## Türkiye'nin Dış Borçları











Cumhuriyet Döneminde Dls Borçarn Gelişimi






 Sosto


















Yarıki Falkın Bugünden Pesin Sömirisisii






 Borglanma Gititikece Hizlanyor



## 

Diş Borcların Emperyalist Sömiriü Mekanizmasindaki Yeri
 and
 and bin kee





$\square$












Bir Örnek Osmanlı Imparatorluğu

kESINTISIZ DEVRIM (1)
(gimivor)
durtulus yayinev








 nomik sures, Os ors y yusimeth





 Bu Mengeneyi Mutlaka Parçalayacağız



Devrim icin savasmayana sosyalist denmez

## 

> Üilemizde Oynanan Oyun ve Bititin Küçilk Buriuva Oportünisi Fraksiyonlarinnn ihnenelleri

|  |  |  | juvazinin reformist istekli bir hareketiyle sumpan <br> Tekelci burjuvazi nekadar güclenmis |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Ulkemizde uzun zamandan beri tez gahlanan oyun nihayet bütün cıplaklığıy | ologlarımn korkaklıkları, komploculuğun | mekenimasas ilikemidin butiun toplums | olursa olsun, henüz devlet ; mekanizmasin |
| sameye - kondu. Hem byle bir kondu |  | urdur. Emperyalimin |  |
|  |  |  |  |
|  | per | kalplarian bitey | duazive, bursuruanini |
| Derinesen burranal arinikto |  | nei Kurtulus Savasman |  |
|  |  |  |  |
| Yonetimi yenileme, sakilamastrmı |  |  | tank kurmalar |
| kurumaraid haximyseemir lam | kartacak bicimme |  |  |
|  |  |  | 1960 dan sonra vukentzde bri- |
|  |  |  | SLI IRL OEMELL GeLISME OLDV. |
| disedee gisllil bir marksist | peryalam bir |  |  |
|  | ve | in tekelesememis kanali orta |  |
|  |  |  | giterek politk bir nitellik kazanmaya |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Halkın Teşkilâtı Mücadelesi Gelișiyor. Tütününü Tekele ve Tefeci-Tüccara Yem"Etmemek IÇin,
ALAÇAM'DA TÜTÜN ÜRETICILERI DIRENDI

$\underset{\sim}{2}= \pm=$ モwavix $= \pm=2=5$ $\mathfrak{E v = 2}$ vewaw
 $=-=$ $=-2=$ $\pm= \pm=$
, mamam wamp $5=2=$

Pt
 $x^{2}=2=5=2$ 2***
 = $=5$
 isşiler, Köylüler, Gençler, Yurtsever Askerler, Bütùn Halkimız!

 ave keylli ititelernin de sammats isclile







## PARIS KOMÜNU̇NUUN 100. YILDÖNUUMU

|  |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



DEV - GENÇ'IN BiLDirisi


Gezmiss ve Diğer Arkadaşan üzerine





 nin eitaineri ae oimustur
dileri de farkindarlar
Hakim smmflar ve








## Emiroğlu köylüleri







## Üikemizde oynanan oyun ve hütün küçịik hurivva oporiünist...

# Halkin Aktiii Mücaudelesi, Emperyalizmin ve Yerli Köpeklerinin Hesuplarinı Boşa C.ıkuracakkıIr 

E
 evcut düzeni sürdürebilelim, çırpınışı içindeler. Isçilerin tik mücadeleleri onları günden güne rahatsızlandirdı. Geçtiğimiz 1970 yılinda gün olmadı ki, bir grev, fabrika isgali, miting, toprak sgali, Amerikan emperyalizmine karsı bir direnis olmasın Halkin gittikçe yücelen mücadelesini durdurmak için ellerinden
gelen namussuzlukları yaptılar. Fakat hiçbirinde emellerine eregeten namussuzlukları yaptılar. Fakat hiçbirinde emellerine eresızliklarını halkın rahatsızlığıymıs gibi "çärsterme oyununu tezgâhladılar. Bunun için bir «hükümet değisikliği» bile yaptılar Amaç, bu ouynu gerekse olarak kullanıp, ağır baskı ve zulü̈ deki aylar en safindan en sinsisine kadar, uluslararasi finans-ka pital'in bütün ajanlarına bunun böyle olduğunu gösterecektir.
Türkiye'de mücadele devam ediyor, yeni durumların gerekfirdiği yeni metotlarla devam edecektir. Önümüzdeki dönen ları hiçbir oyunun temel çalıṣmamızı değiştriremeyeceğini örgüt-

