**CİGERXWİN-ZEKİ SÜLEYMANOĞLU YOLDAŞIN ANISINA**

**ADANMIŞ BİR YAŞAMIN ÖYKÜSÜ**

**Kandil’de 28 Şubat 2012’de geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Cigerxwin Amed kod isimli HPG gerillası Zeki Süleymanoğlu’nun yaşam öyküsü, yaşamı boyunca bir insanın nasıl da özgürlük hayalleri ve özleminin amansız takipçisi olduğunu ortaya koyuyor.**

Ortadoğu coğrafyasında Kürt olmak demek, parçalara bölünen ve sömürü çarkına alınan ülkesinde belki de daha doğuştan sıfırın altında doğmak anlamına geliyor. Özellikle Kürdistan coğrafyasında geliştirilen katliamların ardından Kürtlük; korkulması, ondan kaçılması ve hiçbir zaman sahiplenilmemesi gereken bir ateşten gömleğe benziyor. Kürtlükten bahsetmenin bile ölüm anlamına geldiği bir dönemde Kürt Özgürlük Hareketi’nin “Kürdistan Sömürgedir” ifadesiyle Kuzey Kürdistan’da gerçekleştirdiği çıkış, kendi kimliğine duyulan özlemin gerçekleştirilmesinin bir umudu haline geliyor. Özellikle de 1990’lı yıllar, bu umudun halkı ayağa kaldıran bir güce dönüştüğü dönem olurken, bu dönemden etkilenen çocuklar ve gençler ise her zaman bu umut ışığında özgürlüğe ulaşma hayali ve özlemiyle tutuşuyor. Yazı dizimizin bu bölümüne konu olan Cigerxwin Amed kod isimli HPG gerillası Zeki Süleymanoğlu da bu özlemi yaşayan ve bu özgürlük hayalini gerçekleştirme arayışı içinde olanlardan.

1967 yılında Amed’in Hazro ilçesine bağlı Hacireşê köyünde dünyaya gelen Süleymanoğlu, evli ve dört çocuk babasıdır. Süleymanoğlu’nun şekillendiği Hazro; Amed’in küçük bir ilçesi olup yıllardan beri Kürdistan Özgürlük Mücadelesi savaşçılarına mesken olmuş ve ev sahipliği yapmıştır. Her ne kadar Şeyh Said İsyanı Amed’de bir komplo sonucu bastırılmış olsa da Amed, her zaman Kürtler açısından siyasi anlam ifade eden bir otorite merkezi olmuştur. Özellikle Med Krallığından bu yana bu durum böyledir. Bir nevi Kürtler açısından bu krallığın yıkılışı bir baş aşağı gidişin miladı gibi bir dönemi ifade etse de, yine de bu topraklarda özgürlük mücadelesi her zaman gelişme umudunu korumuş ve filizlenmeye uygun bir coğrafya sunmuştur. “Son İsyan” olarak nitelendirilen ve bugünlerde sağladığı başarıyla tüm dünyaya kendi siyasi otoritesini kabul ettirmiş bir hareket olan Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan öncülüğünde kurulan PKK için de Amed siyasi bir role sahiptir. Kürt Halk Önderi’nin PKK’nin kuruluş döneminde kaldığı bir alan olan Amed, öte yandan 25-27 Kasım 1978’de Fis Köyü’nde gerçekleşen PKK Kuruluş Kongresi’ne de ev sahipliği etmiştir. Devlet tarafından da birçok kesim üzeri özel savaş politikası yürütülen bu alanda her ne kadar işbirlikçilik ve Kürt karşıtlığı geliştirilmek istense de buralarda gelişen özgürlük mücadelesi bütün bu politikaları yıllardan beri boşa çıkartmaktadır. Özellikle başta Mazlumlar, Kemaller ve Hayriler olmak üzere emsali görülmemiş Amed Zindan Direnişi insanlık dışı tüm uygulamalara rağmen bu özel savaş politikalarını, direnişleriyle boşa düşürmüştür. Bu yaşananlar ardından HPG’li Süleymanoğlu gibi bini aşkın Amed’li gencin özgürlük mücadelesine katılması bu durumu doğrulamaya yetiyor da artıyor bile. Süleymanoğlu’nun doğduğu ilçe olan Hazro’ya bağlı birkaç korucu köyü olmasına rağmen Hazro, genel olarak bedelleri olan ve yurtsever bir yerdir. Ancak ekonomik sıkıntılar ve devletin uyguladığı baskılar korucu olan birkaç köyün, diğer köyler üzerinde baskı uygulamasına neden olmuştur. Bu köylerden en çok yöre halkıyla arasına mesafe koyan köy, Zoğbirin korucu köyüdür. Bu köyün korucularının elinden çok çeken yöre halkı gerillaya olan bağlılıklarını daha da artırmışlardır.

