## Türkiye'nin son ekonomik durumu

| Egemen smiffar, emperyalist guidiumindeki yağmalarını geliştirmek uğruna Türkiye eko nomisini tam bir bataga oturtmuşlardı. Bu du işç ve emekçilerinin günlük yaşantısında yansımakta, yaşantılarıı gitgide dayamımaz hale ge tirmektedir. $\qquad$ | Bu hesaplara dahil olmayan fiyat artislarn, devlet isletmeleri ürünlerinde de başlatilan zam furyass ile derinlesmektedir: <br> Et Balık Kurumu ürünleri: \% 20 ilâ 40 araSümerbank (dokuma ve kimya grubu): $\% 20$ ilâ 50 arasıña zam <br> Çimento: \% 16 ilà 20 arasında zam, vS. | öncesi imzalananlar, iki-ų̈ yullk süreler için işRöylïlere hayat | di bünyesini sürdürürken, mevcut istihdam hac-minin dahi gerilediği açıkça görülmektedir. 1969 ' daki her 100 sigortall isçiden $9,5^{\prime} u$, bugün issiz- |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  selen fivatlar, birbiri Listiune yyigirulan vergiler karsssmada satunalma gicicinin yine korkung haz |  |  |  |
|  | Son üc ylda ise pamuk $\% 50$, susam $\% 40$ zeytinyağı \% 34 zam gördü. Elektrik |  |  |
|  | fiyatları $\% 60$, pamuk ipliği $\% 15$, naylon $\% 20$ arttı. Yeni zam gören maddelerden bir kaçım |  | ileme sisvedir: |
| $\begin{aligned} & \text { karşisinda satinalma gücünün yine korkunç hiz- } \\ & \text { la daralması seklinde olmaktadır. } \\ & \text { Artık issizlik ve pahallilk, bir avuç sömür- } \end{aligned}$ |  |  |  |
| Artık isssizlik ve pahalilik, bir avuç somur- gen dişmada bütün halkimiz için ekmek kadar so muttur. | daha sıralayalım: Et-süt-sabun-nebatı yağ-giyim esyaları her türlü sebze-meyve-giyim esyasl-ki-tap-oyunicak - cam-seker - un-ampul - mesrubat |  |  |
|  <br>  |  |  |  |
|  | sigara-taksi-dolmuş-otobüs... Akaryakıtta ise ya- |  |  |
|  | kün edecek. |  |  |
|  |  |  |  |
|  me, genel liarak, belirienen asgarit gesim diuze |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Kaputbezi ve patiskadan gazyağına, ilâca, peynire, ekmeğe, sogana, tuza... kadar uzanan yuramazken, çimento, elektrik, akaryakit, kömür, demir ve celik gibi ara maddelere yapılan etkilemektedir | Memurlar, personel kanununun bir aldatmaca olduğunu iyiden iyiye anlamışlardir ve gün gestikce durumlarının kötüledigini farketmektedirler. Anadolu'nun pek çok yerinde binlerce me-mur, öğretmen, teknisyen, aylardır maas alamamaktadır. Sefalete itilen insanlarmizdan bir kesimi, rüşvet ve hırsızlığı, ac çoluk çoçuğununkarşısında yeğlemektedir. |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Geçinme endeksleri, her ne kadar gerceği vermese de kentlilerinkaba bir fikir verebilir: | Durumdan memnun olan sadece sömürücü egemen s. |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Bijuiyen issillik |  |
|  |  |  | açlmasından vazgeçilmesidir, isssizliǧin hali- |
|  |  |  |  |
| - Kırsal alanların itici gücü, kentlerin çeki-ci gücünün çok üstüne geçmistir ve Almanya'yaişci ihracı dıģında, açığ ģlkan isssizler ordusunu | $\begin{array}{lllll}\text { Yillar itibariyle \% artislar: } & & & \\ \text { 2. Nolu endekste: } & 4,1 & 5,6 & 14,9 \\ 3 \text { Nolu endekste } & 6,2 & 4,8 & 10,2\end{array}$ |  |  |
|  | Artışların nasıl hızlandığına, biraz daha aclkhk getirelim: |  |  |
|  |  |  |  |
| kentlere emdirme ve gizli issiz konumunda tutma olanaklarinin sinirina dayanılmistir. |  |  |  |
|  | tir: Genel olarak pahamily nn normal hale gelaisi |  |  |
|  |  |  |  |
|  | rekmekte idi. Bunun gerceği sudur: (\%) büyiumektedir; ölleyse gergek durum, endekslerin |  |  |
|  |  |  |  |
| remsisona gialis.i.v. bh. gitio eronominin | gösterdiǧinden cok daha korkunçtur. Ve bu ara- da milyonlarca yoksul köylü yolsuz-susuz-okul- |  |  |
|  | da milyonlarca yoksul köylü yolsuz-susuz-okul- | Devrimde sinıfların | ESSINTISIZ DEVRIM «I» |
| sus̀, bütün aklibaşında uzmanlarca paylaşlır |  | evzilenmesi |  |
|  |  |  |  |
| Evet, Türkiye insanı, bitkisi ve hayvanı ileaçlar ulkesi haline gelmiştir ve bu durum gide artan bir hızla yükünü halkın sırtında yuracaktir. | Vergiler <br> Hepsinin üzerine tuz-biber eken ise, zincirle |  |  |
|  |  |  |  |
| Iumilar | me şekilde uzayan vergiler olmaktadir. Yeni ge- tirilen vergi ve resimler zinciri şöyle uzuyor: Is- | III. krsmlary gukacak olan Kesintisiz Devrim rosurinde, bu mesale etraflir bir sekilde kon |  |
| Son zamanların geneI karakter,i halkın gün-lük yaşantısına doğrudan etkide bulunacak madluk yasantısina dogrudan yönelmesidir. Hele, verdikleri şatafatli be yanatların hemen ardindan devlet isletmeleriürünlerine getirilen zamlar, durumu daha da vahimlestirmistir. Halkin zaruri ihtiyas maddelerine getirilezamlardan sadece ve rastgele birkacı söyle: |  | devrime |  |
|  |  |  | iVE |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | eaysana, itciliere, ehijset almaya, runsatame | (3) PDA kalpazaniarr bu yazrdan sonra bastan karsı cuktuklarma «özelestiri» yaparak ka dürmekten vazrecmediler. | DEVRIMCI MÜCADELE VE |
|  | gidı almaya, radyoya,.. ilh. getirilen vergiler... 29 yeni vergi daha getiriliyor. |  |  |
| Has |  | dürmekten vazgeçmediler. <br> Su anda ilk bakısta doğru seyler söylediği | - GE |
|  |  | Su anda ilk batusta doğru seyler söylediği annedilen bu fraksiyon temelde halk savassi teo |  |
|  | AğasI-Hükiond |  |  |
|  | Agas-holkimet | risini tahrif |  |
|  | Wavmer | Coly |  |
| ktor vizitesi $66,7, v_{\text {S }} \ldots$Bağımsiz ulkelerde hayat pahalllığı $\%$$2-3$ 'ü | Bütün bunlara kargllk, iscinin, köylünün vetoplumun diğer emekgi katlarının eli-kolu bağll toplumun diger emekci katlarının eli-kolu diye sömürgenler büyük gayret içindedir. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | km hapislerde yatmus, siyasi irticaya karşı her dönemde doğru veya yalnıs mücadele vermis bir | KURTULUŞ YAYINLARI |
|  | dibib gith 6.7 yly mineki sartlarda harrlanan vo | tinist bir cizgi değildir. Buna rağmen Türkiy solunda Dr. Krvilcmimin bir yeri vardrr,gecmişine saygulyyz. Nasul antileninist Roza Lu |  |
| ı»ndaki pahallığgn artıs orans ise tam \% 120'- |  |  |  |
|  | emperyalistere e yiririulige kogaurulan, | xembourg'un devrim tarihinde bir yeri varsa. | Sümer Sokak 14/3 enişehir - ANKARA |
| rlda olmuştur, 1970 ylınun birinci aymn 100 kaul edersek, on birinci ayda durum şudur: |  |  |  |
| Elv bakımı | nin yüzgeri edilmesi yolunda kesin talimat verilmistir. Sendika ağalank patronlarla sarmasdolaştır. Toplu sözleşmeler, özellikle devalüasyon | re tam tersine, politik liderlik esastry. Politik liderlik ise Marksist-Leninist partidir. Halk sa se devrim zafere ulasabilir. |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |



