**BARAN-NEVZAT ACAR YOLDAŞIN ANISINA**

**“Nerede savaş varsa orada Baran arkadaş vardı”**

 *“3 Şubat günü Batman’ın Kozluk ilçesi Gomika (Günyayla) yaylası yakınlarına yönelik olarak işgalci TC ordusu ve Özel Harekat Polislerinin katıldığı bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonda 5 arkadaşımız şahadete ulaşmıştır. Bu olayda gerillalarımıza karşı farklı silahların kullanıldığı şüphesi üzerinde durulmaktadır. Olayın gerçekleşme biçimine ilişkin bilgiler netleştirildiğinde halkımız ve kamuoyuyla paylaşılacaktır. Şehit düşen yoldaşlarımızdan birisi de Baran Barış (Nevzat Acar) yoldaşımızdır.*

*1981 yılında Amed-Bismil’de doğup büyüyen Baran arkadaşımız yurtsever bir çevrede yetişir. Özgürlük Hareketimizi yakından tanıyan ve bu büyük mücadeleye güçlü katılım sağlayan bir aile çevresinde yetişmiş olması onda Özgürlük Mücadelesi yolunda bir yolcu olmanın temellerini daha erken yaşlarda geliştirir. Bu yönlü arayışlarını 2004 yılında dağlara ulaşarak sürdüren Baran arkadaş büyük bir sevinç ve aktif katılımıyla mücadelesine başlamıştır.*

*Kürdistan da özgürlüğün sağlanılması büyük bedellerle yaratılmıştır. Baran arkadaşımızda bu bedelleri aile çevresinde yaşayarak bu uğurda en doğru sahiplenmenin şehitlerin izinde ve yolunda sürdürülmesi gerektiği inancıyla mücadele dört elle sarılmıştır. Yürüteceği mücadeleyi yüreğine ve bedenine bir tohum gibi serpiştiren Baran yoldaş bulunduğu alanlarda en önde bir katılımı esas almıştır. Xinere ve Garzan alanlarımızda gerilla mücadelesini yürüten Baran arkadaşımız birçok eylemde atik ve canlı katılımını hiç esirgemeden ortaya koymuştur. Mücadelenin olgunlaştırdığı bir kişiliği erkenden kendinde yaratan Baran arkadaşımız her çalışmayı ve pratik saha adımını başarının en büyük coşkusu haline getirmeyi esas alan bir ustalığı ortaya koymuştur.”*

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**HPG Ana Karargah Komutanlığı 10 Şubat 2012 gün ve “Batman’da Yine Savaş Kurallaları İhlal Edildi” başlıklı açıklamasında duyurmuştu Baran yoldaşın şehadet haberini.**

Onu gerilla saflarına katıldıktan sonra ilk tanıdığı gerilla olarak tanımlayan, bu nedenle onun kendisi açısından özel bir anlamı olduğunu belirten bir yoldaşı Baran arkadaşı şöyle anlatıyor:

“Baran arkadaş Bismil’in Koso köyünde doğmuştu. Ailesinin bir kısmı sonraki yıllarda Batman’a göç etmiş, mücadeleye destek sunmaktan geri durmamış yurtsever bir ailedir.

Onun doğup büyüdüğü Bismil çevresini biraz bilirim. Ovalık olan bu bölgenin insanları yaşamlarını toprağı işleyerek sürdürürler. Emek yanları gelişkindir.

Baran arkadaşta toprağa bağımlılıktan ve geleneksel Kürt köylü özelliklerinden ileri gelen feodal etkilenme görülse de bunların çok da fazla olmadığını, biraz değiştiğini gözlemledim. Belki İzmir’de uzun yıllar kalmış olmasının da bunda etkisi olmuş olabilir. Ama Kürtlere özgü inatçılık, sert kafalılık değişikliğe uğramadan Baran arkadaşta da varlığını sürdürüyordu.

