MEHMET AKİF ERSOY’UN HAYATI

İstiklâl Marşı’mızın şairi olan Mehmet Âkif, 1873 yılında İstan­bul’da doğduBa­basının ölümü ve evlerinin yanması üzerine mülkiyeyi bırakıp Baytar (Veteriner) Mektebine gitti. Okulunu birincilikle bitirip Zira­at Bakanlığında baytar (veteriner) olarak görev yaptı. Dört sene Rumeli’de, Anadolu’da ve Arabistan’da bulaşıcı hayvan hastalıklarını iyileştirmek için görev yaptı. 1893-1913 yılları arasında me­mur olarak çalıştı. Memurluk hayatına başladıktan sonra öğret­menlik yaparak, şiir yazarak edebiyatla ilgili çalışmalarına de­vam etti. Ilk şiirini 1908 yılında Sırat-ı Müstakim Dergisinde yayınlandı.

Ber­lin’deyken Çanakkale Savaşı başladı. Mehmet Âkif, Berlin’de o günlerin acı ve üzüntülerini yaşamıştır. Birinci Dünya Savaşı’nın 1918 yılında Mondros Ateşkes Antlaşması’yla sona ermesinden sonra düşmanlar Anadolu’yu parçalayıp paylaşmak için işgal etmeye başladılar. Mehmet Âkif, vatanı savunmanın ve özgürlüğünün önemini anlatmak için camilerde hutbeler okuyarak halkı savaşmaya ça­ğırdı, Anadolu’da Ulusal Mücadele’nin yayılması üzerine İstanbul’dan vapurla İnebolu’ya geçti. Oradan Ankara’ya geldi, Konya isyanında, isyanın bastırılması için uğraş verdi. Tekrar An­kara’ya döndü, Ankara’dan Kastamonu’ya gelerek Nasrullah Camisi’nde halkı yurt savunmasına çağıran vaazlar verdi. Bu vaazlar çoğaltılıp yurt geneline dağıtıldı,

1920 tarihinde Burdur’dan Milletvekili seçilerek Birinci Büyük Millet Meclisinde görev yaptı. 1 7 Şubat 1921 tarihinde istiklal Marşı’nı yazdı. TBMM de 12 Mart 1921 tarihinde bu marşı, ulusal marş olarak kabul etti. 1926 yılından itibaren Mısır Üniversitesinde Türkçe dersleri verdi. Bu sıralarda siroz hastalığına yakalandı. Hastalığının hava değişimiyle geçeceğini düşünerek Lübnan’a gitti. 1936 yılının ağustos ayında Antakya’ya geldi, Mı­sır’a hasta olarak gitti, Hastalık onu iyice yıpratmış, zayıflatmıştı, İstanbul’a gelerek hastaneye yattı ve tedavi gördü, ancak has­talığın ilerlemesi önlenemedi. 27 Aralık 1936 yılında vefat etti. Kabri İstanbul’da Edirnekapı Mezarlığı’ndadır.

Ruhu şad olsun. ‘’Allah bu millete bir daha İstiklal marşı yazdırmasın.’’ Amin.

**Bazı sözleri:**

“Ne ibrettir kızarmak bilmeyen çehren, bırak kardeşim tahsili; git önce edep, hayâ öğren.’’

‘’Konuşmak bir mana ise susmak bin bir mana. Herkes konuşmasına konuşur lakin sükut yürekli olana.’’

‘’Zannetme ki ecdadın asırlarca uyudu, nereden bulacaktın o zaman eldeki yurdu.’’

‘’Medeniyet dediğin açmaksa bedenin her yerini. Desene hayvanlar senden daha medeni.’’

‘’Bil ki bir mezar taşıdır insandan yarına kalan. Ve unutma, onu da başkası yaptırır, gerisi yalan.’’

‘’Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ve vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır.’’