Devrim için savaşmayana sosyalist denmez

## 

## Devrimde Sinuflarin mevzilenmesi

|  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |
|  | dilde kisa formüllerle ifade edilir. Marx | nün aracılğ́ ile kurulması mümküin olan refor- mist burjuvazinin iktidarmı Millí Demokratik Devrim programm uygulamasmdan dém vur- | için, devrimin temel kitle gücü de proletary maktadr. |
|  | ${ }_{\substack{\text { s }}}^{\text {son }}$ | evrim programmi uygulamasmdan dem vur- |  |
|  |  |  |  vaspme zoruntan biri durark olucuğs inuecererin de- |
|  |  | olmayan (aslinda belli olan günlük olayla <br> atizminin bataleliŏmda kulac atan, zavall politik akm haline gelmiştir. |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Bu akmin bizi, proletarya adma proletarya-siz devrim istemekle, (Hele «Sosyalizm YoksulKöylülerin de idolojisidir» diyenlerin narodnik |  |
|  |  |  | tarizmine dayanarak ayakta duran, isgalci düs lindedir. Böyle ülkelerde devrim yapilabilme |
|  | ettiği, devrimde smuflarm mevzilenmesi ve gübaşkadı; «Proleterỳa önder güctür, köylüler te- | gayri ciddi ve komiktir <br> Ama biz her seye rağmen bu «teorik» eles- |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | mel güçürr.>> formülünün ifade ettiği baskadrr.Her iki formül, devrimde takip edilecek olan apayrr iki yolun teorik ifadesidir | da «Proletarya önder güctür, köylüler temel güc- |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | hir küçük-burjuvazisi temel güglerdir, itici güglerdir» denilmektedir. | cephesi, proletaryanm yoğun bulunduğu, büy sehirlere ve kilit bölgelere güglerinin büyüğ |
|  |  | Mao-Tsetung'un halefi Lin Piao'ya göre, Köylüler devrimin temel gücüdür». Acaba, Lin | yrgmis ve çok sika bir denetim kurmuştur. hain yonetimin yumusak karnr kxlardrr. Dün |
|  |  |  |  |
| efit davransaydx biz o zaman üzgün olur uk. Cünkü bu, bizim hareketimizde mutlaka eğ-bir yanm oportünist bir yanin var olmasy de- |  | ve bük burjuvazisini ihmal mi ediyor? | larmm) pratiği, bize sunu söylemektedir; zaf |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | mantirin |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | hir riciul burjurazsmid devimin temel yisiceri |  |
| mücadeleye hazre olanlar ve bizzat savasanlardevrim meydanimda kalmiştris. Hayat revizyonistleri hyla tecrit etmektedir |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | rak sadece proletaryadan söz etmesi, Leninin o ifadesine ters düşmüyor mu? Iste, bilimsel sosyalizmin formülasyonlarmī |  |
| Biz, ükemizuleki devrimci harekete ilişkin bü- |  | Aydmlık sosyalist dergi'nin yaptığx gibi kelime yorumuna tabi tutma, kisiyi böyle saçma sapan, |  |
| maya karar verdik. (Bu broşürün ilk kismu birkac güne kadar gikacaktrr.) |  |  | formist burjuvazi ile finans oligarssisi arasında kurulan nisbi denge Türkiyede smmrl da olsa bir demokratik ortam yaratt. |
|  |  |  |  |
|  |  | di yazulari arasında, ne de Stalin ile Lenin ve Le-nin'in kendi yazulari arasmda bu seliski ve tutarsizluk vardr. Tersine, tam bir ayniyet ve uy- |  |
|  |  |  |  |
| Bu broşurün bütününün gikmaš biraz zaman-a-lacağmdan ve de bazr arkadasların acele cevapverilmesindeki israrlarmdan dolayı, biz bu cep- |  |  |  |
|  |  |  | Bu smirlı demokratik hakların rcevesi içinde sol, belli ölçilierde galite kazanarak, açlpp gelisti. Bu urlı demokratik ortam bir yandan |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | kiésick burjuva sosyalizminin ge- |
|  |  |  |  |
|  |  | min isgal altmada olan, devrin | scesine ve kök salmasına maddi bir mel teskil etti. İste TIP pasifizmi |
|  |  |  | zemin inizerinde, yaylma imkân- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | buldu. TiP pasifizmi kargsinnda, Mih- |
|  |  |  | nn en önemli nedeni, yine bu ortam- <br> dir. |
|  |  |  |  |
|  |  |  | lar- mücaeelesinin siddetlenmesin |
|  |  | enerilic roiil almasmanan doayydir. | ralel olarak, bilimsel sosyalizmin nel klasiklerinin süratle Türkce'ye rilmesi, soldaki sisleri dağıtmaya |
|  |  | irlerdeki genel ayaklanmanm sonucu iktid |  |
|  | atm cilvesine bakin ki, bugün |  | cevrilmesi, soldaki sisleri dagıtmaya basladı. |
|  |  |  | Bilimsel sosyalizmin temel eserinin Türke'ye eevrilmesi, ossyalist tektielinin zihni idmanı olmaktan ektuelinin ฉihni idmanı olmaktan $t$ teori mücadelenin gerçek militanmin savasma eylem klavuzu olarak |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | de önder güçtür diyen bu kisi (tabii koltukdakiler de) Derginin, Aydmink imzalr bir | tisi, sadece ideolojik ve politik bakmadan de-fiziki bakimdan da proleteryann öncü müf- |  |
|  |  |  |  |


