****

**KİLİM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ YAYINLARI**

**YAYIN NO.: 6**

**Kilim Sosyal Bilimler Lisesi Adına Sahibi**

Bülent KAYA

Okul Müdürü

**Editör**

Esra KURAN

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

**Yayın Kurulu**

Mehtap ÖZTÜRK Kerem BULUT

Zeynep KİLCİ Hüsna YILDIZ Mehmet M. ÇEVİKLER

Melisa KARA Nuriye DUVAN Emine AYGÖR

**İç Tasarım**

Mehmet M. ÇEVİKLER Hüsna YILDIZ

**Dış Tasarım**

Mehmet M. ÇEVİKLER Melisa KARA

**İLETİŞİM BİLGİLERİ**

Kilim Sosyal Bilimler Lisesi

Bahçelievler Mah. Gesi Yolu 2. Cad.

Melikgazi/Kayseri

**Tel:** 0352 249 12 77 **Belgegeçer:** 0352 249 12 72

10’lar Çanakkale İçin Yazdılar dergisinde yer alan şiirlerin her türlü yayın ve kullanım hakkı

Kilim Sosyal Bilimler Lisesine aittir.

*"Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun, en evvel, her şeyden evvel Türkiye’nin istikbaline, kendi benliğine, milli ananelerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir."*

***M. Kemal ATATÜRK***

**İÇİNDEKİLER**

* TAKDİM
* EDİTÖR
* Ali İhsan USTA – Ahbâr-ı Siyah
* Arda Mert TAŞTAN – Dur Yolcu
* Zeynep Sude KİLCİ – Şahadet ve Hürriyet
* Edanur ÖZTAŞ – On Beşlilere Selam Olsun
* Emine Sena SAVAŞ – Hürriyet
* Nisanur SARIGÜZEL – Kanlı Bayrak
* Nurgül KOÇER – Çanakkale Diyince
* Nuriye DUVAN – Bir Destan Çanakkale
* Melisa KARA – Bir Destandır Çanakkale
* Abdullah NAMLI – Vuslat
* Mehtap ÖZTÜRK – Hilal Uğruna
* Gülçin GÜL – Zafer Naraları
* Nazlıcan KELEŞ – Esaretten Hürlüğe
* Nisa YALDIRGAN – Tarihe Sığmayan Destan
* Mine TEMİRCAN – Çanakkale’sin Sen
* Kerem BULUT – Çanakkale’nin Kahramanları
* Adviye Sena ÇİMEN – Anadolu’nun Yarası
* Emine AYGÖR – Ölüm Savaşı
* Yaşar F. KORKMAZ – Çanakkale Haykırıyor
* Damla TOSUN – Mehmetçiğin Onuru
* Yağmur YILDIRIM – Bizim Çanakkale

**TAKDİM**

*“Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor.*

*Bir hilâl uğruna Ya Rab ne güneşler batıyor…”*

Zaferin büyüklüğü, zaferin çetinliği ile ölçülür. Çanakkale azmin, fedakârlığın, onurun zaferidir. Bağımsızlığın ve özgürlüğün, direnişin sembolüdür. Anadan, yardan, evlattan geçip vatan diye diye can verenlerin kanıyla yazdığı bir destandır Çanakkale. İnancın nasıl güçlü bir kale olduğunu gösteren zor bir imtihandır Çanakkale. Omuz omuza savaşan yiğitlerin yazdığı tarihtir Çanakkale. Canı süngü, göğsü siper olanlar şimdi gömsek de sığmayacakları tarihte izliyorlar bizi. Her zaman gönlümüzde yaşayacak aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin kahramanlıklarla dolu hatıraları, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere inanarak emanet ettiği Cumhuriyet’imizin yaşatılmasının en büyük teminatı olacaktır.

*“Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?*

*Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ !”*

Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

**Bülent KAYA**

**Okul Müdürü**

**EDİTÖR**

*“Çekiyorum tetiği… Çekiyorum, çekiyorum; tüfek patlamıyor, ateş etmiyor.”*

*“Tüfek bozuldu herhâlde, bak hele.” diyorum yanımdaki arkadaşıma: “Benim tüfek bozulmuş.”*

*Bir bakıyor benden yana: “Senin parmağın kopmuş diyor!”*

Onlar dönmeyi hiç düşünmediler. Bu vatanı evlatlarına bırakabilmek için canlarını, gözlerini bile kırpmadan verdiler. Çanakkale Zaferi, vatan topraklarını korumak için şahlanan bir milletin bağımsızlığının ve egemenlik aşkının ibret verici kahramanlık destanıdır. Bu destansı zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır.