## Isssizlik- Pahalılığa Karṣı Direniş

İssizlik ve pahalulk, bizim gibi
yarı-sömürge ülkelerde genis halk yari-sömürge ülkelerde genis halk kitlelerini derinden etkileyen, en
yaygun sorunlardr. Emperyalist sömüriüün kristallesmiş iki gösterge sidir.
Türkiye'de, her yll Almanya ve d ğer kapitalist Avrupa ülkelerine yüz issizlik sorunundan hicbir sey eksi dre. İsbirlikei iktidarlarin, dis ülkele re ihrac edilenlerin dismda dartay alk re ihraç edilenlerin dismda ortaya e gizli görrünüm verme çabaları da bu gerceği zerrece değistirememektedir. sumirma varmistro. Bes ay önce ya yapılan develüâsyonla birlikte zam firtnalar, halkin en acilinden basla yarak kusa zamanda bütün ihtiya yüksek oranlarla büyüdü. Vergile de akal almaz biçimde artturldu. Buna karşılık halkn gelirlerinde hiçbir artma görülmedi. Develüasyon uygulamasına geçildiği gün baz ürün taban fiatlarına görünüste al datmaca «zamlar» yapildi. Yeni ta ban fiatlarından develüasyonla dü sen farkı gılkarırsak, aslında ürün ta ban fiatlar artmad, tam tersine el sildiği görülür. Sarı sendikalara bağ h bazı isyerlerinde, develüasyon ya pilmazdan birkaç ay önce patron-sa sendikacı oyunuyla «toplu sözlesme ler» yapilmistr. Gene bu yapian so uümona zamlardan develüasyonla du sen farkı çıkarıssak, iscilerin saa dư̆1 tersine, glorine, azalag gorifr. Mem ylhkarma yapian alk-ter. zamlarin da durumu budur
i, köylüleri, memurlara ar, isçil miş̧tr. Durum gün gibi meydand dır. Ve halk da direnişini sürdürmek

## "Acız, Ekmek

 Parası İstiyoruz"TPAO el in gunlerde Batman'da 3000 issiz, «Açiz, is istiyoruz» diye rek ralciler, jandarma isgal etmisti rağmen isgali sürdürmüsler, iceriy kimseyi sokmamıslard. Ancak, kay mesiyle dağilmıslardı.
Günlerce bekledikten sonra, kay makamın vaadlerinden hịbir sey çlk
madığını gören 3000 issiz, tekrar hir lesgerek Batman'da bir miting dü zenledi. «Agız, ekmek parası kazan mak istiyoruz» diye haykrarak ra fineri bölge müdürlüğü önünü dol durdular. Cevre il ve ilselerden ge
tirilen jandarma ve komando birlik lerinin müdahalesi onları dağztama d. Kendilerine karşı yöneltilen hak suz saldurilari tas ve sopayla safdss ettiler. Iclerine sokulmaya çalssa bir polisi tasla yaraladular. Anca

## Gençlik Halkın

 Kurtuluşu için Savașıyorel örneğini veren devrimci senclik, emperyalizmin ve isbirlikçisi iktidarların oyunları, ağır zulüm yön delesini sürdürmektedir.
Halkamzzan ve devrimci gençliin taleplerini dile getirmek ve özel kullarn devletlestirilmesini istemel gin Ankara'da büyük bir yürüyüs apld. Erim hükümetinin isbirlikg eni bir hükümet olduğu, ezilen halk gnlarmon, ancak kead devrimci ekleri dile getirild
-24 Mart günü̈ Akdeniz'de tatbikat yapan ABD emperyalist gemileri izmir'e geldi. Dev-genc'liler 1. kurtulus savaş'min ilk sehidi Hasan Tahsin
anutı önnünde bir NATO selengini yaktilar. Nato aleyhtari bildiri yayinia

