Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım, Cumhuriyet Başsavcım,

Protokolün değerli üyeleri, değerli davetlilerimiz, sevgili öğretmenlerimiz, kıymetli öğrencilerimiz, Gümüşhacıköy’ümüzün saygı değer insanları

Bir zamanlar bizler ilkokul sıralarını doldururken aynı coşkuyu, aynı duyguyu yaşıyorduk. Her yıl soğuk kış günlerini geride bırakıp dağlardaki karlar eridiğinde, dereler gür çağladığında, kırlarda renk renk çiçekler açtığında sevinç ve coşkuyla karşılıyorduk 23 Nisanları. Bugün ise işte şu çocuklarımız aynı coşkuyu aynı duyguyu yaşıyorlar.

Değerli Davetlilerimiz;

Bundan yıllar önce bu topraklar üzerinde yaşayan dedelerimiz, ninelerimiz en buhranlı, en acı ve en kara günlerini yaşıyorlardı. Açlık, sefalet ve yokluk içine yıllarca süren savaşlar her aileden nice genç yiğitleri alıp götürüyordu. Eli silah tutan askerlik çağına gelmiş amcalar abiler gidiyor ve onlardan bir daha haber alınamıyordu. Sonra da eli nasırlı analar gelinler acılarını türkü dizelerine döküyor; kocalarının, fidan boylu oğullarının arkasından türküler yakıyorlardı.

Kışlanın önünde redif sesi var

Açın çantasını bakın nesi var

Bir çift kundurayla birde fesi var

Ah o Yemen’dir. Gülü çemendir.

Giden gelmiyor. Acep nedendir?

O buhranlı günlerde nice genç yiğitler kimileri Yemen'de, kimileri Çanakkale'de, Suriye'de, Galiçya'da, Sarıkamış'ta bu topraklar için şehit düşmüşlerdir.

Her girdiğimiz savaşta devletimiz yenik düşüyor, düşmanlar yurdumuza giriyor ve vatanımızı işgal ediyorlardı. İnsanlarımızın evlerini, tarlalarını, hayvanlarını ellerinden alıyorlar, çoluk çocuk, hamile yaşlı demenden insanlarımıza akla hayale gelmedik işkenceler yapıyorlar, insanlarımızı topluca camilere evlere doldurup diri diri yakıyorlardı.

Devletimizin durumu da bundan farklı değildi. En son girdiği Dünya Savaşı'ndan yenilerek çıkmış, imzalamak zorunda kaldığı Mondros Ateşkes Antlaşması'yla ağır darbe yemişti. Buna göre devletin askerleri dağıtılıyor, silahları ellerinden alınıyor, bizimle savaşan düşman devletler yurdumuzda istedikleri yere asker çıkarabilme yani orayı işgal edebilme hakkına sahip oluyorlardı. Cephelerde savaşmış rütbeli askerler bir bir cepheden İstanbul'a çağırılıyor, silahları ellerinden alınıyor ve salınıveriyordu.

Herkes ümitsiz ve çaresizdi.  Kimileri İngilizlerin himayesinde yaşamayı, kimileri de padişaha sıkı sıkıya bağlı kalarak yaşamayı kurtuluş yolu olarak düşünüyorlardı.

Düşmanın yurdumuzdan çıkarılabileceğine, hele hele de asırlardır elde etmenin hayaliyle yaşadıkları dünyanın sayılı şehirlerinden biri olan İstanbul’u terk edebileceklerine kimse ihtimal vermiyordu.

Devletin cepheden İstanbul'a çağırılmış onlarca rütbeli askerlerinden biride Mustafa Kemal adındaki askerdi. Suriye Cephesi'nden İstanbul'a döndüğünde yanındakiler hüzün ve gözyaşlarıyla İstanbul önlerinde demirlemiş ve toplarını saraya çevirmiş İngiliz gemilerini gösterdiler ona. Mustafa Kemal de büyük bir cesaret ümit ve kararlılıkla "Üzülmeyin bir gün olur geldikleri gibi giderler “dedi.

Nitekim kısa bir süre sonra yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için yanındaki bir kaç arkadaşıyla birlikte gittiği Samsun'da

               -Paşam düşmanı yurttan atmak imkânsız, dediler.

               -Neden, diye sordu.

               -Ordumuz yok, dediler.

               -Kurulur, dedi.

               -Silahımız yok, dediler.

- Alınır, dedi.

               -Paramız yok, dediler.

               -Bulunur, dedi.

İşte Mustafa Kemal'i büyük yapan değer, imkânların bittiği son nokta da bile ümitsizliğe asla yer vermemesinde yatıyordu.

Samsun'dan Anadolu'nun içlerine geçen Mustafa Kemal ve arkadaşları insanların ümitsizliğini kırmış, onları bir çatı altında toplamayı başarmıştır.23 Nisan 1920'de Ankara'da açtığı T.B.M.M. de milletin temsilcileri toplanmış, yurdun dört bir yanından gelen temsilciler Atatürk'ü kendilerine başkan olarak seçmişlerdir. Atatürk de Anadolu insanının desteğini arkasına alıp bir ordu kurmuş, düşmanı yurttan atmış ve bugün üstünde yaşadığımız bu devleti Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere bırakmıştır.

23 Nisan 1920 tarihi; Türk Milletinin bağımsızlık ve esaret altındaki dönüm noktasında bağrından çıkardığı bir liderin öncülüğünde bağımsızlığı seçmesinin tarihidir.

23 Nisan 1920 tarihi; her şeyi ile yoksulluğun ve bitmişliğin pençesinde boğulan Türk Milletinin bağımsızlığına son verileceği anda yönetimi kendi eline alıp yedi düvele karşı başkaldırarak kendini esaretten kurtardığı günün tarihidir.

23 Nisan 1920 tarihi; asırlardan beridir batı milletlerinin benimseyip yenidünya düzenine ayak uydurduğu yeni yönetim anlayışını benimsemenin tarihidir.

23 Nisan 1920 tarihi; hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milletin seçtiği temsilcilerinin toplanacağı ve milleti yönetecekleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtığı günün tarihidir.

Bugün köşklere, konutlara, koltuklara oturacak kişileri biz seçiyorsak; beğenmediğimiz yöneticilerimizin değişmesi için o yöneticinin ölmesini değil sandığı bekliyorsak bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve 23 Nisan 1920 tarihine borçluyuz.

 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve hâkimiyetin kayıtsız şartsız milletin eline geçtiği, Türk tarihinin bir dönüm noktası olan bu özel günü Atatürk, hâkimiyetin bundan sonra sonsuza kadar milletin elinde olmasını istediği için, çocuklara armağan etmiştir.

 Bugünün küçükleri yarının büyükleri olacağı için, millet hâkimiyetini küçük yaşlarda özümsemeleri ve kendilerinden sonraki kuşaklara aktarmaları için, bu özel günü çocuklara bayram olarak armağan etmiştir Atatürk.

 Bugün çocukların en mutlu günü. Koşuyorlar eğleniyorlar oynuyorlar sevinçle coşuyorlar. Bugün Ankara'nın göbeğinde bir okuldaki çocukla Hakkâri’nin, Bitlis'in, Rize’nin, Samsun’un, Ağrı'nın, Erzurum'un en ücra köyündeki çocuk aynı duyguyu aynı sevinci paylaşıyorlar.

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bütün çocuklara kutlu olsun.

*Baharın Mutlu Günü, Yurdumun Kutlu Günü, Neşelerin düğünü, Varol 23 Nisan*

Teşekkür ediyor saygılar sunuyorum. Mustafa TURGUT

Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili