Savaşmanın Azmiyle Dolu Rojbin Yoldaş Anısına

“STAR TANRIÇALARI HER ZAMAN MİTOLOJİK VE EFSANE DEĞİLDİR EĞER TANRIÇALIK DEMOKRATİK TOPLUMU YARATAN KİŞİLERSE, ÖYLEYSE GÜNÜMÜZDE VAR OLMAKTALAR…”

Bunlardan bir tanesi de Şehit Rojbin HEREKOL’dur. Rojbin arkadaş ilk tanışmam 2010 baharıydı. 14 Mart’ta yanımıza düzenlemesi olmuştu. Bizde tepeye 2-3 gün önce gelmiştik. Daha önce o tepeye kimse gitmemişti. Yarım metreye yakın yerde kar vardı. Su ihtiyacımız için kar eritiyorduk ve sadece 3 metre naylonumuz vardı. Yanımıza ilk bayan arkadaş geldiğinde çok zorlanmıştık. Yanımıza iki bayan arkadaş gelmişti. Takım komutanı olarak onlardan bir tanesi de Şehit Rojbin arkadaştı. Yeni bir parça naylon bulana kadar aynı naylonu kullanmıştık. Sabahtan akşama kadar mevzi çalışması, akşamları da nöbet olduğu için zorlanıyorduk. Bir süre böyle devam ettik. Rojbin arkadaş ilk gördüğümde aslında biraz önyargılı yaklaştım. Ama daha sonra tanıdığımda ne kadar değerli bir arkadaş olduğunu fark ettim. Rojbin arkadaş hasta bir arkadaştı. Buna rağmen her işte öncüydü. Bizimle çalışıyordu. Yapabildiğimiz bütün işleri oda yapıyordu. Çok zorlanıyordu ama öyle bir durumda hastalığına hiç aldırış etmeden çalışmaya devam etti ve yaşamda hep moralliydi. Rojbin arkadaş sosyal yönü çok gelişkindi. Bu yönünden dolayı Rojbin arkadaş saatlerce sohbet edilebilirdi. İnsan sessiz kaldığında bile kendisi gelip sohbet ederdi. Seni sohbete teşvik ederdi. Yaşamın hep canlı olmasını isterdi ve hep onun gibi. Eski ve tecrübeli bir arkadaştı. Tecrübelerini vermede sakınmazdı. Yaşamda duruşu hep örnek alınacak bir duruştu. Bütün arkadaşlara aynı davranırdı. Erkek bayan arkadaş fark etmezdi. Sohbetlerinde de YJA STAR kurumunu çok dile getiriyordu. Nasıl hareket edilmesi gerektiğini ve hala önünde aşacağı bir sürü engelin çıkacağını söylüyordu. Bu engelleri aşmamız için Önderlik çizgisinde derinleşmemiz gerektiğini anlatıyordu. Her akşam pusu yerine gittiğimizde Rojbin arkadaş çok zorlanırdı, önden giderek ve belli ettirmeden arada bir duraklayarak istirahat ederdi. Onun yorulduğunu bilmemizi istemiyordu. O haliyle bile benden BKC silahını istiyordu. Vermiyordum ama bazen zorla alıyordu. Karanlık ve yağmurdu, keşif yerine gidene kadar önümüzde çok kötü bir yamaç vardı. Gereğinden fazla kaygandı. Orda düşmediğim akşam yoktu, ne zaman düşsem Şehit Rojbin gülerek “ilk başta nasıl olduğumu söyleyerek sonra dikkat et yoldaş partinin silahını kıracaksın, parti o silahı alana kadar neler çekti” derdi. O bahar düşmanın gelmesini çok bekledik. Sadece pusu yerine gittiğimizde değil, 24 saat pusudaydık; “ düşman gelse de darbeyi vursak” derdi, Şehit Rojbin arkadaş. Aradan aylar geçti, yaza doğru geldiğinde artık düşmanın konumlaması biraz belli olmuştu. Rojbin arkadaş eylem için çok dayatıyordu. “ madem düşman gelmedi, hadi biz gidelim” derdi. Eyleme katılmak istiyordu. Düşmanı vurmak istiyordu ve 24 saat beyninden silmeyerek bu amaçla yaşıyordu.

