PAYLAŞMAK İSTEDİM  
Gazetemizin bu sayısı güzel haberlerle dolu dolu. Sevilla ile oynadığımız maç bizi çeyrek finale çıkardı. Bu yola devam demek.Yine kararlı adımlarla; hep birlikte, aynı inançla yürüyeceğiz…Mutluyuz. Gururluyuz.   
\*\*\* Benim için aylardır bir telaş bir çalışmadır gidiyordu. Artık size müjdeli haberi biraz çıtlatabilirim. Fenerbahçeli eski atlet ve yöneticimiz Sayın Eşref Aydın Bey’in hayatını kaleme aldım. Ortaya 384 sayfa bir kitap çıktı. Fenerbahçe ile geçen 70 kocaman yıl… Çok uzun bir yol…   
Çok anı paylaştık kendisiyle: Atletizmdeki akıl almaz başarıları, yıllarca arka arkaya kazanılan koşular, Balkanlar’da en iyi derece yapan atlet unvanı, Mısır’da kırılan rekorlar, Amerika’daki “Yorulmaz Türk” (Tireless Turk), atletizm ajanlığı, Atletizm Federasyonu Genel Sekreterliği, Fenerbahçe Şube Kaptanlığı, Futbol Takımı Kondisyon Hocalığı, İdare Heyeti Üyeliği, Amatör Şubeler Direktörlüğü, Genel Sekreterlik, As Başkanlık, 2. Başkanlık Başkan Vekilliği ve daha bir dolu …. Hafızasına imreniyordum. Çalışmamız süresince hakkında öğrendiğim başarıları, azmi, kararlılığı, çalışkanlığı, beni kendisine hayran bıraktı. Bu koca tarihi çok keyifli ortamlarda benimle paylaşarak, sizlere aracı olma fırsatını verdiği için Sayın Eşref Aydın’a şükranlarımı sunuyorum. Kitap Nisan’ın ilk haftasında raflardaki yerini alacak… Biraz erken lakin en azından bittiğini sizinle paylaşmak istedim…Mart2008 Fenerbahçe Gazetesi

FIRTINA KIZLAR…   
  
Benim de bir bilgisayarım, internet adresim ve bir çok Fenerbahçeli arkadaşım var. Ara sıra mola verip, çayımı yudumlarken onlarla Fenerbahçe ile ilgili yazışmak, sohbet etmek bana tat verir. Günlerden bir gün yine e-maillerime tek tek titizlikle bakarken bir mail dikkatimi çekti. Yazışma Kıbrıs’tan emekli bir lise müdüründen geliyordu. Şöyle diyordu “Sevgili Sibel, Sayın Rauf Denktaş röportajı için Girne'ye gelip gitmişsin. Ben de sana soruyorum: Ayten Salih adını bir yerden biliyor musun: Ünlü biri olabilir mi? Fenerbahçe'de geçmişi var mı? Girne'den selamlarımla soruma cevap beklerim.”   
İtiraf etmek gerekirse; bilmiyordum. Sonra araştırdım tabii… Ayten Salih Kıbrıs doğumlu. Orada başladığı lise tahsilini Çamlıca Lisesi’nde sürdürürken Fenerbahçe’ye atlet ve voleybolcu olarak gelmiş. Gelişi de yalnız olmamış. 1955 yılında Çamlıca Kız Lisesi’nin voleybol takımının tüm oyuncuları ile birlikte gelmişler.   
Başlarındaki takım kaptanı ise Ayten Salih…   
Ayten Salih’in ilk sözü “ Biz sadece voleybol oynamaya gelmedik Fenerbahçe’ye… Atletizm, yüzme, kürek, basketbol ne varsa hepsinde varız…” olmuş.   
İnanılır gibi değildi tabii bu kadar güven, bu kadar inanç… Lakin boşa da çıkmamış bu sözler!... Voleybolda ve basketbolda 1955, 1956, 1957, 1958 ve 1959 şampiyonluklarını getirmişlerdi. Sonra Fırtına Kızlar’dan Ayten Salih Tıp Fakültesini bitirmiş, doktorluk unvanını almıştı. Artık memleketi Kıbrıs’a dönmek istiyordu. Çok geçmeden patlak verecek kanlı Kıbrıs olaylarında, mücahitlerin yanı başında hekim olarak hizmet verecekti. Dr. Ayten Salih hem başarılı bir Fenerbahçeli sporcu hem de yurtseverlik meziyetlerini üzerinde toplamış, kulübümüze de şeref katmıştır. Şimdi o 80’li yaşlarda Girne’deki evinde yaşıyor. Ama kalbi hala Fenerbahçe için çarparak…  
Polonya’daki Winniary Kalisz / Fenerbahçe Acıbadem maçını “Kıl payı” derler ya öyle kaçırdık işte!… Çok gerildik, çok üzüldük fakat karşımızda umut vaat eden ve şampiyonluğu isteyen, takım ruhunu yakalamış bir takım gördük.   
Oyuncularımız aklıma tarihimizden bir sayfa olan “ Fırtına Kızları” getirdi. Sarı Meleklerimizi sezon boyunca yalnız bırakmayalım derim…   
Eminim onlar “Fırtına Kızları” bile geçecekler…   
Sibel Kurt  
Şubat t2008 Fenerbahçe Gazetesi