*Ve o koca yürekli ON BEŞLİLER…*

*Onlar kanatsız birer melektiler.*

*Arkalarına bile bakmadan gittiler.*

*Dönmeyi düşünmediler.*

*Onlar, “Çanakkale Geçilmez!” dediler.*

Okulumuzun on beş yaşındaki vefalı öğrencileri adına;

on beşinde vatan uğruna cepheye koşan kardeşlerine, bu toprakları kanlarıyla sulayan şehitlerimize ve kahramanca çarpışan gazilerimize armağan olsun.

Ruhları şad olsun.

**Esra KURAN**

**Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni**

***Ahbâr-ı Siyah***

*Âh etmede kuşlar ve hüzünle doluyorlar,*

*Duydukları ahbâr ile mahzûn oluyorlar…*

*Gökler bulanık toprağa gözyaşları akmış,*

*Düşmüş de ateş evlere, vah! Canları yakmış!*

*Toplar ve tüfekler bi’ gürültüyle patırdar!*

*Toprak o sıcaklarda çoraktır ve çatırdar!*

*Her yerde şarapneller uçuşmakta o yerde,*

*Bir zerresi saplansa sebeptir nice derde…*

*İnsan bu ölüm nehrine karşın nası’ yüzsün?*

*Türkoğlu düğümler çilesini nası’ çözsün?*

*Neyler kişi dağlar gibi kalyonlara karşın?*

*Kâfi mi gevur toplarını ölçmeye arşın?*

*Heyhât bu nasıl nefret ölüm kusmada millet!*

*Âh, geldi musallat oluyor ırkıma illet!*

*Mehmed ne bilir ey gevurâdi oyunundan?*

*Dağlarda çobanken sen ayırdın koyunundan!*

*Aşkıyla nişanlıydı düğün toy edecekti,*

*Evlat büyütüp hepsini boy boy edecekti…*

*On altı yaşındaydı firâk aldı götürdü…*

*Bahtın kara rüzgârı medet cepheye sürdü…*

*Ay yüzlü güzelden ayırıp bahtı o genci,*

*Çirkin gevurunrûyini eyler ona sancı!*

*Zahmet çekiyor çıplak ayaklar yürümekten,*

*Pejmürde kamuflaj beter olmuş çürümekten!*

*Kaldırmaya yetmez gücü postalları yerden,*

*Mehmed ufacık boyla iriydi nice erden…*

*Düşlerdi köyünden ne zaman bulsa bi’ boşluk,*

*Parlardı içinde küçücük zerre bi’ hoşluk…*

*Neylerdi koyunlar ne yer onlar, ne içerdi?*

*Mehmed ölüverse kim o mahsûlü biçerdi?*

*Düşler gariban validesinden, onu özler…*

*Saç okşayacak şefkati bol bir eli gözler…*

*“Annem!” der o aktıkça kan al çizmelerinden,*

*Ağlar ne zaman koklasa ak yazmalarından…*

*Gah yâri gelir aklına hasretle dolardı…*

*Gözyaşları taş, toprağı sellerce sulardı…*

*Mehmed düşünür ben ne için harbe tutuştum?*

*Kimdir bu gevurlar, ne dilerler de çatıştım?*

*Dağlarda koyunlar kaçışır kurdu görünce,*

*Ölmek ya da kalmaktaki çizgi ne de ince…*

*Bir an bile çıkmazdı zihinden köyü, yurdu,*

*Gördükçe gevur leşkeri, özler idi kurdu!*

*Bir durdu düşündü, bu gevurlar ne mi ister?*

*Aysız gecelerdeki hayallerimi ister!*

*Annem ve yavuklum ve köyüm var bu hayalde,*

*Mescidlerim orda, evim orda, o mahalde!*

*Kimmiş bu gevur yurda tecâvüz edecekmiş!*

*Geçsin şu Çanakkale’yi, durmaz, gidecekmiş!*

*Gelsin de zehir eyleyeyim son seferini!*

*Gelsin de bi’ görsün yiğit İslam neferini!*

*Gümbürtü patırdar ve hücum emri gelince,*

*“Allah!” diye haykırmada askerler ölünce…*

*Bir kurşun isabet ediverdi ciğerinden…*

*Kan kustu o Mehmed, kalakaldı, ve derinden*

*Çekti bi’ nefes dolmadı ciğerleri, güldü…*

*Sessizce “nasip…” dedi, tebessüm ile öldü…*

*Mehmed de şehîd oldu bu toprakla karıştı…*

*Ruhu uçarak Cennet-i Âlâ’ya erişti…*

*Dünyada cehennem ona etmişti tezahür.*

*Kurtuldu o artık bu diyardan, olacak hür…*