- Emperyalizmin ve işbirikşi sömürücü sinıfların silahlı gügleri, sinifsal saldurgan niteliklerini ODTU baskaninda bir daha ortaya koydular. Devrimci gençlik için bulunduğumuz dö-
nemin üniversitelerdeki genel taktiği nemin üniversitelerdeki genel taktiği
olan «faşist salduriya silahla karsı koyma» kararmı oDTU'de de uyguladı. Catisma 9,5 saat sürdi. Yurtlar
makinalı tüfeklerle tarand. Sener Erdal admdaki devrimci kardesimiz sehit edildi. ODTU'deki gerici komp-
lolar simdi de devrimci ögretim üye-
lerine ku ve yoketme cabaları sökmeyecek, işçi Sinıfi Direniyor
meyecektir. issci sımıt, üzerindeki ağır baskulara, oyunlara rağmen direnisini yiğit-
se sürdürmektedir. Büyük İsçi Diderinisi'nden buyana baska ve zulürdarlar ve patronlar, sekiz-on aydur iş̧i avinda. Direnislere öncülük eden bilinc mahkemelere sevkedilmekte, her türlï demokratik haklari baltalankesi Türk-Is ve hain sari sendikaclar bu uygulamalarda birinci derepulanlar iktidarı da çok yakundan ve Istanbul'da son iki ay içinde krka yakın isyerinde, binbesyüz civarında dar ve patronlar polisin, jandarmanın,
mahkemelerin tam desteğini sağlabunlar işçi sumfinın direnişini dur



## direnmektedirler. Antalya beledi-

 ye iscileri, Bursa'da otobüs isletmesi isçileri greve gittiler. Kartal'daki Süperlit Boru Fabrikasmda, Petrix Pil Fabrikasunda, Kavel Lastik Fab-da, Eskisehir Entil Fabrikasında, Uniroyal lastik fabrikasında isciler uzun süre direndiler, bazılarında direnis halâ sürdürülmektedir. Arselik, PTT ve Kimas Asfalt fab
Bilingli kalifiye isçilerin isten glkarımalarmin da bu düzeni ayakta tutmaya cözümyolu olmadığın isciler işbirlikģi iktidarlara göstereceklerdir. Bununla, ne fabrika içindeki ne fabrika dism
durabileceklerdir
Doğu'da Yoksul Köylünün Demokratik Mücadelesi

## Kızışıyor

Doğu’da, Kürt halkı üzerinde uy-
gulanan fasist komando terörüne, Bir KÖylü Önderí
etnik özelliklerinden dolayı yap-
lan basklara ve ağalığa karşı hal- TCK 125. madde-


Birkaç ay önce Turanlar köylüleri ağan ağı isgal etimislerdi. Köylüler canları ağam yapılan katliamlar, dağa kaldırma
lar, cop sokmalar, her türlü hiyane ar, cop sokmalar, her türlü hiyanet
bir bir anlatidu. Miting süresince bir bir anlatild. Miting süresinc darma dipciğine son", son, jandarma dipciginine son», «kahrolsun rkģı politika güdenler», «isçi-köylü
gencler elele», «yasasın Türk-Kürt gencler elele», «yasasın Türk-Kürt
kardesliği» diye bağirdı. Kozluk DDKO subesi baskanı Ömer Cetin, zel sekilde yetistirilen komando birliklerinin, «silah ve eskiva ara ma» kisvesi altnda istila ordular nu bile yapmayacağ́ zulümleri yap tiğтu anlatt. Konuşanların hepsi, halkun direnisini engellemeye kim senin gücünün yetmeyeceğini söy lediler. Mitingten sonra, 30 cems dolusu komando birliği kasabada bir gövde gösterisi yapti..
Kürt halkinn gün gectikse gelisen demokratik direnişi, bu oyunlari teagâhlayan satılmısları boğacak

