GENÇ KOMANDANTE BOTAN

***Zagros’ta Ağustos 2007’de şehit düşen Botan Amed, Serhıldan Hoy, Berxwedan Urfa ve arkadaşlar anısına,***

Söz söylemenin kolay olduğunu esas zor olanın yazı yazmak olduğunu düşünürdüm. Daha sonra söz söylemek daha ağır gelmeye başladı. Yazmanın daha kolay olduğu sonucuna ulaştım. Şimdi hem yazmak hem de konuşmak bana zor geliyor. Kendini farklı bir biçimde ifade etmenin yolunu bulamaz mı insan? Bir de söz söylemenin ve yazı yazmanın yaşanan acıları anlatmada kifayetsiz kaldığı zamanlarda duygularımı bu yöntemlerin dışında paylaşmanın yollarını arıyorum. Çünkü artık hafifletmiyor acıları ne konuşmak ne de yazmak. İnsanlar sözün kutsal olduğu zamanlarda yaşamışlar. Bugün dahi etkili konuşan insanlara büyüleyici konuştu denmesi daha o zamanlardan kalma olsa gerek. Peki, sözler kutsallığını, büyüleyici etkisini ne zaman yitirmeye başlamış. Ya da ilk insanlar için sözü kutsal kılan neymiş? Sözü anlamlı kılan onun kişilikle ve yaşamla yalan, dolansız ve de dolaysız bir etkileşim içerisine girmesidir. Söz, yürekle beynin etkileşiminin yaşama dönüşmesiyse anlamlı ve değerlidir. İnsanlar yalanı öğrendikten sonra kendilerini ve yaşamı kirletmişler. Ve yalan erkek egemenlikli tahakkümcü sistem geliştikçe hâkim olmuş insanlığın yaşamına. Zamanın başlangıcında söz büyüleyici bir etkiye sahipmiş. İnsanların ağzından çıkan sözcükler tükürük gibi basitleşmemiş. Büyüleyici sözlerin en etkin olduğu coğrafya Altın Hilal de denilen büyüleyici bir coğrafyaya sahip olan Zagros’muş. Zagros’ta yaşamakta her babayiğidin harcı değilmiş. Burada yaşamak için bu büyüleyiciliğe denk bir kişiliğe sahip olmak gerekirmiş. Başı göğe ve yıldızlara yakın olanların coğrafyasında ancak yürekli insanlar yaşayabilirmiş. Neden mi anlattım bunları çünkü Botan arkadaş sözün anlamını yitirmediğini yaşamıyla kanıtlayan bir babayiğitti. Onunla konuşmak bulutların arasında uçmak, göğe yükselmek gibi bir şeydi. Onunla konuşmak yaşamaktı, sevmekti ve Onunla konuşmak güzel insanların hala varolduğuna ve her zaman varolabileceğine inanmaktı. Sizi hemen etki alanına çeker sade, akışkan ve hiç değişmeyen Amed üslubuyla büyülerdi. Söz Onda anlamını buluyor insan olmanın onuruyla tanışıyordu. O saatlerce konuşsa sıkılmaz bıkıp usanmadan Onu dinlerdik. Hatta bazen keşke herkes sussa bu yüreğinin dilinden konuşan genç yoldaşımız Botan hiç durmadan konuşsa diye içimden geçirirdim. Bilemediğim, sırrını çözemediğim bir etki gücüne sahipti. Botan tek kelimeyle büyüleyiciydi. Peki, Botan’ı büyüleyici kılan neydi? Botan’ı büyüleyici kılan Onun inanarak konuşmasıydı, söyledikleriyle yaşadıkları arasındaki his köprüsünü kurmasıydı. Botan koca bir yüreğe sahipti. Kirlenmemiş bir yürek. İçine tüm yoldaşlarını alabilecek bir yürek. Ve kirlenmemiş bir yaşama sahipti. Kişi sözüyle yaşamı arasında etkileşim kuramazsa kendisine olan özsaygısını yitirdiği kadar bu gerçeklik onun çekiciliğini yitirmesine ve çirkinleşmesine neden olur. Ancak sözüyle yaşamı bir olanlar kendilerine güvenir, insanları etraflarında toplar ve yaşamda her zaman aranan güzel insanlar olurlar. Botan kısa bir süre bile aramızdan ayrıldığında hemen yeri belli olurdu. Bazen bir ortamda sadece Onun varolduğunu bilmeniz bile mutlu olmanız ve güven duymanız için yeterdi. Kısacık ömrüne çok şey sığdırdı. Çok insanın yüreğinde iz bıraktı. Her ölüm için erken derler ama Botan’ın şahadeti için çok erken oldu. Yapacak çok şeyi vardı. Sadece yaşaması bile başlı başına bir güçtü bizim için. Ona göre her şey delikanlıca olmalıydı. Yaşayacaksak delikanlıca yaşamalı, konuşacaksak delikanlıca konuşmalı, şahadete ulaşacaksak ta delikanlıca olmalı be heval derdi. Yaşamıyla, eylemiyle, fedakârlığıyla, emekçiliği, mütevazılıği ve zararsız fırlamalıklarıyla Harbi Delikanlıydı. Kanında delilik vardı. Botan beş dakika yerinde duramazdı. Civa gibiydi. İşi olmasa bile mutlaka kendine bir iş çıkarırdı. Yaşamda da iyi bir gözlemciydi. Herkesin ne yaptığını ve nasıl yaşadığını takip eder nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu anlamaya çalışırdı. Çok uzun süre olmadı O güzel insanı tanıyalı. Ancak yaşamdaki kısa sürelide olsa derin paylaşımımız bu genç Komandantenin yüreğimde yer etmesine neden oldu. İyi bir yoldaşlık yakaladığımıza inanıyorduk. Genelde tartışmalarımız Önderlik ve şehit Amed Tozo arkadaş üzerineydi. Amed arkadaşın şehit düştüğü eylemde Onun yanındaymış. Hiçbir hatası olmamasına rağmen Amed arkadaşın kendi yanında şehit düşmesinden kaynaklı kendisini suçlu hissediyordu. Bu eylem Botan arkadaşın ilk eylemiydi ve eyleme giderlerken arkadaşlar Botan’a duydukları güveni Ona yansıtmak için Amed arkadaşı Ona emanet ediyorlar. Heval Botan eylem boyunca Amed arkadaşı koruma amaçlı dibinden ayrılmıyor. En sonunda talihsiz bir mermiyle şehit düşünce arkadaşlar cenazeyi belli bir yere kadar getiriyorlar. Botan Amed arkadaşın silahını, raxtını ve cenazesini uzun süre taşımada arkadaşlara yardımcı olmasına rağmen kendini suçlu görüyor. Eylem toplantısında gösterdiği fedakârlıktan dolayı Amed arkadaşın silahının kendisine verilmesi önerisine gözyaşlarını içine akıttığını belirterek karşı koyuyor. Hala bile boynu bükük sözediyordu bu ilk eyleminden. Yüreği kin ve öfke doluydu. Botan yeni olmasına rağmen Onda Apocu ruh vardı. Eski arkadaşlara büyük bir saygı gösterir ve yaşamın yine gerillacılığın en küçük ayrıntılarına kadar sorular sorardı. Apocu yoldaşlık esasları üzerinden yaşama yaklaşmak, her şeyin en iyisini, en güzelini yoldaşı için istemek Onun için yaşamın altın değerinde olan ilkeleriydi. Onu tanımayan arkadaşlar yaşamdaki pratikçiliğinden, arkadaşlara yaklaşımındaki kültüründen, özgürlük ilkelerine göre yaşama istemindeki kararlılığından, kuzey sahalarına yönelmek için gösterdiği ısrardan Onun eski bir arkadaş olduğunu zannediyorlardı. Botan arkadaşın en fazla gurur duyduğu da buydu. Yani eski arkadaşlara benzemek Onu onure ediyordu.