O ovada doğup büyüyenler çoğunlukla esmer tenli olurlar. Yalnız Baran arkadaşın biraz kumrala çalan ten ve saç rengi vardı. Yakışıklıydı. Yüzüne yayılan yara izi yakışıklılığından hiçbir şey eksiltmemişti. Tersine bir desen gibi işlenmiş ve ona ayrı bir hava katmıştı.

Türkiye kentlerinde kaldığı yıllar boyunca Kürtlere karşı uygulanan soykırımın boyutlarına yakından tanık olmuş; eriyip gitmeyi, teslim olmayı kabul etmediği için PKK'nin yürüttüğü özgürlük mücadelesine gelmişti.

Onunla 2004 yılında yeni savaşçı eğitim devresinde tanıştıktan sonra, ilk tanıştığım arkadaş olmasının da etkisiyle ona karşı büyük bir bağlılığım oluştu. Oldukça sessizdi. Düşmana karşı ise her zaman büyük bir kin ve öfke beslediği rahatlıkla anlaşılabilirdi. Örneğin, söylediği şarkılar çoğunlukla direniş ve savaş üzerine olan şarkılardı. En çok sevdiği şarkı Genç Xelil şarkısıydı. Ama Baran arkadaşın bu şarkılar dışında çok da müzikle ilgili olmadığını söyleyebilirim. Onun sessizliğinden bile çıkarılabilecek birçok mesaj vardı. Bir bakışıyla çok şey anlatabilecek kadar güçlü bir yapıya sahipti. Düşmana karşı savaşacak cesarete sahip olduğu duruşundan anlaşılırdı.

Sessiz olmasına karşın maddi, manevi her şeyini arkadaşlarla paylaşıyordu. Yoldaşlık özelliklerini her şehit arkadaşta olduğu gibi, her militan kadroda olduğu gibi, Apocu militanda olduğu gibi rahatlıkla Baran arkadaşta görebiliyorduk. Baran arkadaş için her açıdan bir paylaşım esastı.

Bazen tek başına kaldığında ellerini alt çenesindeki dişlerine götürerek dişleriyle oynardı. Dişlerinin çürümüş olması onda böyle bir alışkanlığa neden olmuştu. Onu böyle gören arkadaşlar takılmadan edemezlerdi. Bu takılmalar Baran arkadaşın zoruna gitmez, “*Ben ne yapayım yoldaş! Ağzımızda diş kalmamış. Devrim işidir, ağırdır.”* diyerek mizahi cevap verirdi.

Nerede savaş varsa orada Baran arkadaş vardı. 2006’da ilk grup Garzan’a gittiğinde Baran arkadaş o grubun içinde yer almıştı. Şêx Cuma, Bitlis, Siirt alanlarında eylemsel düzeyde rol oynadı. Hem eylemsel olarak düşmana karşı mücadele yürütülmesinde hem de gerilla kültürünün Garzan’da oturtulmasında bir rol ve misyon sahibiydi. O Garzan için çok önemli bir konumdaydı ve bunu kendi emeğiyle başarmıştı.

Baran arkadaşın sadece savaşta değil, yaşamda da çok belirgin bir konumu vardı. Pratikçiydi. Bir göreve gittiğimiz zaman en ağır yükü o alırdı. Fiziksel olarak o kadar güçlü biri olarak görünmüyordu da. Ona baktığınızda ‘on kilo yükü ya kaldırır ya kaldırmaz’ derdiniz. Ama buna rağmen, gerektiğinde, en zor koşullarda dahi elli kilo yük alabiliyordu. Hatta bu durum onda bel fıtığı gelişmesine neden olmuştu. Yine de hiçbir zaman kendisini çalışmalardan geri bırakmazdı. Bu hastalıklarını hiçbir zaman engel olarak görmedi. Bırakalım engel olarak görmeyi, tartışma konusu dahi yapmadı. Oysa bir yerde otururken bile onun canının bu ağrılardan dolayı yandığını anlayabilirdik.

