mao zedung dǗsÜncesini ínceleyelim, arastiralim, özÜmleyelim

Emperyalistler ve gericiler kağıttan kaplandır

$\sqrt{2}=2$

 $=2=$ $=5$ $=2=2$ $x^{2}= \pm=$ $\mathrm{m}_{2}=2=$ $=2=$ Evataty $y=2=a$ $=2$ $= \pm=2$ $=4=$ $4=-2$ $=2$ $=\mathrm{Et}$ まawayim






Amerikalı muhabir Anna Louis Strong'la yapilan konuşma'dan


## 

siven



KIBRIS SORUNU işal altinda çözillemEz
Barolar Birliği; Korkunç terörün kaynağı olan Kontr-Gerilla
örgütü
derhal ortadan kaldırıImalidır dedi


## KAMBOYYA ILE vietnam halklari sosyal-EMPERYalizmi Yevilgiye uc̃ratacaktir Yasasm Kamboc̣ya ve Vietnam halklarınin birligit

Y11 1975, aylardan Nisan, dün-
a haber ajansları Çinhindi'ndeki mücadeleyi Kamboçya ve Vietnam Halk Kurtulus Ordularının Phnom
Penh ve Saygon'a dogru muzaffer ürüyüslerini veriyor. ABD emper alistieri ve yerli uşakları sa-
tilk generaller, Saygon ve Pnom Pen de son günlerini yasiyorlar.
Dünyanin buituin ezilen halkları ve luslarl, zorlu ve onurlu mücadel lerinde bir 1 sılk gibi parlayan arısinı izliyor, onu örnek alı
or ve yürekleri büyük bir cosku a doluyor. Insan ilgin bu buyü in ayağa kalkan Asya, Afrika ve nın ve diger böigeler halklarını adımlar, özgürlük için verilen b iicadeleler ne kadar da hak11 iddet, baskı ve sömürü̈ artık me ar1arına gömülüyor. Milyonlarc
alk, yeni bir dünya için verdik atıyorlar. gerçek sahiplerinin elinde. Büyük ir ulus kücük bir ulus tarafın an yeniliyor. Kamboçya halkı zaarih ve hayat emperyalistler ve 1dugunu ispat11yor.
30 Nisan 1975 , Vietnam Halk culus Ordular1, Saygon (Ho §i Vietnam halkinın haklı mücadeles afere erisiyor. Emperyalistler in çöplüüne atılidilar. Bu, in
anlik tarihi icin muazzam olay, fuyüuk bir başarıdır. Dünyailen ulusları hatlula ve e SOVYET SOSYAL-EMPERYALIZMI
KAMBOCYA VE VIETNAM halklarinin da en tehlikeli Vietnam ve Kamboçya'nın yǐ̌i
ve fedakar halkı, ABD emperyaliz mine ve yerli kuklalarına kars 1, baltalayici ve engelleyic gabalarına kars 1 da mücadele ver
diler. Onlarin zaferi, aynı. zaman da Sovyet sosya1-emperyalizminin
de yenilgisidir. Ama o, bir kena a cekilip bir mağlubiyeti kabu e entrikalarına devam etmekte
Konumuz aç1sindan, Rus sosyal nam devrimleri karşısındaki tavi Sovyetler Birliǧi'nde kapitaliz me geriye dönüs süreciyle beraber cileri, hem teorik, hem de pratik peryalistler ve gericiler karş1 inda silahsiz birakmaya calist lar. Revizyonizmi, şesitli ulkee egemen kilmaya çalistillar. Y1 Kamboçya ve Vietnam devrimlerine kadar uzanmamazlik etmedi.
Vietnam halkinın ve sçi Partisi'nin revizyonizme ka § mücadelesi, 1960 y111arına ka-
ar uzanır. Uluslararasi komünist harekette yaygın11k kazanan mo-
dern revizyonizme kars m mücadeledi. 1963 ylli Eylü1 ayında, Isçi $^{2}$
Partisi Merkez Komitesi'nin teoik yayın organı, Hok. Tap dergi sinde, uzun bir yazi yayınlayarak Bu yazıda, devrim, devrimci sid insan toplumlarının gelismiesinde avunulup, barış̧̧ı geçiş konuları da bir dizi revizyonist görüss mah-
kum ediliyor, Marksizm- Leninizmin aflarında kararlilikla yer alını or. Vietnam halkının devrimci mi istlerin düssmanca tavr 1 sadece a devam etti. Ulke içinde (Kuzey Vietnam) çe
sitti gerici güsclerle temas kuran bu sağcl ve gerici güçleri parti ye ve devlete kars1 harekete geVietnam Isci Par. itesi'nin Aralik $1963^{\prime}$ 'teki 9.Ple numunda da belirtildigi gibi;"ül
kemizin kuzeyinde esas olarak u usal ekonominin sosyalist dönüümünün tamamlandığnı, $\begin{gathered}\text { bÿylec } \\ \text { Inıf mücadelesine gerek } \\ \text { kalmad }\end{gathered}$ 1, sosyalist ve kapitalist ik
ol arasında mücadele olmadıǧ $1, \mathrm{t}$ imsal kooperasyonun henüz erke lduğu... Ayn 1 zamanda bağıms1z ik..." sekilindeki revizyonist naya cal parti içinde egemen $\mathrm{k}_{1}$ kez Komitesi tarafindan s. sidder lesstirilip mahkum edildi.
Vietnam halkının rleştirme, ABD emperyalistle

