**MİLLİ RUHA GİDEN YOL**

Tarih 19 Mayıs 1919… Deniz sakin… Dalgalar ise fırtına öncesi sessizliğin habercisi misali kabararak dövmekte sahildeki kayalıkları. Hırçın bir rüzgar karşılık vermekte denizin bu sakinliğine. Bandırma Vapuru bir an önce yola düşmek için homurdanıp duruyor. Dört bir yan sinsi , kalleş , acımasız akbabalarla sarılı. Ancak deniz , dalgalar ,rüzgar hepsi yola düşme çabasındaki o homurtuya ; tarihin altın harflerle yazacağı bir destanın ufacık bir parçası olmak için yakarışta.

Ya Anadolu ? Anadolu yakarmaz mı , haykırmaz mı bu bekleyişte ? Asırlar boyu cennet bahçesini andıran Anadolu , cehennem misali yanıyordu. O mübarek toprak için , esarete boyun eğmemek için yanıyordu. Ne var ki evet bir de gerçekten yanıyordu… Ve bu öyle bir yangına dönüşüyordu ki Anadolu’nun üzerini bir yorgan gibi kaplıyordu. Ama bu yangın yorganını Anadolumun üstüne örtenlerin ; homurdanan Bandırma Vapurundan , alnı ak , gözü pek can parelerden , bıyıkları yeni terlemiş Mehmetlerden , hele hele altın saçlı , deniz gözlü Mustafa Kemal’den haberi yoktu.

Bu halden haberi olmayanlara inat; cenneti vaad eden Rabbim , kucağını şehitlere açmış Resulullah ,gül bahçesine koşarcasına şehadete koşan Mehmet’im ,ezanının dinmemesi ,bayrağının inmemesi için iman dolu bu asil milletin-Anadolumun- her daim yanında yer alıyordu.

Bıkmadan ,usanmadan , yorulmadan , dur durak bilinmeden aşılıyordu aşılmaz denen engeller tek tek. Ve birçok kahramanlığa şahitlik eden tarih ; bir kez daha 23 Nisan 1920’de bağımsızlık için , miili egemenlik için , ölümü öldüren sayısız kahramanla ve dünyayı kendine hayran bırakacak şekilde alkış tutuyordu Anadoluma.

Milli egemenlik ve bağımsızlık uğrunda şehadet şerbetini içmiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

Ruhları şad olsun…

 Belinay SÜMER

 Özel Yeryüzü Ortaokulu

 7-A / 112