"BEYSEHİRLİ İSTİKLAL HARBİ GAZİSİ

MUSTAFA ÇUKURKENT'İN ANILARI"

1315 (1899) yılında Beyşehir'in Çukurkent Köyü'nde doğdum.

Babamın adı Hüseyin, annemin adı Raziye'dir. İki kardeştik. Benden küçük olan erkek kardeşim, 1336 (1920)’ de ben askerdeyken zatürreden ölmüş.

Askere alınmadan önce babamla çiftçilik yapıyorduk. Yunanlılar İzmir'i işgal ettikten sonra elli yaşına kadar olanlar askere çağrıldılar.

Biz Konya'dan trenle Eskişehir'e gittik. 1336(1920)nin Kasımında Eskişehir'e ulaştık.

Kemal Paşa ve İsmet Paşaları ilk kez orada gördüm. Kıtalara ayrıl dık, süvari bölüğüne seçildim. Bize orada ceviz boyası ile boyanmış kaput bezinden bir ceket ve pantolon, tabaklanmamış ham deriden bir de yelek verdiler. Bursa Yenişehir'e hareket edecektik.

Kemal Paşa orada bir konuşma yaptı. Konuşmanın özü kısaca şöyleydi:

-"Karşınızda sadece Yunan askeri yok. Dört devletle döğüşeceğiz. Gözünüzü açın. Allah yardımcınız olsun" dedi.

Yenişehir'e vardık. O sıralarda düşman Bursa'nın Kazancı Bayırında bulunuyormuş.

O zamanlar yeni teşekkül eden 14. Ertuğrul Süvari Alayı diye bir alay vardı. Bizi oraya verdiler.

Üzerinde rütbesi görünmeyen Akşehir'li Hasan Bey isminde bir yüzbaşı okur-yazar olanları seçiyordu. Beş altıyüz kişinin içinden iki kişi çıktık. Biri ben, diğeri Kırelili (Beyşehir) Hacı Hafız'dı. Benim okumam yazmam çok kuvvetliydi.

Hasan Bey bizi koluna alarak dışarıdaki çadıra götürdü. Karşımız- da bir subay vardı. Bu subay bölük emini imiş. Bizi görünce çok sevindi. Arkadaşım Hacı Hafız'a sıhhiye görevi verdiler, ben de bölük emini oldum. Bir çadır ve 12 defter teslim aldım.

Arkadaşım Hacı Hafız sabahları askerlerin arasında dolaşır, hasta olan olursa onları yazıp bana bildirir, ben de taburcu olanları talime yazardım. Bu şekilde bir görevim vardı. Orada bütün asker arasında sevildim ve itibar gördüm. Bu görevim takriben 1337'nin (1921) Şu bat ayına dek sürdü. Yani Yenişehir'de üç ay kaldım.

Bu arada Anadolu'nun çeşitli yerlerinden Eskişehir'e çok asker toplanıyormuş. Yeni birlikler kurulacakmış. Onun için Eskişehir'e geldim ve 5. Kolordu'ya verildim. Kolordu komutanı Fahrettin Pa- şa'ydı (Altay) Eskişehir'de yine, firka (tümen), alay, bölük düzeni korunmak suretiyle yeni birlikler kuruldu.

Biz alay ve tümenler oluşturulurken Eskişehir'in Muttalip Köyü'nde oturuyorduk. Burada o günlerin koşullarını çok iyi anlatan bir anım var:

Bir katır, üzerinde yüklü bir ağır makineli tüfek, beş altı sandık makineli tüfek şeridi, katırı çeken bir er, bir de ben. Bizi bir subay Muttalip Köyü'nde zengin bir ağanın evine götürdü. Orada subay bana şöyle konuştu: evraklarını teslim etti.

- Arkadaş burası senin. Bu katır, bu makineli tüfek, bu er de senin, sende bu bölüğün komutanısın. Sonra subay bana bölüğün tüm

- Şimdi dedi. Biz Eskişehir'den hayvan ve silah gönderirsek yazacaksın. Asker gönderirsek künyelerini yazacaksın.

Böylece bir er, bir katır ve bir de makineli tüfekten oluşan Makineli Tüfek Bölüğü'nün komutanı olmuştum.

