YOLUMDAKİ HAYAT GÖSTERİCİLERİM

 Öğretmenlik adı gibi düşününce toplum için ne kadar değerli bir meslektir . Peki sadece meslek midir? Onlar hayatımızın temel yapı taşı haline gelseler de duygusal açısı da vardır bunun. Hiç unutamam annem küçükken anlatırdı öğretmenlik zamanlarını. O sorumluluk duygusu kadar sevgi duygusunu o çocuğun bile kendine kattığı duyguyu ne demişler ? Sevgi karşılıklıdır.

 Öğretmen çocuğu olmak fedakarlığı görmek demekti. Sormuştum anneme " Öğrencilerini de benim gibi mi seversin?". Aldığım cevap yaşam felsefem olmuştu. İnsanı sevmek ile başlıyordu her şey. Eğitim insanı sevmekti.Bugün ben insanları seven bir öğretmenim.Öğrencilerini ailesinden ayırmayan bir öğretmenim. Bu anlattıklarım bugün bir lise öğrencisi olarak benim hayalim. Evet hayal kurabiliyorum öğretmenlerim sayesinde. Öğretmen olacağım kararlıyım yol göstericilerimin rehberliğinde.

 Öğretmenimiz bize kızarsa, bu kötü bir şey değildir.Düşünsenize değer vermese telkin edip, doğruyu söylemez. Doğruyu bir öğretmen çeşitli yollarla da öğretebilir bunu anlamıştım. Otururlar, sohbet ederler sizinle. Bir bakmışım öğretmenim keşfetmiş beni. Yolumu bulmamı sağlamış, ve sayılacak birçok neden var bizim için olan değerlerini ifade edersek.

 Düşününce isterdim Başöğretmen Mustafa Kemal'den daha da çok şey öğrenmek. Yenilikçi bakış açısını onunla konuşup yorumlamak isterdim. Şunu anlamıştım düşünce ortamında bir fikir ortaya atarsanız, sizi en iyi öğretmeniniz anlardı. En iyi yönleri geniş bir ufka ve bakış açılarına sahip olmalarıydı. Aynı zamanda toplumda nasıl bir birey olabiliriz, atacağımız adımlar, değerler...

 Öğretmenler birer hazinedir, sadece ders anlatmazlar. Hayatı, doğruyu bulmayı, fedakarlık ve daha birçok şey.Ki şu an şekillenen düşünme ve topluma bakış açımda öğretmenlerimin etkisi kadar yaşadığım şeylerinde etkisi büyüktür.Her yola mükemmel başlamadık, ya da mükemmel doğmadık. öğretmenlerimiz de mükemmel değildi. Sadece bize kazandırdıkları son adım atışımız bile ilerlememiz de bir seçenektir.

 İnsanları anlama ve keşfetme yolunda verilen çaba gelişmeye devam etmelidir. Çocuğun öğretmenine karşı duyacağı sevgide sempati ve empatinin yani ilk başta dediğimiz gibi karşılıklı sevgi ile güven yolunda gerçekleşecektir. Yeter ki öğretmenlerimizin bizim için ifade ettiği duyguları anlayalım. Onları gururlandıracağımız başarılarımızla yüceltelim.