KONUŞMA METNİ 1

10 kasım 2020

  Ölümünün 83. yılında Atatürk’ü anmak, onu anlamakla bir değer kazanır.  “Milletleri büyüklerine bağlayan duygu, onların vücutlarından değil,şahsiyetlerinden gelir.   Kökleri toplumun ruhuna dalan bu şahsiyetler ölümsüzdür.  Milletler,büyük evlâtlarıyla soluk alır.Her milletin tarih sayfasında böyle kişilere rastlanır. İşte Atatürk ,Meteler,Fatihler,Yavuzlar gibi bütün dünyanın Türk milletinin üzerine geldiği anda ortaya çıkmış, milletinin ölüm fermanını  parçalamış ve onun tekrar öz yurdunun bağrında nefes alabilen bir genç ülke olmasını sağlamıştır.  
 Savaş sonrası yaptığı inkılâplarla bir yandan genç Türkiye'nin oturması gereken temelleri

gerçekleştirmiş bir yandan da ülkemizin modern ülkeler seviyesine çıkması için milletiyle birlikte, ondan aldığı güçle büyük bir enerji harcamıştır.

Bir gün, Türk için düşünen o beyin, Türk için çarpan o yürek bütün fanilerin tabiî sonuyla karşılaşmıştır.Ölmüştür.Onun aramızdan ayrılışının bugün 82.yıl dönümü.Tam 82 yıldır onsuz yaşıyoruz.  
 Peyami Safa'nın güzel bir sözü var:” Onun fani vücudunun kaybolmasından duyduğumuz keder sonsuzdur.Fakat yeise kapılmak hem onu hem de kendimizi anlamamak olur”.

Türk insanı eğer Atatürk'ü anlamış, yaptıklarını iyi değerlendirmiş ve yolunu Atatürk çizgisinde bulmuşsa ümitsizliğe kapılması doğru değildir.O ne diyordu? O ne yapıyordu? O ne istiyordu? Bıraktığı emanet neydi?Eğer bu soruların cevabını  verebiliyorsak onun bıraktığı bayrağı taşıyor, Türk'ün binasını çağdaş medeniyet çizgisinde yapılandırıyoruz demektir.  
 Kısacası kendisinin de ifade ettiği Mustafa Kemaller ülküsünü yaşatmanın tek yolu onu iyi tanımaktan,eserlerini,yaptıklarını,yapmak istediklerini iyi kavramaktan geçer.Onu hiçbir çizgiye çekmeden kendisinin olduğu çizgide,Atatürk çizgisinde,anlamaktan geçer.  
    Şunu hiç unutmamalıyız ki, Türk milletinin hayatında Atatürk bir dönem değil, yeni bir dönemin başlangıcıdır. Onun öncülük ettiği eser eksiksiz olmadığı gibi tamamlanmış da değildir. Genç kuşakları bekleyen en önemli görev bu “başlangıç” ı sürdürmektir  
 “Beni görmek demek, yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi ve hislerimi anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir.” Sözlerinde de ifade edildiği gibi Mustafa Kemal ülküsünü sözde değil özde anlamak, Atatürk’ü, Atatürkçülüğü şeklen değil özde kavramak, özümsemek temel amaçtır. Cumhuriyetin nasıl doğduğunu unutmayarak, onun nereye gideceğini bilerek, geleceğe sahip çıkmak, Atatürkçülük bayrağını göklerde dalgalandırmak Türk gençliğinin temel görevidir  
    Cumhuriyetin 10. yılında “Türk’e durmak yaraşmaz, Türk önde Türk ileri” diye haykıran sesten gücünü alan Türk gençliği, Atatürk’ün emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet muhafaza ve müdafaa edecektir.  
 Ölümünün 82. Yılında Ulu Önder Atatürk’ün aziz hatırasına ve Türk milleti olarak bizlere bıraktığı mirasa olan bağlılığımızı yineliyor, saygılarımı sunuyorum.

KONUŞMA METNİ 2

Bir ağacın kökleri ne kadar derinde olursa o ağaç toprağa daha sağlam tutunur ve daha sağlıklı büyür. Bizim köklerimiz, tarihin derinliklerinde saklı duran zenginliklerimizdir. Bu zenginliğin içerisinde ders alacağımız birçok tecrübe vardır.

