HER NEFESTE VATAN

Ne bir kalem yazar, ne kelimeler, ne de tek bir nefes yeter böyle büyük bir zaferin destanını anlatmaya. Sakarya Nehri'nin kapkara rengini kırmızıya boyayan, toprağımın her bir köşesinin vatan aşkıyla yanıp tutuşan şehidimin asil kanıyla sulanan zaferidir bu. İlmek ilmek, tırnaklarla kazınmış yüz yıllık zaferin destanıdır bu. İlk kurşundan son kurşuna kadar, bıkmadan, usanmadan, teşviğe ihtiyaç duymadan, aslanlar gibi her şeyini, herkesi ne pahasına olursa olsun içinde dönebilmenin küçük umuduyla ama tereddütsüzce koşarak gittiği, her bir siperde hakkı ödenmeksizin soğukkanlıca verdiği mücadeledir.

Vatan sevdası her yerdedir, en çokta içimizdedir. Canını, kanını, cananını ortaya koyduğu ve zafer nidalarıyla bitirdiği kutsal görevidir. Düşman güzel vatanım üstünde hayal kurmuş, göz dikmiş dört yanı, her bir karışı birbirinden güzel topraklarıma. Çılgınca zincir vurmaya çalışmış ecdadıma. Aklınca yönetmeye, Türk’ü tarihten, geçmişten, gelecekten silmeye yeltenmiş sanki yapabilecekmiş gibi. Hayasızca gelmiş bilmeden vatan toprağıma. Bilemezdi de Türk yurdunu, bilemezdi Türk milletini. Er oğlu erlerin dönmek bilmeden yürüdüğü, ateşi etrafında söndürüp ciğerinde yaktığı, mahşeri kuranları defettiği, kendisinin sarsılmadığı yoldur bu yol. Hainin yüzüne sert bir rüzgar, yerle yeksan eden bir fırtına, göğün yarıldığı, toprağın inlediği soğuk, yırtıcı bir gecede vatanımın, askerimin gazabına uğramış. İşte bu yüzden “Bastığın yerleri ‘toprak’ diyerek geçme, tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.” Şimdi sorarım benim vatanım nasıl sevilmez ki? Işıl ışıl dalgalanan bayrağımdaki al, şehidimin kanının sıcak kırmızısıdır. O an göz karadır, hiçbir şeyi görmez. Kaybedicek bir şeyin olmadığını fakat kazanacak bir vatan varlığını gösterir. Ruh kırmızıdır, mezarlıktan korkan ruhu vatanı için korkusunu yenmiştir. Beden ise bembeyazdır, tek bir kurşunda kefen olup arşa giden masumiyettir. Bazense o kefeni dahi olmadan uğurlanıp sessizce gidendir. Toprağımı sıksam fışkırır şehidimin kanı. Bayrağım, şehidimin iman dolu yüreğinin şehadet şerbeti içme mutluluğuyla nur saçarak arşa yükseliş sevincinin simgesidir. Kalbi yanık şehidim kanatlarının ucu kırılmasın, canın sıkılmasın. Sen namerde muhtaç kalma. Sana olamazsın diyenlerin inadına savaştığın için sana sonsuz minnettar bu Türk genci. Zamanın durduğu yerde sonsuzluk başlardı. Biz canımıza can demeyiz vatanımıza can deriz. Vatan ilktir, sondur, sonsuzdur. İşte bu size minnetimizdir. Sizleri örnek alan Türk genci bağırır, çağırır, ağlar ama asla ve asla pes etmez. Oğulun vatan diye ettiği yeminde ananın ağıdı değil acısındaki buruk tebessümü olurdu. Bayraklarla örtülü tabutlar gelirken bir bir evlerin önüne yüreği yansa, içinden çığlıklar bile atsa dışarıda dimdik duran, gururlu o anayı görürler, güç bulurlardı. Çünkü körpe mehmetçik bilirdi o sözü verirken yaşamak için değil korkusuzca ölmek için giderdi. Komutanın verdiği emir gibi “Ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum.” sözlerini akıllarına altın harflerle kazımışlardı. Ve beyinlerinde bir tek bu söz yankılanırdı. İman dolu göğüslerinde kalpleri “güm güm” atarken bile korkusuzca, durmayıp siperlerden ölümler beğenmişlerdir. Vatan karşılıksız tek sevdaydı. Bu bize mirasıdır; kanıdır, canıdır. Ay yıldızımın göklere sonsuz asıldığı, cumhuriyetin Türk’ün tarihine yazıldığı mirasıdır bu. Askerimin