*Zâlimdi Çanakkale, cehennemdi o, ateş…*

*Olmuştu Çanakkale’de mevt askere kardeş…*

*Can verdi o erler ama yol vermediler hiç!*

*Sunmuştu şehâdet tasını Tanrı, dedi: “İç!”*

*Mehmed gibi binlercesi vermişti canından…*

*Mevlam! O yiğit erleri ayırma yanından!*

*Tez yetti haber, annesinin gözyaşı aktı…*

*Biçare bakışlar ile etrafına baktı…*

*Göçmüştü o cânpâresi, evladı yanından…*

*Vah duydu o ahbârı da can koptu canından…*

*Sağ olsun ebed yurdu feda olsun oğul, kız!*

*Varsın yine kalsın evi sessiz ve de ıssız!*

*Gelsin yine kafir canı çektiyse savaşmak!*

*Geç olmayacaktır ona şeytana kavuşmak!*

*Ölsem gevura köydeki çeşmemden içirmem!*

*Ben sağ iken ol kafiri Vallahi geçirmem!*

*Her yer bana mahşer o Çanakkale misâli!*

*Geçtim anadan, yardan, unuttum da visâli!*

*Mengü bu vatan Mengü bu toprak, bu diyarlar,*

*Sonsuzluğun envârı Çanakkale’de parlar!*

*mefûlü/mefâîlü/mefâîlü/feûlün* ***Ali İhsan USTA 11-C***

***DUR YOLCU***

***"Çanakkale Şehitlerine İthafen"***

*Tarihte eşi benzeri görülmemiş direniş,*

*Her türlü yokluğa rağmen yedi düveli yeniş…*

*Bir şahlanış, bir destan, havsalaya sığmayan,*

*Bu aziz vatanın bağrında yeniden bir diriliş.*

*Osmanlı'nın son demleri: millet bitkin, perişan…*

*Düşman işgal peşinde, vermiyor aman.*

*Milletin makus talihini yenmesi için,*

*Çanakkale Boğazı'nda dönecek devran.*

*Tüm Türkler emindi Çanakkale geçilmez,*

*Düşmanın kazanması ihtimal bile edilmez.*

*Türkler kurtuluş davasından asla vazgeçmez,*

*Çanakkale bir destandır, yüce bir destan.*

*Geldi dünyanın her bir yerinden insan,*

*Pakistan, Hindistan, Azerbaycan'dan...*

*Türklerin yanında destekçiydi alem-i İslam,*

*Çanakkale bir destandır, yüce bir destan.*

*İngiliz donanması boğazın sularında,*

*Mavi gözlü kahraman memleket sevdasında.*

*İmanlı ordusuyla siperlere dizilmiş,*

*Düşmanın topu tüfeği bu imanda erimiş.*

*Her Türk asker doğar lafı boşa değil elbet,*

*Türkiye Cumhuriyeti payidar kalacak ilelebet!*

*Ey Türk! Sen yeter ki vatanını gözet.*

*Çanakkale bir destandır, yüce bir destan.*

*Çanakkale umudu tüm mazlum milletlerin,*

*Bu destan gururudur ümmed-i Muhammed'in.*

*Anadolu Türk yurdu ve hep öyle kalacak*

*"Çanakkale Geçilmez" destanıdır Türklerin.*

***Arda Mert TAŞTAN***

***10-C***

***ŞEHADET VE HÜRRİYET***

*Yakasına gül takmış*

*Umutların üzerinde kan*

*Gömleği kanlı asker.*

*Geride kalanlar haber bekler*

*Şu kir çıkmaz belki silahlardan.*

*İrin akmaz artık dağlanmış yaradan*

*Kaç nesil geçmiş bu topraklardan*

*Meşaleyi devralmış altında yatanlardan*

*Her ana, her sevgili… Gözyaşlarını ağırlar.*

*Yüreği berk, alnı pak yiğitleri anarlar*

*Yollar bıkar da beklemekten*

*Bekleyenler bıkmaz.*

*Yiğitlerin koynundaki güller solmaz.*

*Göçüp gidenlerin yeri gözyaşlarıyla dolmaz.*

*Mektebinde şehadet olanın kaderinde esaret yazmaz.*

*Her karışında kan, her karışında ter,*

*Her karışında gözyaşı,*

*Bir ananın koca tabura pişen aşı,*

*Onlarınsa boyunca serilen naşı,*

*O naaşı çamur örtmez.*

*Bu ateş uğruna yanan acı nedir bilmez.*

*Bu topraklara düşman eli değmez.*

*Topraktaki bu vicdan kuruyup gitmez.*

*İçinde hürriyet ateşi yanan evlatlar esarete boyun eğmez.*