isçi sinify vïirir bir eviadin haybetil
HIDIR AITINAY ÖIDÜRUULDU
işçiler, Köylüler, Öğretmenler, Yurisever Askerler, Tüm Devimciler, Halkımı


 Yookur keyyiuer ataint topre



 AMERIGA VE USAKLARI
NE ISTIYOR?







# amerika ve usaklat 

haLKa zULMEDIYOR!


 Haik dosmanlarmin og

## Dev-Genc

## Abonelerimize ve

Temsilcilerimize

Postananeler isirikgki ititiann kontolia alumdadr. Biza
 umantadr. Kendiderinh masaie ule

## 



## Fasizm



Devrimde sınıfların mevzilenmesi



























KURTULUS





1

 hoylulerin devrimde temel avasta kırların temel alan olmasindan dolayıdır







## 

## 



| teme |
| :---: |
| para |
| larme |



## 営


Ee 量

## 

## $\substack{\text { in yob } \\ \text { ferer } \\ \text { feret }}$





## 

\section*{| $\substack{\text { nini } \\ \text { nitleg } \\ \text { kit }}$ |
| :--- |}


| cil ter |
| :---: |
| devin |


Askeri yan, ideolojik
Askeri yan, ideolojik ve
politik yandan avrı olarak politil yandan





t

## 




$$
1
$$



## 











## DERINLESEN BUHRAN:

iscilerin, kòylülerin, sömürülen halkrmizm hergün artan ekonomik ve demokratik hareiketleriyie birlikte ekonomik ve politik buhran da giunbegün derinlesmektedir. Kendi aralarm da sesitli fraksiyonlara bölunen hakim smuflar, ülkeyi yönetemez hale gelmis, kendi yaptrk!arx kanumlarr ciğnemeğe baslamışlardrr. Cesitli oyunlarla halkmizin en masumune ekonomik ve demokratik mücadeleleri ni bile pasifize etmek, hertürlü zo metodunu uygulayarak halkn
nisini kirmak istemektedirler.

## Devrimci gençlere yapilan hunharca saldirilar

1968 ythnda akademik nede le başlayan genclik hareketleri, yalist gencliğ̌in öncüüüg̈ünde kasa manda tam politik bir nitelik kaza mistrr. Amerikan emperyalizminin yerli köpeklerinin ükemizdeki ikt
darlarmi hedef alan bu hareketle darlarmi hedef alan bu hareketle
bütün geri brakturnmis uilkelerde bütün geri brraktrrmiş ülkelerde
ğu gibi isçi ve köylü kitlelerine ğu gibi isci ve köyli kitlelerine nek olmus, toplumsal dinamitin fitil
ni ateşleme görevini yerine getirmi ni
tir.

Bu hareketlerden korkuya kap lan isbirlikesi hakim smiflar, büyiu: paralar harcayarak «Komando» a verilen faşist köpekleri örgütlemis ler; Toplum Polisi teskilatrnx kura rak güclendirmisler; cezà kanunu'n maddelerini ağrrlasturmislardır. Am rikan köpeği faşist 《Komando» la ve polis tarafmdan sayiss 30 'a yakla san devrimci genç ve isçi kahpece v rularak öldürülmüss; birsiurü̈ devxin ci gene, fasistler ve polis tarafinda korkunc iskencelere tabi tutulmus ön saflarda döğüsüp de hapishaney girmeyen hemen hemen hiçbir ge kalmamiştr.

