**BİR VATANIN MİLLETİYLE İMTİHANI**

Aslında her şey Alparslan’ın 1017 yılında Anadolu’nun kapılarını Türk’e Türk’ün öz yurduna açmasıyla başlamıştı. Güçlü bir devlet kıran Alparslan sahip olduğu toprakları hoşgörü ve adaletle yönetmişti. Çeşitli oyun ve entrikalarla yıkılan devletler birbirini izliyordu. Ta ki Osmanlıya kadar… Osmanlı İmparatorluğu Allahın’ın adaletiyle 3 kıtaya, 7 iklime 623 yıl boyunca hükmetmiş ulu bir çınardır. 637 yıllık Macar İmparatorluğuna yalnızca 2.30 saatte son veren Kanuni Sultan Süleyman’ından gemileri karadan yürüten’ çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet’inden Siyonist baskılarına rağmen 33 yıl boyunca tek bir kara parçası dahi kaybetmeyen Sultan Abdülhamit’inden varlık ve yokluk mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı’na gelmek çok acı olsa gerek…

Üstat Gökyay’ın dediği gibi:

*Bu vatan toprağın kara bağrında,*

*Sıradağlar gibi duranlardır.*

*Bir tarih boyunca onun uğrunda;*

*Kendini tarihe verenlerindir.*

Ecdattan kopmayan, milli ve manevi değerlerinden sapmayan Anadolu insanının yeniden dirilişinin sembolüdür Kurtuluş Savaşı, Milli seferberliğin ilan edildiği on beşlisinden, yetmiş beşlisine kadar top yekûn bir milletin istiklal ve istikbal mücadelesidir. Kurtuluş Savaşı , bir milletin yok edilmeye çalışıldığı, emperyal güçler tarafından, bir avuç toprağına tonlarca bombanın bırakıldığı savaştır Kurtuluş Savaşı . Milli birlik ve beraberliğin zirve yaptığı ve sonunda savaşın Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yönetimi ile Türk milletinin lehine sonuçlanan bir destandır Kurtuluş Savaşı. Bu kutlu mücadelenin sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş, sınırları belirlenmiş ve bu destanın unutulmaması ve unutturulmaması amacıyla istikbal şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşı’nın dizeleri şehit kanıyla sulanan toprakların en önemli kanıtıdır.

Üstat Akif’ e yakın efradı, MEB’in düzenlediği milli marş yarışmasına katılması gerektiği söylemeleri üzerine; Milli Marş kesinlikle para ile yazılmaz ‘’ cevabını vermişti. Ancak Akif arkadaşları tarafından ikna edilmiş, yarışmaya katılmıştı. Merhum Akif, İstiklal Marşı’nı yazmaya başladığında öylesine manevi duygular içerisine girmişti ki; onun için zaman ve mekân anlamını yitirmişti. Aklına gelen mısraları duvarlara, yerlere yazardı. Yarışmaya 724 şiir katılmış, ancak üstat Mehmet Akif Ersoy’un muazzam duygu yüklü; hak, halk ve vatan aşkını adeta resmettiği İstiklal Marşı büyük bir coşkuyla karşılanmış ve yarışmada birinci olmuştu. TBMM ‘de iki kez ayakta ve alkışlar eşliğinde okunan marş, 21 MART 1921 tarihinde milli marş olarak kabul edilmiştir. Üstat, bu eseri Türk milletine armağan etmiş ve karşılılığında tek kuruş dahi kabul etmemiştir. Mehmet Akif Ersoy’un kazanılan bağımsızlık ve hürriyet mücadelesine tercüman olan marştır İstiklal Marşı. Akif, şiirin ilk dizelerinde korkmadan, yılmadan değerimize sahip çıkılması gerektiğini söylerken diğer bir dizede özgürlük ve bağımsızlık aşkına pranga vurulamayacağına dile getirmiştir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ülkemiz muasır medeniyetler seviyesine getirebilmek için üzerimize düşlen görevin farkında mıyız? Akif’in dediği gibi ‘’Asım’ın nesli diyordun ya nesilmiş gerçek, işte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek.’’ Düsturuna şu anki geçlik olarak ne kadar sahibiz? Tarihimizden yeteri kadar dersler çıkarabiliyor muyuz? Ecdadın değerlerine ve geçmişimize ne kadar saygılıyız? Araştırmadan, düşünmeden, yorumlamadan ve bilgi sahibi olmadan fikir sahibi mi oluyoruz?

Milletçe bir ve beraber olmalı, emperyal güçlerin tuzaklarına düşmemeli, devletimize milletimize, vatanımıza ve bayrağımıza ilelebet sahip çıkmalıyız. Mensubu olduğumuz bu köklü medeniyetin ışığı yolumuza her daim aydınlatacaktır.

Edanur Şahin

Beyoğlu Anadolu Lisesi