gecesine bir anda ışık doğmuş. O fırtınalı günde bir güneş doğmuş. “Yaşanacak vatan yoksa geriye kalan hiçbir şeyin önemi yoktur!” diyen mavi gözlü, asil kanlı, 57 yıllık kısacık hayatını “Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır!” diyerek kocaman zaferleri sığdıran sarı saçlarıyla bir güneş misali askerimin üstüne doğan Ata’nın önderliğinde alınan zaferdir bu. Tutmayan o zincirleri kırıldı. Seçim sandıklarında kadınlarda yer aldı. Bizler ezeldendir hür yaşadık, hür yaşarız. Kadına hep değer verdik böylece de devam ederiz. Cumhuriyet kuruldu adı kadın oldu. Cumhuriyet kuruldu adı nam oldu. Cumhuriyet kuruldu adı şan oldu, gurur oldu, onur oldu. Cumhuriyet kuruldu adı kısaca Türk oldu. Sevin kutla Türkiye’m, şehidim. Bu senin en güzel eserin. Cumhuriyet dedikçe inleyecek bütün düşmanların. Yüreğin kadını, erkeği, çoluğu, çocuğu yoktur. Bir mert olan bir de namerdi vardır. Acı, destan, diriliş… Hayattaki en kıymetli varlıktır vatan. Öyle bir sevgidir ki bu kundaktaki çocuklar bırakıldı geride. Biz “Bebem anasız büyür de vatansız büyümez.” Diyen Nene Hatunların torunlarıyız. “Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır o satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça vatan terk olunmaz.” emrine gözünü dahi kırpmadan, tereddüt etmeden, korkmadan gidenlerin evladıyız. Bizler cumhuriyet çocuklarıyız. Vermeyiz, dünyaları alsak da bu cennet vatanı. Çünkü söz vatansa biz biriz, hepiz. Sana söz atam, şehidim, anam, babam, ecdadım kanımın son damlasına kadar seni örnek alacağım. Tarihten sildirmedik, sildirmeyeceğiz. Her an, her yerde Türk fırtınası estirip, yücelteceğiz. Kalbimin kahramanı; Atam seni görüyor, hissediyor ve bu vatana layık bir evlat olabilmek için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız. Bizler vatanı, Atamızı sonradan sevenlerden değil, kanımıza işlenenlerdeniz. Vatan sevgisiyle doğduk, vatan sevgisiyle ölmeyi tercih ederiz. İstiklal Marşımız okunurken, bayrağımız göklere çekilirken göğsümüz gururla kabarır, tüylerimiz diken diken olur, ruhumuz dinlenir. Bu onurun, gururun her zerresi yağmur şeklinde iner gözlerimizden, kalbimizden. Bizler atamızın, şehidimizin kanından gelen asaletle ay yıldızlı armayı gururla taşıyarak, başımız dimdik her an, sapasağlam ayakta dururuz. Bu saatten sonradır ki hep olduğu ve devam edeceği gibi inmez bayrağım, dinmez ezanım. Okunacak marşım, gururlanacak vatanım. Dinmeyecek “Allah Allah” sedalarım. Atam, şehidim sana her an minnettarım. Bin cihana değişmem bu öksüz, yetim kalmış, üşümüş ama her an kıvılcımıyla tutuşmayı bilen Türklüğümü. Her cephede, tüm mehmetçiğin dilinde şu türkü sözleri vardı:

“Annem beni yetiştirdi, bu ellere yolladı.

Al sancağı teslim etti, Allah’a ısmarladı.

Boş oturma çalış dedi, hizmet eyle vatana,

Sütüm sana helal olmaz saldırmazsan düşmana.”

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi “Vatan sevgisi ruhları kurtaran en kuvvetli rüzgardır.” Bizler Türk doğarız, Türk olarak şehadet şerbetini yudumlarız. Dalgalan bayrağım, korkmadan süzül göklerde tüm şanınla. Sana söz güzel gözle bakmadan, yanından saygı duymadan geçenin bile korkulu rüyası olacağım. Vatanıma ihanet edenin her an ensesindeki o nefes, onu takip eden ve cesaretsizliğinin, yüreksizliğinin kanıtı olsun diye gölgesi olacağım. Senindir hürriyet. Senindir tüm cumhuriyet. Senindir tüm siperler.

 “Ne Mutlu Türk’üm Diyene!”

Nehir ADALI