| Hulki Görgül | Oto Lvz. | Zarar |
| Adil İsppirli | Inş. Malz. | 3300 |
| Kadir Kopla | Kasap | 342 |
| Ahmet Ertaç | " | 444 |
| Şaban Ertaç | Manifaturact | 673 |
| Fikret Ayvas | » | 357 |
| Mehmet Yüzbaşioç $1 \mathbf{u}$ | Tuhafiyeci | 2073 |
| Mehmet Telek | Kasap | 145 |
| Mustafa Telek | " | 33 |
| Nurettin Ilgin | Manifatura | 2320 |
| Nazar Demir | Değirmenci Ver. | Tutmadi |
|  | Devamı Gelecek S | ayıda) |

