**AKDENİZ FESTİVALİ, FRANCO, RECEP’İN BAVULU**

72 yılının baharı. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı yarışma açıyor. İspanya Balear Adalarında “Akdeniz Festivali”ne ev sahipliği yapacak… Festivale ülkemiz adına katılacak halk oyunları topluluğunu seçecek bakanlık. Yarışma sonucunu o dönem sanırım tanıtma şube müdürü olan Selami Karaibrahimgil açıklıyor. Modern Folk Üçlüsü’nün 12 telli klasik gitarcısı, vokalisti; ünlü mü ünlü! Kendisinin aynı zamanda üst düzey devlet memurlardan olduğunu bilmiyoruz.

Bakanlık, yarışmada seçildiğimizi ODTÜ Rektörlüğü’ne bildiriyor. Festivale kısa süre var. Altı kız, altı erkek halk oyuncu, bir sol klarnet üstadı ve doli çalar, bir türküleri patlatan, ritimci ve zurnacı, bir de ben davulcu, kaşıkçı ve ara zamanlı vokalci… Hepimiz ODTÜ öğrencisi, İspanyolca bilmiyoruz ama İngilizcelerimiz yeterli. Bakanlığın seçiminde üniversite öğrencisi oluşumuzun ve yabancı bir dil bilmenin torpili, ODTÜ’nün ağırlığı var!

Recep, topluluk başkanı o yıl, aynı zamanda Silifke yöresi oyunlarına, hele ki kekliğe can! veriyor. “Kekliği düz ovada…” avlatmama çabasında!

THBT Barakasında prova üstüne prova yapıyoruz. Silifke yöresi mahalli giysilerini onarıyor, temizliyor, ütülüyoruz. Yola koyulmadan giysilerimiz ve ‘mütemim cüz’lerini her birimiz kendisine ait olanı yanına alıyor. ODTÜ’den yola çıkıyoruz vakitli. Esenboğa Havaalanından Selami Karaibrahimgil’in heyet! başkanlığında önce İstanbul Atatürk Havalimanı’na oradan da Cenevre’ye uçuyoruz. Ekipte ünlü şeflerimizden Necip Usta da bizimle birlikte. Festival’de ülkemizin ‘Akdeniz Mutfağı’nı tanıtacak…

 Uzunca bir süre sonra Cenevre’de Iberia Havayolları’na aktarma yapıp Barcelona Havaalanına iniyoruz. Ama o ne? Recep’in bavulu uçaktan çıkmıyor!

Festival yürüyüşlerinde THBT konvoyuna ‘Özel Güvenlik’ hizmetini hakkıyla sağlıyor, alımlı İspanyol mihmandarımıza sivil olarak eşlik ediyor, gösteri ve etkinliklerimizde ise protokolden izleme ayrıcalığına sahip oluyor Topluluk başkanımız Recep, böylece…

Bacelona’dan festivalin yapılacağı Balear Adalarından Majorca’ya küçük, pervaneli, bol sallantılı bir pırpırla ulaşıyoruz. Bir hafta süresince ‘o ada senin, bu ada benim’ etkinlik üstüne etkinliklerde yer alıyoruz…

Yurda döndüğümde sınıf arkadaşlarıma armağan götürmesem olmaz. Sigara tiryakileri için İspanya’nın ünlü Ducados marka sigarasından bir karton alıyorum. İçinden bir paketi kenarından açıyor ve sarı filtresinden dudaklarımın arasına alıyorum. Daha yarım nefesi içime çekmeden öyle sert, öyle acı ve sanki at idrarında yıllandırılmış harman gibi ki, pakette artakalan on dokuz adedi yurda döndüğümde çekmecemde gayrı menkul antika mertebesine ulaşıyor! Sanki Fransızların efsane ‘Gauloises’ının ekstra katmerlisi…

Dönüş yolunda Barcelona’da uçağımızın kalkmasına saatler var. Kentin merkezinde yer alan bulvarın kıyısında yürüyüşe çıkıyoruz. Bulvarın ortası oldukça geniş, boydan boya çim ekili. Salına salına yürürken bir şey dikkatimizi çekiyor. Orta refüjde, çimlerin üzerinde elele bir çifti, kara gömlekli kişilerin tekme tokat saldırdığını görüyoruz. Tutkuyla geleneksel zayıftan yana tavır almamızın bedeli, bir süre tutuklu kalmaktı Franco İspanya’sında…

**F**ransisco **F**ranco kanaat notunu alıyor bizden: **FF**