Son olarak Siyasal Bilgiler F kühtesine ve Hacettepe Üniversites ne polisin faşist köpeklerle birlik yaptrğı alçakça saldurx, devrimei gen
lik uzerinde giderek yoğulasan lik üzerinde giderek yoğulasan fa
sist baskuların en somut örnekleri dir.

Önceden kararlı olan polis, dan bir bahane bularak Siyasal B giler Fakültesi Yurdu'na saldrmi bombainden fazla toplum polisin saldmrya silahszz gencler 5 saat gitse direnmislerdir. Yurdun kazl kismma kolayea giren polisler, anda bütün hmemr savunmasiz arkadaslarmuzdan almiş, bu ark larmiza alkla almmaz korkunc kenceler yapmıslardur. Fasist tarafindan beyinleri ylkanmis ba polisler, kudurmuscasma kuz ar daslarmizun uizerlerine saldurarak bir coğunu kaburga kemikleri krri tutup kadar döğmüsler; saçlarmda almmaz en iăv küfürlerle cesit sarkuntilikkları yapmişlar; elle sata muslar; yaturp urzlarma tecavizz te sebbüslerinde bulunmuslardr. Dah sonra yakaladıkları yüzlerce öğrenci yi kaz-erkek demeden faşist köpek lerle birilikte srraya dizilerek nezare te götürülünceye kadar döğmüşler dir. Dayak faslr nezarette de devam etmistir. Baskm esnasmda, baskme lar taraftndan öğrencilerin esyalar calmmis, harebeyedönen yurtta 300 000 Lira'nun üzerinde zarar ve ziyan meydanagelmiştir.

Bir süresonra aynx saldurx Hacettepe Üniversitesine de yapıImiş ve oradaki devrimci genclerde polise ka si 6 saat yiğitse direnmislerdir. SBF
de olduğu gibi, polis tarafundan yade olduğu gibi, polis tarafindan yayapımis, 200 'ün üzerinde genc ilk an da nezarethaneye atulmistur. Ve olay da nezarethaneye atumistre. Ve olay-
larin pesinden Hacettepe Üniversite si polis karakolu haline getirilmistir.
şu andauuiniversite ozerikigi» di ye ortada bir sey kalmamistir. Besevler üniversite bölgesi ve Hacettepe Üniversitesi polis karakolu haline getirilmiş; оDTU, ve Ankara Ziraat Fakültesi polisin saldrrlarma uğramistro. Istanbul'da da yine aynu se-
kilde Istanbul Universitesi kapatrl-

cait Ala nin babast, Abdulkanir Acar' tanik göstererek mahkemeye yhan Peniz, Bunk Abdülkadir Acay. da tehdit etmeye baslamis, köyün den aldığ́ Acar’x ibret olsun (!) diye iskence yapayapa köy köy dolastrr mistrr. Sonunda da öldürerek smi daki bir mayin tarlasina atmiştur, Yakindaki karakol kumandanr ve Mardin Valisi de Nusaybin Hükümet doktoruna basky yaparak Abdïlkadir Acar'm eceliyle öldüğüne dair ra por almak istemislerdir. Böyle bir raporun alynmasr ancak Nusaybin'li devrimci genclerin tepkileriyle önlene bilmiştir. Devrimci gençlerle birlikte miting yapan köylülerin tepkilerinin genislemesinden sekinen vali, Ayhan Deniz'i tutuklatmak zorunda kalmis

Yine, «eskiya aranryor» bahanesiyle Cihan köyünde oturan Hasan Bulun ve köy imamı camide kryasıy dövülmüss; Hidayet Aslan adindal kadın dövülürken, iskenceye uğraya Abdi Aslan'm mahrem yerine cop so kulmus; döviulen Celal Ayha'un karisi ise crulcrplak soyulmustur. Zirr mağaralarmda oturan Koser ailes de iskenceye uğrayanlar arasındadn İsbirlikci Hükümetin jandarma ko mandolarmon zulmü, Hore Bat'dak kadznlardan birinin ağzmin dipcikle krm!masr, diğerlerinin crriçplak so yulmalary ve Adle Ay adrr kadinm d iskence edilerek öldürülmesiyle ba zan akl almaz derecelere varmakta drr. Bu tip iskencelerin bir diğer ör neği de, Hano Aslan’m karisi Müzey yen'in günlerce dağlarda gezdirilm sidir. Bu olaylar srrasmda köylüle evlerini brrakx dağlara kaçmak zo runda kalmişlardri.

Kozluk Timo köyünden Moll Abdullah admdaki 76 yassinda bir ih tiyar da Türkse bilmediği için fé sekilde dövïlmüs ve yaralr halde so kağa atılmıştrr. Diğer köylülere de gözdaği vermek isin, ihtiyara devam If baskr yaprimakta ve izinsiz olarak köyünden herhangi bir yere gideme yeceği söylenmektedir. Kozluk, Sil-
van ve Nusaybinde her köşe başmd bir jandarma komandosu beklemek te, devaml bir stkr yönetim hava estirilmektedir. met tarafundan 30 gün ertelenmiș ve
daha bu süre dolmadan iikacilar ile yabancr sirketler anlasmisclardr.

Türk-1
radyo yoluyla bol bol reklâmı yaprlan teksif grevi ise, kisa bir sïre
 nislere girisen isciler üzerine cesitli
baskular yaprlmakta ve baskrlar side Adel Kalem Fabrikasinda patr tarafundan zorla Petrol_is Sendikas na iiye yapilmak istenen isçiler dire nise gecmislerdir. Bunun uzerine pal 15 isciyi isten atmrs ve kiralrk fasist köpekieri isçilerin uizerine saldurtmiştrr. Polis tarafindan fabrik dissina cikartilan isciler, direnisleri-
ne devam etmekte, patronu, dikacıları ve kiralık köpekleri fabri kaya sokmamaktadrlar.