Gelenleri yazıyorum. Yer gösteriyorum, oturuyorlar. Üç gün için de bölüğümün mevcudu 72 oldu. 72 kişilik bölüğümün 4 adet 15'lik topu, 7 adet mavzeri, 1 adet te makineli tüfeği vardı. Top mermilerinin büyüklüğü kahve değirmeni kadardı. Bu topları katırların sırtında taşırdık. 72 kişilik bölük mevcudu sık sık değişirdi. Çok kaçan oluyordu. Bir ay kadar bölük komutanlığı yaptım.

Bir gün Muttalip Köyü'ne palabıyıklı iriyarı bir adam geldi. Sivil giyinmiş, terfiyesi (apoleti) filan da yok. İsmi Karanfil Ahmet'miş, yüzbaşıymış.

- Selamün aleyküm dedi.

- Aleyküm selam dedim.

- İkinci Makineli Bölük Komutanı sen misin?

- Evet benim dedim.

- İzninizle bölüğü teslim alacağım.

- Hay hay dedim ve teslim ettim.

Ben bundan sonra yazıcı çavuşuydum ve başçavuş olarak tanını- yordum. Bu görevim 1920'nin son aylarından "Çerkez Ethem olayının" baş gösterdiği 1921 yılının ilk aylarına kadar devam etti.

Sık sık çevremizdeki köylere yolumuz düşerdi. Hayvanlarımıza arpa ve saman getirirdik. Muttalip Köyü civarında İsmet Paşa'yla ilgili bir anım var: Muttalip Köyü'nden bir başka köye gidiyoruz. Tipi savuruyor, kar fırtınası suratıma vuruyor. İsmet Paşa kafilesiyle arkamızdan yetişmiş. Haberim yok. Bir kamçı değdi kulağıma. Dönüp baktım maiyetiyle birlikte #İsmet Paşa.

- Nerelisin sen? Dedi

O zamanlar öyle tuhaf bir hal vardı ki, Delibaş İsyanı'ndan sonra Konyalıyız diyemiyorduk.

- Beyşehirliyim Paşam dedim. Yanındakilere:

Bakın yayla adamı bu. Herkes kulağını sarmış bu sarmamış dedi. Geçip gittiler.

Çerkez Ethem o sıralarda Kütahya taraflarında Yunanlılar'la sava- şıyordu. Duyduğumuza göre Mustafa Kemal ile aralarında anlaşmazlık çıkmış. Anlaşmazlığın nedenleri şöyle imiş: Çerkez Ethem nizami- ye kurulmasına yani, düzenli ordu sistemine karşıymış. Askerlerimiz çete olarak kalmalıymış. Hem Çerkez Ethem'in bulunduğu bölgedeki halkı çok ezdiği de söyleniyordu. Fuhşiyat ta dahil. Mustafa #Kemal'i tanımadığını da telgrafla bildirmiş. Anlaşmazlığın nedenleri böyle anlatılıyordu komutanlar arasında.

Çerkez Ethem'le savaşmak için Eskişehir'den trenle Kütahya'ya gittik. Gücümüz iki tümen ve bir liva (tugay) idi. Başımızda Suphi Paşa vardı.

Çerkez Ethem'in çeteleriyle Kütahya topraklarında karşılaştık ve Gediz'e kadar sürdük. O sıralarda Çerkez Ethem 189. Alayımızı pusu- ya düşürerek esir almış ve askerlerini terhis etmiş.

Bu arada #Yunanlılar Eskişehir'e saldırmışlar. Bize Eskişehir'e dönmemiz için tel geldi. Ethem'i bırakıp Eskişehir'e gidecektik. Hayvan bindirdik. Eskişehir'e ulaşacaktık. Sonra bir tel daha geldi. "11. Piyade Tümenimiz düşmanı ricata mecbur etti. Siz Ethem'i takip e din" deniyordu.

Gediz'e vardığımız geceyi Işıkpaşa Köyü'nde geçirdik. Oranın çok fakir bir halkı var. Çapa ile ekip sırtlarıyla çekiyorlar. Saman, arpa yok.

Tabii ki süvariyiz. Atlarımıza arpa, saman gerekli.

