**İSTİKLÂL MARŞI**

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;  
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.  
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;  
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!  
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?  
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl…  
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.  
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!  
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.  
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,  
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.  
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar,  
“Medeniyyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.  
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.  
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın…  
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı:  
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.  
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:  
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?  
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!  
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,  
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:  
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.  
Bu ezanlar-ki şahâdetleri dinin temeli-  
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,  
Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,  
Fışkırır ruh-ı mücerred gibi yerden na’şım;  
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!  
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.  
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:  
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;  
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!

**Mehmet Âkif ERSOY**

**ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE**

Şüheda gövdesi, bir baksana dağlar taşlar...  
O, rûkü olmasa, dünyada eğilmez başlar,   
Vurulmuş temiz alnından uzanmış yatıyor;  
Bir hilâl uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor!   
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker!  
Gökten ecdâd inerek öpse o pak alnı değer.   
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhid'i...  
Bedr'in aslanları ancak, bu kadar şanlı idi...   
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?  
"Gömelim gel seni tarihe!" desem, sığmazsın.   
Herc u merc ettiğin edvara ya yetmez o kitab...  
Seni ancak ebediyyetler eder istiab.   
"Bu, taşındır" diyerek Kabe'yi diksem başına;  
Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;   
Sonra gök kubbeyi alsam da, rida namiyle,  
Kanayan lahdine çeksem bütün ecramiyle;   
Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan;  
Yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan;   
Sen bu avizenin altında, bürünmüş kanına,  
Uzanırken gece mehtabı getirsem yanına,   
Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem;  
Gündüzün fecr ile avizeni lebriz etsem;   
Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana...  
Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana.   
Sen ki, son ehl-i salibin kırarak savletini,  
Şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i,   
Kılıç Arslan gibi iclaline ettin hayran...  
Sen ki İslam'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran,   
O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın;  
Sen ki, ruhunla beraber gezer ecramı adın;   
Sen ki; a'sara gömülsen taşacaksın... Heyhat,  
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat...   
Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,  
Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber.  
  
 **Mehmet Akif ERSOY**

|  |
| --- |
| **İSTİKLAL MARŞIMIZA**  Marş söylenip Albayrak çekilirken göndere Selâm Şehitlerime, selâm Ulu Önder’e  Yazan şairin yoktu gözü bir tek kuruşta Ben bir Türk’üm diyordu, kalbi her bir vuruşta Nerde olursa olsun, okunurken Marşımız Gururdan gözler nemli, herkes esas duruşta  Marşımız okunurken, inler adeta dağlar O öyle bir andır ki erir yürekte yağlar Söylemek ve dinlemek bir şereftir bizlere Tüyler diken dikendir ve hatta gözler ağlar  Öylesine yürekten söyleriz ki bu Marşı Haykırırız adeta dosta düşmana karşı Kalpler aynı duyguda, gözler Albayrak’tadır Titretir gönülleri, inletiriz tüm arşı  Ben Türk’üm diyen herkes ezbere bilir onu İstiklâl ve Bayrak’tır içinde geçen konu Sonsuza dek Yurdumda söylenecek susmadan Ondan öte bir Marş yok, o Marşların en sonu  Övgü dolu şiirler, methiyeler ve sair Bilirim ki ne yazsam az kalır sana dair İstiklâl Marşı’mızı kazandırdın ya bize Mekânın Cennet olsun, nur içinde yat şair |
|  |
| **MUSTAFA ÇETİNER** |

**İSTİKLAL MARŞI’NA**

Korkmadım!

Sen ‘KORKMA’ dediğin günden beri korkmadım.

Ne al sancağımın sönmesinden,

Ne de tek dişi kalmış canavarın ulumasından.

Mıhlanıp kaldım yerimde

Seni her duyduğumda.

Başım dik, gözüm gökyüzünde.

Düşündüm bastığım yerlerdeki kefensiz yatanları.

Unutmadım!

Unutmam ben şehit oğluyum.

Dünyaları alsam da vermem

Bu vatanın tek bir taşını.

Kükremiş sel gibi taştım.

Mabetlere değmesin diye düşman eli

Siper ettim gövdemi;

Vuruldum…

Ay, hilaldi o gece.

Vuruldum!

Kanım toprağa aktı,

Bayrağıma renk oldum.

**YADİGAR DAYAN YILMAZ**

**İSTİKLÂL MARŞINI DİNLERKEN**

Borazanbaşı, borazanbaşı   
Akşamları batan güneşe karşı   
Alışılmış bir ibadet gibi   
Çaldığınız o İstiklâl Marşı   
Yıllardır her kulakta yer etmiş   
Gür nağmeleriyle tutanken arşı   
Az rastlanır bir huşu içinde   
Ayakta dinleriz bütün çarşı   
Hayal gibi, vehim gibi bir şey   
Sanki memleketin dağı taşı   
En sadık bekçisi tarihimin   
Kesilir ansızın şehit naaşı.   
Bir meçhul askerler mahşeriyle   
Hatırlatır o yaman savaşı.   
Yanık türkülerinden biliriz   
Yemen Çölü'nü, Sarıkamış'ı   
Kurduna kuşuna sor söylesin   
Neydi Türk'ün o günkü telâşı?   
Karalar giymiş Anadolu   
Kan bir yandan, bir yandan gözyaşı   
Sürmedi çok şükür o kıyamet   
Gecenin birinde fecre karşı   
Güneşten evvel doğdu ufukta   
Mustafa Kemal'in altın başı.  
  
**Cahit Sıtkı TARANCI**

**CENK MARŞI**

Ey sürüden arkaya kalmış yiğit   
Arkadaşın gitti haydi sen de git   
Bak ne diyor ceddi şehidin işit   
Haydi git evladım uğurlar ola   
Haydi git evladım açıktır yolun   
Zalimlere karşı bükülmez kolun   
Bayrağı çek ön safa geçmiş bulun   
Uğurun açık olsun uğurlar ola.   
  
Eşele bir yerleri örten karı   
Ot değil onlar dedenin saçları   
Dinle şehit sesleridir rüzgarı   
Haydi git evladım uğurlar ola   
Haydi git evladım açıktır yolun   
Zalimlere karşı bükülmez kolun   
Bayrağı çek on safa geçmiş bulun   
Uğurun açık olsun uğurlar ola   
Haydi levent asker uğurlar ola   
  
Yerleri yırtan sel olup taşmalı   
Dağ demeyip taş demeyip aşmalı   
Sende ki coşkunluğa er şaşmalı   
Kahraman askerim uğurlar ola   
Haydi git evladım açıktır yolun   
Zalimlere karşı bükülmez kolun   
Bayrağı çek ön safa geçmiş bulun   
Haydi levent asker uğurlar ola   
Haydi git evladım uğurlar ola.   
  
 **Mehmet Akif ERSOY**

**ANTAKYA'DAN GELEN MEKTUP**  
  
  
İstiklâl Marşı'yla çınlayan dağlar;  
Bak bulut hudut boyunda görünmez oldu.  
Yurdumun rengini andıran bağlar;  
O zümrüt yeşile bürünmez oldu.  
  
**Yusuf MARDİN**

**BİR BAYRAK RÜZGAR BEKLİYOR**

Şehitler tepesi boş değil,   
Biri var bekliyor.   
Ve bir göğüs, nefes almak için;   
Rüzgar bekliyor.   
  
Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye;   
Yattığı toprak belli,   
Tuttuğu bayrak belli,   
Kim demiş meçhul asker diye?   
  
Destanını yapmış,kasideye kanmış.   
Bir el ki;ahretten uzanmış,   
Edeple gelip birer birer

Öpsün diye faniler!   
Öpelim temizse dudaklarımız,   
Fakat basmasın toprağa temiz değilse ayaklarımız.   
Rüzğarını kesmesin gövdeler   
Sesinden yüksek çıkmasın nutuklar,kasideler.   
Geri gitsin alkışlar geri,   
Geri gitsin ellerin yapma çiçekleri!   
Ona oğullardan,analardan dilekler yeter,   
Yazın sarı,kışın beyaz çiçekler yeter!   
Söyledi söyleyenler demin,   
Gel süngülü yiğit alkışlasınlar   
Şimdi sen söyle söz senin.   
Şehitler tepesi boş değil,   
Toprağını kahramanlar bekliyor!   
Ve bir bayrak dalgalanmak için   
Rüzgar bekliyor!   
Destanı öksüz ,sükutu derin meçhul askerin.  
Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye   
Yattığı toprak belli,   
Tuttuğu bayrak belli, Kim demiş meçhul asker diye?...

**ARİF NİHAT ASYA**

**İSTİKLÂL MARŞI'MIZ**  
  
Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı.   
Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı.   
  
Kimisi yazılmış bilmem hangi krala; lorda, barona.   
Küçümsemem ama, benzetirim şişirilmiş bir balona.   
  
Marşımız kahramanlar destanı. Gönülden oku, benimse!   
İstiklali, hürriyeti, ruhu anlatır bu marş benimse.   
  
Milletin tarih ve ülküsünü bu nesle yansıtan değer.   
Dillerin, kalplerin coştuğu bu dizeler her şeye değer.   
  
Bir sestir o, Hakkı; istiklâli, direnci haykıran bir ses.   
Bütün zaferlerimizi, mısra mısra soluklayan nefes.   
  
Şahlandırır Milli Mücadele ruhunu, ortaya döker.   
Vatanıma saldıran köpeğin dişlerini kökünden söker.   
  
Bedir aslanına denk Mehmet’in, Fatih’in, Yavuz’un sesi.   
Bu gönülden kükremeyi duyan hainin kaçar neşesi.   
  
Başka İstiklal Marşını Allah, bu millete yazdırmasın.   
Vatanımda düşmanlara kendi mezarını kazdırmasın.   
  
 **NECMİ ÜNSAL**

**MEHMET AKİF ERSOY’A**

Sen: Türklüğün baş tacı, sembolü, onurusun

Sen: Bu Necip milletin her şeyi gururusun.

Sen: Bir milli ruh, iman abidesi Mehmet’sin

Sen: Tek başına Mehmet değil, koca Milletsin.

Kükremiş seldin bendini çiğner aşardın

Dağları yırtar, enginlere sığmaz taşardın.

İkinci kez sanma bir marş daha yazılacak;

Hâşâ! Bu sondu, ilelebet de son olacak.

Al sancak sönmeyecek son ocak sönmedikçe

Helal etme hakkın, Vatan için ölmedikçe

**HALİL MANUŞ**