EN ZOR DÖNEMLERDE GERİLLAYLA İLİŞKİLENİR

Süleymanoğlu işte böylesi karmaşık ve zor bir dönemde gerilla ile ilişkilenerek milislik yapmaya başlamış, yöredeki bu durumlar karşısında halka gücü oranında katkı sunmaya çalışmıştır. Evli olduğu için PKK’li yetkililer bu dönemde ondan cephede milislik yapmasını istemişler. PKK militanlarının bu beklentilerini geri çevirmeyen Süleymanoğlu, bu temelde mücadeleye katkı sunmak için gecesini gündüzüne katarak çalışmış. 90’lı yıllardaki milis çalışması Kürdistan’ın her yerinde, silahlı mücadelenin en önemli sahasını teşkil etmekte idi. Gerilla ile halk arasında kurulan bir köprü gibiydi. Bu yıllarda Amed’de önemli bir milis potansiyelinin olduğu, milis takımlarının oluşturulduğu gerçeği bilinmektedir. Bu yurtsever milislerin birçoğu Türk Gladiosu’nun 1993-1994 operasyonlarından sonra katledildiler. Bazıları aile ve çocuklarını bırakarak direkt gerilla saflarında yer alırlarken bazılarının da tutuklanması söz konusu oldu.

ZİNDANDAN DAĞA YÜRÜYÜŞ

Cigerxwin Amed kod isimli Zeki Süleymanoğlu da 1994 yılında bu dönemde yakalananlar arasındadır. Yakalanmasının nedeni şüphesiz onun gerillaya aktif destek sunmasıdır. 9 yıl cezaevinde kalır, cezaevinde kaldığı süre zarfında da özgürlük ve yurtseverlik amaçlarından ödün vermeyerek, hep bir gün gerillaya katılma hayali ile yaşar. Türk devletinin zindanlardaki işkence, baskı ve itirafçı olma dayatmalarına karşı, PKK öncülüğünde gelişen zindan direniş kültürünün bir militanı olarak hareket eder. Arkadaşlarına her fırsatta zindandan çıkar çıkmaz gerillaya katılacağını söyleyen Süleymanoğlu; zindandan, kesin gerillaya katılım kararı verdiği bir dönem olan 2004 yılında çıkar. Zindandan çıktıktan sonra bir süre legal alanda yurtsever mücadeleye destek sunan Süleymanoğlu, diğer yandan aile ve çocukları ile ilgilenir, ekonomik sıkıntılarına da çözüm üretir. Ardından 2006 yıllında Güney Kürdistan’a gelerek hem çalışmaya başlar hem de yine Kürdistan özgürlük mücadelesi ile ilişkilenerek mücadelesine daha aktif bir şekilde devam eder.

ÖZLEM VE HAYALİNİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Güney Kürdistan’a gelişi ile birlikte kendi yaşamını örgütlemekten çok mücadele etmeyi hedefleyen Süleymanoğlu; Amed’deki eski milislik günlerine duyduğu özlemi sürekli çevresindeki arkadaşlarına anlatır. Bu özlemini ve hayalini gerçekleştirmek istediğini her fırsatta dile getiren Süleymanoğlu’nu mücadele arkadaşları şöyle anlatıyor. “O dönemde birlikte çalıştığı ve tanıdığı bazı şehit arkadaşları bu vesile ile tekrar anıyor ve anılarına bağlı kalacağımızı belirtiyoruz. Zeki arkadaş, Hazrolu Serxwbûn arkadaş, Piling arkadaş, Hamza arkadaş, Teyrek arkadaş, Zeki arkadaşın akrabası Raperîn arkadaş, Farqînli milislerden Mehdi ve Mervan arkadaşların mücadeleleri, özelde Şehit Kendal alanı olmak üzere Amed Eyaleti için değerli fedakârlıklara ve hizmetlere vesile olmuştur.”

Süleymanoğlu’nun mücadele arkadaşları, yaşadığı ilginç bir anıyı şöyle dile getiriyor. “Bir keresinde Şehit Kendal alanında bir noktaya gelmek üzere, arkadaşlardan randevu almış. Bir milis arkadaşı ile birlikte noktaya varınca kimsenin olmadığını fark etmişler. Çünkü alana yönelik yapılacak bir operasyonun bilgisini alan arkadaşlar mevzilenmişlerdir. Zeki arkadaş yanındaki milis arkadaşıyla birlikte, arkadaşlara doğru ilerlerken arkadaşlar onları düşman sanarak ateş açmışlar. Onlar da silahlarını ateşleyince karşılıklı çatışma başlamış. Ancak silahlarının seslerinden, gelenlerin düşman olamayacağını anlayan arkadaşlar “Kimsiniz?” diye seslenince Zeki arkadaşlar kendilerini tanıtıyorlar. Bu olay üzerine alandaki arkadaşların kendilerine çok kızdığını, gece habersiz bir şekilde yanlarına gelmenin tehlikeli olduğunu defalarca söylediklerini anlatıyordu. Zeki arkadaşı etkileyen bir anıydı, sıklıkla bu anısından söz ederdi.”