Istanbud Süperlit Boru Fabrika smida da patron tarafmdan sesitli o yunlar ve sahte belgelerle isçiler Türk-Is'e bağlı bir sarr sendika olan Cimse-Is'e bağlanmak istenmislerdir Bu sendikanrn toplu sözleşme yetkisi a!masi üzerine, isciler bütün basko ve tertiplere rağmen direniş gesmis lerdir.

Pancar Motor Fabrikasmdan 13, Man Fabrikasmdan 50 'den fazla, o to San Fabrikastndan ise sikx yönetimden buyana roo isel, sark sendik muslardr isver azer isten atilerinin relismesini derinin gelismesini engelliyebilmek lundurmaktaderlar devamir polis bu lundurmaktadırlar.

Ankara'da Belediye Temizlik Is gilerinin 16 Şubat günü başlattikla grev, A.P.li belediye meclisi üyele-

mektedir. Daba geçenlerde «Silâh ramast» adr altunda yoksul Kürt köy luterine yaprlan korkung iskencele buhardadr. Araliksiz devam ede lasmistre yogu 17 Ocak 1971 günü «Kanun kaça ğr) olan Necdet Ala, Nusaybin köprüsü uzerinde teslim olmasma rağ tarafnndan öldürülmüstïr. Öldürüle

## Devrimcilere «Hazreti Eyüp sabrı" <br> yakışmaz!

Görüldüğï gibi, ulkeyi yönete elki gelen hakim smiflarne üzerindeki iskenceleri, zorbalıklar
günbegün artmaktadx. Amerikan emperyalizmi, Türkiyedeki yrprana halkasmi yenileme cabası içindedir 27 Mays'tan bu yana aleyh'erine bo zulan dengeyi düzeltime amacryla bi patiayişon hazrrlıklarr içinde olan küsük burjuva radikalleri, «milliyets devrimci» diye lanse edilen bazı gene raller vastasiyla emperyalizmin oyununa getirilme tehlikesiyle karst kar siyadmlar. Kisacasi, giderek derinle en milli buhranla birlikte, emperya iizm döneminde zaten herzaman varelan devrimci savassu objektif sart arr tam anlamryla olgunlasmakta

Eu şartiar altunda eğer kim, «le galite uğruna mücadele» cığ́liklar atıyorsa; «Filipin demokrasiciliğini sinurarmu göğüsleye göğüsleye genis eterek ilerleyeceğiz» diyorsa; uzak gözüken bir kücük burjuva radika iktidarmm gersekten «milli demokratik devrim» programmi uygulayacagror umarak «fasizmi yenecek gücte yiz> diye sarlatanluk yapiyorsa 0 , oportünisttir, revizyonisttir. Bu sartar altunda eğer kim, Sovyetik devrim modelini mekanik bir anlayisla temel alrp, bunun doğal sonucu olaak yine proletaryanın sağmdaki gü̆ eve bel bağtryorsa; ekonomik ve denokratik mücadelelerle isci smrfma politik bilinç götürmeyi esas çalş̧ma arzz olarak gösteriyor ve zaten varolan devrimin objektif sartlarmm ancak böyle oluşacağx masaloni uyduruyorsa; Latin Amerikada, Filisinde gerilla mücadelesi verenlere kuifrederek Şilili Allende sahtekârmı göklere çikartryorsa $\mathrm{O}_{2}$ oportünisttiz, revizyonisttir. Bu sartlar altunda eğer im, en keskin «devrimci» sığlkkları atryor ve pesinden de «halk savass is ilerin ve yoksul köylülerin savaş-
Ir. Kücük burjuva aydunlarmin gör. Küçük burjuva aydunlarmin gövi ,köylülere Mao Zedung düşunceini götürmektir.» diyerek kavgadan acryorsa o, oportunisttir, haindir. Bu sartlar altrnda eger kim, devrimci mücadelenin en ön saflarmda yifitce dövüsen, devrimci bayrağ́ yuik seklerde tutmaya salişan gençlere «anarsistler» diye küfrediyorsa; tada bir takm anarşist gerilla heeslileri var. Bunlara karsi tedbirler almak lazm!! diyerek sosyalizm mas kesi altunda hakim sinflarla accksa isbirliğine gidiyorsa o, oporti

Bu lafları edenlerin ve bu yönde ratiğe girmeye çalı̧anlarin hepsi evizyonisttir; ancak burjuvazinin emsiyesi altma girerek mücadele et mevcut buhranı en aktif mücadeleyle derinlestixmek, sömürrïlen geniş halk kitlelerine aktif mücadelenin gerekiliğ̆ini göstermek değil, devrimi bilinmeyen bir tarihe erte-
lemektir! Bunlarin isci ve köylï̈ yrğmlarmm önüne sürdïğü afyonlu bir macun, «Hazreti Eyüp Sabr»》 dre:

Evet, hakim smuflarm her tuir lü zor metoduna başvurduğu bu dönemde devrimciliğin tek ölçüsü kal mistrr: Savasmaya kararlı olmak ya olmamak! Bu şartlar altında devrimcilere düsen görev, ekonomik ve demokratik mücadeleler içinde boğul madan eldeki en iyi unsurlari biraraya getirerek, karss devrimei siddete örgütlü bir sekilde devrimci siddetle cevap vermektir! (Şüphesiz ekonomik ve demokratik mücadeleler sürbumlara ağrlik verilmeyecektir.) Dev rimin objektif sartlarmon herzaman varolduğu bu emperyalizm döneminde devrimeilere düsen en buiyük gö belbağlamadan proleter devrimci ö cï̀ kadroyla en aktif mücadelenin ic ne girmelk, hakim smflarm iktidarlarmy temeilerinden sarsarak aktif mücadelenin gerekliliğ̣ini isçi-köylü yığmlarma göstermek, mevcut buhram sonuna kadar, devrime kadar de rinlestirmektix:

## Yayin politikumiz

maddi bir güc haline gelmistir. Bu durum, ve özellikle son üç yllda hizlanan ve keskinlesen smnif mücadele si ile birlikte proleter devrimciliğin cesaret, atilganlik ve cosku isteyen bir meslek haline gelmesi, soldaki pa sifistlerin, revizyonistlerin ve devrim hokkabazlarının niteliǧini hizla ortaya koymaya başladı.

