HÜR MİLLETİN HÜR İRADESİ

Tarih 15 Temmuz 2016 idi. O gece gökyüzü kıpkırmızıydı. Karanlık, sessiz ve sıradan bir gece gibiydi. O kulak tırmalayan tank paletleri, birbirine karışan savaş uçakları ve ardı arkası kesilmeyen sela seslerini duyuncaya kadar gayet sıradan bir geceydi. O sessiz gecede tam da kapatacakken gözlerimizi karanlığa, işittik kahredici haberi. Kimilerinin daha darbe hakkında bir tecrübesi yoktu ve onlar darbeyi sadece kulağa sevimsiz gelen bir kelime olarak gördüler. Ama darbeyi daha önceden yaşayanlar panikledi. Biliyorlardı çünkü darbenin ne olduğunu. Hepsi tek bir şey düşünüyordu: Halkı güdülecek koyun gibi gören despotlar kazanacaklar mıydı yine? Sinsi bir virüs gibi bünyeyi işgal etmeye çalışan ve dışarıdan emir alan hainler bu sefer de başaracaklar mıydı?

Tüm ülkede korku hâkimdi. Hava merak, endişe ve bilinmezlik kokuyordu. Bu gençlik o gece öğrendi darbeyi. Bu darbe doğrudan milleti hedef alıyordu. Bu darbe doğrudan Türk Milletinin irade ve kararlılığına karşı açılan bir savaştı. Elimiz kolumuz bağlı olduğunu düşünmemizi istediler. Kolayca değiştirmek istediler milletin kurduğu düzeni. Boyun eğeceğimizi düşündüler. Ağır silahlarının, dev tanklarının, korkunç jetlerinin ve o can yakıcı bombalarının bizi bastırabileceğini düşünüyorlardı. Korktuk mu? Elbette korktuk, ancak silahları bizi bastırmak için yeterli olmadı. Biz onların silahları karşısında kendi silahımızı bulduk. Asıl gücün birlik olmaktan doğduğunu kanıtladık onlara. Cesurduk. Hem de fazlasıyla. Sırtımızda bayrağımız, göğsümüzde imanımızla savunduk vatanımızı. Her karış toprağı için binlerce şehit verdiğimiz vatanımızın, sapkın bir ideolojinin ayakları altında çiğnenmemesi adına çarpıştık. 251 şehit verdik ve binlerce gazi kaldı o günden geriye. Dile kolay ama sığmaz acısı yüreğimize. Şimdi o hainlerin hepsi hesap veriyor. İki kere düşünecekler bir daha millete ateş açmaya kalktıklarında. Anlayacak hepsi, bizi bizden başka kimsenin yönetemeyeceğini. Öğrenecekler, bu ülkede sözün de kararın da millete ait olduğunu. Daha sıkı kenetleneceğiz birbirimize. Ülkemizi daha yaşanabilir bir yer haline getireceğiz. Bağımsızlığımıza göz dikenin gözünü oyacağız. Eğer barış istiyorsak, gerçekten de kazanmak istiyorsak girdiğimiz tüm o çatışmaları, yaşadığımız fikir ayrılıklarını aynı o gün olduğu gibi unutacağız. Çünkü mesele vatan olunca geriye kalan her şey sadece teferruattır. Hepimiz aynı bayrağın altındayız. Aynı değerlere sahibiz. Hepimiz adalet, özgürlük ve refah istiyoruz. Huzur istiyoruz. Ama milletimize ve devletimize karşı dış güçler savaş istiyor. Milletimizi ilk önce içten bitirmek istiyorlar. Eğer iç birliğimiz olmazsa bizi daha kolay düşürürler. Asırlardır planladıkları da zaten buydu. Darbe de, savaş da bu anlama geliyordu. Bir zamanlar başarılı olmuş olsalar da 15 Temmuzda bunu başaramadılar. Nedeni ise bu milletin sağcı-solcu, Türk-Kürt, Alevi-Sünni demeden birlik olması ve en korkunç silahları, ellerinde bayrakları ve iman dolu göğüsleri ile karşılamalarıydı. Köprülerimizi kapattılar, meclisimizi bombaladılar, milletin silahıyla milleti vurdular. Ama durmadık, direnmeye devam ettik. Vatanı, milleti, bayrağı ve devleti için ibadet aşkıyla, geceleri bile nerdeyse uyumadan hizmet eden o lider sokağa çıkmaya davet etti halkını. Durum ciddiydi ve hizmet sırası şimdi millette idi. Milyonlarca insan sokaklara ve havalimanlarına akın etti. Dik durduk karşılarında, tanklarının bu halkı ezemeyeceğini gösterdik. Halkın gücünün üstünde güç olamadığını öğrettik onlara. Bizim kadar cesur değillerdi. Sadece kuklaydı onlar. Bu kuklaları oynatanlar, sessizce köşelerine sinmiş başarısızlıklarını izliyorlardı. İçimizdeki hainler tek tek gün yüzüne çıktı. 15 Temmuz gecesinde onlara gösterdiğimiz en önemli şey; bu ülkeyi asla bırakmayacak olduğumuz, gerekirse bu ülke için ölebileceğimizdi. Artık bunun farkındalar. Bu vatanın sahipsiz olmadığının ve bizim sadece Allahtan korktuğumuzun farkındalar. Ölmekten korkmuyoruz. Vatanımız için şehit olmaktan korkmuyoruz

Ölmeyi, esaret altında yaşamaya yeğleriz biz. Bunu 15 Temmuzda tüm dünya bir kez daha gördü. Mukaddes değerlerimiz söz konusu olunca en gelişmiş silahlar bile çıksa karşımıza bedenlerimizi siper etmekten geri durmayacağımızı; güce tapan, kuvvetten başka değer tanımayan ve “bir” dolarlık haysiyeti olan piyonlar o gece iyice anladı.

Bu hayâsız alçakların gayesi Sevri yeniden hortlatmak, milletimizin kendini yönetmesine ve milli iradeye pranga vurmak, iç savaş çıkararak kan emici vampirler gibi fırsat kollayan emperyalist efendilerine maşalık ederek ülkeyi ele geçirmekti. Ama başaramadılar, kazanamadılar. Bu millet başkasının bayrağının altında yaşayamazdı, bu milletin bağımsızlığı elinden alınamazdı. Çünkü bu millet Malazgirtte, Çanakkale’de ve Sakarya Meydan Muharebesinde bu toprakları “Vatan” yapmak için ter döktü, can verdi, kanını akıttı ve nice bedeller ödedi. Devletimize ve milletimize karşı yapılan her darbe zihinlerimizde kendine yer edinmiştir. Her yıl, o gün kendini gün yüzüne çıkarıyor acılarımız ve unutmamamızı sağlıyor değerlerimizi. Vatanımızın, bayrağımızın ve ezanımızın bizim için ne denli önemli olduğunu hatırlatıyor. Bağımsızlığımıza sahip çıkmamız gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü tekrar karanlık ve sessiz bir gecede gelecekler, tıpkı 15 Temmuzda olduğu gibi. Tekrar geldiklerinde; yine kale gibi aşılmaz bir lider, kadını ve erkeğiyle şehadete susamış, bağımsızlığı, iradesi ve namusunu teslim etmemek için can vermekten çekinmeyen milyonları ve biz gençleri karşılarında bulacaklar. Bu topraklar kolay “Yurt” olmadı, bu Anadolu bize sebepsiz “Vatan” olmadı. Buradayız, bekliyoruz. Hainler bir daha vatana ve millete kast etmeye cesaret ederlerse tekrar hak ettikleri cevabı vermekten geri durmayacağız!

 Merve SAİM