***Zeynep Sude KİLCİ***

***10-B***

***ON BEŞLİLERE SELAM OLSUN***

*Kırık dökük evden aldılar çocuğu.*

*Savaş var! Zor durumdayız gelmek zorunlu.*

*Anne ağlamaktan yorgun, sustu*

*Sustu ama gözleri konuştu.*

*Mektepte olması gereken oğlu şimdi,*

*Ölümün kıyısına gitmekteydi.*

*Belli etmedi oğluna, attı kahkaha:*

*‘’Bugün bayram var! Oğul en şanlı sen olacaksın.*

*Korkma! Damarındaki asil kanla zafere varacaksın.*

*Merak etme bizi,*

*Biz ki savaşın en önlerinde sizinle birlikteyiz.*

*Hepimiz bir olduktan sonra varsın ölelim,*

*Bu topraklar için kan döktükten sonra yenilmeyiz.’’*

*Oğlan mutlu annesine heyecanla bakıyor,*

*Bir an önce savaşta yer almak için can atıyor.*

*Ana, olsun. Okumayalım vatan böyleyken.*

*En güzel dersi alırız vatan uğruna savaşırken.*

*Gitti çocuk heyecanla, sevinçle,*

*Korkusuzca savaşmaya; düşmanı yenmeye.*

*Bir çocuktan ibaretlerdi düşmanın gözünde.*

*Korktular karşılarında birer yiğit görünce.*

*Vatan uğruna o minik canlar,*

*Verdiler canlarını göğüslerini gere gere.*

***Edanur ÖZTAŞ***

***10-A***

***HÜRRİYET***

*Ayşe Kız'ın nemli gözleri,*

*''Neden ağlarsın?'' sorar anası.*

*Hıçkırık, ''Askere gidiyor Ali.''*

*''Gitsin, gitsin a yavrum,*

*Vatan görevinin olmuş mu hiç suali?”*

*Ali Oğlan'ın nemli gözleri,*

*Sarılıyor, ağlıyor, haykırıyor elinde sazı.*

*Savaş meydanıdır gözyaşından, terden, kandan denizi,*

*“Olsun, olsun a yavrum,*

*Vatan görevinin olmuş mu hiç suali?”*

*Ayşe Kız'ın elinde, kıymetlisinden bi' parça kağıt,*

*''Nasılsın, ha benim güzel Ayşe’m?''*

*Mürekkebi dağılmış, yakıyor ağıt:*

*''Özledim, özledim seni kıymetlim,*

*Bekliyor seni her şafakta kavuştuğumuz söğüt.''*

*Ali Oğlan, dostu yanında şehit,*

*''Olmasın, dolmasın benim de senem.''*

*Biliyor, Ayşe’si bekliyor, kalbinde kilit.*

*''Özledi, özledi beni kıymetlim,*

*Beklesin beni her şafakta kavuştuğumuz söğüt!''*

*Ali Oğlan, karşısında mavi gözlü komutan:*

*''Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum!''*

*Çekinmez ki ölümden; nice anası, kardaşı, Ayşe’si olan,*

*''Hiçe saysam canımı hürriyet için,*

*Elbet bir gün kavuşuruz, yeter ki sağ olsun bu vatan!''*

*Ayşe Kız, yazıyor yazıyor mavi gözlü komutan:*

*''Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum!''*

*Çanakkale geçilir mi? Engelken alperenler, kalmaz yerde bu kan.*

*Hiçe saydılar canları hürriyet için,*

*Elbette ki kavuşurlar, yeter ki sağ olsun bu vatan!*

*Ayşe Kız uyuyor, göğsünde bomba,*

*Patladı patlayacak, öyle ya acı ile korku.*

*Ali'sini görüyor, koşuyor, sarılıyor; yanakları pembe.*

*''Gördüm seni ya bir kere, vatan bize emanet,*

*Şükür, çok şükür kavuşturana!''*

*Ali Oğlan uyuyor, göğsünde bomba,*

*Patlıyor, patladı! Öyle ya, ölümse uyku.*

*Kıymetlisi yoksa nice Ayşeler, Aliler burada.*

*''Çanakkale geçilmedi, sağlandı bu hürriyet,*

*Şükür, çok şükür kavuşturana!”*

***Emine Sena SAVAŞ***

***10-A***

***KANLI BAYRAK***

*Yine ayrıldı yiğidim, benden uzağa,*

*Vatanı için her şeyi unutup siper almaya.*

*Eş, dost, kardeş uğruna savaşmaya,*

*Kanın rengini almış, aldan bir kumaş uğruna.*

*Cephede savaşıyor Ali,*