YOL   
  
Türklerde spor önce Orta Asya’daki Türk boylarında okçuluk,binicilik, güreş, cirit alanlarında başlar. Sonra Anadolu’da yerleşen Türk boylarında cirit, çöğen oyunlarıyla gelişmeye devam eder. Osmanlı dönemine gelindiğinde spor daha da büyük bir önem kazanmıştır. Okçuluk en başarılı verimli dönemini yaşar. 1600’lü yıllarda artık Türk sporu örgütlenmeye başlar. Pehlivanlar, güreşçiler yabancı ülkelerde hayranlık yaratmış “Türk gibi kuvvetli” sözü bütün dünyada yayılmaya başlamıştı.   
Sonra Meşrutiyet dönemi… Bu dönemde Türk futbolu doğuyordu. Anadolu’daki “Hasan Hüseyin Efendimizin başıyla oynuyorsunuz” hurafelerinin inadına….   
Spor Kulüpleri ve modern sporlar çoğalıyordu. Türk takımlarının İngiliz ve Fransız işgal takımlarıyla yaptıkları maçlar artık tarih yazacaktı…. Bu takımların en önemlisi ise; Fenerbahçe takımıydı. Arkadan Cumhuriyet dönemi başladı. Türk sporu artık koşuyor… Anadolu’da spor hızla büyüyüp yayılıyordu. Bu yıllarda sporcular kendi malzemelerini kendileri satın alıyor, kulüp aidatlarını kendileri ödeyerek sporlarını yapıyorlardı. Sonra spora gönül veren bu konuda destek olan insanlar çıktı. Bu sosyal sorumluluğu yerine getirdiler. 1940’lı yıllara gelindiğinde kulüplerin sporculara sağladığı en büyük imkan, onlara iş teminiydi.   
1950 yıllarına gelindiğinde artık profesyonelleşme de başlamıştı… Olimpiyat şampiyonları, Dünya ve Avrupa şampiyonları çıkmaya başladı. Türkiye’deki spor kulüplerinden üç tanesi diğerlerinden çok fazla gelişmiş durumda olup aralarında da her zaman bir ezeli rekabet vardı. Bu kulüp taraftarlarının arasındaki vazgeçilmez “ En büyük kim?”sorusunun yanıtı ise; her zaman kendi takımlarının adıydı. Ama bugün bu sorunun cevabını tüm Türkiye biliyor: En büyük Fenerbahçe…  
Nedeni ise apaçık ortada, artık tartışılmıyor. Sadece başarılı olmak, gelişmek ve istikrarlı olmak isteyen kulüplere örnek teşkil ediyor… 100 yıllık bir kulüp ve bayrağı devralan 10 yıllık bir başkan ….  
Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım’ın 10 yılını kutluyoruz. Bunun mutlu gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Başkanlığı döneminde tüm branşlarda kazanılan başarılar, tarihe yazılan unutulmayan bir 100.yıl, kurumsallaşmış bir yapı, CL’de Avrupa yollarının yarılanması, ve en önemlisi sosyal sorumluluklara verilen destek….   
Fenerbahçe taraftarı istikrarlı, bilinçli bir taraftar olunduğunda; hangi noktalara geldiğimizi tüm Türkiye’ye gösterdi. Eminim yolumuzun üstündeki projelerle bizim ayrı sosyal bir kulübe de ihtiyacımız olmayacak. Fenerbahçe Spor Kulübümüz bizim sadece spor kulübü olarak değil, her alanda içinde daha fazla sosyal sorumluluklar üstlenebileceğimiz kulüp haline de dönüştürecektir. Eminim 2008’ de hepimize daha çok görevler düşecektir.   
“Başarının büyüklüğünü, inancın büyüklüğü belirler.” demiş L.Anneeus Seneca. Fenerbahçe’de 10 yıldır sürdürdüğü özverili çalışmalarından dolayı başkanımız Aziz Yıldırım’ı kutlar, bu yolun devamının her bir adımında destekleyeceğimizi belirtiriz.   
Tüm okurlarımızın yeni yılını kutlar. 2008’de tüm düşlerinizin gerçekleşmesini dilerim. Yine hep birlikte aynı yöne….  
Sibel Kurt Ocak 2008 Fenerbahçe Gazetesi

YİNE BİR TARİH YAZILDI!   
  
100. Yıl kutlamalarımızın son etkinliği "Spor ve Bilim Kongresi" yapıldı. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı dünyaca ünlü konukları, konuşmacıları ağırladı. Her zaman ilklere imza atan Fenerbahçe Spor Kulübü “100.Yıl Spor ve Bilim Kongresi” ile ülkemizde sporu hangi noktaya taşıdığını ve Fenerbahçe’nin bilime de destek verdiğini tüm Türkiye’ye gösterdi. Bazı gözler görmek istemese de. Bu kongreye dinleyici olarak isteyen herkes ücretsiz olarak katıldı. İstenen katılım belki %100 sağlanamadı ama çok büyük bir ses getirdi. Ve talebin artıp sürekliliğinin sağlanacağına eminim. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım’ dan beklentimiz bu kongreyi geleneksel hale getirmesi…  
Bugün Fenerbahçe Spor Kulübü’müze baktığımızda gurur duyuyoruz. Fenerbahçe tarihinin sayfalarını yavaş yavaş çevirdiğinizde ilk sayfalarda karşınıza tenekelerde ısınan sularla, antrenman sonrası yıkanan sporcular çıkacak… Arkasından sayfaları biraz daha çevirdiğinizde oyunculara yurt dışı maçlarında biraz daha kaliteli forma giydirebilmek adına Avrupa’dan alınan, Fenerbahçe formalarına benzeyen formaların satın alındığını göreceksiniz…  
Evet durmayın ve biraz daha çevirin sayfaları fakat karşınıza bugün yaşadığımız; güllük gülistanlık ortamlar çıkmayacak…  
Her dönemin yokluklarla, zorluklarla, imkansızlıklarla kazandığı başarıları var. Fenerbahçe’ye hizmet vermiş her insan bizim için; bir onur kaynağı… Son 10 yılı değerlendirdiğimizde ise; buna “DEVRİM” diyebiliriz değil mi? Artık istikrarlı, her alanda önde giden bir Fenerbahçe Spor Kulübü var. Alt yapının sağlamlığı; artık bu dev kulübü, Avrupa’nın önde gelen sayılı kulüplerinden biri yapacak. Belki 3’üncü belki 4’üncü bugünler de çok uzak değil…  
Bize düşen her zaman her şartta; kulübümüzü desteklemek ve bize sunulan hizmetlerden sonuna kadar yararlanmak, her türlü etkinliğe katılım sağlamak, yani bilinçli taraftar olmak…   
Bu görkemli kulübün büyüklüğü, önümüzdeki günlerde alınacak şampiyonluklarla daha da taçlanacak.  
Avrupa zaferini hep birlikte yaşamak dileğiyle…  
Sibel Kurt  
e-posta:Sibel@sibelinsahasi.com  [] aralık 200 BU VATAN BİZİM  
  
