**HAMZA BAŞKALE-MUSA YILMAZ YOLDAŞIN ANISINA**

**ÖZGÜRLÜĞÜN SESİ YAŞAMIN NEFESİ ÖLÜMSÜZLÜĞÜN KENDİSİDİR HAMZA YOLDAŞ**

Hamza arkadaş Geverliydi ve 1994 katılımlıydı. Genelde Zap, Metina, Haftanin ve Gare’de kalmıştı. Metina alanından sonra Mahsum Korkmaz Akademisi’ne gidiyor ve burada mezun olduktan sonra düzenlemesi Amanos alanına oluyordu. 2005 yılında da Amanos’a geçmişti. Aslında Hamza arkadaş müdahale için Amanos’a gitmişti; çünkü Amanos’un gerilla tarzında bir tıkanma vardı. Hamza arkadaş, örgütsel ve sonuç almada çok gelişkin bir arkadaştı. Daha çok askeri yönleri ön plandaydı. Her zaman düşman gerçekliğiyle ve kendi gerçekliğini birbiriyle karşılaştırarak olay ve olgulara çok ciddi yaklaşırdı. Düşman tarzına karşı çok hassastı ve zayıflık da olsa düşmana sezdirmezdi. Savaş tarzı bile düşmanı ürkütüyordu. Bir eylem olsa hep onun adı geçerdi. Her yerde ismi anılıyordu. Bizde ona takılıp “sen Napolyon gibi olmuşsun” diyorduk. Yaşamda gerçekten çok fedakârdı ve yerinde hiç durmuyordu. Yetenekleri çoktu ve yaşamda da kendini çok geliştirmişti. Örgütsel ve politik yönleri çok güçlüydü. Yoldaşlarla alıp vermede çok yönlüydü. Kazanımcı bir tarzı vardı. İnsanlar arasına fark koymuyordu. Oldukça da hümanist ve çok sevilen bir arkadaştı arkadaşlar arasında.

Ben onu ilk defa 2006 yılında kırsalda gördüm; uzun boylu bir arkadaştı, ayrıca pala bıyıkları ve kahverengi gözleri vardı. Onu ilk gördüğümde eski APO’cu arkadaşlar aklıma gelmişti, çok etkilenmiştim. İlk gördüğümde bize çok sıcak yaklaşınca ben daha çok etkilenmiştim. Daha sonra beraber ava da çıkmıştık. Yaşamdaki duruşu da insana müthiş bir güven veriyordu. Hatta onunla bir göreve gittiğimde, sanki ardında bin kişilik bir orduyla yürüyor gibi bir güven ve huzur veriyordu bana. O kadar ki, insan onun yanında kendini güvende hissediyordu. Böyle genel özelliklere sahip bir arkadaştı Hamza arkadaş.

2008 ilkbaharında Amanoslar’da eyalet konferansı olmuştu. Eyalet konferansı sonrası benim ve onun da birlikte olduğu 6 kişilik bir arkadaş grubunun Samandağı alanına düzenlemesi oldu. Samandağı’na giderken bir- iki hafif düşman pususundan kazasız geçmiştik. Samandağı’nı o zaman gerilla olarak yeni geçiyorduk. O yüzden stratejik bir öneme sahipti. Samandağı, Amanoslar’dan Amik ovası yüzünden kopuktu. Düşük bir araziydi. Yani Samandağı diğer alanlar gibi yüksek bir arazi değildi.

Genelde çam ağaçları çoktu. Çok az sayıda da meşe vardı; ama arazisi çok kayalıklı ve sertti. Denize göre bir şekillenmesi vardı. Etrafı da beldelerle sarılı bir alandı. Tabi burada yurtsever Alevi Kürtler de vardı. Yani kozmopolit bir alandı. Türk solu da burada faaliyet yürütüyordu. Ama bunlarınki zayıf faaliyetlerdi. Bizler de alanı açmak için gelmiştik.

