**ARKADAŞLAR MERHABA**

Sizden sonra da dolup boşalacak bu sınıflar  
Duvarlara, sıralara sindi şimdiden  
Umudunuz, sevinciniz, düşleriniz  
Mezun olup gidiyorsunuz ya  
Hep kulaklarımda çınlayacak sesiniz  
  
Ben asık yüzlü hocanız Arif Ay  
Çantası kitap, yüreği şiir dolu  
Kucaklarcasına hepinizi: MERHABA!  
Bu hafta kaç kitap okudunuz diyerek  
Yine her sabah mahcup bakışlarınızdan öpeceğim  
  
Hayat ebedî hayata eklenince tamamlanır  
Bu yüzden dersler de bitmeyecek  
Son şiirler gibi yarım kalacak  
Uzun bir nehirdir anılarımız  
Hep aramızda akacak  
  
Sizler gibi bir gün  
Ben de mezun olacağım  
Özledikçe her birinizi  
Yorgun gözlerimle  
Yıllığınıza bakacağım

Arif AY

**ELLERİNDE ÖPERİM ÖĞRETMENİM**

-I-  
Ellerinden öperim öğretmenim   
Binlerce öğrencinden biriyim ben   
Anne oldun baba oldun bana   
Okudum yazdım çok şey öğrendim   
Borcumu ödeyemem sana.  
  
Ellerinden öperim öğretmenim   
Tebeşir tutan, kalem tutan ellerinden   
Ellerin öyle güzel ellerin, öyle sıcak   
Ya gözlerin öğretmenim ışıl-ışıl   
Sevgi dağıtırdın kucak-kucak.  
  
Ellerinden öperim öğretmenim   
Benim için en büyük gurursun sen   
Bir söz duysam iyiye güzele dair   
Kalbimde vurursun sen.  
  
-II-  
Ellerinden öperim öğretmenim   
"Daha dün annemizin kollarında yaşarken   
Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken..."   
Sen BAYRAK önünde topladın dizi-dizi   
ATATÜRK yolunda yetiştirdin bizi.  
  
Ellerinden öperim öğretmenim  
Boşa gitmedi emeğin  
Kimimiz doktor olduk savaştık hastalıkla  
Asker oldu kimimiz canı Vatana feda  
Kimimiz mühendis oldu yol yaptı baraj yaptı  
İşçi olduk memur olduk emek verdik topluma  
Öğretmen oldu kimimiz karanlığı aydınlattı.  
  
Ellerinden Öperim Öğretmenim   
Huzurlu ol düşünme bizi   
ATATÜRK yolunda dimdik ayaktayız   
Sesimiz daha gür yolumuz daha aydınlık   
Özgür esen rüzgârda dalgalanan al Bayraktayız.  
  
Sevgili öğretmenim   
Senin için yazdım bu şiiri   
Binlerce öğrencinden biri benim   
Mübarek ellerinden öperim.

Özkan GÖNLÜM

**GECELERİN IŞIKLARI**

Siz olmayan güller yetiştiren,  
Tomurcuklara gülümseyen sevimli yüzler;  
Tüm içtenliğimizle geldik size,  
Işık saçın, renk verin,  
Solgun yüzlerimize...  
  
Öğretin tarihi, ecdadı, zaferleri  
Üç kıtada at oynayan bahadırları...  
Uzaya, ay ve yıldızlara ulaşmak için,  
Bilgi merdivenleri hazırlayın,  
Çiçeklerle süslenen basamaklardan,  
Ulaşalım gökyüzüne.  
  
Yine geldik yeni ümitlerle;  
Güvenle, öğrenme arzusuyla.  
Biliyoruz, yükselirsek vatan da yükselir,  
Göklere erer başımız.  
Biliyoruz; tarihin, Atatürk'ün yolu sizden geçer.  
Bahçenize geldik, solmayan gülleriz biz...  
Gülümseyin yeşerelim,  
Konuşun tomurcuklar açalım,  
Rengarenk olsun bozkırlar, Kıraç topraklar...  
  
Sizler gecelerin ışıkları,  
Dikenli yolların yılmayan yolcuları.  
Köy, şehir demeden koştunuz,  
Serin pınarlarla, yayla rüzgarlarıyla geldiniz.  
Doldunuz, heyecan dolu yüreklerimize  
Yol gösterdiniz ışık saçtınız  
Aydınlandı gönüllerimiz,  
Aydınlandı yolumuz.  
  
Gücümüz bilginizle artmakta,   
Duygularımız şefkatinizle...  
Yeşermekte kıraç toprağımız,  
Alınlarımızda yükselecek gururla,  
Ayyıldızlı bayrağımız...

