**Güzel Bir Yoldaşın Ardından**

Çok iyi hatırlıyorum, 2009 kışıydı. Yönetim planlaması için bizim kışlık kampa birkaç arkadaşla geldi, heval Rojbin. O zaman ilk kez gördüm. Daha önce arkadaşlar Heval Rojbin’den bahsetmişlerdi, Rojavalı(Dirbesiye) bir arkadaştı. Onu ilk gördüğümde fark ettim ve arkadaş bahsettiği arkadaş olduğunu çünkü tanımadığım bir o tek vardı.

Onu ilk gördüğümde dikkatimi çeken ilk şeylerden bir tanesi de etraftaki arkadaşlarla çabuk ısınıp tanıma isteği olmuştu. Ve hep yüzünde bir gülümseme vardı. Şehit Rojbin’in sosyal yapısı çok öndeydi çünkü arkadaşlarla çok alıp veriyordu.

İlk bakış açım şuydu;

Kış eğitimimiz bittikten sonra aslında bir yandan bitmedi diyebiliriz. Çünkü Şubat ayında çıktık pratiğe yerlerde hala kar vardı, hala kış mevsimiydi zaten. Düşmanın gelip bazı tepeleri tutmaması için bizde düşmandan önce o tepeleri tuttuk. Ve şehit Neval tepesi vardı. Arkadaşlar tarafından daha önce hiç kalınmamıştı. Koşullar çok zordu. Tepedeki koşullardan dolayı kimin orada o koşullar altında daha fazla dayanacağı tartışılıyordu. Hem Heval Rojbin’in direnme azminden dolayı ve de gerçekten bu koşulları yaşadığından arkadaşlara daha çok yardımcı olacağından dolayı herkesin önerisi Heval Rojbin olmuştur.

Önerimiz kabul edildi ve o pratikte yapılan düzenleme sonucu şehit Rojbin, şehit Neval tepesine gönderildi. Rojbin arkadaş birebir pratik yürütmedik o baharın ancak kendisinden fazla uzak değildik, gelen giden arkadaşlardan soruyorduk. Arkadaşın iyi olduğunu ve koşullara rağmen durumunun gereğinden daha iyi olduğunu duyuyorduk. Rojbin arkadaş sorduğumuzda ne yapıyor diye, arkadaşlar, şehit Rojbin’den bahsediyordu. Çok pratikçi olduğunu, gerçekten bütün arkadaşlarla ilişkisi, sosyal yapısı çok öndedir diye bahsediyordu. Eski klasik Kürt kadının özelliklerini taşımadığını diyorlardı. Erkek arkadaşlarla alıp vermesi olsun, kendini yaşama katması olsun, yaşamın her yerinde Rojbin arkadaş farklı bir renk olduğunu söylüyorlardı. Bende hep ancak ediyordum, onunla pratik yürütmek istiyor, onu tanımak için.

Birkaç ay sonra Rojbin arkadaş takımına (karma) düzenlemem oldu. Düzenlememe olduğunda şehit Rojbin’i yakından tanıma fırsatı buldum. Gerçektende arkadaşlar eksik bile demişti, şehit Rojbin hakkında.

şehit Rojbin’le pratik geçirdiğim süreçte arkadaşın özellikleri dikkatimi çok çekiyordu. Örneğin, önümüzde bir iş olduğunda veya bir iş yapmak istediğimizde eğer işimiz iki günlükse Rojbin arkadaş bütün gücüyle katılıp o işi gününde bitirmeye çalışırdı. İşini hep erken yapar, geç yapmazdı. Örneğin bir iş olduğunda yerinde rahat oturmazdı.

Eylem hazırlığındaydık, Rojbin arkadaş dokça mevzisini hazırlıyorduk. Mevziyi yapmak için taş çekiyorduk, taş çekme esnasında büyük bir taşı elime aldım, mevziye bırakacaktım. Tam mevziye bıraktığım esnada Rojbin arkadaş mevziye taş bırakıyordu. Elimdeki taş Hevaş Rojbin’in parmağına değdi ve hafif yaralandı.

Küçük kızgın bir tebessümle güler yüzle “ bu Soranlar benden ne istiyor” dedi. Daha önce buna benzer bir olay geçmişti başından ve yine bir Soran arkadaş tarafından verdiği tepkiler bu yüzdendir. Bende o an gülerek, “Rojbin arkadaş iş yapmamak için elini taşların altına koyuyor” dedim. Olay böyle sona ererek işimize devam ettik. Eylemde beraberdik, Rojbin arkadaş;

Eyleme gittiğimizde grup olarak bir şkefte bekledik, şkefte tüm arkadaş istirahat ediyorlardı. Ama Rojbin arkadaş istirahat etmeden ziyade oturuyordu. Kendi kendine düşünüyordu. Daha önce saldırı grubu için önerisi vardı. Ama savunma grubunda yer alıyordu. Buna rağmen mutluydu. Eylem bittikten sonra geri çekiliyorduk ve önümüzde bir köprü vardı. Savunma amaçlı köprünün altına girdik. Takviye ve savunmada yer alan arkadaşlarla köprünün altında buluştuk. Köprünün altına grupça girdikten sonra o esnada kobralar geldi ve tarayarak üzerimizde tur atmaya başladı. Etraf duman doluydu, yoğun obis saldırısı, keşif ve kobra dolaşıyorlardı.düşman o eylemden sonra bütün tekniğini devreye koymuştu o an her yerden alevler yükseliyordu. Kobra bir an uzaklaştığında, Rojbin arkadaş, bizim grup komutanına acilen geri çekilmemiz lazım diyerek grubumuzu geri çekti.

O gün şehit Rojbin arkadaş’ın yanından hızlıca ayrıldık. Ve gözlerimin önünde o tebessümlü yüzü kalmıştı, bağırarak, “ acil çekilin” deyişiydi. O günden sonra hep kendimi sorguladım. Orda kalma gücüm vardı, keşke kalıp Rojbin arkadaşla birlikte savaşa bilseydim… talimatı dinlemeseydim…

**Mücadele Arkadaşları**