“Yardım gizli yapılır. Makbulü budur” derler. Hayır efendim ! Bazı yardımlar gizli yapılmaz. Yapılan bu yardımları herkes duymalı, bilmeli, örnek alıp, yapmalı.Tabii eli gücü yettiğince…Habertürk Televizyon’u tarafından başlatılan ve ülkenin dört bir yanından gelen yardımlarla çığ gibi büyüyen Mehmetçik Vakfı'na yardım kampanyasına Kulübümüz adına, 1 milyon dolarla destek haberini duyduğumuzda; hepimizin göğsü kabardı, onur duyduk, destek olduk. Minettarız.   
Ve bir kez daha anladık ki Fenerbahçe’nin katkısı için yaptığımız harcamalar hep doğru yola ulaşıyor. Tarihimize baktığımızda ise; yurdumuzda kurulmuş ilk kulüplerimiz içinde kuruluş amaçlarında; “vatanın korunması” maddesini ilke olarak kuruluş tüzüğüne almış olan tek spor kulübü, Fenerbahçe Spor Kulübü olmuştur. Ve görülüyor ki Fenerbahçe sadece bir spor kulübü değildir.   
Yurdumuzun en zor dönemi 1918-1923 dönemiydi. Fenerbahçe Kulübü bu dönemde gösterdiği tutumuyla Türk İnsanının gönlünde ki yerini aldı. Ve sonrasında gelen yönetimlerimiz de bu çizgiden asla ayrılmadı.   
Balkan Savaşlarında, Birinci Dünya Savaşında ve özellikle de Milli Mücadele dönemimizde gösterdikleri bu büyük özveri Fenerbahçe’ yi farklı kılan bir kulüp yaptı. Kimler şehit ve gazi olmadı ki bu vatan için. 1918 Yılında şehit olan Fenerbahçe’den Sadık Bey, Nureddin Bey, Halim Bey, Haldun Bey , Kemal Bey, Sabri Bey, Münir Bey… 1919 Arif Beyler, Cevat Hüsnü Beyler, 1922’de Zeki Beyler ve daha saymakla bitmeyecek kadar şehit ve gazi… Hepsinin ayrı bir hikayesi var…Tıpkı Arif Bey gibi…  
-Yedek subay Arif ! Müsaadeniz var mı Kumandanım?   
- Buyurun Arif Bey?   
- Bir maruzatım vardı kumandanım ...   
- Nedir?   
- İzniniz olursa iki günlüğüne İstanbul’a gidip gelecektim.   
- Hayırdır?   
- Kumandanım malumunuz Galatasaray Kulübü ile maçımız var ve ben olmazsam takım sahaya çıkamaz ve maç oynanamaz.   
Daha doğan kızını bile görmemişti Arif Bey lakin her maç için komutanından bir iki gün izin alır ve maç sonrası tekrar birliğine geri dönerdi.Bir gün gidemedi.   
21 Kasım1919 tarihinde Fenerbahçe-Altınordu maçında Fenerbahçeliler on kişi ile sahaya çıkmışlardı. Çünkü Fenerbahçe futbolcusu Arif Bey, Bor Ovası’nda şehit düşmüştü…  
Sibel Kurt  
e-posta: Sibel@sibelinsahasi.com Fenerbahçe Mustafa Kemal’in önderliğinde gerçekleşen Kurtuluş Savaşı’nın sarı-lacivert rengidir” diyorlardı. Bugün de hiçbir şey değişmedi. Ve 27 Ekim 2007…Fenerbahçe Spor Kulübü olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı: Başkanımız Aziz Yıldırım, konuşmasını "Darağacında olsak bile hepimiz Türkiye diyeceğiz. Bundan da hiçbir zaman dönmeyeceğiz. Darağacında olsak bile son sözümüz Türkiye olacak. Bunu herkes böyle bilsin" sözleriyle noktaladı. Bu da kulübümüzün davranışından ve çizgisinden hiçbir zaman ödün vermeyeceğini bir kez daha gösterdi. Bunun için büyüğüz, bunun için gururluyuz, bunun için geleceğe güvenle bakıyoruz. Vatan uğruna canlarını veren tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.  [] 7kasım 2007

