**Aşir!..**

**Akif Doğan( M. Şirin Cebe) Arkadaşın Anısına**

Devrimler yüzyılı, 20. Yy kızıllığının içinden doğup gelmiştin. Deniz Gezmişin çevresini saran polisleri savurarak kollarıyla koca bir koridor açtığı o meşhur yürüyüşüne arkadaş olmak da yakışırdı sana, Che’nin ağzında ki purosuyla egemen dünyaya sırıtışına kahkaha ile ortak olmak da. Sen olmalıydın o her baktığımızda ‘bir eksiklik var’ dediğimiz kartpostalda. Hani Filistinli direnişçiyi göğsünden yediği kurşunla tam da düşerken gösteren. Şimdi daha çok ve daha severek dinleyeceğiz Ahmet Arif’i. Tüm şiirleriyle seni anlatır gibi sesinde ki kadifemsi yumuşaklık. Şiirlerinden esen devrimci romantizmin kokusuydun sen.

Kavgaya doğmuştun, kavganın içinde başkaldırının çocuğu olarak. **Seri**- **hıldan** çocuğuydun, boyun eğmek yoktu defterinde; bir elin zafere durmuşken diğer elin öfkeni fırlatmakta. Duruşun, doğum tarihine itirazdı; Apoculuğun ilk günlerinde olmalıymışsın gibi. Geleneği, ilkeleri ve ruhuyla Apoculuğun ilk gün ki yansıması yani.

Abartıya ihtiyaç duymadan, arkadaşlığımızın ilk günlerinden itibaren devrimci asaletindi bizden adlandırılmayı bekleyen. Devrimci asaletin tereddüt’ümüze imkân vermeyecek bir belirginlikte çarptı anlağımıza. Hiç tereddüt etmedik; devrimci asaletini, toplumsallığımızın en soylu gerçeği ile adlandırdık, ‘AŞİR’ dedik sana. Geleneğimizde demlediğimiz, yüreğimizde işlediğimiz bir isimdi. Başlangıcından henüz çok uzak düşmediğimiz insani davranış yüceliğinin ismiydi ‘AŞİR’ olmak, şimdilerde çok uzağında olduğumuz. Dağlı olmanın zorluğunu çekici bir kolaylığa dönüştürerek sevilir kılmanın tek biçimiydi ‘AŞİR’lik: Adil, eşit, özgür bir yaşamın direngen, mert, sadık ve de sözünün sahibi. Uzun zamandır karşılığı olmayan ‘Aşir zamanların’ destansı kahramanı yani!

Süzülen yıldızını görmüştün. Kaç kişiye nasip olmuştur gökyüzünden süzülenin kendi yıldızı olduğunu görmek? Hayatın tüm puştluklarına rağmen ‘Aşir’ olmak, olmak istediğinin içini doldurarak yaşatmaktı payına düşen. Eminim ki pimini çekerken de kendinde değil, seni mahkûm almaya çalışan puştluğun suratında patlattın bombayı. Özletip, arasta da bir ömür seni, özlemlerimize taş basıp ‘sana da bu yakışırdı be Aşir!’ diyeceğiz. Yine de ve şimdiden özlüyoruz- özlüyorum be seni.

**Şiyar Heval Bingöl**