Sinıflar savaşının giderek keskinlesmesi, ülkemizdeki ekonomik, po litik ve soyal krizi iyice şiddetlendirdi. Öyle ki, bugün toplumun bütün kesimleri eskisi gibi yaşamamak istemeleri bir yana, patlamaya hazır volkan gibi, bir kıvicım beklemektedirler.

Toplumun bütün kesimlerini sars maya basslayan bu devrimci kasırga, genç militanlara devrim arenasinda sadece kendilerinin kaldığ'nı gösterdi. Bu esen kasirga, devrimei kavganun cesitli kesimlerinde fedakârca dövüşen genç militanların benliǧinde, bilincinde ve kalbinde derin değisiklikler yaptı; her cesit feodal ve ata erkil iliskileri parcaladı. Hayat, dev rimci pratiğin içindeki işçi, köylü, öğ renci militanları bir araya getirdi. Böylece, Leninizm temelleri üzerinde, devrimci yoldaşığın oluşturduğu, ke limenin genis anlami ile proleter dev rimci bir örgüt doğdu. Bu örgüt, Türkiye'deki karsı - devrim cephesinin bütün baskı, siddet ve cebirini göğüsleyerek krssal alanlardan fabrikalara, üniversitelere kadar, bütün kesimlerdeki devrimci mücadeleyi yönlendirme gayretleri içinde olanların örgütüdür.

İste KURTULUŞ gazetesi, bu ör gütiun, ideolojik ve politik yayn organidu.
Bu hareket, revizyonizmin uzun yillar etkin olduğu bir ortamda yesermis gelissmis ve güçlenmiştir. O yüzden isler ne kadar sikı tutulursa tutulsun baslangıçta, su veya bu ölçïde, bu ortamin izlerini içinde taşyacaktır. Tersini düsünmek idealizmdir. Bu kalintılar, savaş içinde, savaşla savaşla atılacaktır.

Bugün, ülkemizde, revizyoniz$\min$ etkinliğini çesitli alanlarda görmek mümkündür. Meselâ, sosyalist aydnnlar için ayrı seksen sayfallk bir aylk dergi, «orta seviyede» olanlar için, haftalık onaltı sayfalık bir dergi, isçi ve köylü kitleleri için de bir kitle gazetesi çıkarma; revizyonist
bir yayn politikasının
ifadesinden bir yayın politikasının
baska bir sey değildir.

Emperyalizmin isgali altunda lan, dolayısıyla halk savası1n${ }^{\text {n }}$ n zorunlu bir durak olduğu ülkelerde sosya yalistlerin temel mücadele metodlar1, politiklesmis askeri savas meto dudur. Bu metod, temel metod ola rak alanların devrimci yaynn politikası bu olamaz.

Bu yayın politikası, halk savass-
na yan çizen, dergicilik ve gazeteci liği temel alan revizyonistlerin poli tikasıdır. Bu yayın politikasmın temeli, dergi etrafinda örgütlenme düşüncesine dayanır. Büyük şehirlerde yayınlanan bir dergi etrafinda örgütlenme ve bunun aracilığıyla parti ör lenmesine geçme, revizyonist bir ör gütlenme anlayışıdır. Kırlardan sehir lere doğru bir rota takip edecek olan halk savasımın zorunlu durak olduğu halk savasının zorunlu durak oldugu
ülkelerde devrimcilerin örgütlenmesi bu sekilde olamaz!

Ayrica bu yayın politikasi, çe sitli bakımlardan yanlistır.

Bir kere, kitleler, kitle organı vs. ile bilinclenmezler. Kitleler, savas içinde, pratik içinde öncünün yakaca gı kıvilcımla bilinclenirler, örgütlenirler. Devrimci yayn politikasında böyle uydurma bir kitle organı an ayisl yoktur.

Ikinci olarak, entellektüele ayr dergi, isçiye köylüye ayrı dergi, dev rimci bir anlayışın ürünü değildir. Bu olsa, olsa, emekçi kitlelerine yukardan bakan aydın düsüncesinin ürünü olabilir. Mesela, isçiler hitap eden Iskra'da sosyalizmin en karma sik meseleleri rahatlikla tartışma ko nusu yapilmistur.

Geçmiste KURTULUȘ olarak biz de aynı hatayı isledik. Bu konuda ken dimizi elestiririz. Bundan böyle, KUR TULUS gazetesi, bizim ideolojik ve politik görüsümüzü̈ kitlelere iletecek tir. KURTULUŞ'un bu niteliğe kavus masiyla birlikte (yani bundan böyle Dev-Genc'in yaynn organi olan $\Pi$ IE Rİ ideolojik ve politik organ olarak ayrıca ģıkmayacaktır. Çünkï DevGenç hareketimizden bağımsiz ayr bir örgüt değildir. Dev-Genç, hare ketimizin kitlevi gençlik örgütüdür Dolayisiyla, hareketimixin ideolojik ve politik organı KURTULUŞ gazetesi, Dev-Genç'in de görüslerini dile ge tirmektedir. Bir eylem örgütü Dev-Genç, bundan böyle tabaniyla or ganik bağlantısını (yazilı olarak) Merkez Yürütme Kurulunun çıkardığl ileri bültenleriyle yürütecektir. (x) $^{\text {( }}$

