YOLUMUZ BİRLİKTE

 Hayatımızın belki de en önemli zamanlarını okulda geçirdik. Çoğu şeyi okulda öğrendik. Sadece okuma yazma değil. Matematik, fen, tarih de değil. biz okulda hayal kurmayı öğrendik. Biz okulda geleceğe dair belki de hayatımızda ki en önemli kararları verdik.En önemli adımları attık. Peki tüm bunları kimin sayesinde başardık? Cevap tabi ki basit.ikinci evimiz olan okuldaki ikinci annemiz, babamız olan öğretmenler.Bence öğretmenler bizim beynimizdeki o dipsiz kuyuya sadece bilgi atmazlar. Yeri geldiğinde sevgi, saygı, hoşgörü,yeni fikir ve yeni sonsuzluklar atarlar. Bu nedenle sadece öğretmen demek biraz basit kaçar sanki. Onlar sadece öğretmen değil. Bence onlar yol gösterici...

 Hayatımız çok yorucu bir yolculuk ve çok erken yaşta bu yorucu yolculuğa çıkıyoruz. Bazen tökezliyoruz, bazen düşüyoruz. Uzunca bir süre yerde kaldığımız oluyor, kalkmak için bir el arıyoruz, birinin bize şu taraftan gidersen daha az yaralanırsın demesini bekliyoruz. Tam da bu zamanlarımızda öğretmenlerle tanışıyoruz. Onlar bize bu yolda doğruları gösteriyor. Sadece bununla yetinmeyip düşmenin, tökezlemenin, yaralanmanın çok normal olduğunu söylüyor.Yaralarımızı sarmıyor belki ama onları nasıl iyileştireceğimizi öğretiyor bize...

 Aslında bakarsanız öğretmenlerimiz bizim hayatımız olmuş diyebiliriz. Tabi ki hepsi değil. Bazıları vardır ki işte onlar çok özeldir. Kimin yoktur ki unutamadığı bir öğretmeni? Bazılarını kötü hatırlarız. Bazılarını iyi. Benimde var mesela; bu kutsal mesleği en iyi şekilde yerine getiren bir öğretmen o. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk. Belki hiç dersi dinlemedim ondan, hatta onu hiç görmedim bile. Ama o yanımda yokken bile çok şey kattı bana. Gerek yazdığı kitaplardan, gerek çıkardığı yasalardan, gerekse getirdiği yeniliklerden.

 Benim hayatıma yön veren, bana davranışlarımda yol gösteren öğreticim oldu. Dediğim gibi yaralarımı sarmadı belki ama nasıl yapmam gerektiğini öğretti. Peki hayatıma tek yön veren o muydu? Hayır tabi ki. Tanıdığım ve tanımadığım binlercesi var. Ama hepsinin de bir ortak noktası var. Bizler...

 Bu yüzden öğretmenlerimizin hiçbirinin hakkını ödeyemeyiz. Her birini saygı ve minnetle anıyor, bütün teşekkürlerimi onlara bahşediyorum.Yolumuz birlikte güzeldi ve birlikte devam etsin.