Bir Köylü Önderi TCK 125. maddeden Yargilanıyor
eviren (Kulu) köyyünde Tahir ağ


## Kozluk Mitingi

## lerde aģıan Doğu Devrimci Kültui

d. Derneğin açilssıyla birlikte Kozluk sokaklari anti-fasist afislerl donatuld. Açıs konusmasım Tim Köyunden 80 yasmak M. Abdu Harzan yaptı, yoksul köylüüüğun i zerinde uygulanan islkenceleri anla-
ttı. Devrimci güglerin örgütlenip, tti. Devrimci gucclerin örgütlenip,
halkla iliskiler kurmasm, egemen sunfların ve emperyalizmin namus
suzea oyunlarmun teshir edilmesin hazmedemeyen isbirlikçi iktidar, kesif uçaklarının desteğiyle kasabaya tanklari ve komando birliklerini dollar tarafundan söküldü, M. Abdullah Harzan tutukland ve devrimcilere karsı yogun bir faşist terör es
tirilmeye basland. Bunun uizerin DDKO bir miting düzenledi. Bini aşkn kişinin katulduğ mitingte maz lum Doğu halkna yapılan zulümle siddetle yerildi. Yoksul köylüler
tadır. Gereķ̧e, köylüleri ca miye toplayıp isyana tessik etmek(! a gibi Dağdeviren koyunde oluelindeki öküzgönü kadar küçük top rak parcalarun gasbetme girişimleü̈ndelvi güulüyor. Dağdeviren kö Jiyarbakur'un Harbecin üg ay önce âhlanmist Harbecin koyuunde tez dermemekte
tersine, yoksul köylüerin ağalara karsı kinini bilemek-

## Emiroğlu Köylüleri Direniyor

Narasin Pazarclk ilcesine bağ miroğu köyünün ağası Hacı Ahmet, simdiye kadar ekmekte olduğ donüm toprakla doymayarak, öy merasinı ekmeğe baslad. ik yl, jandarmalarla ve parayla tut tuğu adamlarıyla köylüleri tehdit e derek işini yürüttü.
Duruma boyun eymeyen köyluiganu gasbettiği toprakları isgal a

## PAKISTAN UZERINE

Pakistan 1947'de bağmsizllığına kavuş tu. 1948-58 arasında sözde bir parlamento ile seçimsiz olarak idare edildi. Anti feo nucu Eyüp Han 1958'de emperyalizmin oyunlaryyla segimle isbasina geldi. 1958 oyunlaryla segimle isbasina gelai.
Ekiminden itibaren Hindistanla savas tehlikesine ve sürekli anti-kominist propagandaya rağmen kitlelerdeki huzursuzluk genisledi. Ogrenci hareketi olarak baslayan etkiledi. 1966' da bütün sözde sol partiler için süpriz olan demiryolu iscileri grevi başladi. Sol partiler bunun rahathkia bualile Aralıkda öğrencilerin genel grev çağrisma sşilerin coğunluğu kathlınca, hareket huzla yayld. Bath Pakistanda önemsiz denilen kasabalarda bile kitleler polis ve orduyla catist. Doğu Pakistan'n baskenti Dacca da yönetio bir hafta devrimellerin eline hareketin sadece «Öğrenci Hareket Kom tesi» tarafindan idaresi sonucu basarı sağ-
lanamadı. Komite, kitleleri hareket halinde tutup, istekleri israrla öne süreceğine, Dac ca'yı 《kurtarımus sehir» ilan etti. Köylï
birliklerinden ve fabrikalardan, halk temsilcileri biraraya getirilmediğinden burjuva adı altinda birlestikleri ve Eyüp Han'a karsı harekete gestikleri zaman, meclis irebilecek kitlelerin temsilciler ortad yorj. Bilulojisi güclemeye baslade Biitün baskalara rağmen süren ve ekonomik aleplere dayanan isci ve köylü hareketle rine siyasi nitelik kazandurlamadı. Mar 1969'da Yahya Han, düzeni koruma mas kesi altinda, surtmi emperyalizme dayaya rak idareyi eline ald. Ordu kitlelere kars seferber edildi. Basku kanumlarma, işile mesine rağmen ülkeyi grevler kapladı, Olaylar sonucu askeri hükümet Ekim 1970 de secim vaadetti. Köylülerin örgütsüz o etin zayif olmasina ve sendika liderler nin hükümet tarafindan satin alunmasına gen hareket nasi kendin suraro daki smifları incelemek gerekir:

