**ERDAL-ENGİN SİNCER YOLDAŞIN ANISINA**

**YOLDAŞA MEKTUP, ŞEHİT ERDAL ARKADAŞ’A**

Bilemiyorum yoldaş, en son yazdığım mektup sana ulaştı mı? En son ne zaman mektubunu aldığımı hatırlamıyorum. Aradan çok uzun yıllar geçti. Dile kolay on iki yıl… Birçok anımız daha dünmüş gibi gözlerimin önünde hala canlanıyor. İlk katılma kararımızı verdiğimizde biz daha çocuktuk. Sen büyüğümüz, ağabeyimiz, can yoldaşımızdın. Partiye katılmamız içi o kadar çok çaba sarf ediyordun ki seni anlamak, o zaman bizim için çok güçtü. Az mı uğraştın benimle, az mı emek verdin bizim için, bizler diğer yaşam hayallerine kaptırmışken kendimizi sen hep yapışmadın mı yakamıza? Kürt ve Kürdistan bize çok uzak kavramlardı. Hele devrimcilik hiç de anlam veremediğimiz veya vereceğimiz bir kavram değildi. Biz kendimizi Avrupa yaşamına kaptırma hayali peşindeydik. Bizim haylazca duruşumuza hiç de aldırış etmiyordun. Sanki sen de büyülü bir iksir, sır gücü vardı ki sen bizi adam edeceğine karar vermiştin bile ha hatırlıyor musun? Bir gün annemin “Bizim çocukların yakasını bırak ne istiyorsun” demesine rağmen senin telefondaki sakin sevecen tavrın o taş anayı nasıl da etkilemişti, ikna gücü senin doğanda vardı.

Hatırlıyor musun, sen bizden bir devre öncesinde eğitime gitmiştin. Daha eğitim devresi dağılmadan senin gidişinle biz de ardından gelmiştik. Çünkü sen bizim içimize o zaman anlamadığımız bir kıvılcım bırakmıştın. Artık içimiz içimize sığmıyordu. Nereye baksak seni anıyorduk. Artık Avrupa hayalleri gözümüzde hiç yaşanmayacak bir yaşam olmuştu.

Yine bir kez daha sorayım. Neydi o iksir öyle içimizi yakan? Devre bitmeden sana yetişmiştik. Herhalde Haziran 1989’lardı. Sen yine güler yüzlü sıcak sevecenliğinle bizi karşılıyordu. Devre boyunca öğrendiklerini bize anlattığında ağzımız açık seni dinliyorduk. O zaman hatırlıyor musun sana sormuştuk, “Bu kadar şeyi nasıl öğrendin, biz de senin öğrendiklerini öğrenebilecek miyiz?” diye. Sen yine gülerek “*yeter ki dürüst özlü olun, gerisi gelir*” diyordun. “*Bizler hepimiz daha önce hiç tanımadığımız, bilmediğimiz bir yaşama adım atıyoruz. Uzun yıllardır arayıp da kaybettiğimiz, çalınan yaşamımızı tekrardan kazanmak için buradayız. Çalınan benliğimizi bu eğitimle geri almak için ilk adımı atacağız*” diyordun.