DEVRİM ÇALIŞMASINA DUYULAN BÜYÜK AŞK

Süleymanoğlu’nun çok kitap okuduğunu belirten arkadaşları; “Zeki arkadaşın örnek alınması gereken diğer bir özelliği ise çok kitap okumasıdır. Özellikle şiir ve edebiyat kitaplarına meraklı idi. Seydaye Cigerxwin ve Feqiye Teyran’ı severek okurdu. Cezaevinden kalma bir özellik olsa gerek, volta atmayı çok seviyordu. Bu esnada da aklına gelen besteleri, sessizce okumaya başlardı. Zeki arkadaş pratikte çalışkan ve sürekli moralli olan bir arkadaştı. Özellikle devrim için çalışmayı her şeyden çok seviyordu. Arkadaşlar hep ailesine ve çocuklarına bakmasından yana tavır alırken, kendisi mücadele içerisine aktif olmayı benimsedi. Bu amacından vazgeçmedi; dağda iken muradına yeniden erdiğini, hatta geç bile kaldığını belirtiyordu. Ancak Kandil alanında geçirdiği talihsiz bir trafik kazası onu aramızdan aldı.” diye belirtiyorlar.

NURHAK: TAM BİR SAVAŞ KOMUTANIYDI

Süleymanoğu ile 2009 yılında eğitim sürecinde tanışan HPG gerillası Agiri Nurhak; Süleymanoğlu’nu şöyle anlatıyor. “Oldukça doğal ve sade bir arkadaştı. Paylaşımcıydı. Rahatlıkla ona yaklaşılıp ilişkilenebilinirdi. Sadeliği ve moralli yanı üst derecedeydi. O arkadaşın yanında kendinizi rahat hissederdiniz. Hem genel yoldaşlara hem de kadın yoldaşlara bu biçimde yaklaşırdı. Şakacı yanıyla da dikkat çeken bir arkadaştı. Arkadaşlara takılmasıyla aslında bir yanıyla akademimizin moral kaynağıydı. Oldukça eski bir arkadaştı da. İstemi savaş alanlarına gitmek yönündeydi. Esasında Cigerxwin arkadaş tam bir savaş komutanıydı. Duruşu ve katılımıyla eğitimde öncüydü. İdeolojik anlamda bir bilince ve derinliğe sahipti. Böylelikle ondan çok şey alırdık.”

HPG: CİGERXWİN AMED BÜYÜK BİR EMEĞİN SAHİBİ OLMUŞTUR

Cigerxwin Amed kod isimli Zeki Süleymanoğlu’nun Kürt Özgürlük Hareketi’nin 1990’lı yıllarda serhildanları geliştirmeye çalıştığı bir dönemde, Amed’te çok uzun bir süre milislik görevi yaparak büyük bir emeğin sahibi olduğunu belirten HPG Ana Karargâh Komutanlığı; açıklamasında şu ifadelere yer veriyor. “Cigerxwin arkadaş; 1990’lı yıllarda mücadelemizin serhildanlarla büyük kitlesel gelişim sağladığı zorlu dönemlerde Amed eyaletinde uzun bir süre milislik görevini yaparak özgürlük hareketimizde çok büyük emeklerin ve çabaların sahibi olmuştur. Fedakârlıklarla dolu bu mücadele tarzını en yoğun bir biçimde sürdürmeyi esas almıştır. Cigerxwin arkadaşımız bu çalışmaları yürütürken bir operasyon sonucu 1994 yılında tutuklanarak Amed cezaevinde kalmıştır. 2004 yılına kadar süren 10 yıllık direnişçi mücadelesini en amansız ve zor koşullarda zindan direnişi geleneğiyle başarıyla yerine getirerek kararlı bir militanlığı duruşuyla ortaya çıkarmıştır. Zindanlarda düşmanın tüm baskı ve yönelimlerine karşı O direniş abidelerinin ruhuna yaraşır bir yaşamı ve duruşu sahiplenmiştir. Cigerxwin arkadaş; zindandan çıktıktan sonra, evli ve dört çocuk babası olması yanında özgürlük mücadelesinden kopmayarak gerilla saflarında yerini almıştır. Gerilla saflarında Önderliğimize ve Kürdistan Halkına olan bağlılığını daha da geliştirerek yoğun bir çalışma içerisinde olmuştur. Arkadaşları tarafından sevilen ve değer verilen Cigerxwin arkadaş; 28 Şubat 2012 tarihinde Medya Savunma Alanlarında talihsiz bir kaza sonucu şehit düşmüştür. Cigerxwin arkadaşımızın şahadeti, onun emekçi kişiliğini ve mücadele bağlılığını en güçlü bir biçimde sahiplenmemizin sözü ve kararlılığı olacaktır.”

**Mücadele Arkadaşları**.