*Arkasında bütün on beşli.*

*Seyitler, Mehmetler, Ahmetler can veriyor harp meydanında;*

*Kanın rengini almış, aldan bir kumaş uğruna.*

*Ali, cenk etmeye gider tüm cesareti ile,*

*Aklında olmadan hiçbir silsile.*

*Tek düşüncesi vatan,*

*Ardından yüzlerce, binlerce ağlayan.*

*Kim bilir nerede şimdi Ali?*

*Hürriyet için feda etti kendini.*

*Omzunda kimsesizlerin hayali,*

*Bırakmadı o al sancağı, siper etti kendini.*

*“Bu Mehmetçik kurtardı, vermedi ülkeyi düşmana,*

*Kanın rengini almış, aldan bir kumaş uğruna.”*

***Nisanur SARIGÜZEL***

***10-A***

***ÇANAKKALE DEYİNCE***

*Yıllardan 1915 aylardan Mart,*

*Çanakkale'm oldu düşmana dert.*

*Geçmeye çalıştı onca namert,*

*Vermedi Çanakkale'mi cesur Mehmet.*

*“Çanakkale geçilmez!” dedi, Ulu Önder Atatürk.*

*Verdi emri askere, kükredi binlerce Türk.*

*Geçemedi kimse Ya Rab, bu nasıl güç?*

*Gördü düşman Koca Seyit'i anladı, geçmek güç.*

*Çanakkale diyince gözlerim hep dolar.*

*Tüyü bitmemiş gençler, çocuktu onlar.*

*Döküldü uğruna binlerce kanlar.*

*Vermedik seni, bizim bu topraklar.*

*Yüz yedi sene geçti. Ey, Çanakkale!*

*Borçluyuz Mustafa Kemal ve askerlerine.*

*Ya Rab sen onları aldın cennetine.*

*Bizim de feda olsun canımız bu memlekete.*

***Nurgül KOÇER***

***10-C***

***BİR DESTAN ÇANAKKALE***

*Toprak kana bulandı adı vatan*

*O düşman ki enkaz-ı beşer olan*

*Geçilmez Çanakkale dedi Atam*

*İngiliz’di vatana basamayan*

*Hafife alıp dedi Hasta Adam*

*Ansızın edildi tarumar düşman*

*Geçilmez Çanakkale dedi Atam*

*Fransız’dı emeli başaramayan*

*Gençliğine doyamadan verdi can*

*O ki ölmeden mezara koyulan*

*Ciğerleri çürüyüp de kan kusan*

*Durmaz bu can durdurulamaz bu kan*

*Asker sesidir dört yanı inleten*

*Türk’tür her bir düşmana karşı gelen*

*Sınır tanımaz cephede savaşan*

*Yazıldı tarih döndü al-i devran*

*Yıllar geçse de aynı can aynı kan*

*Bu ruh ki atandan yadigâr kalan*

*Ata’nın izinde her daim her an*

*Yazılır tarih korkmadan yılmadan*

*Emretti sarı saçlı mavi gözlü komutan*

*Askeri de yazdı büyük bir destan*

*Unutulmayacak her bir yaşanan*

*Düşmez Çanakkale ölmez vatan*

***Nuriye DUVAN***

***10-A***

***BİR DESTANDIR ÇANAKKALE***

*Ülkeyi düşman sardığında yılmadı bu millet,*

*Canıyla, dişiyle mücadele etti ilelebet.*

*Hep korudu hürriyetini, vatanına yükledi kutsiyet;*

*Tek bayrak, tek toprak, tek millet.*

*Yurdun kahramanları adını yazdırdı tarihe,*

*Vatanın, toprağın her karışı namustur diye.*

*Çoluk çocuk, genç, yaşlı demeden cephede,*

*Mücadele etti el birliğiyle.*

*Vatan, millet, toprak bir bütündür al bayrak.*

*Düşmana geçit vermediler, bedenlere kefen sararak.*

*Taviz vermedi hiçbir şeyden Türk milleti,*

*Bağımsızlığına yaslanarak.*

*Arşı selamladı cenneti giyen yiğitler,*

*Şahadet şerbetini gururla içtiler.*

*Arkalarında koskoca bir vatan bırakarak*

*Hakk’a yürüdüler.*

*Vatan, millet, bayrak galip geldi al sancak;*

*Kızıl gelinliği giyen güneş üstümüze doğacak.*

*Bu millet, bu bayrak hep dik duracak.*

*Türk milleti hiçbir zaman yıkılmayacak!*

***Melisa KARA***

***10-A***

***VUSLAT***

*Kinle dolmuş birkaç soytarı basiret gözü kapalı.*

*Karaya çıkmış beklerler lakin karşısında iman dolu nefer*