Gerçekten de sen devreni bitirip gittikten sonra biz de ilk adımlarını attığımız bu yeni yaşama kolay alışmadık tabii. Ama yine de tanımadığımız birçok konu karışımızda idi. “PKK, Apoculuk, Önderlik, Kürdistan, Kişilik sorunu, Devrim, Gerilla vb. ne kadar da çok konuyu çok kısa sürede tanıma, öğrenme fırsatı bulmuştuk. Şimdi bunlara anlam verebiliyorum. Ama gerçekten o zaman bunlar bizim için çok yeni şeylerdi. Devrimizi bitirdiğimizde düzenlememin aynı şehre Köln’e olmasına çok sevinmiştim. Çünkü sen de oradaydın. Bu yeni yaşamda zayıf olan birisinin bir yere sığınması gibi olsa gerek ben de sığınacak yerin senin yanın olduğunu düşünüyordum. Bilemiyorum nasıl bir duygudur ama senin mıknatıs gibi çekim merkezi olmandan kaynaklı olsa gerek bizi çekiyordun. Hani yoldaş, Kürdistan komitede dış ilişkiler çalışması yürüttüğün dört odalı büroda tekrar karşılaştığımızda yoldaşça sana sarılmanın duygusu çok farklıydı. Mücadelemizi dış kamuoyuna aktarma, tanıtma, dost kazanma çalışmalarının iç içe yürütüldüğü bu çalışma bürosunda durmak ve o bitmez enerjiyi nereden alıyordu. Hem bizimle ilgileniyordun, çünkü biz misafir sen ev sahibiydin, bizim dışımızda yabancı misafirlerinle ilgilenmen, telefonla ilgilenmen, bilgisayarla çalışman yani birçok işi bir arada yürütmen gerçekten ilgi çekiciydi. On kişinin yapması gereken bu kadar işi tek başına hiç birbirine karıştırmadan sürekli durmadan yürütmendeki enerjin nereden geliyordu acaba. Vallahi seni yerinde olsam her şeyi iç içe karıştırır altında kalırdım. Sen bu tempoya rağmen yorulmak nedir bilmiyordun. Biz bir çalışma yapsak hemen yorulduk deyip kendimizi bir tarafa atar, birisi bir şey söylese somurtup kızardık. Sen hiç kimsenin bir şey söylemesine fırsat bırakmadan işlerin altından kalkmayı biliyordun. O kadar ağır çalışmaya rağmen o güler yüzünden hep sevdiğim gülücükleri kaybetmiyordun.

Hani hatırlıyor musun, Köln’de gençlik çalışmalarını örgütlemeye çalıştığımız süreçte yaşadığımız zorlukları görüp de koştuğunu… Avrupa’daki Kürt gençliğini özüne, kaynağına dönüşü yaratmak için yaptığımız ikinci gençlik kongresini gençliğe yönelik en kapsamlı plan, program, öneriler yine senden gelmişti. Çünkü sen gençlerin ruhunu tanıyor, biliyordun. Bunun içindir ki gençler senin etrafında toplanıyordu. Ha Köln üniversitesini de unutmadık, neydi o öyle kendini beğenmiş Kürt entel öğrencileri, biz onları örgüt ortamına çekmeye çalışıyorduk. Onlarsa bizle ittifak kurmaya çalışıyordu. Adem, Tuncay vs. sen yine devredeydin özel ilgilenme, çalışmalara katma, ve bir de baktık ki onlar da saflarda.

Hiç unutmam en zorlandığımız zamanlarda Hanarink str 26’ya, Kürdistan Komiteye, yanına koşardık. Tartışmak, sorunlarımıza çözüm bulmak için seni arardık. O kadar işin içinde yine tek tek bizimle ilgilenirdin. Hade Ebertplasta bir tur atmaya ne dersiniz, suyun kenarında oturup ülke üzerine planlarımızı tartışalım dediğinde en heyecanlı, en sevindirici, en pür dinlemeye can attığımız konuyu, gerillayı anlatman için hemen peşinden koşardık. Sen ülke ve gerillayı görmemene rağmen sanki gerillayla beraber aynı dağda, aynı taşta, aynı soğukta, sıcakta, yağmurda, çamurda, karda, pusuda, çatışmadaydın. Çünkü sen de onların gerillaların ruhu vardı. Kalbin, ruhun, düşüncen onlarlaydı. Belki de seni farklı kılan bir özelliğin de inandığı bildiği her şeyi derinden yapıyor olmandı.

Daha dün gibi aklımda birbirimize verdiğimiz söz kim ülkeye önce giderse gitsin bir tek noktaya kendisini kilitleyecek, adayacaktı. Davaya önderliğe ihanet etmeyecekti. Bunu yapacaksa ülkeye gitsin yani sözümüz davaya ihanet olmayacak sözüydü.

Bana ülkeye dönme şansı erkenden vurdu. Belki senin için bir burukluk olsa da her birimiz diğerimizi beraberinde ülkeye götürecektik. En son vedalaştığımız gün “*Bak en kısa süreçte ben de oradayım, yine de önderliği gördüğünde ona benim yerime de sarıl, şayet Avrupa’yı sorarsa bizim de durumumuzu anlatın ki, en kısa sürede ülkeye gelebilelim demiştin*”

“*Bak Şiyar sözümüzü unutma! Söz namustur, birbirimize ihanet, davaya ihanet etmeyeceğiz.*” Hatırlatmanı kulağıma küpe yaparak ülkeye yol almış ve senden geçici de olsa bir süreliğine ayrılmıştım.

***MÜCADELE ARKADAŞLARI***