FENERBAHÇE’Yİ EVİMİZ GİBİ DÜŞÜNMEK !   
Yine öylesine bir akşam, işten çıkıyorsunuz, belki öncesinde birkaç taşıt değiştirip, attığınız son adımla sıcacık evinize varmanın mutluluğunu yaşıyorsunuz.   
Kim bilir kimler sizi kapılarda karşılayıp, gelmenizden mutlu oluyor. Belki yolunuzun üzerinde güleryüzlü bir manav, sizinle sohbet için can atan bir bakkal ve her gün alınan sıcak bir ekmek, bir süt, bir gazete… Sabah işe vardığınızda ise; günaydınlar havada uçuşuyor… Ya da haftada bir-iki gidilen marketler, haftasonu arkadaşla, sevgiliyle rutin buluşmalar… Bir ev, bir iş, sonra bir iş, bir ev. Arada bir Taksim, Beyoğlu, Nişantaşı, Moda… Durum elverirse kısa bir Antalya!   
Bu bir çark! Bu çarkın içinde sevinçler, üzüntüler var. Bazen gözüyaşlı geceler. Bazen de sevinçten uykuya dalamayan, cin gibi bakan gözler… Eve geç kaldın mı? Bir merak, bir telaş…  
İşe geç kaldığında ise merakla kapıya bakan gözler… Bakkala uğramayı iki gün atladın mı, bakkal amcanın aklından geçen sorular... Boşluğunuz nerede ve ne zaman fark edilse bir sürü soru ve acabalar…  
Eveet… Hayatımızın içinde bir yer daha var. Gitmedik mi merak edildiğimiz ve bizi bekleyen birler değil, binler var… Burası ikinci evimiz “Şükrü Saracoğlu Stadımız”. Bekleyen çok bizi orada: Futbolcularımız, yöneticilerimiz, görevlilerimiz ve her şartta oraya gelen taraftarlarımız…  
Maç başlamadan oyuncularımızın, çıkış kapısına gelip meraklı gözlerle tribünlere bakıp, aralarında konuştuklarını duyar gibiyim: “Daha dolmadı ama daha vakit var”, “Aaa.. çok güzel bir pankart açılmış”, “Stat inliyor, sırtımız yere gelmez”, “İnanamıyorum! Gerçek sevgi bu olsa gerek”... Bu yaşanmış aralarındaki minik sohbet örnekleri çoğalır da çoğalır. Hepimiz insanız, severiz övünmeyi…  
Şükrü Saracoğlu Stadı’mızda seyrettiğim Fenerbahçe-Ankaragücü maçı 20.30’da başlayan bir maçtı. Bu maç için beklentimiz her maçta olduğu gibi üç puanla ayrılmaktı... Ayrıldık da. 900. galibiyetimizi aldığımız bu maçta sonuç güzeldi: 2-0. Ama stat bana o kadar boş geldi ki belki Ramazan’ın da etkisi büyüktü. Ben yine de o gün orada takımımızı ve kendimi yalnız hissettim. Taraftar mıyız yoksa seyirci miyiz? Önce bunu ayırmamız gerekiyor.   
Aklıma okul yıllarından kalan bir şarkı geldi. ”Orda bir köy var uzakta, gitmesek de, görmesek de o köy bizim köyümüzdür” diye devam eder. İstanbul dışında yaşayan ve stadımıza gelme olanağına sahip olamayanlar için geçerlidir bu şarkı. Lakin gelme olanağı olup da İstanbul’ da yaşayanlar için geçerli değildir bu şarkı… Fenerbahçe bizim evimiz. Adresimiz;”Şükrü Saracoğlu Stadı” Üzüntümüzü de sevincimizi de hep birlikte orada yaşayacağız.   
HER ŞARTTA, YANYANA…. Ekim

BÜTÜNÜN PARÇASI OLABİLMEK !   
  