*Kimi ecelini bekler, kimi hainlik düşler.*

*Bilmez ki kabristandır gideceği tek yer.*

*Halkın nazarında “vatan” bir tek düşünce,*

*Ne canlar bu yüzden aşkla koştu mahşer yerine.*

*Esaret hakimiyeti altına alamamış durmaz bu ordu*

*Hakk’a aşık olan bir toplumun sesidir bu.*

*Kızıla bürünmüş her yer anam, duyulmaz bir ses silahlardan.*

*Semadan dehşet sesleri gelir küfrün uçaklarından.*

*Deryanın berraklığı kaybolur üstündeki cani insanlardan*

*Lakin ölüme maşuk bir ordu bekler karada.*

*Şems gözükür ufukta nur saçar çehremize.*

*Bir sevinç var o an işler içimize.*

*Gözyaşları yağmur olur düşer al toprağa*

*Vuslat bizimdir Hak bildirmiştir bize.*

***Abdullah NAMLI***

***10-B***

***HİLAL UĞRUNA***

*Anadolu’yu saran koca buhran,*

*Kor bir ateş olup yüreğe düşer.*

*Bunu gören nice cesur kahraman,*

*Sırtlamış inancını yola düşer.*

*Hudutta hayâsızca bekler düşman.*

*Sanır ki geçit verecek bu vatan.*

*Yalnız niyette kalacak emeli.*

*Hakikat bu, yaşayarak görmeli.*

*Şanlı hilal uğruna Conkbayır’da,*

*Sipere hazır bekliyor askerler.*

*Cesaret toplanmış avuçlarında,*

*Korkusuzca ilerliyor neferler.*

*Gençliğini vatana siper etmiş,*

*On beşlileri kim durdurabilir?*

*Ata’m taarruz değil ölüm demiş.*

*Aksini ona kim söyleyebilir?*

*Bu vatanın dört bir köşesi cennet.*

*Şehide yurdumun toprağı mabed.*

*Ecdadına atasından emanet.*

*Çanakkale tarihi bize servet.*

***Mehtap ÖZTÜRK***

***10/A***

***ZAFER NARALARI***

*Çanakkale'nin üstüne kara bulutlar birikmiş,*

*Askerler şahadet şerbetiyle boyanmış.*

*Uğruna savaşıp can verdikleri vatanın*

*Her milim toprağına kahramanlıklarını yazmış.*

*Kan ve barut kokusu sarmış vatanın her yanını,*

*Yükselmiş her köşeden Allah Allah nidaları,*

*Sarmış yurdun etrafını düşmanın ayak izi,*

*Duyuluyor feryat eden tüfeklerin sesi.*

*Boğazda yankılanıyor topların vahşeti,*

*Mermi bitmiş devam ediyor süngüyle binlercesi,*

*Cephede siper olmuş kimisi,*

*Bekliyor şehitlik mertebesine yükselmeyi.*

*Birden duyuldu zafer naraları 18 Mart'ta,*

*Yediden yetmişe herkes sokaklarda,*

*Sevinç naraları ile başladı tezahürata,*

*Çanakkale bizimdir bizim kalacak da.*

***Gülçin GÜL***

***10-C***

***ESARETTEN HÜRLÜĞE***

*Toprağın sesi olsa da konuşsa,*

*Altında yatan binlerce kefensizi.*

*Uğruna can verilen vatana,*

*Dağına, taşına, toprağına anlatsa.*

*Yıl 1915, düşman göründü sınırda,*

*Hücum başladı yurdumuzun toprağına.*

*Mehmetçikler savaştı süngü ve topla,*

*Dillerinde iman ve hürlük aşkıyla.*

*Analar, bacılar, gelinler cephe ardında,*

*Atkı örenler, mermi taşıyanlarla.*

*Hepsi ardında asker ve memleketimizin,*

*Milletimiz tek vücut özgürlük safında.*

*Cephe alevliydi, gerçekten öyleydi.*

*Her yerden duman alev çıkıyordu.*

*Mehmetçikler bir bir düşerken kanlı toprağa,*

*Her yer yanıyordu vatan aşkıyla.*

*Cephe ardında çocuklarını beklerler.*

*Gözü yaşlı babalar, anneler…*

*Herkes umutla mutlu bir haber bekler,*

*On beşlilerini savaşa gönderen vatanseverler.*

*Atam topladı herkesi bir hilalin altında,*

*Nice canlar gitti bu vatan uğruna.*

*Sonunda oldu düşman zelil, vatanımız hür,*