## Biz , emperyalizmie karşı aktif

 mücadeleyi savunuyoruz. Politikles mis askeri savaş metodunu, temel mil ler, bu savas1 asgari bürokrasi ile yülığna yuvarlanmıyacağız. Tek bir ide olojik ve politik organla görüşlerimii kitlelere iletecegiz. Aymuca kitlelerin ekonomik ve demokratik mücade larak, onlara bilgi götüren, somut me selelerine 1şlk tutan KURTULUŞ özel sayllar1 çkartilacaktır. Devrimci pratiğe işlk tutan uzun arastirmalar ve teorik ideolojik polemikler ve çeviricağ1 brosürlerle yürütülecektir.(X) Merkez Yürütme Kurulu bu ka-
rarı almıstır
KURTULUS

## Köylüler, Ağanın gasbettiği

## 3000 dönüm toprağı işgal etti

[^0][^1]KAHROLSUN, AMERIKAN EMPERYALIZMI

YAȘASIN, DÜNYA HALKLARININ MILLî KURTULUṢ SAVAṢLARI


## HO AMCA'NIN VASiYETi

YERiNE GETiRiLECEKTiR

Amerikan emperyalizmi Chin Hin si he hzzla batağa saplanryor. Savasi her genisletme cabass, onu ölümü ne biraz daha yaklastrryyor. Vietnam, kambos, Las halklarr, Ho Amca'nm yiğiţe dövüşüyorlar.

Amerikan emperyalistleri ve Güney Vietnamlı bir avuç köpeği, Kamboçtan sonra bu sefer de Laos'a kar
sr vahsice bir saldrrya Inda bu, Amerikan emperyalistlerinin Laos halkma karsx giristiği ilk saldurx değildir. Pesspeşe Japon Fransiz emperyalistlerini kovan Laos halkr, 1954 Cenevre anlaşmasindan sonra Amerikan emperyalistlerinin iktidara kendi köpeklerini getirebilmek icin yoğun faaliyete giristi, Laos Halk kurtulus ordusu Pathet Lao'ya karşi sinsice saldurilar düzenledi, Ce nevre anlasmalarmon uygulanmasmı engellemeye cabaladx. Bunun üzerine, yeni bir savaşn kaçnulmazlığmr g̈̈ leri, aydınlari ve yurtseverieri Laos Vatanseverler Cephesi (Neo Lao Ha Sat) içinde örgütlediler. Amerikan emperyalistlerinin ve isbirlikci köpeklerinin yoğunlasan saldrrıları kar sismda, yurtsev

## vasma giriştiler.

1960 yllnda yapilan bir darbeyle devrimciler ülke yönetiminde ağrlık kazandular Bunun üzerine CLA fnrn durya giriştiler. Laos halkmm karar If direnisi sonunda yenilgiye uğrayazalamak yorunda kaldilar.
zalamak zorunda kaldılar.
Amerikan emperyalistleri, bu an
laşma sonucu kurulan kaolisyon hit kümetinin calrşmalarmi kabote etme sabalarr igine girdiler. Laos yurtseverleri anlassmalarla artık hiccbir sey
elde edemeyeceklerini kesinlikle anla
dular ve iki - ü̧ ay içerisinde ükeni
ücte ikisini emperyalizmin köpeklerin den ve toprak ağalarmenan temizlediler. Bu bölg
na kurdular.

Laos halkmdan tokatı yiyen merikan emperyalistleri, ülkeye de hal 12 bin asker soktular ve kurta mus bölgeleri bombalamaya basladrlar. Değisen tek sey, Laos halkmu daha büyük bir azimle, daha büyük Gesen yılin Şubat aymada güclü b Gesen yylinn Şubat aymda güclü bi
saldrrya geçen Pathet Lao, büyük sildurrya gecen Pathet Lao, büy bir Amerikan üssïnü yoketti ve
ney Vietnamil gerillalara en büyük ikmali sağlayan «Ho Şi Minh» cevresinden Amerikan askerlerini to mizledi. Sonunda, emperyalistler
köpekleri başkent Vietiane cevres kopeki küciuik bir bölgeye stasip kald deki.
 den yenilgiye kosan emparyalistle Laosdan kovulmalarma ramak kaldr daki bağı kopartabilmek, «Ho
Minh» yolunu isgal ederek Güney etnamlı gerillalarin ikmal kaynak run kesebilmek amacryla, 8 Şuba 1971 de Laos halkna karşi umutsu bir saldastryya daha giristiler. günden bu yana ancak 20 kilomet
$\qquad$
ver gerillalar 80 Amerikan helipok ri ve uçağx düşürduler. Doğrudan do
ruya Cla'ya bağlı Long Cheng Ame
diler. Isgalcilerin ana lojistik
da, bizzat yerie bir ettier. Sonstle
bile durumun ümitsiz olduğunu
Güiney zorunda kaldilar
Cephesi birlikte yapilan bir açıklamaya gä bir ile yirmi subat arasmda 1000 galci asker öldürülmüs ve yaral

## mis, 150 uģak ve yarisı zurblx olan

 200 taşrt tahrip edilmis; Ke San'da 1500 isgalci asker saf dışr edilmis; emparyalistlerin 12 ikmal deposu ya kilmistre.Saldrrr, dünyadaki bütün devrimci gügler tarafmdan siddetle protesto edilmistir. Çin Halk Cumhuriyeti, «Cin Hindinde bir maceradan diğeri ne kosan Amerikan emperyalizminin exilmesi için Laos halkina yardma hazrr olduğunu» ilk günlerde bildirmis, sonraki günlerde de Amerikan emperyalizminin saldurganlğgmın artrşr durumunda savasa gireceğini acriklamistrr.

Cin Hindinde genisleyen savas, hizla emperyalistlerin sonunu yaklas trmaktadrr. Yakrnlarda bir demes veren Giap, «UHo Şi Minh'in vasiyet yerine getirilecek, Amerikan emp
yalizmi yenilecektir.) demistir.