atanaraz bir devlet Olarak Bi

## Kamboçya ve Vietnam

## arasındaki çatışma

 halkların yararına değildir
## Kämboçya ve Vietnam halklarının zaferleri dünya halkları için

 büyiuk çosku ve ilham kaynağ1 olmus, dünya halklarının emperya-lizne ve sosyal-emperyalizme karşı mücadelelerine büyük bir itiIizne ve sosyal-emperyalizme karss1 mücadelelerine büyuik bir itirısyla baslayan iki uilke arasındaki silahli gatışana sosyalizm ve devrim davasina zararlı olmaktadır. Bu çatisma dünya halkları nI kaygıya düssümektedir ve dünya halklarının yararına değildir. Iki ülke arasındaki çatısma, dünya halklarının odüsmanlarını
ise, Özellikle ABD emperyalizminin bu ülkelerden
 san Sovyet sosyal-emperyalizznini savindimnektedir. Sovyet sos-
yal-emperyalisti kendisine karsı direnen Kamboçya'ya karsı yal-emperyalisti kendisine karsi direnen Kambocya'ya karsi küfür ve iftiralarla azginca saldımakta, enternasyonalizm maskesi
altinda Vietnam'1. Kambecya 'ya saldımaya kskintmaktaydı. Ulke
leri birbirine düşürerek, emperyalist denetim kurmaya çalişan Sori birbirine duisurerek, emperyalist denetim kurnaya çalısan
so sıal-emperyalizni, bu çatısmadan yararlanmaya ve bölgesıznaya çalıșmaktadır, çalışacaktır.
Iki sosyalist iulke arasinda anlassmazliklar, uilkelerin egenen-
ơine ve toprak bütünlươine saldırilmasıyla ve silahlı catısmay a ¢̧̈zülemez.
SALDIRI BIRLICEE DEGIL,BÖLUTNMEYE HIZMET EDIYOR
Vietnam Komboģya'ya yönelttiği saldırıyı derhal durduumalı
 yalist denetim girisimlerine karsı durdu. Bundan böyle de Viet-
nam ve Kamboç halkları birliklerini sağlayanak, güglendirecek
ee sosyal-emperyalizmin hegemonyacı emellerini bosa clkaracakve so
tir.

## 

yet yönetici klíri'nin kardesi o-
labilir. Ve zaten öyle oldu. E1lerinden gelen her cabayı harcaya
rak Lon No1
klig g 'nin yikılmasinı önlemeye çalıştılar. Kamboçya halkının ve Cindihin' in diges
halklarının mücadelelerini, yayınladikları dertilerinde "provakasyon", "macera", "Çin' in Güney Doii ajanlar tarafindan kiskistilan
provakasyon, ylk 1 cılılk, böliucililuk
 Lon No1, K1iǧi'nin hiç yıkı1ma-
yacağını zannettiler.Onunla işbir yacağını zannettiler. Onun1a isbir
lige yaparak onu ABD emperyalisterinden kopararak, kendine bag lamaya calişt11ar.Sosyal-emperya-
listler geriici guiclerle birlese-
rek "üçuncü" kuvvet orgütlemeye çal1ssț11ar. Bu "üçüncü ourguvtlemeye boçya Komünist Partisi'ne alterna
tif olarak kurulmaya . .salisilan
"komünist" partisiydi. Boylece bu komünist" partisiydi, Bölece bu
partiyle Lon Nol rejimi aras1nda
koalisyon kurdurup rejimin koalisyon kurdurup rejimin "meş
ruluğunu" sağ 1 mayı
düşündüler. rulư̧unu, sağ lamayı düsündüler

Revizyonistler
Vietnam-Kambocya anlașmazlıḡını kutluyorlar (!)
Yeni Çarların beslemesi
Kitle dergisi karşı/ devrimci ve saldırgan yüzünü ortaya seriyor
 meye galisiyor1ar. Ne kuyruk 1 ,
bir yalan. Cin Halk Cumhuriyeti
e kurdugu köklü ve veluk demelin
devrimci
ilişkileri, ancak bunlar gibi sos-

