**ÖĞRETMENİM**Öğretmenim,   
Canım benim!   
Seni ben pek   
Çok severim.   
  
Sen bir ana,   
Sen bir baba,   
Her şey oldun   
Artık bana   
  
Gözüm sende,   
Gönlüm sende.   
Okut, eğit   
Beni sen de   
  
Okut, öğret   
Ve nihayet   
Yurda yarar   
Bir insan et! **Rakım ÇALAPALA**

**KÖY ÖĞRETMENLERİ**

Yurdumuz uçsuz bucaksız  
Gökte yıldız kadar köylerimiz var  
Ama uzak, ama harap, ama garipsi  
Alın benim gönlümden de o kadar..

Uçsuz bucaksız köylerimizde kuşlar gibi  
Her sabah çocuklar size uçar  
Ama küçük, ama büyüyen, ama güleç  
Alın benim gönlümden de o kadar..

Siz kara göklerin yıldızları  
Işıtın yurdumuzu sabaha kadar  
Ama düşe kalka, ama yiğit, ama umutlu  
Alın benim gönlümden de o kadar…

**Cahit KÜLEBİ**

**ÖĞRETMENİM**

Ben bir gülüm, sen bahçıvan  
Çok açarsam eser senin  
Mis kokarsam hüner senin  
Ama bir de solarsam  
Günah senin, günah senin  
Öğretmenim.  
  
Ben tohumum, çiftçi sensin  
Çok sularsan, ürün senin  
Bol olursam, verim senin  
Ama bir de çürütürsen  
Hata senin, hata senin  
Öğretmenim.  
  
Ben elmasım, sarraf sensin  
Pırlanta isem, emek senin  
Parlıyorsam, yaldız senin  
Ama bir de parçalarsan  
Kırık senin, kırık senin  
Öğretmenim.  
  
Ben boş defter, kalem sensin  
Doğru yazsan, yarın senin  
Güzel yazsan, ikbal senin  
Ama bir de karalarsan,  
Vicdan senin, vicdan senin  
Öğretmenim.  
  
Ben öğrenci, sen öğretmen  
Başarırsam hüner senin,  
Kazanırsam zafer senin,  
Ama bir de kaybedersem,  
Yok diyecek başka sözüm,  
Yorum senin, yorum senin  
Öğretmenim

**ÖĞRETMEN MARŞI**

Alnımızda bilgilerden bir çelenk,  
Nura doğru can atan Türk genciyiz.  
Yer yüzünde yoktur, olmaz Türk'e denk;  
Korku bilmez soyumuz.  
  
Şanlı yurdum, her bucağın şanla dolsun;  
Yurdum seni yüceltmeye antlar olsun.  
  
  
Candan açtık cehle karşı bir savaş,  
Ey bu yolda ant içen genç arkadaş!  
Öğren, öğret hakkı halka, gürle coş;  
Durma durma koş.  
  
Şanlı yurdum, her bucağın şanla dolsun;  
Yurdum seni yüceltmeye antlar olsun.

**İSMAİL HİKMET ERTAYLAN**

**KÖY ÖĞRETMENİ**

Ben bir köy öğretmeniyim,

Alnımda ışık,

Gözlerimde nur...

Alıp götürmeyin beni şehirlere,

Götürmeyin ne olur.

Bir köy öğretmeniyim,

Katıksız duygular içinde yaşarım.

Çıplak ayaklar basar yüreğime,

Onları tutar, okşarım.

Bir köy öğretmeniyim,

Çaresizlik ekmeğim, keder gözyaşım,

Umut ve sevgiyim çarpan kalplerde,

Dağlardan daha çok yücedir başım.

Ben bir köy öğretmeniyim,

Evlerde motif, dillerde destan

Gölgesi düşer ay-yıldızın üstümüze,

Ve gönüllerde büyür vatan.

**GÖKTÜRK MEHMET UYTUN**

**BİRİCİK ÖĞRETMENİM**

Öpmek istiyorum hep o şefkatli elleri.   
Yerimde sayıyordum alıp geçtin ileri.   
Bana hep sen öğrettin o güzel bilgileri.   
Benim bilgi kaynağım, sevgili öğretmenim.

Hep okulda geçirsem günleri, geceleri,   
Daha erken öğrensem harfleri, heceleri.   
Sende saklı bulunan o güzel bilgileri,   
Ben de almak isterim biricik öğretmenim.

İstemez oldum artık vefasız geceleri.   
Hep sınıfımda olsam, okusam heceleri.   
Atamın önerdiği olmam istenen yeri,   
Bana sen hazırladın biricik öğretmenim.

**Hakkı ÇEBİ**

**ÖĞRETMENİM**  
  
Güler yüzlü öğretmenim,  
Bir tanesin, canım benim.  
Masallarla bilmeceler,  
Anlatırsın neler neler...  
  
Kalemimi tutamazken  
Kitabımı açamazken  
Bir de baktım yazıyorum,  
Sular gibi okuyorum.  
  
Çalışıp iyi olmayı,  
Koşup el ele vermeyi,  
Bu güzel yurdu sevmeyi  
Sen öğrettin öğretmenim.  
  