Göktürk Hakanı Bilge Kağan, gelecek nesiller ders alsın diye taşlara kazıdığı ölümsüz kitabesinde, üstten gök basmadıkça, alttan yer delinmedikçe Türk Milletini kimsenin bozamayacağını söyler. Ancak Türk Milleti, düşmanın tatlı sözlerine ve yumuşak hediyelerine aldandığı, günlük uğraşılarla meşgul olup gelecekle ilgili planlar yapmadığı için bağımsızlığını tehlikeye atmış ve çok ağır bedeller ödemiştir.

Bilge Kağanı, tecrübelerden ders alarak geleceğimize yön vermemizi istediği için seviyoruz.

Alp Aslan’ı Anadolu’yu Türklere vatan yaptığı için, Osman Gazi’yi Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu olduğu için, Fatih Sultan Mehmet’i İstanbul’u fethederek Orta Çağ'ın kapanmasına ve Yeni Çağ'ın başlamasına yol açtığı için, Kanuni Sultan Süleyman’ı Akdeniz ve Karadeniz’i Türk gölü haline getirdiği için seviyoruz.

Daha sonraki yıllarda bu cihan imparatorluğunun içine düştüğü kötü durumu anlatmak için, Katip Çelebi, Yıkım ve Sebepleri adlı yazısında özetle; bilimin, aklın ve çalışkanlığın yerini; cehaletin, rüşvetin, tembellik ve miskinliğin aldığını; iş bilmeyen kişilerin torpille ya da rüşvetle işbaşına getirildiğini söylemektedir.

Almanya’nın yanında I. Dünya Savaşına girerek kaybettiği toprakları ve tarihteki prestijini geri alacağını düşünen Osmanlı Devleti umduğunu bulamamış, Mondros ve Sevr antlaşmaları sonucunda düşman kuvvetleri, yurdumuzu dört bir yandan işgal etmiş; başkent İstanbul ilk aşamada, 13 Kasım 1918’de 55 gemi ve 3500 kişilik kuvvetle İngiliz, Fransız ve İtalyan işgaline uğramıştır.

Peki, Türk Milleti olarak biz Atatürk’ü niçin seviyor ve sayıyoruz?

Özetle; kendi sorumluluk alanında Çanakkale- Anafartalar cephesinde yarattığı kahramanlıklar için; 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşını başlattığı için; Edirne’den Van’a esarete karşı çıkan vatanseverleri Kuvayı Milliye çatısı altında buluşturarak Kurtuluş Savaşını kazandırdığı için,Halifenin ricasıyla Bursa’ya geldiklerini söyleyen ve Osman Gazinin türbesini tekmeleyen işgalcilere haddini bildirdiği için, Fatih Sultan Mehmet’in fethettiği fakat 1918’de düşman işgalinde olan İstanbul’u 6 Ekim 1923’te 5 yıl süren esaretten sonra Lozan Antlaşması gereğince geri aldığı için; modern çağın gereklerine uygun Türkiye Cumhuriyetini kurduğu için; mazlum ve esir milletlere bağımsızlık yolunda örnek olduğu için; namusumuzu, şerefimizi, milli ve manevi değerlerimizi düşman tehdidinden kurtardığı için Atatürk’ü anıyoruz, seviyoruz ve daima seveceğiz.

Atatürk, Türkiye Cumhuriyetini sizlere emanet etti. Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur. Yüce Türk Milletinin başı sağ olsun diyerek ; sağlıklı, mutlu ve başarılı yarınlar dileğiyle sevgilerimi sunuyorum

KONUŞMA METNİ 3

Sayın müdürüm, değerli öğretmenlerim ve öğrenci arkadaşlarım,

Büyük asker, büyük devlet adamı, başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, fani dünyadan sonsuz yaşama göç ederken güzel Türkiye’mizde rahat yaşayalım ve geleceğe güvenle yürüyelim diye bizlere ilkelerini miras bırakmıştır.

Atatürk ilkeleri, Türkiye Cumhuriyetinin temel taşlarıdır. Bu temel ilkeler üzerine inşa edilen Türkiye, çağdaşlık yolunda emin adımlarla ilerleyecektir.

Cumhuriyetçilik ilkesiyle halkın kendi kendisini yönetmesi esas alınmıştır. Halk kendi bağrından seçtiği milletvekilleriyle mecliste temsil edilir.

Halkçılık ilkesiyle, halkımızın sosyal, kültürel, ekonomik yönden gelişip güçlenmesi amaçlanmıştır. Her bakımdan güçlü olan bir halk, çağdaş ve kalkınmış bir ülkenin en güzel ifadesidir.

