Sayın Darüşşafaka Cemiyeti üyeleri, İş Bankasının kıymetli yöneticileri, saygıdeğer okul müdürlerim, değerli öğretmenlerim, sevgili veliler ve dokuz yılın sonuna birlikte geldiğimiz kardeşlerim.

Şu anda bu konuşmayı yapmamak, dokuz yıl önceye geri dönmek için pek çok şeyi feda edebilirim. Biliyorum ki arkamdaki altmış dokuz kişi de aynı şeyi yapar. Çünkü bu yıla kadar geriye sayım yaptığımız mezuniyet vakti geldi çattı ve her birimizin aklında o heybetli yeşil kapıdan ilk girişlerimiz, oryantasyon haftasında döktüğümüz gözyaşları, okulun her köşesindeki anılarımız... Böyle söylerken karşımızda oturan, dokuz yılı çocuklarının pek çok anısına tanıklık edemeden geçiren velilerimizi pek de düşündüğümüz söylenemez. Özür dileriz ama siz de bizi anlayın. Hafta sonları, ara tatillerde eve geldiğimizde sizlere hararetle anlattığımız hikâyelerin üç katını yaşadığımız yuvayı öyle bitti deyince bırakmak kolay olmuyor. Herkes bizi bir yıldır çeşitli yollarla buna hazırlamaya çalışsa da başarılı olamadılar. Gelin görün ki hepimiz cübbeleri giymiş oturuyoruz.

Biz bu yuvanın her köşesinde anı biriktirdik. Dokuz yıl boyunca dış dünyadan kendimizi soyutladık, kendi değerlerimizi yarattık, düşler kurduk ve o düşlere inandık. Önce birbirimizi tanıdık, sonra bize her daim yardım elini uzatan pek çok insanı. Küçük yaşta kendimizle ilk savaşımızı verirken birbirimizin yanındaydık, büyüyüp hayatın giderek zorlaştığını fark ettiğimizde yine birlikteyiz. Geçen yıllarda her şeyi o kadar paylaştık, o kadar birdik ki kim nerede ne tepki verir az çok tahmin eder hale geldik. Yetmedi bizden öncekilerle tanıştık.

Dokuz yıldır Daçka’dan yolu geçmiş, yüreği yüreğimize dokunmuş herkes ailemiz oldu. Fark ettik ki bir söze bakıyor bizim için aile artık. Karşımızdaki “Darüşşafakalıyım!” dediği an bizim için aile, öncesine sonrasına bakmıyoruz.

Annem geçen seneye kadar beni Darüşşafaka’ya gönderme kararını verdiği için ona kızıp kızmadığımı soruyordu. Ben her defasında ona hala bu soruyu sorabildiği için kızdım. Bir kez daha huzurunuzda söylemek istiyorum ki dokuz yılıma geri dönüp baktığımda en ufak bir pişmanlığım yok. Her günümüz güneşli olmadı tabii. Gözyaşlarımız, kızgınlıklarımız da çok oldu ama hepsinin üstesinden birlikte geldik. Şimdi sadece yüreğime dokunanları, her anımı paylaştığım kardeşlerimi, dördüncü sınıftan on ikinci sınıfa kadar paylaştıklarımızı anımsıyorum.

Şimdi yuvadan ayrılmanın tarifsiz hüznünü yaşıyoruz hepimiz. Bu yıl mezuniyet fotoğraflarımızı çektirirken, yatakhanenin önünde alt dönemlere kumanya verirken, kapanış töreninin Darüşşafaka öğrencisi olduğumuz son kapanış töreni olduğunu fark ettiğimizde aklımızın bir köşesinde vardı sona yaklaştığımız gerçeği. Fakat görmezden gelmeye çalışıyorduk mezuniyetin bu kadar çabuk geleceğine inanmayarak.

DaçkaFest zamanı biz etütte ders çalışırken bahçeden herkesin sesi geldiğinde, okulun kapanışından sınava kadar olan sürede ne kadar rahat olacağımızı düşünüyordum. Okulun son günü geldiğinde, kardeşlerime sarılıp onları evlerine uğurladıktan sonra hiç de öyle olmadı. Darüşşafaka’yı Darüşşafaka yapan bizim zaman zaman neden buna katlanıyorum diye serzenişte bulunduğumuz bir arada oluşumuzmuş, okulda iki hafta yalnız kaldığımızda anladım.

Ben Daçka’yı çok sevdiğimi hep söylerdim ama daha kolay mezun olacağımı düşünürdüm. Çünkü üç yıldır bende yeri çok özel insanları yuvadan uğurluyordum. Onların mezuniyetleriyle, sözde alıştırmıştım kendimi Daçka’dan sonraki yaşama. Göz ardı ettiğim bir şey varmış ki Daçka benim bir parçam değil, her şeyim olmuş geçen dokuz yılda. Daçka kültürü dediğimiz, gelenek dediklerimiz yaşam biçimimiz... Siyahın ardından hep yeşil geliyor artık bizim için.

Bugün bu kültüre sahip olmamızda, geçirdiğimiz dokuz yılda okula katabildiğimiz her şeyde emeği geçen bütün öğretmenlerimize huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Ne zaman yardıma ihtiyacımız olsa koştular. Yeri geldi biz hiçbir şey söylemedik onlar yine de derdimizi anladılar. Bazı akşamlar ailelerini bırakıp yatakhaneye geldiler. Başta bizlerin her haline dördüncü sınıftan bu yana tanıklık etmiş Nuriye Önol, en stresli yılımızda bize her an destek olan Özlem Kumlalı ve değerli on ikinci sınıf öğretmenlerimiz, lise yıllarımız boyunca her teneffüs rahatsız ettiğimiz İbrahim Deniz olmak üzere gönül bağı kurduğumuz tüm öğretmenlerimize dönemim adına çok teşekkür ederim. Kişisel olarak bende emeği çok olan değerli öğretmenlerim Özkan Kıranbağlı, Serpil Pazar ve Göksel Yıldız’a da kendi adıma teşekkür ederim.

Bizler için Darüşşafaka’nın ilk perdesi kapanıyor bugün. Ne yazık ki çarşambaların artık bizler için çarşı dışında anlamı olacak. Pazar günleri etüte girmemek için direnemeyecek, akşam yemeği açık büfeymiş diye sevinmeyeceğiz.

Havalar ısınır ısınmaz bahçede voleybol oynamaya koşmayacağız, bir daha Tıkıntı’ya katılmayacağız. Ve artık derse on beş dakika kala uyanmanın keyfine varamayacağız. Bunların hepsine bir şekilde alışacağız belki ama iki gün sonra yeşil kapıdan tekrar ne zaman geleceğimizi bilmeyerek çıkmaya alışmak çok zor olacak. İnsan yuvasına ne zaman döneceğini bilemeyince, bir dahaki gelişinde “ziyaretçi” kartını basarak ana kapıdan geçeceğini kabullenmek zorunda kalınca boşluğa düşüyormuş. Cübbeleri giyince anladık.

Tek tesellimiz giderken yüreğimizde götürdüğümüz dostluklar, öğretmenlerimizden aldığımız öğütler ve unutamayacağımız hatıralarımız. Giderken bazı endişelerimiz olsa, gözümüz biraz arkada kalsa da hepimizin birer Darüşşafaka mezunu olarak gerçekleştireceği çok hayali var. Bizler onları gerçekleştirmek üzere emanet ediyoruz yuvayı geride kalanlara. Ona çok iyi bakın çünkü o size siz şimdi fark etmeseniz de çok iyi bakıyor olacak.