Çok sıcak bir yaz günüydü Rojbin arkadaşlar onlar bizden çok uzaktalardı, yani noktayı görmüyorlardı. Benle başka bir arkadaş yazlık mangada sohbet ediyorduk. Birden havan sesleri gelmeye başladı. İlk baştan biraz toplandık, sonra seslerin uzakta geldiğini duyunca sohbetimize devam ettik. Aradan 5-10 dakika geçtikten sonra kulağımızın dibinde kulakları patlatacak şekilde basınç ve ses geldi. Aniden panikledik, biraz sonra koşa koşa sığınağa girdik, manganın içinde bütün eşyamız kalmıştı, silah, raxt, çanta, yelek vb. ihtiyacımız olan tüm malzemeler manganın içindeydi. Beslediğimiz iki tane keklik yavrusu vardı. Onları da manganın yanında bırakmıştık temiz hava alsınlar diye. Sığınağa girer girmez, bir patlama sesi duyduk, yanımdaki arkadaş patlama sesi nedir diye sorduğunda “ her halde tünel çalışması için kullandığımız dinamitlerden olabilir” diye cevap verdiğimde birkaç tane daha patladı ve sonra ufakları da patladı. İlk başta manganın yandığını fark etmemiştik, aslında fark etseydik bile manganın içi dolu cephaneydi, bir şey değişmezdi. Sonradan kalkıp mangaya baktığımızda mangadan geriye hiçbir şey kalmamıştı, silahlardan geriye sadece bir demir yığını kalmıştı. Arkadaşlar Şehit Rojbin onları çağırmaya gittiğinde Rojbin arkadaş patlama sesini daha önce duymuştu, arkadaşların seslenmesiyle hiç soluk almadan noktaya kadar koşmuştu. Noktaya geldiğinde taşın arkasında oturuyordum. Gelip manga yerindeki patlamaya baktığında, obüs yeri, beni görememişti. Yanımdaki arkadaşa bağırdı “Med nerde” diye çığlık atmıştı. Ben birden taşın arkasından çıktığımda beni gördüğünde yüzünde ilginç bir tebessüm gözüktü ve sonra gülmeye başladı. “Med arkadaş mangayı yakmışsın” dediğinde “ e Rojbin arkadaş düşman yaktı” diye cevap verdim. Bütün silahlar ve cephane gitmişti. Çok üzülüyordum, Rojbin arkadaş durmadan moral veriyordu. “ ya bırakın size bir şey olmadı ya size silah buluruz” dedi. Moral vermeye çalışıyordu. Ve görevini de iyi yapıyordu. Gerçektende moral verebiliyordu sonra yanlarından düzenlemem oldu. Ondan kısa süre sonra eylem hazırlıklarına başladı. Eylem grupları toplandığında Rojbin arkadaş kuş gibi cıvıl cıvıldı eyleme katılacağı için eylem tatbikatlarında beraberdik ve en son ben B-7 atarken ağzımı açmayı unutmuştum. 1 saate kadar hiçbir şey duymuyordum. Rojbin arkadaş tecrübesizliğimden dolayı gelip başımda bağırıyordu. Bende hiç duymuyordum. Yüksek sesle konuşuyordu. Bunu bilerek yapıyordu. Ne dediğini duymuyordum ama bağırdıktan sonra güldüğünü iyi biliyordum. Eylem düzenlemeleri olduğunda Rojbin arkadaşla aynı gruba girmiştik. Hatta Rojbin arkadaş grup komutanımızdı…

**MED DALAHÛ**