Bana bir görev verdiler: Yanmesikiiz köyleri köy delikanlısı (sivil) İlk olarak Gediz'in Değirmen Köyü'ne gittik. Köy Işıkpaşa'ya çok

yakındı. Değirmen Köyü'ne vardık. Köylüler bize:

-Siz hayvanlarınızı yormayın. Size gerekli olan arpa ve samanı kendi hayvanlarımızla taşırız dediler.

Köyün muhtarına sordum:

-Buralarda Çerkez Ethem'in çeteleri var mı, yok mu?

- Sizin geldiğinizi duyunca onlar buraları terk ettiler başçavuşum dedi.

Öbür köylere gitmek üzere yola çıktık. İçimde bir kuşku var, çetelere yakalanmak kuşkusu.

Bir eri gideceğimiz öbür köye hazırlık yapması için göndermiş- tim. Bir asker vardı yanımda. Onu da az önce göndermiştim varacağımız köye. Biz iki sivil ve eşeklerle gidiyorduk.

Aşağıda derenin içinde, kuru ve büyük bir çay yatağı vardı. Yarları da bir hayli sarp ve yüksekti.

Çerkez Ethem'in çetelerinin keşif kolu orada gizliymişler. İkinci gönderdiğim eri yakalamışlar. Benim oraya doğru vardığımı görüp ere sormuşlar:

- Kim bu gelen?

- Bizim başçavuş.

- Nereye gidiyorsunuz?

- Hayvanlar aç da arpa saman toplamaya.

- Sus. Sesini çıkarma, otur.

Ben oraya iner inmez baktım çeteler. Selam verdim:

Selamün aleyküm.

- Aleyküm selam başçavuş. Gel bakalım dediler. Attan indim. "otur" dediler, oturdum.

- Sar bir sigara. Sardım.

Sigara içerken benim ere, hiç anlamazmış, yakalanmamış gibi.

Oğlum haydi bakalım. Sen de burada oturup kalmışsın. Ger kaldık, havyanlar aç dedim.

- Nereye gidiyorsunuz? Bize esirsiniz siz, esir dediler.

- Ben sizi tanımıyorum, kimsiniz? Dedim.

- Biz Çerkez Ethem'in çetesiyiz dediler.

Ben hayret etmiş numarası yapınca,

- Hiç duymadın mı Çerkez Ethem'i?

- Hayır, hiç duymadık dedim.

Onların hepsi Çerkez’miş. Aralarında Çerkezce konuştular. Velhasıl onlara esir olduk.

Bir süvari bizi önüne kattı, tüfeği üzerimize çevrili. Bir köye gir dik. Köyün ismini anımsamıyorum. Süvari bizi Çerkez Ethem'in yanı- na götürdü. Çerkez Ethem'in yanında maiyeti vardı. Kardeşi Reşit Bey, doktoru vs.

Çerkez Ethem'i orada tanıdım. Uzun boylu ve sert yüzlü bir a damdı. Bakışları öfkeliydi. Üzerinde Çerkez kıyafeti vardı. Gece yanında kaldım. Tahminen ikindiden gece saat bir buçuğa kadar. Sorduğu sorular hep askeri gücümüzle ilgiliydi:

- Kaç alaysınız? Burada piyade var mı? Top var mı? Kaç tane?

- 30-40 civarında top var. Her topu dörder at çekiyor. Topcu olmadığımdan kaçlık olduklarını bilmiyorum. Büyük toplar geliyor dedim.

Korkutmak için gücümüzü fazla söylüyordum. Abartıyordum. Oy sa bizim tugayın 4 topu vardı ve onlar da katırların sırtında taşını yordu.

Kendi aralarında 10-15 dakika Çerkezce konuşuyorlar, arada bana

Sorular soruyorlardı. Gece bir hayli ilerlemişti. Ethem'in bana son sözü şu oldu.

-Seni öldürmeye kıyamayacağım. Seni bırakacağım. Git çoluğunun çocuğunun başına. İki üç güne kadar buraları tepeleyeceğim. Eğer seni içlerinde bulursam, boynundan testere ile keserim. Kusura bakma dediğinde yüzü korkunç bir hal almıştı.

Bizim hayvanları, erimin tüfeğini ve tabancamı aldılar. Sonra kendilerinden üç at, üç de süvari hazırladılar. Bizi kendi atlarına bindirdiler; esir alındığımız mıntıkaya bırakıp gittiler.