## yee



halkları, iki sosyal ist üke ara-
sindaki çat 1 smayı destek1eyebilir
mi? Bunu ancak gozi dönmüs hege -
ları bölgede meydana gelen gelis
melerden kayg1 duyuyor.
halkiarı, yeni carların
sömiüdügu
bütün haik
lan saldırının sona erdiri1mesini
ve iki ülke halkinn bintizgini
güçlendirerek hegemonyaciların he
saplarını bosa cikarmasin iların he
nin yalan, iftira ve sahtekarlik-
ları onlarin gerici yüzlerini bir kez daha açızga şıkarmaktad
lar ne kadar ugrasırlarsa
lar ne kadar ugraşırlarsa ugrras-
sınlar, bugunden Dogu Avrupa \da,
ve öteki bölgelerde oldugu gibi
halkların Sovyet sosyal-emperya-
1izmine kars1 nefreti ve mücadele
si gün gestikge büyumektedir. Vi-
etnam ve
anlasmaz11k1ar barışı yollar-
dan cözerek, Sovyet sosyal-emperya
lizminin bu bölgedeki hegempnyacı
emellerini ve entrikalar1

## DEMOKRATiK KURULUŞLAR FABRIKALARDAKi HAKSIZLIKLARI TEŞHiR ETMELIDIRLER




YASASIN KAMBOCYA VE


## cin



$\qquad$


|  | devrimlerine düşmanlığını ha- sürdiirmektedir. Çinhindi |
| :---: | :---: |
|  | esinde hegemonya kurakktan, |
|  | 18in intiresin |
|  |  |
|  | meilar yaratmaya onlarz |
|  |  |
|  | (e) |
|  | unsurlardan, revizyoni |
|  | dan yarar 2ammay cal |
|  | abylece ulikeleri i kendis sine da |
|  |  |
|  | Seki sosvali ist maske |
|  | eercel yiviziui gireney |
|  | hala kand r11abi imektedir. |
|  | ander |
|  | (eale |
|  | 俍 |
|  | klarını mut |
|  |  |
|  | cyena halk arr. sosyal-e |
|  | 何 |
|  | ateme |
|  | , |
|  | cakk lardir. |
|  | Lasativ tefman ve ramboy'a |
|  | ander |
|  |  |
|  |  |
|  | İSTANBUL'DA |
|  |  |
|  | saye |
|  |  |
|  | an |
|  |  |

## RUS EMPERYALIZMiNE ELINi VERIP

 KOLUNU KAPTIRAN ÜLKESıhenk köylüleri Filistin halkımin
1 Ocak zaferini kutladı
1.1.1978 günü mahallemizde Filistin halkının 1 Ocak zaferini
SIhenk köylüleri kutlada. Proleter devrimci arkadasımız Filistin

karsı mücadelesini anlattı.
Filistin halkndan ögreneceğimiz çok
kının mücadelesi bunları bize ögretiyor.
ABD ve Sovyet sosyal-emperyalizmine ve Israil siyonistlerine öğretti. mücadelesini anlatıyor. O bize kendi gücuine güven ilkesini mizde yoğun bir hegemonya mücadelesi vemnektedirler. Iki süper devlet ve usakları dünya halklarının kana bogmaktadırlar ve onl
birbirine kırdımaktadırlar
iarın haklı mücadelesini destekliyoruz
YASASIN FILLSTIN HALKININ 1 OCAK ZAFERI
YASASIN DEVRIMC. DEVDKRATIK HALK IKTIDAR
YTKIISIN AGAITK TOPRAKLAR KÖYLiNUTN !

nasyonal dayanısma", "yalis ilkelerin bütünlesmesi", "sosya larıyla tüm atom reaktörlerinin yapımının kendi ulkesinde olması nı sağlamakta. Bu amaçla da güney
Rusya'da muazzam bir is istme kuRusya da muazzam bir işletme ku-
rulmustur. Rusya'da imal edilen reaktörlerin diger ülkeiere götü-
 endi gönderaikleri "uzman1ar" va Böylelikle Sovyet sosya1-empe enerji sistemlerini birlestirecek
aynı merkezden yönlendirilecek ve lerde bu ülkelerin tüm elektṛik hatları da birlestirilerek aynı lacak olan tüm atom reaktörle inde uretilecek olan enerji de erkezi olarak dağitımi sağ1anaSovyet sosyal emperyalizmine bun dan daha büyük bir bağımlime ola-
maz. Günkii sartelleri eline gecirelleri indiririm." tehdidiyle is
teligini istedigi sekilde kopara-
tedigine
Sorun bununla da bitmiyor:Yeni arlar kâra doymazliklarını dah yorlar; Sovyetler Birligi nde yatirimına Comecon ükeleri de kave "sadece iki atom reaktörünün milyar ruble" olduğu Aussenhande 1
$-D_{1}$ § Ticaret- adli Sovyet dergisinde açlıkça dile getirimekte. Toparlarsak: Bir taraftan Sovtüm Comecon ulkeleri kap1larını 1slardır. Bu gelişimi, her geçen
un doğrulamaktadır. Diger taraf1kelerini söme dönüss $1 e$ konomilerini altüst etmis, bu kelerdeki sosyalist ekonomiyi yık
nıs, kendine bağm11 birer montaj eri binbir türlü sistirasi ve ue ulkornik iplerle kendine baǧlayan
tidara da