Batı Pakistan
Toprak ağalart: Ingiliz idaresi surasın da oldukģa güclenmislerdir. En gerici si-
nıftur. Toprağın $\% 31.2$ 'si onların mülkiye tindedir. Eyüp Han ağaların da alarak, toprağın sadece $\% 1.6$ 'sı

Zengin Köylüler: Toprağın \% 21.9'un shiptirler. Ucretli isç salistrurlar ve da a fazla topraga sahip olmaya salisirlar. Orta Köylü: Toprağın \% 31.7'sine sa-
iptir, ancak toprağ̣n soğu verimsizdir Yoksul Köylü: Toprak sahiplerinin \% 64.4'ünü teskil ederler, toprağın ise ancak \% 15.25 ine sahiptirler.
ta ve zengin köylüye satarlar Tan prakz toprak ağalarımn ve zengin köylünün hi metinde calssurlar, hiçbir haklan y Burjuvazi: Hindistandan
nra cüc kazanmistre Tamamen ludur. Ingiliz
nomiye tamamen hakimdir. (1965-70 ara suda dişa bağllulk artmıştır. Kalknnma har camalarımи \% 32'si des yardıma bağldir \%6'sun, sigortalarm of ro'ini, bankacil faaliyetlerinin $\% 80$ 'ini kontrol eder. Toplam is gücünün $\% 25^{\prime} \mathrm{i}$ isssizdir. toprak ağaları ve $z$
Küçük burjuvazi: Güçlükler icindedir nir. Büyük burjuvaziyle rekabet etmek is terler, ancak kendi gesimlerini zor sa Büyük burjuvaziyle birlikte, Yahya Han ordunun müdahalesini desteklemişlerdi
Ögrenciler: Diktatörlüğe karş çok aktiftirler, ancak cogu
yetinebilecek durumdadr

Proleterya: Horeket içindeki en akti Eyüp Han tarafindan on yıl süreyle do durulmustur. Hareketi yönetebilecek güclü olan oranlarr huzla artmaktadur.

Doğu Pakistan:
Doğu Pakistan, Batıdan 1000 milli) Hindistan toprağyla ayruiu. Mücadeleni temelini köylülerin kulaklara (zengin köy lüler) ve tefecilere karşı hareketleri mey dana getirir.
Burjuvaz

Burjuvazi: Batn Pakistan'ın kapitalist
tarafundan leri tarafindan Doğu sömürüldüğg̈nden,
buradaki burjuvazinin gelismesine izin ve buradaki burjuvazinin gelismesine izin

Bunun sonucu Batdakindesme sağlanur Bunun sonucu Batdakinden daha bilinç olan küẹuk burjuvazi sik sik milliyetçi ey-
lemlere girisir. Doğu Pakistan burjuvazilemlere girisir. Doğu Pakistan burjuvazisine orduda ve idari kademede temsil fur
satı verilmez. Doğu Pakistanhların ise yasatı verilmez. Doğu Pakistanhların ise ya-
ramadığ̀ görüsü, Batı Pakistan solunda da
yaygudur.
Toprak meselesi: Doğu Pakistan dün
en büyük nüfus yoğunluklarından yanun en büyük nüfus yoğunluklarından
birine sahiptir. Bağımsizluktan sonra Hintl birine sahiptir. Bağmsizliktan sonra Hintl
toprak sahiplerini smur disı etmek icin toprak reformu yapılmıs ve feodalizm bütoprak reformu yapılmis ve feodalizm bü-
yük ölcüde tasfiye edilmistir. Daha sonra kulaklar ortaya cıkmis kisa zamanda büyük güç kazanmışlardur.