Günlerdir bir heyecan, bir endişe havası. Ve sonunda rahat nefesler. Şimdi mutlu bir başlangıç ve uzun bir yol...   
Anderlecht-Fenerbahçe maçını izlerken Anderlecht takımı taraftarlarının tutumu ne kadar soğuk, üzücü ve itici geldi değil mi? Ama spor bu; bir taraf kaybeder, bir taraf kazanır. Hep kazanan taraf olunmaz. Centilmen ve soğukkanlı davranmak lazım. Şimdi biz kazandık ve fairplay örneği vererek yolumuza koyulduk…   
Bir yandan Süper Lig sezonunda birkaç haftayı geride bırakırken ayağımızın tozuyla, emeğimizle, gücümüz kuvvetimizle Şampiyonlar Ligi’ne katılıp koltuğumuza yerleştik.   
Tabii bu koltuğa oturmak o kadar da kolay olmadı. Herkes bir şey söylüyor, takım kuruyor, kalede kimin duracağına karar veriyor ve ortaya çıkarılan takımlar ise mutlak mükemmel oluyordu.Bunlar işin zevkli kısmıydı.   
Ama bir de şuursuzca yapılan acımasız eleştiriler ve hareketler vardı ki hiç tatlı değildi. Kimilerine göre de teknik direktörümüz sayın Zico’nun kurduğu takım takım olmuyor. Ya da zaman zaman bazı oyuncular beğenilmiyor, yuhlanıyordu. Hocamız yeri geldiğinde ikinci bir kadro çıkarıyor, Colin Kazım, Vederson gibi futbolcuları çıkarıp takıma destek veriyor, takıma alıştırıyor. Yani doğru zaman da doğru oyuncuyu oynatıyor. Bazı futbolcuları oynatmakta ısrarcı oluyor, başarılı sonuçlar alıyor. Gerçekte de çok iyi gözlemlerseniz Zico bizimle çok şeyi paylaşıyor. Çünkü taraftarın bu bütünün çok önemli bir parçası olduğunu biliyor.   
Ve Anderlecht maçı günü geldi çattı. Sonuç: Anderlecht 0-Fenerbahçe 2. Kalede Volkan, ama kaleye top girmemiş. Kadroya da söz yok. 90 dakika sonrası mutlu son ve sadece sevinç çığlıkları. Kötü eleştiri yok, kırmak yok, yuhalamak hiç yok. Sadece alkış alkış alkış var. Kırmadık kimseyi, üzmedik de. Lakin kırmayalım da üzmeyelim de .   
Yaşamda en önemli şey bir bütünün parçası olduğumuzu bilmektir. Bu bütün ise hepimizle ayrı ayrı daha da anlamlı.Eleştiri ve önerileri her zaman yapmalı. Lakin bunlar kendi ailemiz içinde kalmalı,eleştirilerin olumlu katkısı olmalı. Özellikle yuhalamak asla ve asla. Bir hikaye var ara sıra zevk alarak okuduğum, bunu sizlerle paylaşmadan geçemeyeceğim.   
Hindistan’da çok ünlü bir ressam varmış. Herkes bu ressamın yapıtlarını kusursuz kabul edecek kadar beğenirmiş ve onu “Renklerin Ustası” anlamına gelen Ranga Geleri olarak tanısa da kısaca Ranga Guru derlermiş. Onun yetiştirdiği bir ressam olan Racigi ise artik eğitimini tamamlamış ve son resmini bitirerek Ranga Guru’ya götürmüş ve ondan resmini değerlendirmesini istemiş. Ranga Guru;   
“Sen artık ressam sayılırsın Racagi. Artık senin resmini halk değerlendirecek.”   
diyerek resmi şehrin en kalabalık meydanına götürmesini ve meydanda en görünen yere koymasını istemiş.Yanına da kırmızı bir kalem koyarak halktan beğenmedikleri yerlere çarpı koymalarını rica eden bir yazı bırakmasını istemiş. Racigi denileni yapmış. Racigi birkaç gün sonra resme bakmaya gittiğinde görmüş ki tüm resim çarpılardan neredeyse görünmüyor. Çok üzülmüş tabii. Emeğini ve yüreğini koyarak yaptığı tablo, kırmızıdan bir duvar sanki. Resmi alıp götürmüş Ranga Guru’ya ve ne kadar üzgün olduğunu belirtmiş. Ranga Guru üzülmemesini ve yeni bir resim yapmasını istemiş. Racigi yeniden yapmış resmi ve gene Ranga Guru’ya götürmüş.   
Ranga Guru resmi tekrar şehrin en kalabalık meydanına bırakmasını istemiş. Ama bu defa yanına bir palet dolusu çeşitli renklerde yağlı boya, birkaç fırça ile birlikte insanlardan beğenmedikleri yerleri düzeltmesini rica eden bir yazı bırakmasını istemiş. Racigi denileni yapmış…  
Birkaç gün sonra gittiği meydanda görmüş ki resmine hiç dokunulmamış, fırçalar da boyalar da bırakıldığı gibi duruyor. Çok sevinmiş ve koşarak Ranga Guru’ya gitmiş ve resme dokunulmadığını anlatmış. Ranga Guru demiş ki;   
“Sevgili Racigi, sen ilk resminde insanlara firsat verildiginde ne kadar acımasız eleştirebileceklerini gördün. Hayatında resim yapmamış insanlar dahi gelip senin resmini karaladı… Oysa ikinci resminde onlardan hatalarını düzeltmelerini, yapıcı olmalarını istedin. Şunu hiç unutma sevgili Racigi, kötü yönde eleştirmek kolaydır, yapıcı eleştiride bulunmak ise eğitim gerektirir.”   
Takımımıza hedefimiz olan Avrupa yolunda ve tüm sezon maçlarında başarılar diliyoruz.İnançla destekliyoruz.   
BİZ BU İŞİ BİTİRİRİZ…eylül 2007