Atatürk, din ve devlet işlerini birbirinden ayırarak laiklik sistemini hayata geçirmiştir. Laikliği din karşıtlığı gibi gösterenler, inançlı halkımızla Atatürk’ümüzü karşı karşıya getirmek istiyorlar. Atatürk, dini yaşamın hurafelerden arındırılması için çalışmalar yaptırmış, din işlerinin idaresini yeni oluşturdukları Diyanet İşleri Başkanlığına verilmesini sağlamıştır.

Devletçilik ilkesi cumhuriyetin ilk yıllarında sanayileşmenin ve kalkınmanın devlet eliyle yapılmasını zorunlu gören bir ilkeydi. Savaştan yeni çıkan Türkiye’de bu işleri yapacak sivil sermaye yoktu. Günümüzde devletçilik, daha çok yasal güvenceler sağlayan, yol gösteren ve denetleyen rehber devletçilik anlayışına dönüşmüştür.

Atatürk'ün milliyetçilik ilkesi, kültür ve düşünce birliği temeline dayanır. Atatürk, genetik milliyetçiliği reddeder. O, milleti yani ulusu oluşturan bireylerinin tasada ve kıvançta, bir ve beraber olmalarını ön görür. Atatürk, yurtta ve dünyada barışı savunan bir liderdir.

İnkılapçılık ilkesi ise; ileriye, güzele, iyiye doğru yapılan köklü değişikliklerdir. İnkılapçılık, Atatürk devrimlerinin ifadesidir.

Değerli büyüklerim ve öğrenci arkadaşlarım! Atatürk ilkelerinin rehberliğinde güzel Türkiye’mizi daha güzel yarınlara taşımak hepimizin arzusu olmalıdır. Atatürk ilkelerinin ışığında daha güzel yarınlara kavuşmak dileğiyle sizleri selamlıyor; Atamızı sevgi ve saygıyla anıyorum.

KONUŞMA METNİ 4

1 Kasım 1938' deki TBMM' nin açılışına hastalığı yüzünden katılamadı. Atatürk' e onbeş gün kadar son rahat günlerini yaşama olanağını veren hastalık, tekrar normal seyrinden çıkarak yeni bir krizle şiddetlendi. Ardından korkulan son bütün acıyla geldi.

Büyük Komutan, Devlet Adamı, Devrimci ve Büyük İnsan, 10 Kasım 1938 Perşembe günü saat 09.05' te ölümlü yaşama veda etti.

Bu kara haber Türk Milletini büyük bir yasa boğdu. 16 Kasım 1938' de tabutu, Türk Bayrağıyla örtülü bir katafalk üzerinde Dolmabahçe Sarayı' nın büyük tören salonuna konuldu ve halkın ziyaretine açıldı. Bütün İstanbul halkı büyük kurtarıcısına son görevi yapmak için Saraya koştu.

19 Kasım 1938 Cumartesi günü sabahı, Dolmabahçe Sarayı Tören Salonunda cenaze namazı kılındı. Cenaze alayı İstanbul halkının gözyaşları arasından geçerek Gülhane Parkı' na geldi. Tabut bir torpidoya alınarak, Yavuz Zırhlısı' na nakledildi. Izmit' te özel bir trene konulan cenaze, yol boyunca Ata'larına son saygısını gösteren halkın yüreklerinde derin sızılar bırakarak 20 Kasım 1938 Pazar günü Ankara' ya götürüldü.

Atatürk' ün tabutu Büyük Millet Meclisi önünde hazırlanan katafalka yerleştirildi. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, bütün Ankara halkı katafalkın önünden saygıyla eğilerek geçti. 21 Kasım 1938 Pazartesi günü hafif yağan bir yağmur altında tören başladı. On iki milletvekili cenazeyi top arabasına yerleştirdi. On iki general top arabasının iki yanında nöbete durdu. Başta yabancı Devletlerin yolladıkları askeri birlikler olmak üzere, törene katılan birlikler Türk Milleti' nin kurtarıcısı ve Türkiye Cumhuriyeti' nin kurucusu büyük Atatürk' ü selamlayarak geçtiler. Cenazeyi taşıyan top arabasının arkasında en büyüğünden, en küçüğüne kadar bütün Türk Milleti vardı. Atatürk' e geçici kabir olarak ayrılan Etnografya Müzesi' ne götürülen tabut, hazırlanan mermer lahdine yerleştirildi.

Atatürk' ün naaşı Anıtkabir yapılıncaya dek on beş sene bu geçici kabirde kaldı. 10 Kasım 1953' te büyük bir merasimle ebedi istirahat yeri olan Anıtabir' e nakledildi.

O, Türk' ün tarihinde ve gönlünde ebediyen yaşayacaktır.