HO AMCA'NIN VASIYETI YALNIZ VIETNAM VEYA CIIN HINDİ HALKLARI IGIN DEGiL, HEPIMIZ IGINDIR!

Cin Hindinde emperyalizme kar halkmzz için de dövüsmektedirler: Latin Amerikada, Filistinde, Dofarda Afrikada emperyalizme karşı dövïşen gerillalar, aym zamanda halkmiz icin de dövïsmektedirler! onlarm em peryalizme karsy actiklarr cepheler, ortak bir cephe, hepimizin cephesidir. Emperyalizmin hızla çöküșü, Halk Kurtulus Cephelerinin coğalma sıyla mümkün olacaktur. Türkiyeli devrimcilerin kendi subjektif gügleri ni oluşturacak, emperyalizme karsi en amanzzz savaşi veren halkların ya nuda yerlerini almalarmm vakti gel mistir de geçmektedir bille. Halkymz mutlaka savaşan bütün halklarm ya nonda gereken serefli yerini alacak ve ahtapotun Türkiyemizdeki kolu da kesilecektir. Yaşasin yeni yeni $V$ etnamlar.

## 4400 Erdemir isçcisi Amerikull patronu ve

## Surl Secheke Metal-lş̣i dize getirdi

Ereğli Demir ve Celik Fabri- si gibi arkalanmak imkânından
kalarında çalısan 4400 isci, sendika yoksun kalarak
 uizerine, 10 Şubat günü direnise gȩ-
tiler ve 6,5 saat süre ile fabrikada üretimi durdurdular. Isşilerin bu kararlı ve devrimci tavirları kargı-
sinda Erdemir'in Amerikalı-Isbirsında Erdemir'in Amerikall-Isbir-tal-Is dize geldiler; patron, isçilerin sendika aidatı kesilmesi konurin senduka aidatı kesilmesi konu-
sunda teklif ettigi referanduma ra zi olmak zorunda kaldı.

4400 Erdemir isçisi bundan bir müddet önce Turk-Is'e bağlı Me-tal-Is sendikasindan topluca istifa etmislerdi; ve bu sarı sebeke olan ca rezilliği ile dağlmıs ve yokol-
mustu. Bunun hircinlığ́ ile haremustu. Bunun hirçnlığ ile hare kete gecen isçi düsman, patron usağı Metal-Is Baskanı Gündüz Yaracl ve Malis Sekreter Burhan Karagüllü, ile avanesi Ereğli Noteri$n_{i}$ silâhlarla basmak istemigler ve bada yakmıslardi, Noterde kimsebada yakmıslard, Noterde kimsenin bulunmamasindan istifade eden ve 17 yaşnda bir çocukla bir oda clya kabadayllık yapan bu kovboy
özentisi patron usakları, daha sonözentisi patron uşaklar1, daha sonpolise sığnmıslar ve yine isçilerin kararlı tutumlan karsisinda eski
 lerde isçilere 《komünistler», 《k1mışlar, ancak kendi ihânet saflar1na gelecek işbirlikçilerini, isçiler arasinda bulamamislardı.

Erdemir iscileri, Subat ayı istihkaklarından, çoktan ylktikları sar1 sebeke Metal-Is'e tekrar aidat kesilince haklh olarak direnise gegtiler ve Erdemir'in Amerikalı patronuna güclerini bir kere daha gösterdiler. Iscilerin haklı direnigi karsısında paniğe kapulan Amerikalı Işbirlikci patron kurtulus yolu olmadığını anlayınca dize geldi ve referandum yaplacaginı Metal-Is'e kesilen paraların isçilere geri ve-
rileceğini açklad. Isciler, isteklerileceğini açıkladk. Isciler, isteklerinin yerine getirilmemesi hâlinde
daha etkili direnisler ya daha etkili direnissler yapacaklar1nı söyliyerek grevi kaldırdılar.

Erdemir patronu, isgcilerin demir gibi kararlı tavri üzerine, meSai ortağı Metal-Is'e bu defa ağ1Z dolusu küfur etmeye basladı, Me-tal-Is'te Amerikalı-Işirlikçi pat-
ona saldırdı. Birbirlerini, «isci düs manı», «isçinin sırtından geçinen asalaklar», «zalim ağa», vb. diye bildirilerle suçlamaya basladılar Patronun ve sarı sebeke Metal-Is karşlluklı suçlamaları hiç şüphesiz kelimesi kelimesine doğrudur! Er demir patronu olsun, onun mesai ortağ Metal-Is ssebekesi olsun isci düsmant, asalak ve haindirler! On lar, isçilerin başdüscmanıdırlar! Er


[^0]:    bilenen, öfkeleri tazelenen Adana Yumurtaluk ilçesinin Hactmümü̈nler ve Zeynepli'li yoksul köylüler isyan ettiler. Sayrlary 125' bulan yoksul köylüler ağalarn gaspettiği 3000 dönümlük toprağı geri aldular. Toprak lart sürdüler ve ektiler

    Topraklarmu ağalarm, ve jandarmanm ortak baskisma rağmen sonuna kadar kouyacaklarma yemin ettiler. «Devletin bütiun güçleri gelse bu topraklarx terketme dun dört bir yaninda kitleler, Emperyaliz

[^1]:    min gudumundeki bu gerici yönetimden hoşnut değildir. Halkumz toprağa, ekmeğe insanca yasamağa muhtaçtro. Demokratik kitle eylemleriyile bunu belirtmektedir. Fa kat gerici ittifak halkon en masum demok ratik direnislerini bile kanla, atesle bastrrma yolunu tutmustur. Halkmn öncüsí, pro leter devrimcileri artik bilmektedir ki, Em peryalizmin ve uşaklarmm siddeti ancak devrimei siddetle cevaplandirilur. Aktif mü cadeleyle halkrmiza doğru hedefler göste revek Emperyalizmi ve usaklarmir yoketme yolunda fleri.