*Şu anda yaşadığımız bu ülke adına*

*Minnettarız yitip giden ordumuza.*

***Nazlıcan KELEŞ***

***10/A***

***TARİHE SIĞMAYAN DESTAN***

*Çanakkale der geçersin,*

*Altında yatan destanı bilmezsin.*

*Sen bilmezsen bu destanı,*

*Kim bilecek ey Türk evladı?*

*Bebeğini bırakıp mermiyi kundaklayan Şerife Bacı’yı,*

*Cephede canla başla savaşan Kara Fatma’yı,*

*Daha on beş yaşına basmamış yaşı küçük, yüreği büyük kahramanları,*

*Vatan kurtulsun diye onca yük altına giren Seyit Onbaşı’yı,*

*Kim bilir daha binlerce isimsiz kalanı?*

*Nasıl yazıldı tarihe sığmayan bu destan?*

*Yer Çanakkale ama sanırsın mahşer meydanı.*

*Havada keskin barut kokusu,*

*Kulakta inleyen mermi uğultusu,*

*Bir yanda siyamı, yamyamı,*

*Bir yanda Allahuekber nidaları.*

*“Çanakkale burası, geçilmez!” diyor vatan evlatları.*

*Yoğruldu onların kanıyla bu vatanın toprakları.*

*Sen de hatırla ki onları, sızlamasın ruhları.*

*Böyle mücadelelerle kurtarılan bu vatanı,*

*Sana da yüceltmek kalır ey Türk evladı!*

***Nisa Nur YALDIRGAN***

***10-C***

***ÇANAKKALE’SİN SEN***

*Nice şehitler verdik senin uğruna,*

*Ne çok düşman gördün sen.*

*Nice çocuk gördün şehit olan,*

*Ne çok kahraman gördün sen.*

*Düşmanı korkut, Türk’ü doyur.*

*Korku nedir bilme sen.*

*Savaşın acımasız pençesinden kurtulan,*

*Makber yuvası, cennet toprağısın sen.*

*En karanlık gecede bile*

*Öğret bize cesur olmayı.*

*Yol gösterici ol bize,*

*Işık tut milletimize.*

*Senin için savaşmak kadar*

*Senin değerini bilmek de önemli.*

*Öğret bize değerini, göster önemini.*

*Şefkatini ve merhametini esirgeme bizden.*

*Türk’ün yurdusun sen, öyle kal!*

*Çanakkale geçilmezsin sen.*

*Korkma, susma, durma!*

*Çanakkale’sin sen.*

***Mine TEMİRCAN***

***10-A***

***ÇANAKKALE’NİN KAHRAMANLARI***

*Başlıyordu o büyük buhran,*

*Mücadele, vahşet ve kan…*

*Yüzyıllara bedel bu onur ve şan,*

*Yazacak imkansızı baştan.*

*Cephede düşünüyor Mustafa Kemal,*

*Vatanı işgalden kurtarmalı derhal.*

*Adım adım planlıyor yapacaklarını,*

*Kazanacak teker teker savaşlarını.*

*Çanakkale’ye geliyor düşman akın akın,*

*Ölümle bitecek kaderleri pek bir yakın.*

*Savaş başlamış görünüyor uzaklardan,*

*Anaların duaları duyuluyor yakınlardan.*

*Karanlığın içindeydi Nusret,*

*Etmeliydi vatanına hizmet.*

*Dolduracaktı denizi bombalarla,*

*Taşıyacaktı galibiyeti yarınlara.*

*En ağır darbeyi atacaktı Seyit,*

*Gücü, kuvveti ve imanı ona ait.*

*Kaldırdığı top mermisi sayesinde,*

*Olacaktı vatanı emin ellerde.*

*Kazanıldı bu amansız zafer,*

*Bıraktı ardında yüzlerce er.*

*Tarih kitaplarına yazdırdı adını,*

*Çanakkale’nin ebedi destanını.*

***Kerem BULUT***

***10-C***

***ANADOLU’NUN YARASI***

*İlk gün, ilk cephe, ilk hücum, ilk savunma,*

*Sonu bilinmeyen o zalim savaşta.*

*O gün ikiye ayrılmıştı tüm vatan:*

*Uğurlanan ve geride bırakılan.*

*Masmavi, yeryüzünün cenneti boğaz*

*Kıpkırmızı, Türk'ü boğazlıyor desek az!*

*Biliyor analar, eşler ve çocuklar*

*Uğurlananlar kızıla daha toklar.*

*Dört yandan gelen acımasız ordular,*

*Yanan vatan toprağına uçuştular.*

*Elçi gönderilir siperden sipere,*

*"Bırakın da ulaşalım şehitlerimize!"*

*Düşmanın karaya ayak bastığı an,*