Doğu ve Batıda Sol: Ne yaptiğ bell olmayan, dağınk ve revizyonist bir komida daha iyi olmasina rağmen, devrimi yürütebilecek nitelikte değildir. 195\%'de baz koministler örgütten ayriarak Avami Par
tisini kurmuslardur. Partinin yapısı polittir (liberaller, sosyal demokratlar, mil-
liyetciler ve koministler). Bazı anti-emperliyetsiler ve koministler). Bazz anti-emper-
yalist hareketler koymuslar, ancak iyi okunan gazeteler cikarmaktan baska sey ya-
pamamislardur. $196 \%$ de Avami Partisi Sovyetler Birliği ve Cin Halk Cumhuriyeti
arasinda ikiye ayrild. Moskova fraksiyo nu sadece burjuva demokrasisinin kurul masıyla ilgilendi ve diktatörliuğe libera,
eğilimli gıksslar yaptı. Pekin'in Eyüp Han' eğilimli gıkaslar yaptı. Pekin'in Eyüp Han',
desteklemesi sonucu diğer gurup diktatörlüğe karş mücadeleyi yavaşlattu. Pekin’in
demiryolu isçilerinin baslattğ büyük grev Han’ı övmesi bu gurubun yolunu sasır masındaki en büyük etken oldu. Bu ortam da Zülfikar Ali Butto (Eyüp'ün disisler
bakant) hükümetten ihraç edildikten sonra Halk Partisini kurdu. Eyüp Han rejimine karsı radikal hareketleriyle büyuik koministlerin basina Bahashani gesti hemen genel grev cağrisi yaptı. Ancak ha geket tyup daha sik tekrarlanmasindan lenin kuyruğuna takilmaktas baska sonug
vermedi. Bu durumda bosluk orta simfinun ve Doğu Pakistan Avami Partisi kuruldu. Sosyal-demokrat egilim
lenin desteğini kazandı.
 gelme hareketlerine hiz kazandurmuşlı, bütuin ülkeyi saran isçi ve köylü hareketleri önlenmeye calssild, ancak hareket örgüt süz olmasma rağmen dummad. 1970 Ara luk ayında hareketi durdurmak için seçim-
lere gidildi. Sol alternatif olarak ortaya cıkamadığından kitleler burjuva partilerinin pesine takldr. Secimlerden iki burjuva
partisi muzaffer olarak cıktt: Halk Partisi Han bu partilere anayasanun hazırlanmasi lanmasi ertelenerek sikyyönetim ilan edildi. Anlaşmazlı̆̆ın nedeni Doğu ve Batt bur-
juvazileri arasindaki ayrluktrr. Rahman


ufak tavizterle meseleyi uyutma cabasinda-

dir. Ancak Doğu'da sıkayönetimin devam nucus vo ordunun halka ates acmasi so bütün görüşme tekliflerini reddetmiştir.
Nihayet Batul 22 kapitalistin, emperyalizmin ve onların sadkk usağı Yahya
Han'ın sabrı tükendi. Sömürü ve tahakkümlerini sürdürmek için direnisi kan ve tisi kanun duş ilan edildi, ordu Doğu Pakistana karsı harekete gegirildi. Doğu Pakistandan birbirini tutmayan haberler geliyor. Ancak birsey aclk: Halk -hatta polisler bile- askerlere karsı direniyor
Ancak halkin örgütsüz olması, silahsız olması ve küçük burjuvazinin liderliği elinde bulundurması başarı şansın azaltıyor. Pakistan halkmin kurtulusu ancak Batida özellikle isçi sumf̂, doğuda ise özellikle fakir köylünün ve diger devrimci güçlerin örgütlü mücadelesiyle olabilir. Ancak o za-
man Pakistan halki işbirlikgi burjuvaziyi ve diğer sömürüciu tabakaları yıkabilir Emperyalizme Karșı Zaferi!


#### Abstract

Amerikan emperyalizmi ve onun uşagı mal yolunu kesmek için altı hafta önce Laos'a peryalizm dünya kamu oyunun tepkisinden ekindiğinden, Laos'a kendi askerlerini göndermemis, Güney Vietnam ve Laoslu kiralik askerleri kullanmıştı. İsgalci gücler önceleri sarıyla yürüfüldüğö haberin yaydı. Amerikan umandanları sıranın Vietnam Halk CumhuriSi Minh Las içlerine çekilen işgalciler Ho Şi Minh yolu boyunca bozguna uğratıldılar. Amerikan medi. Bütün üs üler teker teker ele geçirildi, bir zırhlı tugay ve bir parasüưçü fugayı ta- mamen yok edildi. Daha önce Kamboçyaya saldıran isgalcilerin Laos'dan geçen ikmal yol- ları kesildi. Tanklar ve Vietnam Halk Cumhuri- panik halinde kaciyorlar, tabliye helikoptererine hücüm ediyorlar ve helikopterlerin kıMÜ̈CA DÜNYA HALKLARININ DEVRIMC MÜCADELESI YAŞASIN HALK SAVAŞININ ZAFER