GÜCÜMÜZ RENKLERİMİZ…LİG BAŞLIYORRR…  
  
100. yıl etkinliklerimiz 2007 yılı sonuna kadar devam edecek olsa da 101. yılımıza bir gökkuşağı seremonisi eşliğinde girdik. Fenerbahçe’miz yine bir ilke imza attı ve liglere renk kattı. Eveeet, yeni rengimiz TURKUAZ ! Bu rengin bir özel anlamı ise Türk ismiyle dünyada anılan tek renk. Kurulduğumuz tarihte giyilen Sarı- Beyaz formalar ise; yine geri geliyor. Yeni bir asıra girerken de bu formaların tercih edilip ara sıra giyilmesi de tarihimizi hiçbir zaman unutmadığımızın göstergesi olacak.   
Heyecanla beklediğimiz liglere bir de yeni forma heyecanı eklenince tüm Türkiye yeni rengimizi konuşmaya başladı bile. Klasik çubuklu formamız farklı, onun yeri bambaşka... Ama onun yanı sıra yeni sezon ürünümüz Sarı-Beyaz ve Turkuaz formalarımız tek kelime ile muhteşem !   
Renk nedir ? Işığın yansımasıdır…  
Üzerimizde taşıdığımız ve taşıyacağımız renklerimiz gerçekten de Fenerbahçe’yi temsil ediyor. Çalışanıyla, taraftarıyla, sporcusuyla hepimizi yansıtıyor.   
İşte renkler ve işte Fenerbahçe !   
Turkuaz :   
Turkuaz rengi açık fikirli, yardımsever ve gururlu kişilerin rengi olup, üst düzey bir değişimin ve dönüşümün sembolüdür.   
Beyaz :   
Beyaz siyahın zıttı olan bir renktir, ışığı yansıtır. İnsana temizlik, duruluk, asalet, sağlık ve saflık timsalidir. Aynı zamanda beyaz; istikrarı, kararlılığı ve devamlılığı simgeler.   
Sarı :   
Sarı renk kozmik güç ve entelektüelliği temsil eder ve bilgeliğin rengidir. Sarı renk açık görüşlülüğü ve ilhamı simgeler. Güven ve sıcaklık verir.   
Lacivert :   
Mavinin bir tonu olan lacivert, insanı yatıştıran bir etki taşır. Huzur ve rahatlık hissettirir.   
Faruk Ilgaz Tesisleri’ nde gerçekleşen formalarımızın tanıtımında bir sürpriz isim vardı ki herkesin yüreğini podyumda da hoplattı, futbol da olduğu kadar podyumda da başarılı olduğunu, sevimli, cana yakın tavırlarıyla bir kez daha sergiledi. Bu futbolcu merakla beklediğimiz Roberto Carlos’ tu. Tanıtımda, manken Tülin Şahin'in eşlik ettiği Roberto Carlos, Şampiyonlar Ligi için tasarlanan Turkuaz renkteki formayı diğer Fenerbahçeli futbolcularımızla birlikte başarılı bir şekilde tanıttılar.   
Bir hazırlık maçında hepimiz onun oyun stilini bir kez de Fenerbahçe formasıyla çubuklumuzla izledik.Yaşın sorun olmadığını ve Carlos olduğunu gösterdi.Tüm olumsuz konuşanların dudaklarına kilit vurdu.Takıma çoktan alıştı bile. Tecrübesi konuşulamaz, tartışılamaz; rakip oyuncuya orta yapmadan sezerek hem yaklaşıyor, ayak uzatıyor, hem de anında topu kapmaya çalışıyor. Ve sol kanada yardımı kuşkusuz. Uzaktan vuruşları büyüleyici ve tekniğiyle aynı şekilde vuruyor. Fenerbahçe’ye uzaktan vuruşları ile kesinlikle katkısı olacak. Defanstan attığı uzun toplar rakiplere tehlike yaratıyor ve istediği noktaya atabiliyor. Ortaları gerçekten örnek gösterilecek kadar güzel.   
Evet Lig başlıyor…Heyecan dorukta !   
Sezonun en iyi kadrosunu tartışılmaz Fenerbahçe kurdu.   
Başarı kaçınılmaz. Şimdi başlama zamanı, yeni başarılara koşma zamanı, rakip takımlardan fazlamız var, eksiğimiz yok. Değişim gelişimdir. Fenerbahçe Spor Kulübü her zaman değişime ve gelişime açık olarak beklentilere ulaşacak. Bize düşen artık; taraftar, oyuncu, teknik heyet, yönetim HEP BİRLİKTE AYNI YÖNE…  
Sibel Kurt ağustos 2007

İDDİALIYIZ VE TÜM KUPALARA ADAYIZ !   
  