*Gerçekliğin yüze vurulduğu zaman,*

*Her er meydanda tüfeğini kuşanan,*

*Anadolu! Çanakkale senin yaran.*

***Adviye Sena ÇİMEN***

***10-A***

***ÖLÜM SAVAŞI***

*Deniz gözlü komutanın askerleri,*

*Dağı taşı kırmızıya boyadı.*

*Ciğerlerine dolan barut kokusu,*

*Göğüslerin üstünde bir sancı.*

*Dağ, taş coşkuyla dolup taştı.*

*Elleri toprak kokan analar,*

*Taşıyorlar çaresiz kurşunları.*

*Altın güneş düşmana karşı,*

*Koruyor bu vatanın evlatlarını.*

*Zalim, hayasızca ecdadıma saldırdı.*

*O komutan ne büyük komutan,*

*Doğdu yürekli bir anadan.*

*Düşmanın gözü Çanakkale’de,*

*Gösterdi gücünü tüm benliğiyle.*

*Bu yol Hak yoludur, Hakk'ın yoludur.*

*Çanakkale ruhu sardı insanları,*

*Meydanlarda Allah Allah nidaları.*

*Kazanması güçtü bu cihan savaşını,*

*Türk yenilmezliğini dünyaya kanıtladı.*

*Sonunda ölüm varsa bil ki budur.*

***Emine AYGÖR***

***10-A***

***ÇANAKKALE HAYKIRIYOR***

*Çanakkale haykırıyor,*

*Nedir bu haykırış?*

*Arıburnu’ndan Seddülbahir’e, Gelibolu’dan Kirtepe’ye*

*Ey şanlı Çanakkale!*

*Nice kefensiz yiğitlere mezar,*

*Türk’ün yüreğinde onlar var.*

*Düşmana karşı tek vücutlar,*

*Ey şanlı Çanakkale!*

*Durgun sularını dalgalandıran,*

*Nice yiğitlerin kalbine vatan aşkı dolduran,*

*Her bir karış toprağı kan ile harmanlanan,*

*Ey şanlı Çanakkale!*

*Yaşlısıyla, kadınıyla, çocuğuyla*

*Bir milletin gözünden sakındığı,*

*Bir devrin kapanıp bir devrin açıldığı,*

*Ey şanlı Çanakkale!*

*Gök mavi gözleriyle baktı ufka,*

*Taarruzu değil ölmeyi emretti vatan uğruna.*

*Milletinin ona, onun milletine olan inancıyla,*

*Bozdu tüm oyunları, Ey şanlı Çanakkale!*

***Yaşar Furkan KORKMAZ***

***10-A***

***MEHMETÇİK ONURU***

*Sen bu toprakların mirasçısı, bilir misin?*

*Çanakkale’nin mazisini, dökülen kanları*

*Solan hayatları, yıkılan umutları,*

*En kanlı sahnelerin cephesini*

*Birçok hayatın acıklı hikâyesini…*

*Ne genci ne yaşlısı ne çocuğu*

*Ne Mehmetçik kahramanı Mehmet Çavuş’u*

*Ne imkânsız yüklerin Seyit Onbaşı’sı*

*Gözünü kırpmadan verdi canını savaşta,*

*Yüreklerini tek bir an titretmeden.*

*Şahadet şerbetinden bir yudum aldılar.*

*Çanakkale hiçbir zaman geçilmez diye.*

*Düşmanı kanından, canından bezdirdiler*

*Sen özgürce bu yurtta yaşa diye.*

*Yaşa ki bayraktaki kana topraktaki cana*

*Gözü yaşlı arkada kalan ana babaya*

*Çanakkale şehitlerinin anısına,*

*Zaferi elde eden kalplere baksın.*

*Gururla, şerefle, onurla bu vatan.*

***Damla TOSUN***

***10-C***

***BİZİM ÇANAKKALE***

*Son kez öptü anasını,*

*Dedi: ‘Helal et hakkını’*

*Aynalı çarşıdan geri dönüş yok,*

*Bu vatanda düşmana yer yok.*

*Havalar soğuk yürekler sıcak,*

*Düşmanlar kaçışacak bucak bucak.*

*Seyit Onbaşı mermiyi kucakladığında,*

*Çanakkale bizim olacak.*

*Mehmetçiklerin yaşı on beş,*

*Fransız’ı, İngiliz’i geliyor peş peşe.*

*Toprak kana bulanıyor,*

*Gelen düşmanların sonu leş.*

***Yağmur YILDIRIM***

***10-C***

*“Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın,*

*Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.*

*Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın,*

*Bir vatan kalbinin attığı yerdir.”*

***Necmettin Halil ONAN***