Beyefendi,Hanımefendi,

Değerli çalışma arkadaşlarımız,

Kıymetli misafirler,

İçnde bulunduğumuz bu kutsal mekanda, şehitlerimizin huzurunda, Çanakkale Muharebelerinin 104’üncü anma törenleri ve şehitlerimizi bir kere daha yad etmek için toplanmış bulunuyoruz.

Çanakkale sadece kazanılmış bir zafer değildir. Etkileri ve sonuçları itibariyle taihin akışını değiştirmiştir.

Bu zafer sonrası, Birinci Dünya Savaşı beklenenden çok dahafazla uzamış ve bir çok ülkede siyasi değişimlere sebep olmuştur.

En önemlisi; Çanakkale Muharebeleri Osmanlı Ordusunun Trablusgarb ve Balkan Savaşları sonrası yaşadığı utancın son bulduğu yerdir. Tükendi sanılan Ordu, yeniden onurunu kazanmış,İstiklal Harbine uzanan yolda milleti ile yeniden bütünleşmiştir.

Ve Çanakkale o İstiklal Harbinin önderini, Mustafa Kemal’i ortaya çıkarmıştır.

Ancak bugün, dahaziyade zaferin asıl kahramanınından; Türk Askerinden bahsetmek isterim.

O asker ki; milletin bağrından çıkmıştır.

O asker ki; ne zaman vatanına yönelen bir tehdit olsa işini, memleketini, ailesini, yavuklusunu, çocuğunu, kısaca tüm hayatını ve geleceğini bir kalemde geride bırakarak silahına davranmıştır.

Çanakkale Muharebelerinde Türk askeri kahramanlığını, yüksek karakterini, Türklüğün merhametini ve insanlık değerlerine bağlılığını gösteren davranışlarını bir kere daha sergilemiştir.

Bu son centilmenler savaşında Türk askerinin bu üstün meziyetlerini biz değil, düşmanlarımız şöyle anlatıyor;

Fransız General Pieere G URON’un savaş sonrası hatıratından bir bölüm;

“*Bir sabah günün ilk ışıkları ile birlikte Türklerle süngü savaşına başlamıştık. Savaşta Türkler çok mahirdi, başa çıkmak imkansızdı. Bu çetin kavga akşama kadar fasılalı devam etti. Ortalık kararınca, Türklerle anlaşma yaptık. Muharebe sahasında gezecek ve karşılıklı yaralılarımızı tahliye edecektik.*

*Bir ara kucağındaki Fransız askerinin yarasına gömleğinden yırttığı bezi bastıran bir Türk askeri gördüm. Uzun müdedt seyrettiğim bu asker kendi yaralarına yerden avuçla aldığı toprağı basıyordu. Tercüman yardımı ile sordum;*

*Neden az önce öldürmek istediğin askere yardım ediyorsun?*

*Türk askeri takati tükenmiş şekilde cevap verdi;*

*Bu asker yaralanınca yanıma düştü. Cebinden yaşlı bir kadının fotoğrafını çıkarıp bir şeyler söyledi ama anlamadım. Ama herhalde anası olacaktı. Benim ise kimsem yok. İstedim ki, o kurtulsun. Anasının yanına dönsün.”*

Bu muazzam ruhun bir başka tezahürünü sonradan Avustralya genel valisi olan Üsteğmen Harry COSEY’den de dinleriz;

*“23 Nisan 1915 günü Conkbayırı muharebesinde iki tarafın zayiatı o derece arttı ki, savaşa ara verildi. Askerler siperlerine çekildi. İki siper arasında açıkta ağr yaralı ve bir bacağı kopmak üzere olan İngiliz Yüzbaşı avazı çıktığı kadar bağırıyor ve kurtarın diye yalvarıyordu. Ancak hiçbirimiz siperden çıkmaya cesaret edemiyorduk. Bu sırada akıl almaz bir olay oldu. Dev yapılı bir Türk askeri siperinden çıktı. Hepimiz donup kaldık. Asker ağır adımlarla bize doğru ilerliyor, siperdekiler kendisine nişan almış bekliyordu. Yaralı İngilin subayını kaldırıp kucakladı, kolunu omzuna attı,bize kadar taşıyarak, usulca yere bıraktı ve geldiği gibi dönüp gitti. Teşekkür bile edemedik. Ama bu kahramanlık aramızda günlerce konuşuldu.*”

Arıburnu muharebeleri sonrası Mustafa Kemal bu olayları şöyle özetler;

*“Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayan-ı hayret ve takdire değer bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur.”*

Beyefndi, dğerli misafirler;

Sözlerime 3 Mayıs 1915 günü Arıburnu’nda Yb. Mustafa Kemal’in ertesi sabah girişilecek büyük süngü taarruzu öncesi tümenine yayınladığı emirle son vermek isterim. Zira bu emir aslında Çanakkale’yi tam olarak özetlemektedir;

*“Benimle birlikte burada muharebe eden askerler kesin olarak bilmelidir ki; bize verilen namus görevini eksiksiz yapmak için bir adım geri gitmek yoktur. Uyku, dinlenme aramanın, bu dinlenmeden yalnız bizim değil, bütün milletimizin sonsuza kadar mahrum kalmasına sebep olacağını hepinize hatırlatırım.”*

Bugün hür, bağımsız yaşadığımız vatanımızı Çanakkale’de İstiklal Harbi’nde ve Cunhuriyetimizin kuruluşundan bu yana milletimize uzanan her tehdide iman dolu göğsünü siper eden, uyku dinlenme aramayan kahramanlara borçluyuz. Türk polisi, askeri, korucusu ve kendi alanlarında yılmadan vatan için çalışan milletin her ferdi aynı yüksek ruh ve karakter özelliklerini bugün de her gün yeniden sergilemektedir. Bunun örneklerini bizaat yaşamaya devam ediyoruz.

Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan ve millet yolunda ömrünü harcayan herkesi minnet ve şikran ile yad ediyoruz. Bu yolda can veren tüm aziz şehitlerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhları şad olsun. Bizlere haklarını helal etsinler.

Arz ederim.