**YAŞAMI İFADESİ OLAN HAKİ HASEKİ YOLDAŞIN ANISINA**

**Adı SOYADI : İHSAN BEHÇET**

**Kod ADI : HAKKİ ZINAR**

**Doğum Y. Ve TARİHİ : 1981 HASEKİ**

**Anne ADI : SADİYE**

**Baba ADI : BEHÇET**

**Katılım T. ve YERİ : 16 AĞUSTOS 1999 HASEKİ**

**Şahadet Y ve TARİHİ : 2 MAYIS 2007’DE BOTAN GELİYE MARİNOS’TA PUSUDA ŞEHİT**

Küçük güney denilen sahamızdaki katılımlar oldukça anlam taşımaktadır. İki yurt gibi birinden diğerine geçişin derin düşünce ve özlemini barındırmaktadır. Düşman algısı da böyledir. İki düşman gerçeği ile karşıya bırakılan bir durum yaratılmıştır. Çok uzun olmayan bir zamanın algıda kalan düşman gerçeği ile günlük hissedilen bir düşman baskısı söz konusudur. Ülkelerinin güney tarafına sınırlandırılan bura halkımız, ülke özlemini belki de her an yaşarlar. Anımsanan dağ, tarla ve akraba gibi ulus ve vatan gerçeğine karışına bu durum içe içe geçmiştir. Parçalandırılan bir ülke ve halk olunduğu duygusu bu parçamızda her an yaşanan somut bir gerçekliktir. Savaş ve gerilla ile kuzey bu anlamıyla güney batı Kürdistan’daki halkımız için toprağı ile buluşmadır aynı zamanda. Bu değerler ve yaratanı olarak önderliğimizin bir eseri olarak yaratılan bu saha önderlik esareti sürecinde diğer parçalarda olduğu gibi oldukça sarsılmış ve derinden etkilenmişti. Katılımların iki üç Kat artığı bu dönemde bu sahamızda üzerine düşen görevi dağa çıkma ile yerine getirmiş, tepkisini öyle dile getirmişti. Haki yoldaş da bu katılımlardan bir tanesidir. Önce sınır parçalanır buralarda, Sınır olgusu küçük güney halkımız için oldukça önemli bir olgudur. Sınırı anlamak belki de ora halkımızı anlamak oluyor. Onun için birazda sınırı anlatırız oraları anlatırken… Peki, nedir bu sınır ve getirmiştir kendisiyle birlikte? Oraların ortak algısı olarak sınır, biraz da şu anlama gelmektedir:

Dizili karakol gölgesindeydi kaçaklığımız. Her gölge sürülü namlular sıcağında eriyordu sanki. Ve biz, siperlenmiş korkuların ötesindeydik.

Bazen başak tutmuş toprağına değerdi telleri. Bir yanı biz, öte yanı bizden olanlardı. Ve sınırında biçiliyordu ekinler. Bazen bir köy çeşmesinde, pınar’ına değerdi sınırlar. Bazen de; gönüller meydanına çiziliyordu. Bir yanı umut, öte yanı yalnız çocuklar. Her sınır bölünmüş kâbuslarda çizilir hayatlara ve her sınır çalınmış düşlerimizi pazarlar uzaklara. Ve her sınır yalnızlığımıza çarpar ücretsiz.

Gelip dindiği tek duraktır yalnızlık. Tüm sınırların ve çiziktirilen tüm hayatların yorgun düştüğü bir yalnızlık kıyısıdır. Ve her kıyı ufka açılmış yüreğin dümeninde, umudun yolculuğundadır artık. Ve artık umut sınırlar ötesindedir.

Şimdi bir patika gümrüğünde sınırların seyrindeyiz. Uzayıp giden tellerine dokunuyoruz usulca. Her dokunuş üşüyen yalnızlığımızı sınar. Gözümüz hep berisinde sınırın. Sırtımız ise, suskun taşında. Önce. Çığlıklaşan sesimiz ihlal ediyor sınırları, sonra yalpalayan mermiler, dili taşlarına düşen yüreğimiz ise en son. Öncesi sonrasına benzemiyor artık, çünkü hep aynı mekân. Ötesinde biz, berisinde yine biz, sesimiz ise bizim olan sınırlardadır.

Patikalar sınır tanımaz. Ne ekili mayın, ne siperli karakol. Kıvrılarak süzülen her patika ihlal edilmiş bir sınır kaçakçısı sanki. Ve sanki her ihlal ötemize açılan bir han kapısı ve her kapı umut kervanına aralanan yalnızlığımızdır.

İşte şimdi ihlal edilmiş, kurşuna dizilmiş sınırların ötesindeyiz. Bizi bizden çalan her sınır şimdi bizi bize taşıyan ırmaklar gibi coşkundur. Ve her başak toprağına sarılır, her çeşme pınarıyla ışıldar.

 Şimdi biz ufkun sınırında umudun nöbetindeyiz. Ne tel örgüler ne ekili mayınlar ne de karakollu rüyalar.

Biz şimdi dorukların sınırında doğan güneş seyrindeyiz. Her seyir bir sınırsızlık özleminde, her sınırsızlık biz olan toprağımızda gelecek tohumlar ardıllarına. Ve her gelecek bir avuç özgürlük yaşar.

Ve işte özgürlük, şimdi ***GÜNEŞ***’ e verilmiş ***SÖZ’*** ün umudundadır...