Süleyman ÖZBEK

**Öğretmen Olmak İstiyorum**

Ben, öğretmen olmak istiyorum,  
Ben, şairimin mısralarında dil  
Genç kızımın gergefinde nakış nakış gül,  
Aşığımın sazında tel  
Öpülesi bir el olmak istiyorum.  
Ben, öğretmen olmak istiyorum...  
  
Ben çaresizliğin filizlendiği yerde ümit,  
Korkunun mayalandığı yerde yürek,  
Güçsüzlüğün güçlendiği yerde bilek olmak istiyorum.  
Ben öğretmen olmak istiyorum...  
  
Şu öksüz yavruya sımsıcak kucak,   
Şu yetim çocuğa yanan bir ocak,  
Çorak topraklara yağan yağmur,  
Azgın sulara, bend,  
Mehmed'imin elinde çağlar açan kılıç,  
Ben ana, ben baba, ben Fatih, ben İbni Sina,  
Ben Mimar Sinan olmak istiyorum.  
Ben öğretmen olmasam diyorum,  
Kim ekecek tohumları toprağa.  
Ben ressamımın elinde fırça, tualinde renk  
Bestekarımın en içli şarkısında nağme,  
Hattatımın, nakkaşımın elinde kalem;  
Ben Hoca Ali Rıza,  
Ben Itri, Leyla Hanım,   
Ben öğretmen olmak istiyorum.  
Ben zehirli mantarların,  
Deve dikenlerinin,  
Ayrık otlarının boy attığı verimsiz bir toprak değil,  
Ben,  
Kırlarda elvan elvan çiçeklerin açtığı,  
Dağlarında hür kuşların uçtuğu,  
Pınarlarından susayanın içtiği,  
Yollarından yiğitlerin geçtiği  
Çiftçisinin başak, başak kardeşliği biçtiği  
Bir vatan olmak istiyorum;  
Ben, öğretmen olmak istiyorum.  
Ben Hakk'a yönelen alınlarda nur,  
Vatan topraklarını çevreleyen sur,  
Mehmetçiğin göğsünde "iman"  
Gençliğimin damarlarında "asil kan"  
Bu zulme eğilmeyen baş,  
Ben vatan için ağlayan gözlerde yaş,  
Barışta güvercin, savaşta kartal olmak istiyorum;  
Ben, öğretmen olmak istiyorum.

Nejat SEFERCİOĞLU

**Seninle Her Mevsim Bahar Öğretmenim**  
  
  
  
Bir gün adımı sorunca çocuklarım  
Kendimden önce senin adını söylerim  
Solmadan açabiliyorsa köpre tomurcuk,   
Uğrunda harcanır boncuk boncuk,   
Yine de bitmez öğretmenim var derim  
  
Güllerin güzelliğini göstermeden önce  
Gülşenin vurulduğu tebessümünü anlatırım  
Her zil çalışında önce sen gelirsin aklıma  
Senden incecik bir ışık gelir şiir şiir  
Ben susarım, yine sen konuşursun gönlünce.  
  
Bir gün dersem ki ben öğretmenim  
Sen güneş kadar uzakta bile olsan  
Her bakışımda gülümseyişini görürüm  
Işıksız açmazmış çiçek, gelmezmiş bahar  
İnan seninle her mevsim bahar öğretmenim.

Yılmaz İMANLIK

**ÖĞRENCİLERİME**

Ne servet isteriz, ne mevki, ne şan  
Bize kuvvet verir, ağaran her tan  
Tesellimiz olur, taze bir fidan.  
Dugular yürekte nakış, nakıştır.  
Sizin varlığınız bize alkıştır...  
  
Bazen gaz lambası, bazen loş ışık,  
Gözümüz ezelden buna alışık  
Bozkırlar üstünde açan sarmaşık.  
  
Duygu pınarıyla ruha akıştır,  
Sizin varlığınız bize alkıştır.  
  
Hep aynı sedalar kulağımızda,  
Bilgi demetleri kucağımızda...  
Al al gelincikler sancağımızda,  
  
Bu nurlu yollardan göğe çıkıştır,   
Sizin varlığınız bize alkıştır.  
  
Yılları bıraktık, çok gerilerde,  
Gençlik rüzgarları kalmadı sende  
İlim yağmuruyla pek çok siperde,  
  
Emelimiz şimşek, şimşek çakıştır,  
Sizin varlığınız bize alkıştır.  
  
Siz solmayan güller, yeşeren dallar,  
Ay yıldız üstüne işlenen allar.  
Seneler geçse de ayrılmaz yollar,  
  
Tükenmez hazine, sıcak bakıştır,  
Sizin varlığınız bize alkıştır...

Süleyman ÖZBEK