2008’de Garzan Geliyê Şêx Cuma’da onu gördüm. Biz Güney’den gitmiş ve alana yeni ulaşmıştık. Bizi ilk karşılayan Şex Cuma vadisinin soğuk rüzgârı olmuştu. Sonrasında da nöbetçiler. Çok yorulmuştuk. Terliydik. Yanımızda kefiyelerimiz dışında üstümüze atabileceğimiz bir şeyimiz yoktu. Ne yapabileceğimizi düşünürken nöbetçi arkadaş bizi arkadaşların uyudukları yere götürdü. O anda, bir uyku tulumunda, birden fazla sayıda arkadaşın yattığını gördüğümde şaşırdım. Oysa Güneyde olanaklar çoktu. Herkesin battaniyesi ya da uyku tulumu olduğu için sorun çıkmazdı.

Çekingenliğimden olacak, tanıdık birilerini aradım. Tabii, Baran arkadaşın orada olduğunu biliyordum. Hemen gidip onu uyandırdım. Eğitim devresinden tanıdığım, birlikte çok şey paylaştığım Baran yoldaş beni gördüğüne çok sevinmişti. Hemen kalktı ve bana sarıldı. Bu, yaşamım boyunca çok az hissedebildiğim bir sıcaklıktı.

Biraz sohbetin ardından, “*Baran arkadaş, çok soğuk, ne yapacağız?”* diye sordum. Bana *“Sen merak etme*. *Burada, Kuzey’deki diğer arkadaşlar ne yapıyorsa biz de onu yapacağız. Hiçbir arkadaş bu durumda açıkta kalmaz”* diyerek rahat olmamı istedi. Uyku tulumunu açtı ve ikimiz tulumun içine girdik. Böyle sabahladık.

Sabah olduğunda her şey çok daha farklıydı. Garzan’da başından geçenleri anlattı. Çok farklı ve dikkate değer anılarından söz etti: yoldaşların birbirleri için canını feda etmeleri, ölüme atılmaları… Baran arkadaş böyle onlarca olaya tanıklık etmişti. Gerillacılık yaşamının her anında binlerce arkadaşının senin için binlerce kez kendisini feda etmek için hazır olduğunu düşündükçe savaşma istemin daha da güçleniyor. Bu gerçeklikle yaşıyorsun. Aynı mevzide yer alıyorsun. O mevzi bazen senin için bir mezar da olabiliyor. O mevzi bazen son sözlerin söylendiği yerdir veya bu sözleri arkadaşınla paylaştığın yerdir. O mevzide sadece arkadaşını görebiliyorsun. Baran arkadaş işte bu duyguları yoğun biçimde yaşamıştı.

O günden sonra yan yana olduğumuz her günün gecesinde sırt sırta vererek uyuduk. Onu düşündükçe aklıma gerçek arkadaşlık, yoldaşlık gelir. Partiye ve halka bağlılık gelir. Kendisini geliştirmek için her zaman emek ve çaba içerisinde olmak gelir. Üzerine düşen her tür görevi yerine getirme uğraşı gelir.

Baran arkadaş bir kış günü Garzan eyaletinin Sason bölgesine bağlı Kozluk alanında dört yoldaşıyla birlikte şehit düştü. Kaldıkları sığınak deşifre olmuştu. Baskın yapmak için gelen düşman güçleriyle son nefeslerine kadar çatışmakta hiç tereddüt göstermediler. Baran arkadaşla birlikte Mustafa, Devrim, Berxwedan ve Çekdar yoldaşlar omuz omuza vererek bu direniş destanını yazdılar.

Baran arkadaşa ve tüm şehit arkadaşlarımıza şu sözümüzü yineliyoruz: Sonuna kadar yollarının takipçisi olacağız. Onları unutmayacak, duygularımızda, düşüncelerimizde, mücadelemizde yaşatacağız.”

**Mücadele Arkadaşları**