Bizde pek çok emeğin var,  
İçimizde çok yerin var  
Yetiştirdin hepimizi,  
Ver öpelim elinizi  
 **SÜLEYMAN KARAGÖZ**

**SEVGİLİ ÖĞRETMENİM**  
  
Sevgisinin sonu yok,   
Kalbinin şefkati çok,  
Gönlü büyük, gözü tok,  
Sevgili öğretmenim.  
  
Bilgisi ışık saçar,  
Sözleri gönül açar,  
Ruhum sevinçten uçar,  
Sevgili öğretmenim.  
  
Bekliyoruz yolunu,   
Sardık sağla solunu,  
Uzat bize kolunu  
Sevgili öğretmenim.  
  
Toplandık dizi, dizi,  
Sev, okşa hepimizi,  
Sensin okutan bizi,  
Sevgili öğretmenim.  
Doğru yol gösterirsin,  
Okutur, eğitirsin,  
Bize bilgi verirsin,  
Sevgili öğretmenim.  
Seni candan severiz,  
Saygı duyar överiz,  
Ellerinden öperiz,  
Sevgili öğretmenim!..

**ÖĞRETMEN**

Dosttur o çalışanla, dosttur o yarışanla   
Yarınlara el ele beraber koşanlarla,   
Mutludur o, simsiyah saçları olmuşsa ak,   
Dünden daha güçlüdür uyanırken her sabah.   
    
Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren   
Odur hep geleceğe güvenle gülümseyen.   
Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan.   
Odur eli öpülen, odur fedakâr insan.   
    
Sarsılmaz bir inançla görevini sevmekte,   
Ömrünü adamıştır milletine hizmette.   
Ruhlara şekil veren, kafaları besleyen   
Uygarlığa yürürken en öndedir öğretmen

**DÜNYANIN BÜTÜN ÇİÇEKLERİ**

Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum  
Bütün çiçekleri getirin buraya,  
Öğrencilerimi getirin, getirin buraya,  
Kaya diplerinde açmış çiğdemlere benzer  
Bütün köy çocuklarını getirin buraya,  
Son bir ders vereceğim onlara,  
Son şarkımı söyleyeceğim,  
Getirin, getirin… ve sonra öleceğim.

Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum  
Kır ve dağ çiçeklerini istiyorum.  
Kaderleri bana benzeyen,  
Yalnızlıkta açarlar, kimse bilmez onları,  
Geniş ovalarda kaybolur kokuları…  
Yurdumun sevgili ve adsız çiçekleri,  
Hepinizi, hepinizi istiyorum, gelin görün beni,  
Toprağı nasıl örterseniz öylece örtün beni.

Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum  
Ben bir köy öğretmeniyim, bahçıvanım,  
Ben bir bahçe suluyorum gönlümde,  
Kimse bilmez, kimse anlamaz dilimden  
Ne güller fışkırır çilelerinde,  
Kandır, hayattır, emektir benim güllerim  
Korkmadım, korkmuyorum ölümden,  
Siz çiçek getirin yalnız, çiçek getirin.

Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum  
En güzellerini saymadım çiçeklerin,  
Çocukları, öğrencilerimi istiyorum  
Yalnız ve çileli hayatımın çiçeklerini,  
Köy okullarında açan, gizli ve sessiz,  
O bakımsız ama kokusu eşsiz çiçek.  
Kimse bilmeyecek seni, beni kimse bilmeyecek  
Seni, beni yalnızlık örtecek, yalnızlık örtecek.

Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum  
Okulun duvarı çöktü altında kaldım,  
Ama ben dünya üstündeyim, toprakta.

Yaz kış bir şey söyleyen sonsuz toprakta,  
Çile çektim, yalnız kaldım, ama yaşadım.  
Yurdumun çiçeklenmesi için, daima yaşadım,  
Bilir bunu bahçeler, kayalar, köyler bilir.  
Şimdi ustum, örtün beni, yatırın buraya,

Dünyanın bütün çiçeklerini getirin buraya.  
Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum  
Afyon ovasında açan haşhaş çiçeklerini,  
Bacımın suladığı fesleğenleri,  
Köy çiçeklerinin hepsini, hepsini,  
Avluların pembe entarili hatmisini,  
Çoban yastığını, peygamber çiçeğini de unutmayın,  
Aman Isparta güllerini de unutmayın,  
Hepsini, hepsini bir anda koklamak istiyorum  
Getirin, dünyanın bütün çiçeklerini istiyorum.

Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum  
Baharda Polatlı kırlarında açan,  
Güz geldi mi Kop dağına göçen,  
Yürükler yaylasında, Toroslarda eğleşen,  
Muş ovasından, Ağrı eteğinden,  
Gücenmesin, bütün yurt bahçelerinden  
Çiçek getirin, örtün beni,  
Eğin türkülerinin içine gömün beni.

Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum  
Ben mezarsız yaşamayı diliyorum,  
Ölmemek istiyorum, yaşamak istiyorum,  
Yetiştirdiğim bahçe yarıda kalmasın,  
Tarumar olmasın istiyorum, perişan olmasın,  
Beni bilse bilse çiçekler bilir dostlarım,  
Niçin yaşadığımı ben onlara söyledim,  
Çiçeklerde açar benim gizli arzularım.

**Ceyhun ATUF KANSU**