9 Eylül

Sen 9 Eylül dersin iki kelime

Ben değişen yazgı anlarım  
Özgürlük anlarım, bağımsızlık,  
Sen İzmir dersin iki heceyle  
Ben sevinçten ağlarım

Tarihin başı mı dönmüş  
Şimşek hızı geldiklerinde?  
Şaşırmış mı toprak  
Ayakları yere değmeyen atlar geçerken?  
Önce deniz mi görmüş  
Kavruk yüzlü neferleri?

Bugün 9 Eylül  
Tam sırasıdır canlandırmanın hatıraları  
Sen 9 Eylül dersin iki kelime  
Ben onurlu bir halk anlarım  
Rüzgarın çevirdiği sayfa anlarım  
Sen İzmir dersin iki hece  
Ben saygıyla ayağa kalkarım.

HALUK IŞIK (Kentyaşam)

İzmir Marşı

İzmir’in dağlarında çiçekler açar  
Altın güneş orda sırmalar saçar  
Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar  
Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa  
Adın yazılacak mücevher taşa

İzmir’in dağlarına bomba koydular  
Türk’ün sancağını öne koydular  
Şanlı zaferlerle düşmanı boğdular  
Kader böyle imiş ey garip ana  
Kanım feda olsun güzel vatana

İzmir’in dağlarında oturdum kaldım  
Şehit olanları deftere yazdım  
Öksüz yavruları bağrıma bastım  
Kader böyle imiş ey garip ana  
Kanım feda olsun güzel vatana

Peygamber kucağı şehitler yeri  
Çalındı borular haydi ileri  
Bozuldu çadırlar kalmayın geri  
Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa  
Adın yazılacak mücevher taşa

Türk oğluyum ben ölmek isterim  
Toprak diken olsa yatağım yerim  
Allah’ından utansın dönenler geri  
Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa  
Adın yazılacak mücevher taşa

AKDENİZ’E DOĞRU

Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,  
Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti...  
  
Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle,  
Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.  
  
"Hedef Akdeniz, asker!" diyen parmağa koştuk...  
Zafer bahçelerinden gül koparmağa koştuk...  
  
Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,  
Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız.  
  
Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa  
Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa.  
  
Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle,  
Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.  
  
Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,  
Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti...  
  
 Ömer Bedrettin UŞAKLI

KALK YİĞİTİM

Kalk yiğitim, yine dağbaşını duman aldı.  
Parçalandı bir kıtanın toprakları,  
Aslan payını aslan olmayan aldı..  
Kalk yiğitim, yine dağbaşını duman aldı.

Tulgalı, tulgasız başlar alayı,  
Kanadlı, kanadsız kuşlar..  
Aşılmamış dağlar, çıkılmamış yokuşlar..

Dağları, taşları, akar sularıyla,  
Şu tanıdık toprakta  
Bir büyük dünya parçası  
Fatihini aramakta.

Dünyayı ahretten ayıran  
Duvarları yık da gel,  
Ay doğar gibi, gün doğar gibi  
Şu kıpkızıl ufuktan çık da gel!

Kalk yiğitim, yine dağ başını duman aldı.  
Parçalandı bir kıtanın toprakları;  
Aslan payını aslan olmıyan aldı..  
Kalk yiğitim, yine dağbaşını duman aldı...

[Arif Nihat Asya](https://www.antoloji.com/arif-nihat-asya/)