Engelli, bir o kadar da keyifli bir sezonu şampiyonluklarla tamamladık. Arkasından heyecanlı bir transfer tufanı başladı.Gitti, gidecek derken, sevdiğimiz bazı futbolcular da yeni takımlarında imzalarını atıp, görevlerine başladılar. Bizlere ise “Fenerbahçe kişilere bağlı bir takım değil” diye düşünmek ve görevlerinde kendilerine başarılar dileyerek kararlarına saygı duymak kaldı. Formamızı giyen ve tarihimize geçen her sporcu bizim için değerlidir. Onlara her zaman minnet borçluyuz. Sevdiğimiz tüm sporcularımız içinse temennimiz; sporu sarı-lacivert forma ile tamamlamaları…  
Ayrılan sporcularımıza veda ederken, yeni gelen sporcularımızı da ağırlıyoruz. Aylardır Türkiye bomba gibi bir haberle çalkalanıyordu. Her yer Roberto Carlos sesleriyle inliyordu; gelecek, geliyor, geldi. Derken tüm camianın önünde Şükrü Saracoğlu Stadı’nda imzasını attı. Yine bir ilki yaşatıyor Fenerbahçe Başkanımızın yeni bir paylaşımı bu bizlerle. “En büyük Fener” dedirtiyor tüm Türkiye’ye… Fenerbahçe’ye emeği geçen, destek veren herkes bu heyecanı yaşıyor. Olmalı böyle organizasyonlar, katılabilen herkes gelmeli, görmeli, yaşamalı ve anlatmalı. Oyuncu da hissediyor bu coşkuyu, biliyor imzasını atarken neler vaat ettiğini. Biz Fenerbahçelilerin artık keyfine diyecek yok. Herkes mutlu; aynı yöne bakmanın keyfini çıkarıyor.   
Sonra alışıyor Fenerbahçeli daha sahada görmeden Carlos’a ve diğer yeni gelenlere. Onlar da birden yılların Fenerbahçelisi oluveriyor.   
İnsanlar iyi şeylere çok kolay alışıyor. Roberto Carlos düzeyinde diğer futbolcu isimleri geçmeye başlıyor. Artık bu kocaman ailede herkes inançlı, herkes güvenli. Taraftardan sesler yükseliyor, “O da gelir, aa o da gelir, O’nu da alırız”... Diğer kulüplerde ise bir telaş, bir panik havası. kimi almalı, ne yapmalı… Bir yarıştır başlıyor. Ama bir kişi var ki bizim mutluluğumuzu ve desteğimizi gördükçe hep daha iyisini yapmaya çalışıyor. Ve bize “Yaptıklarım, yapacaklarımın göstergesidir” diyor adeta. Ve ilklere imza atmanın keyfini çıkarıyor. Büyük bir iş bu, onurlu bir hizmet, sadece Fenerbahçe’ye değil, Türk sporu adına da. Teşekkürler Aziz Başkan…  
Artık her şey çok değişti. 100 yıllık bir kulüp çağ atladı. Ve atlattı. Bunun en önemli izlerini, yapılan girişimleri hep birlikte yaşadık. Ve Türk spor camiasına örnek olduk. Yol aldıkça, istenilen hedeflere ulaşıldıkça, bu camiada artık taraftarın hedefleri, beklentileri de büyüdü.   
1907’ de küçük adımlarla başlayan bu yolculuk, son yıllarda çok hızlı bir gelişimi yakaladı ve çıtayı yükseltti. Bundan sonra hiç kimse yapılan bu çalışmaların altında bir şey yapamaz. Fenerbahçe Spor Kulübü zoru başardı, örnek oldu; spora kalite ve verimliliği kattı. Tüm bunların nedeni; hedeflerimizin iyi planlanması, başarılı bir yönetim ve en önemlisi bilinçli bir taraftar...   
Şimdi sırada neler var ? İddialıyız ve tüm kupalara adayız ! Fakat bu arzumuzu asla dışardan bakarak, destek olmadan, dile getirmeyeceğiz. Hedeflerimizi hep birlikte yine tüm branşlarda gerçekleştirirken, taraftar olarak da centilmenlik örneği göstereceğiz. Fenerbahçe artık bir dünya kulübü dedik, geri dönüşü yok. Önümüzde yine aşılması gereken bir uzun yol var, yeni hedeflerimiz var. Ulaştıkça büyüyoruz. Biz büyüdükçe hedeflerimiz daha da büyüyor. Ve yöneticilerimiz ulaşılmamız gereken bu hedeflere sağlam bir alt yapı oluşturuyor. Şimdi gözümüz Avrupa’da… Kupalar ve başarı bizi orada bekliyor. Tüm olmazları olura çeviren, biz Fenerbahçelilere bu günler de çok yakın… Neden olmasın ?   
Sibel Kurt  
E-posta: sibel@sibelinsahasi.com  
 [] temmuz 2007

O GECE ŞÜKRÜ SARACOĞLU BİR BAŞKAYDI!  
  
Anlar vardır; yaşanır, kelimelere dökülemez.O gece orada ellibeşbin kişi değildik sadece, milyonlarca Fenerbahçeli tek bir yürek bir tek nefes olmuştuk ! Bunu o an o stattaki tüm Fenerbahçeliler hissettik... Stadın muhteşem ışıklandırması, yakılan maytaplar, atılan havai fişekler, şık ve başarılı organizasyon görülmeye değer unsurlardan birkaçı sadece.. Her biri ayrı bir güzellikteydi, nefes kesiciydi. Lakin hissettiğimiz o ortak heyecan var ya, işte o çok daha önemli çok daha anlamlıydı. Bizler onların gözleri ile bakıyor, onların yürekleri ise bizlerle çarpıyordu. Coşkuyu hep birlikte yaşadık.   
Tüm branşlardaki sporcularımızın kupa geçiş merasimi, eski futbolcularımızın bizleri maziye götürdüğü maç ve en sonunda göz bebeklerimiz futbolcularımız ile finali hep birlikte gururla yaşadık. Oyuncularımız kupayı kaldırırken, sezon boyunca tüm yaşananlar bir film şeridi gibi gözlerimin önünden geçti. Heyecanlar, üzüntüler, sıkıntılar, öfkeler ve mutluluklar …  
Bu süreçte gelen e-mailler çoğunlukla “acaba ne olacak?”, “acaba her şeye rağmen şampiyon olabilecek miyiz?” gibi endişeler içeriyordu. Hepsine kararlılıkla ve inançla net cevaplar yazdım. Benim de doğal olarak çok gelgitlerim oldu; tüm olumsuzluklara rağmen sabrettim, olumlu baktım, inandım ve destek verdim. “Şimdi kenetlenme zamanı”, “Panik yok”, “ Dimdik ayaktayız”, “Her zaman yanınızdayız” gibi sloganlarla taraftarlarımızı her zaman güvene davet ettim.   
Ve muhteşem an geldi. Şampiyonluk… Kupamızı kaldırdıktan sonra aldığım mesajlardan birini sizlerle de paylaşmak isterim : “Bu yılki; ‘Kenetlenme zamanı’ gibi destek sloganlarınız harikaydı. En zor zamanda, en sinirli anlarımızda bile bize sabır verdi.” . Şu an her daim destek vermenin fair-play örneği olmanın gururunu ve onurunu yaşıyor taraftar yanım.   
Biz çok büyük bir aileyiz. Ve bu ailede birey olarak hepimizin sorumlulukları var. Kulübümüzü her zaman sahiplenmeliyiz. Bunlar çocuklarımıza bırakacağımız aile mirası Fenerbahçemiz için son derece önemli.Çok büyük hedeflerimiz de var. Ve bu hedeflerimizde bize yol gösteren bir de Başkanımız var. Bu günlere hep beraber geldik. Bize bu onuru ve sahiplenme sorumluluğunu benimseten Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım’a teşekkür ediyoruz. Bizler Fenerbahçe taraftarları olarak biliyoruz ki, lider önemlidir. Machiaveli diyor ki; “Bir liderin kalitesini anlamak için onunla çalışan, onu izleyenlerin kalitesine bakın.” Bizler de bunun farkındayız. Ama şimdi yalnız biz değil, herkes bunun farkında...   
Tabii ki başarıyı ve kaliteyi salt alınan şampiyonluklarla ölçmüyoruz. Her Fenerbahçeli İslam Çupi’nin sözünü bilir ; “Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü, ne kupa büyüklüğüdür. Onun büyüklüğü başka bir büyüklüktür işte, adı konamaz!” Ve bizler şampiyon olduğumuzda da bunu hatırlarız.   
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak hepimiz çok büyük bir sınavdan daha geçtik. Spor, bir takım işidir; taraftarıyla, yönetimiyle, sporcusuyla, çalışanıyla… Tatlı bir rekabettir spor, sosyal bir eğlencedir. Spora farklı gözle bakanların ne durumlara düştüklerini sessizce izledik.   
O tarihi geceden aklımda kalan bir şey daha; bir an için duyulan yuhalama seslerini hemen örten o şarkılar…Ev sahipliği konusunda da yönetimimizi bir kez daha takdir ettik.Ve bizler de her şeyi bir kenara bırakıp fair-play konusunda tek ses olduğumuzu yine tüm dünyaya gösterdik.   
100. yılımızdan bize güzel bir mesaj çıktı; bizler artık önümüzdeki tüm yılları 100. yıldan bile daha güzel, daha ihtişamlı yaşayacağız. Efsane bir tarihe sahip olan kulübümüzün taraftarı olan bu büyük aileye de bu yakışır. Daha şimdiden yüz binlerce kişinin Fenerbahçe ailesine katıldığını görebiliyorum.   
Sibel Kurt  
e-mail: [sibel@sibelinsahasi.com](mailto:sibel@sibelinsahasi.com) haziran