\section*{ilerin femel üssü Ban Dong da ele gecirildik} en sonra panik ve korku harekâta katılmayan skerlere de yayıld. Bir Amerikan birliğ epheye gitmeyi reddetti. Artik emperyalis opekleri devrimci Hindiçini halkları karșı da, olumden kaçıyorlar. Amerikan askerle ni çekme ve savassı «Vietnamlilastırma» polifikası gibi aldatmacalarla harekâtı haklı gös termeye çalişan Nixon şimdi bütün dünyay Kahkahalarla güldüren demeçler veriyor. Ha ekât başarıyla tamamlanmıştrr; veya bu bir lizmi Laos da vêllerini bozguna uğratmış̧ır. Uzak Doğuda savaş bütün bölge halkları kurtuluncaya, Ame ektir. Hindic̣ini halklarının zaferi kadar süre ferimizdir.


## Ülkemizde oynanan oyun ve

## likleri hesaba kattığımı ve devrim kan an kattigimu ve devrim kanunlarinı be-

 emperyalizmin oyununu alkaşlad.Ote yandan, küçük burjuvazinin en ilerici ke simine hitap etme iddiasinda olan cok bilmis be deki büyük (!) ideologlar, bastan beri hitap et tikleri kücük burjuva radikallerine en büyük oyu nu oynadular. Emperyalizmin Türkiye'deki varlğın hiç hesaba katmayan, o ufacik beyinleriyle emperyalizmi bile oyuna getireceklerini zanne-
den, halkın gücüne güvenmeyen, değil uzun va deli bir mücadelenin, komploculuğun bile gerek-
tirdigi cesarete sahip olmayan bu cok bilmisle tirdigi cesarete sahip olmayan bu cok bilmislex, tediği biçimde «miliyetşi devrimci» diye lânse et tiler. Hitap ettikleri radikal subayların bağım
siz örgütlerinin bunların kontrolu altma sine, emperyalizmin avucuna düsmesine yardum oldular. Oyun açığa cıkınca da, korkudan ödler bütün yurtsever unsuriara «durumun iyi olduğunu», «sabirla beklemenin gerektiğini» söyle
nasul kurtaracaklarımn, emperyalizm ile nas Peki bizler ne dedik? Daha DEV-GENC kücük burjuva radikal hareketinin olamayacağı nin GiDEREK ZULDUGUNU; BIR PATLAYISIN LEHINE BOiçinde olan kücük burjuva radikalerinin «milli-
yetçi-devrimci» diye lanse edilen bazı generalle yetçi-devrimci» diye lanse edilen bazı generaller
vasıtasıyla oyuna getirildigini; bir küçuk burju-
va radikal iktidarınun uzak olduğunu; küçük burjuva radikalizmine bel bağlamadan kadroları süratie en aktif müccadeleye hazırlamak gerek-
tiğini bütün toplantılarda tekrarladk durduk Bunlari, 1965-1971 TURKIYE'DE DEVRIMCI MUCCADELE VE DEV-GENC adlı brosurümüzün 63. ve 64. sayfalarinda da yazduk. KURTULUŞ'
un 1. sayisinda, DERINLESEN BUHRAN adly ya men arkasundan Dev-Gens yayinladığı ilk bildi ride oyunu açıkç ortaya koydu. Bütün oportii nist, revizyonist fraksiyonlar da, gercekleri söy
lediğimiz için, bizleri sekterlikle suçlamaya kal