Botan’ı anlatmaya yaşadığım zaman dilimi yetmiyor. Onunla daha çok anı yaşayacak kadar paylaşımımız olsun isterdim. Yaşadıklarımız çok uzun süreli değildi ama birçok ilki beraber yaşamamızın Onun için farklı bir anlamı olduğunu hissediyordum. Bu yaşadığımız ve Botan arkadaş için ilk olan olaylardan biri de eski arkadaşların cenazelerini çıkardığımız gün yaşadıklarımızdı. Her arkadaşın mezarını büyük bir merakla açıyor, toprağa sanki arkadaşı incitmekten korkar gibi yavaşça kazmasını vuruyor, kendi kazdığı toprak dışında açılan her mezarın başına gidiyor arkadaşlara ilişkin her şeyi öğrenmek istiyordu. Acaba nasıl yaralanmışlar, kaç mermi almışlar, acaba kazan mı vurmuş, daha birçok soruyu arka arkaya sorarak Delil arkadaşı sorularıyla kızdırıyordu. Her arkadaşta farklı bir duygu yaşandı ama Botan’ın duyarlılığı, heyecanı ve arkadaşların cenazesine gösterdiği saygı bambaşkaydı. Delil arkadaş bazı arkadaşların isimlerini hatırlamayınca Ona da kızıyor haydi heval Delil hatırla diyerek yalvarırcasına konuşuyordu. Arkadaşların cenazelerini çıkardığımızda çoğu arkadaşın isimsiz olması arkadaşların moralini etkilemişti. Bu arkadaşların birbirlerine karşı daralmalarına ve kısa bir tartışmaya neden olmuştu. Botan bizlerin normal gördüğü bu tartışmayı normal olarak ele almadı ve tartışmadan dolayı çok öfkelendi. “ Arkadaşlara saygısızlık yapmayın ciddi yaklaşacaksınız” dedi. Adeta Botan’ın gözlerinden ateş fışkırıyordu. Onun şehitlere olan güçlü bir bağlılığı vardı. Her an şehitlerle ve Önderlikle yaşadığından yaşamdaki zorluklar ve gerilikler karşısında asla moralsizleşmiyor yaşamın mutlaka pozitif bir yanını gülünecek bir şeyleri buluyordu. Botan özgürlük için çalışmaktan zevk alıyordu. Büyük bir komutan olmak istiyordu küçük yoldaşımız. Komutanlık Onun için PKK militanlığını en üst düzeyde kişiliğinde somutlaştırmaktı. Botan bunu başardı. Tekrar başa dönecek olursak bazı anlar vardır ki söz anlamını yitirir, kelimeler kifayetsiz kalır yaşadıklarımızı, birbirimizi, kendimizi anlatmaya. İşte öyle anlardan birini yaşıyorum yine. Hem de ta yüreğimin derinliklerinde ince bir sızı duyuyorum. Neden bu erken gitmeler? Güzel insanlar bizlere kalmaz mı? Toprak onları bizlerden daha mı çok sever? Neden koruyamayız Onları? Cevabını bildiğim bu soruların tekrar tekrar yüreğime ve beynime çarpması bana acı veriyor.