BİZ Kİ DAHA DA BÜYÜRÜZ BÖYLE GÜNLERDE !  
  
Bazen bir fırtına gibidir Fenerbahçe taraftarı eser deli deli, bazen coşar dalgalarla gelir, sahile vurur. Bazen derin bir sessizlik kaplar ortalığı; susar, içten içe küser, kabuğuna çekilir. Sessiz kalır ama sanmayın ki vazgeçmiştir takımından; ölümüne sevdalıdır, asla vazgeçmez, kin tutmaz, gelir yılmadan mabedindeki koltuğuna. Asla yalnız bırakmaz takımını... Yenildiği günler de olur elbet; takar erkekler inadına sarı-lacivert kravatını, kadınlarsa sarı-lacivert eşarbını. Duymaz alaycı sesleri; sonuna kadar inadına bekler. Bozmaz asil Fenerbahçeli duruşunu…   
Sessiz sedasız gezer, bir atkı beğenir, dolar boynuna; üstünde, elinde, masasında, gözünün önünde olmalıdır ille de bir sarı-laci ! Bir deli kanaryadır Fenerbahçe’nin taraftarı; şampiyondur her daim. Onun gözünde tüm oyuncuları baş tacıdır, göz bebeğidir. Yeri gelir Tuncay’ın, Can’ın yüzüne bakar, anlar ona bir haller olduğunu, Mehmet’e çevirdiğinde kafasını, “Neden gülmez ?” der… Kezman’a bakar, Alex’e bakar; “Acaba vatanını mı özledi?” der… Sonra sorular usul usul çoğalır, çağlar; bazen bir dernekte toplanılır, dertleşilir… Kararlar alınır; Samandıra’ya gidilir. Günlerce pankartların üzerine ne yazılacağı düşünülür ince ince... Heyecanlar yaşanır. Tek düşünceleri mutlu etmektir, azıcık olsun gülümsetebilmektir oyuncularımızı... Ne sloganlar, ne tezahüratlar çıkar ortaya; senelerce söylenir, dilden dile yayılır, şehir şehir gezer…   
Karşılıklıdır şüphesiz bu sevgi oyuncularımızla ! İster Fransa’dan gelsin ister Brezilya’dan; giymiştir artık sarı-lacivert çubuklu formayı, olmuştur yürekten bir Fenerbahçeli... Oyuncularımız da bilir bu sevginin sadece şampiyonluk ya da kupa sevgisi olmadığını...Ve yaşamları boyunca hiç unutmazlar bu sevdayı, Fenerbahçe’nin ayrıcalığını... Alınan kupa sadece bir simgedir o yılın anısına müzeye gidecek. Ama o zirveye varmak için, yolda yaşananlar var ya; işte o zevki hiçbir şeye değişmez hiçbir Fenerbahçeli ! Şimdi yine bir sezon sonu ve lig kupası... Gidecek bu kupa müzemize ! Gelecek nesiller gezdiklerinde müzeyi, “100. Yıl kupası” diyecekler ! Bunun için istiyoruz bu kupayı. İşte o zaman akacak sarı-laci gözyaşları ve “HELAL OLSUN ÇOCUKLAR” diyeceğiz hep beraber…  
Sibel Kurt  
sibel@sibelinsahasi.com  [] Mayıs 2007