emperyalist yozlasmaya. sürükle- nirken, kityeler uzerinde sosyal

faşist diktatörlüklerin baskı ve
zulmü kol gezerken, bir avuç sos-
samakta. Fakat bu bir avuç hainle
in iktidarı da uzun ömürlï olma-
yacak, çünkü bu ülkelerde çalışan
halkın yükselen sesi, kabaran mualefet on1ara daha simdide

Ber1in, 1.1.1978

## Yeni hükümetin

devrimcilerin "her çesit anayasa dis1 faaliyet
tegorisi içinde, birlikte ele alinmasi baslamıștır
Böylece proleter devrimciler de "toplum diss, catı Böylece proleter devrimciler de "toplum dış, çatı-
şan iki uçtan biri" diye karalanmaya fallsslmakta-
dır. Halkin faşist diktatörlüğe ve onun sivil ve resmi güçlerine karş - biriken kininden yararlanılma
ya çalısilacak, "can güvenliğ́ni sağlamak", "milli
birlik", "demokrasi" diye fasist sivil cetelere kar sı belli olfcelerde tavır allnmakla birlíkte genel o
larak polis vesayeti artirılacaktır. Otte yandan halkın gelisen mücadelesinin ve fa-
sizmin gerilemesinin de ifadesi. Olan yeni hükümette
yer yer CHP'nin almaya callsacağ1 radikal tedbiryer yer CHP'nin almaya çalışacağı radikal tedbir-
ler esas olarak hükümetin sayısal ozzelliginine dayanı
larak törpülenecektir. Fasistler bir yandan barıs"
demagojilerine, "mesrulasma" cabalarına ağırlak vedemagojilerine, "meşrulaşma" çabalarına ağırlık vetoplamaya, karsi-devrimcileri kendi etraflarinda
toplama cabalarına hiz vereceklerdir. Sosyal-fasist
ler onceki dönemlerden nisbeten farkin olarak, "sosfasst muhalefet pozlarında CHP'yi bölmeye, anti-
fasist potansiyelden kendi iğrenc emelleri için ya-
rartanmaya çalişacak, CHP hükümetiy le uzlaşmaya ça-
lissan reformcu sendikaclara karsi

fetinin en ôsistlerin yeni hükümete yönelen muhale gibi sorunlari öncelikle ele alarak, ABD emperyaliz
minin cıkarlarını da zedelemeyen ve onunla bozulan iliskileri tamire yönelen siyasetidir. Fassist dik-
tatoriüğe ve yeni reformist hükümete karsi mücadele fetinin esas asisinin decrin onların muhale yal-emperyalizminin ülkemiz üzerindeki hegemonyacı Rus sosyal-emperyalizminin teshirine önem verelim amaçlayan pusogramındaki, Rusya ya güven vermeyi Böylece; yeni hükümetin, bir yandan halkın fa-
şizme karss yükselen nefretine dayanırken öte yan-
dan, faşist diktatörlükle uzlaşmaya ve kitle eylemi dan, fassist diktatörlükle uzlaşmaya ve kitle eylemi neter karanlık gưçeriyle uzlasma çabalarıyla, fassist
çetelerin saldırısı arasında, derin ekonomik krizin
ve bunun sıkıntılarını ceken callsan yığınları eyle me itmesi ile "çalsma barış" vb. arasında, reviz-
yonistlerin cHP'yi bölme cabalariyla, CHP'nin yonistlerin CHP'yi bolme çabalarıyla, CHP'nin onlar
la uzlaşa çabaları arasında, bu hükümetin üstesin den gelemeyeceğj çelismeler meydana çıkmaktadır. Pro
leten devrimciler bütün bu durumları
değerlendire rek, basta isçi sinıfı olmak üzere tüm halkı prole-
letaryanın bağımsız siyaseti doğrultusunda harekete geçirmek için çalışacaklardır. Bunlar, önümüzdeki donemde devrimci yükselissin süreceğinin göstergele