 Haki yoldaş, bu umudun yolcusu olarak 99 yılında gerilla saflarına katılır. Mücadele tarihimizde doksan dokuz yılı önemli bir yıl olmaktadır. Önderliğin esaret altında alındığı yıldır. Dolayısıyla bu katılımlara önderlik katılımı diyoruz. Fedaidir, cesurdur. Önderliği sahiplenme ve kürt halkının fedai rezervi gibi bir özeliğe sahipler. Çok azı tökezlendi, çok azı geldiği amaç peşinden koşmadı. Geldikleri gibi hazır ve irade sahibiydiler. Güney batı kürdistandan akın akın gelen bu katılımlar içinde Haki Zınar yoldaş da vardır. Önderliğin yıllarca yaptığı çalışmalara bir cevap niteliğinde önderliği en fazla koruma sorumluluğu ile geldiler ve öyle katıldılar. Hep iş hep eylem içinde olan bir kişilik yapısına sahip olan bu yoldaşlar, pratikte de bunun öncülüğünü yapma gibi bir duruş sergilediler. İşte Haki yoldaş bunlardan en bariz olanı, en örnek teşkil eden bir yoldaştır.

Gerçek adı ihsan Behçet ‘dir. 99 Haseki’den katılmıştı. İki beş yılında Hakkâri’den Haftanine gelmişlerdi. Sonra tekrar Hakkâri’ye geçmişti. Çok sesizdi. Katılımı ile az da olsa insan onu tanıyabiliyor hiçte sesiz ve yansıdığı gibi olmadığını anlayabiliyordu. En fazla insanın dikkatini çeken şey, ne kadar sesiz de olsa örgütsel olgunluğunun var olmasıydı. Öğrenciydi. Beli bir felsefe edinmişti. Diyaloglarda bunu yansıtıyordu. Söz ve teori birliğinin kuruyordu. Niye bu notaya değiniyorum. Çünkü Haki yoldaş yaşam içinde, pratik içinde kişiliğinde oturduğu şeyleri yaşama yansıtıyordu. Tavizsizdi. Pratik alanda bunu yansıtmaya çalışıyordu. Hamlede ilk gruplarda yer aldı. Tekrar güney ve sonra tekrar kuzey alanlarına gitmesi onun dayatmalarıyla gerçekleşti. Yoldaşları hep şunu söyledi. Coşku ve katılım oranı hiç eksik olmadı. Kadına yaklaşım konusunda da önderliğin belirlediği ölçüler temelinde gerçekleşiyordu. Çok saygılıydı. Öylesine bir karaktere sahipti. Sade katılım ve dürüst ruhlu bir yoldaştı. Bu katılımına da yansıyordu. Buda saygı yaratıyordu. Saygıyı başta kendine veriyordu. Bu olunca çevrede ona saygı gösteriyordu. Fazla kalmadı. Ama bu özelikleriyle bir heybet yaratıyordu. Kaygısız katılıyordu. Ret ve kabul ölçüleri netti. Mesela yanlış bir şey olduğu zaman insan haki yoldaşın tavrını kestirebiliyordu. Askerilik konusunda da böyleydi. Üçüncü konferans aktarımı olduğu zaman hep sorgulayıcıydı. Meşru savunma nasıl olacak ne yapacağız konusunda hep soruyordu. Ciddiydi keskindi. Sesizdi ama pratik konusuna gelince tavır ve duruşuna bakıldığında insanı yanıltıyordu. Karakter anlamında PKK’nin bütün kadroda oturtmaya çalıştığı şeyi onda görmek mümkündü.

AİHM savunmalarında öğrenci olmasına rağmen bazen özeleştiri konusunda tek kalıyordu. Yeni olmasına rağmen özeleştiri veriyordu. İstekleri büyük bir misyonla katılım ve bunun bu temelde sözünü vermek oldu. Vedalaşırken herkesin üstünde yarattığı etki ye tanık olduk*. “Verilen eğitime layık olacağız.” dedi*. Söz ve pratik birliğini sağladı. Bunu başardı. Hep Hakkâri de kaldı. Bu da onda hâkimiyet sağlamıştı. Onun için şahadeti ağrı oldu. Çok fazla özelikleri sıralanabilinir. Ama en temel özelliği pratik kişiliği ve söz birliği sağlama vardı. Aramızda en önde olan yoldaşlardan bir tanesiydi. Sanki ilk kurşunu o sıkmalı, ilk göreve o gitmeli, en sona kalan lokmayı o yemeli, en ağır yükü o kaldırmalı gibi kendini çok derin borçlu hisseden bir kişilik yapısı vardı. Belki de sesiz duruşu yaşamın bu ayrıntıları özerinde yoğunlaşma ile geçiyordu. Yaptığı her davranış ve iş ardında güzel bir düşünce yarattırdı insanda. İşte Hakki yoldaşın konuşma tarzı ve dilli böyle idi. O çok konuşmasa da çok anlaşılıyordu. Onu tanımamış olsaydık şahadeti bu kadar ağır olmaya bilirdi. Demek ki kendini çok iyi anlatmıştı. Onu her hatırladığımızda yaşamdan bir parça aklımıza geliyor yaşamla bütünleşen kişiliğinin derin yokluğunu hissediyorduk. Onlar aramızdan ayrıldığında azalan biraz da yaşam oluyor. Onun için onların anısına yaşama dört ele sarılıyoruz. Bu onları yaşatma anlamına geliyor, biraz da onlar biz oluyoruz.