Hamza heval iki kez gidip gelmişti buraya. Biz ise tanımıyorduk. 5-6 ayda araziyi ve halkını tanıdık. Hatta Kürt kesimlerle biraz ilişkilerimiz de oldu. Alt yapıyı da oluşturduk. Artık yavaş yavaş yerleşmeye başlamıştık. Örgütsel alanlarımızdan birisi olmuştu artık buralar. Bu alanda 2-3 eylem yapıp, moral da almıştık. Örgüt bizi bu eylemlerden dolayı da kutlamıştı.

Hamza heval ve iki arkadaş, yaklaşan HPG konferansına gideceklerdi. Üç arkadaş burada buluşup bir gün daha yanımızda kalıp, ertesi akşam yol çıktılar. Bu üç arkadaş Davut arkadaş, Ahmet arkadaş ve bizim noktamızdan giden Hamza arkadaştı. Akşam yola çıktıktan iki saat sonra, saat 21-45’te düşman pususuna düştüler. Aslında bu pusu, düşmanın her gün o noktalara attığı pusuydu ve hiç farkında olmadan attıkları bu pusularına arkadaşların düşeceğinden kendileri de habersizdirler. İşte arkadaşlar düşmanın her zaman attığı o rutin pusulardan birine düşüyorlar. Düşman tabi ilk Hamza arkadaşla karşılaşıyor ve karanlık olduğu için Hamza arkadaşın gerilla olduğunu bilmiyor. Hamza arkadaş da aynı düşünceyle askeri karanlıkta seçemiyor ve ona “sen kimsin?” diyor. Aslında henüz onu tanıyamadığı için o da “sen kimsin?” deyince Hamza arkadaş durumu anlıyor ve sesin bir askere ait olduğuna kanaat getirince silahına sarılıp askeri vuruyor. Silah seslerini duyan yukarıdaki askerler de, hemen ağır silahlarıyla Hamza arkadaşı baştan aşağı tarıyor. İki ayağına kurşun yiyor. Hamza arkadaş bombasını askerlere atıyor ve arkasındaki 5 metre mesafeyle gelen diğer arkadaşlara bağırarak “sakın gelmeyin, ben vuruldum. Kendinizi kurtarın!” diyor. İki arkadaş bunun üzerine kendilerini yolun altına atıp düşmana karşı bir planlama yapıp düşmana saldırıyorlar. Hamza arkadaşı düşman bölgesinden alıp 100 metre yolun aşağısına indiriyorlar; ama Hamza arkadaşın şehit düşmesini engelleyemiyorlar. Sonra Ahmet ve Davut arkadaşlar cenazeyi daha aşağı indirip saklıyorlar.

Daha sonra bu iki arkadaş bulunduğumuz alana gelip durumu bize bildirdiler. Biz hemen noktamızı değiştirip düşman yönelimine göre kendimizi konumlandırdık. Tabi düşman hemen ardından karadan ve havadan bizlere operasyon yaptı ve getirdiği köpeklerle arkadaşın cenazesini de buldular.

Hamza arkadaş örgüt açısından gerçekten büyük bir kayıptı. Şehadeti üzerimde büyük bir etki yapmıştı. Artık intikam duygusu bizde de gelişmişti. Kanını yerde bırakmayacak, onun intikamını alacaktık. Örgüt şahadeti değerlendirerek, bu şahadetten dolayı örgütün de zorladığını belirtti ve böyle anlaşılmasını istedi. Bir süre sonra Hamza arkadaşın intikamı bir eylemle alındı. Alandaki bir NATO Radar Üssü vurularak 4 asker öldürüldü. Bu radarla tüm Ortadoğu denetleniyordu. Daha sonra şehit Hamza’nın cenazesi düşmandan alınarak Gever’de 80 bin kişilik görkemli bir törenle toprağa verilerek sonsuzluğa uğurlandı.

***Mücadele Arkadaşları***