Hareketimiz içerisinde uzun süreli kalamadın ama inan heval PKK’lilik yıllarla ölçülmüyor. Apocu ruhu yaşıyor ve özgürlük ilkelerini esas alarak yaşama katılıyorsan sen gerçek bir PKK’lisindir. İşte Botan, küçüğümüz sen bunu başardın. Sen bu kısa süreye çok şey sığdırdın. Hızlı yaşadın erken gittin. Ama unutulmaz izler bırakarak gittin. Gönderdiğin not ve resimlerden de kaynaklı olabilir ama son süreçte ortak tanıdığımız arkadaşlarla senden çok söz ediyorduk. Sana son notumu böyle yazmak istemezdim genç yoldaşım. Ve bu son olmayacak noktayı koymuyoruz çünkü noktayı koymak bitirmektir. Bizler daha yeni başlıyoruz. Duyduğum kadarıyla tim komutanı olmuşsun ve herkes senin timinde kalmak için yarışıyormuş Genç Komandante. Daha yapacağın çok şey vardı… Daha yapacağın çok şey vardı… sözleri yüreğimin titreşimlerinden akıp beynime hükmediyor. En son Geliye gitmediğin için çok moralsizleştiğin ama buna daha sonra anlam verdiğini yazmışsın. Deli fişek hep en önde olmak istiyordun sana da bu yakışıyordu. Ve yine en önde gitmişsin eyleme. Berxwedan arkadaşla yaşamda da birbirinizden fazla ayrılmıyordunuz şahadete de birlikte gitmişsiniz. Berxwedan arkadaşla seninle olduğu kadar paylaşımlarımız olmadı ama Onun senin gibi bir arkadaşının olması kişiliğinin seçkin olduğunu gösteriyordu. Serhıldan arkadaşla da kısa bir sürede olsa birlikte kaldık. Üçünüzün ortak yanları vardı. Biriniz Amedli, biriniz Urfalı biriniz Rojhılatlıydınız. Ama genç yaşınıza ve özgürlük hareketine yeni katılmanıza rağmen üçünüzde yılların savaşçıları gibi yaşıyor ve savaşıyordunuz. En son Ağustos 07’de Zagros’ta oldukça başarılı geçen bir eylemde kaza sonucu şahadetinizi üç fidanın aramızdan ayrıldığını duymak boynumuzu büktü. Başımız sizlerle her zaman dik olacak ama kızgınlığımız bunun bu kadar erken olmasınadır.

Koşarcasına yaşıyordun be deli çocuk biraz daha yavaş ol Botan deyince hep kızardın ne yani siz beni oportünist mi yapmak istiyorsunuz derdin. Sen hızlılığınla, Amed’in kırık üslubuyla konuşmalarınla, yaptığın fırlamalıklarla, pratik zekânla, kavrayış düzeyindeki güçlülükle, yoldaşlarına olan bağlılığınla, deliliğinle büyüleyiciydin. Neden mi büyüleyiciydin? Çünkü sende her şey gerçek anlamıyla buluşuyordu. Gözler ancak senin ki kadar güzel, içten, sade bakabilir, kahkaha ancak seninki kadar içten atılabilir, sözler ancak senin ağzından döküldüğü kadar büyüleyici olabilir. Yaşam seninki gibi yaşandığında anlam kazanır. Ölümde seninki gibi olduğunda şerefli ve delikanlıcadır.

Sana ancak senin gibi yalın bir söz verebilirim. Siz çok sevdiğim umut vadeden genç yoldaşlarımı kaybettiğimden dolayı düşmana karşı kin ve öfke doluyum. Sizlere layık olmak ve artık erken gidişlere son vermek için

SENİN GİBİ YAŞAYIP SENİN GİBİ SAVAŞACAĞIM GÖZÜN ARKADA KALMASIN SANA SÖZ VERİYORUM İNTİKAMINIZ ALINACAK. DELİKANLI SÖZÜ GENÇ KOMANDANTEM BOTAN…

 **ŞERDA MAZLUM**