## Devrimcilere Dissen Görev!

Oynanan son oyunla birlikte, ükemizde fa sizm, yukarıdan asağıya adım adım tezgâhlan küculk burjuva radikallerini kücük burjuva radikallerini yeni yeni tasfiyele bekrasisini sağlamlastirma yolunda olan emper yalizm, ordu iscindeki tasfiyelerin pesinden, «anar yalizm, ordu içindeki tasfiyelerin pesinden, «ana
sistler» dediği sivil kanattaki sağlam Marksist Leninist unsurlara da vuracaktor. Süphesiz, ica zetli sosyalizmi tezgâhlayanlara vurmayabilir. Yukarıdan aşağyya adım adım inen faşizm, Ke malizmi de kendine ideolojik taban olarak ha mrlama çabası içindedir. Kemalizme sahip çık makta, reformcuymus gibi gözükmeye sabala maktadır. Böylece bir taşla iki kus vurmakta, zayıf olan Marksist-Leninist kanadı kücuïk burjuvaziden tecrit etmeye, kücük burjuvazinin an ti-komünist yanm bileyleyerek kendi saflarma
kazanmaya calismaktadır. Ayrıca, emperyalizm ve yerli köpekleri, Kürt ve Kıbrıs meselelerin-
den de marksist-leninistleri tecrit politikalarında yararlanmaya galışacaklardur. Devrimcileri zor, fakat zevkli kavga günleri beklemektedir Ak ve kara artik en keskin cizgileriyle birbiBütün kadrolar en aftif mücadeleye kend lerini hazrilamalıdurlar. Fasizmin Kemalizmi ken mine ideolojik temel olarak almasmu önleyebikitlelere her yerde ve her firsatta aciklamaludur lar. Meveut buhranı derinlestirmek, emperyalizpatlayacak köpeklerine nefes aldurmamak için, gegmeli, is kitle hareketlerinin önüne yiğiţe ni kadrolar ear ve küuler arasından yeni ye re örgütlü aktif mücadelenin somut örneklerin verecek, yerli hakim smflarm sivil ve resm güclerini saskina sevirecek öncü kadronun olus mast için ellerinden gelen herseyi yapmaludurlar
Bütün kitle hareketlerinden Bütün kitle hareketlerinden en aktif mücadeley
verecek öncü kadroya verecek öncü kadroya eleman kazanmak ve aktif
mücadeleye destek sağlamak için yararlanmay calısmalıdırlar. Bütün yarı sömürge ülkelerin uilkemizin pratiği, mücadelenin uzun ve ulkerin ve nun politiklesmis askeri mücadele metodudumizin KURTULUS

[^0]
[^0]:    Türkiye'de partileri ele alrrken dik orundayız. Ülkemizde mevcut partileçinde, içiç girmis durumda, burjuva-
    fraksiyonlarını barındırırlar. Öneml dönemlerde dizginleri kimin
    n bir tek istisnası vardır: Eğer ulke
    zmin AÇIK isgali altında ise adikalizmi, milliyetçilik bayrağı altın playarak, kurtulus savaşı ile düsma önetime gecebilir. Nitekim 1919-23 miliyeţi-devrimciler, sinıfsal bir temele dayanmayan, soyut bir gavur düsmanlıAnadolu esrafının yardımı ile halkı örgütleyerek kurtulus savasının önderligini yapmıslardır Ama, Amerikan isgalinin ACHIK olmadığ́
    de emekci sinıfların bilinc ve örgütlenme yesinin düşük olduğu içinde bulunduğumuz dönemde, küçük-burjuva radikalizminin, proleter
    devrimci hareketten daha örgütlü ve kararlı anti-emperyalist çizgide olmasına, hele iktidar

    Kücük-burjuva radikalizminin güçlenmes devrim cephesinin sol kanadını, yani Marksist Leninist hareketin güclenmesine bağlıdır

    $$
    \text { (5) Bak. Aydinluk Sosyalist Dergi s. } 27 \text {. }
    $$

    Bak. Aydınlık Sosyalist Dergi s. 27, s. 152. programı» kavramı, herhalde M. Belli'nin Markprogramı» kavramı, herhalde M. Belli'nin Mark-
    sizm-Leninizm'e yeni bir katkısı olmalıdır! Milli sizm-Leninizm'e yeni bir katkis1 olmalidır! Mill
    Demokratik Devrim zaten kendisi bir asgari programdır; sosyalistlerin bir adim taviz vere meyecekleri asgari programlaridır. Milli Demok ratik Devrim programından da taviz vermeye hazır olduğunu ilân eden kişi, hainliğini ilâ (7) Bak. Proleter Devrimci Aydınlık s. 34, s. 5