Yaya olarak gün doğarken Işıkpaşa'daki bölüğümüze kavuştum. Hemen alay komutanımıza çıktım. Komutanımız Sağır #Kâzım Bey'di. Durumu anlattım. Yüzümden gözümden öptü.

- Bölük Komutanına git. Çok üzgün dedi.

Bölük Komutanım Hamdi Bey'in yanına çıktım. Ağlıyordu. Yüzümden gözümden öpüyor,

- Sizi öldürdüler sanmıştım deyip bir daha, bir daha öpüyordu.

O zamanlar Çerkez Ethem top ateşiyle Gediz'i tehdit ediyordu. Hemen harekete geçtik. Rastladığımız yerde Ethem'in çeteleriyle çarpışıyorduk. Ethem ve çetelerini ilkin Gediz'e, 30-35 km. uzaklıkta bulunan Simav'a, ertesi gün Simav'a 35-40 Km. uzaklıkta bulunan Demirci'ye sürdük. Daha sonra da Gördes önlerinde tüm birliklerini ele geçirdik. Çerkez Ethem ise kardeşi Reşit Beyle birlikte Akhisar'da bulunan Yunan Karargâhına iltihak etti. Tüm askerlerini, topunu tüfeğini orada ele geçirdik. Ele geçirilen Ethem çetesi aşağı yukarı 700 civarındaydı.

Bundan sonra Gediz'e çekildik. Ethem'in çeteleri birliklere dağıtıldı. Biz de, Gediz'de birkaç gün dinlendik. O sıralarda ilginç bir olay oldu:

Biz Gediz'de dinlenirken üstümüzden bir Yunan uçağı geçti. Uçaktan yere bir çuval kâğıt atıldı. Bu kâğıtlarda şöyle yazılıydı:

"Vaktiyle dağılın. Siz de benim gibi mağlup olacaksınız. Kemal

Ordusu Seyyaze Komutanı Çerkez Ethem". Çerkez Ethem'den bundan sonra bir daha ses gelmedi.

Biz Çerkez Ethem'le uğraşırken, düşman Eskişehir'e saldırmış. İnönü Savaşları yapılmış. Düşman mağlup edilmiş. Bundan son birkaç kez el değiştirdi. Düşman girdi biz tekrar çıktık. Düşman yine girdi ve Gediz'i terketmek zorunda kaldık.

Düşman tüm gücüyle saldırıyor. Birliklerimiz az, dayanamıyoruz. Her gün adım adım geri çekilmek zorunda kaldık. Sonunda çekle çekile birçok yeri düşmana bırakmak zorunda kaldık. Askerin ağzı bıçak açmıyor...

O sıralarda Akşehir, Ilgın ve Kadınhanı'nda birer süvari tümeni bulunuyordu.

Ben o zaman II. Süvari Tümeni'nde idim. Tümen komutanımız Ahmet Zeki, alay komutanım Ahmet Hamdi Bey'lerdi. Kışın bir kısmı ile bahar ve yazın büyük bir bölümünü Kadınhanı'nda geçirdik. Bu arada atlarımızı otlattık.

1922'nin Ağustos başlarında Kadınhanı'ndan Büyük Taarruza doğru yola çıktık. Bu arada Kadınhanı'nda ilginç bir anım oldu.

Kadınhanı'nda atın üzerine bir kişiyi bindirmişler. "Bu, Kadınhanı Müftüsü" dediler. Bizim Tümene, gür bir sesle ve coşkuyla şöyle hitap etti:

-Allah zaferleri size nasip eylesin. Birinci telgrafınızı filan gün şak'tan alacağım. İkinci telgrafınızı filan gün #Alaşehir'den alacağın Üçüncü telgrafınızı filan gün Manisa'dan ve 9 Eylül günü İzmir'den alacağım diyordu. Aradaki tarihleri hatırlamıyorum. O zaman dedik ki:

-Ne sayıklıyor bu adam... Biz üç senede ancak Afyon'a kadar gelebildik de, bu bizi 15 günde İzmir'e indiriyor dedik.

Belki de Allah söyletiyordu. Aynen yukarıda anlattığım gibi açık.

Allah yardımcımız olsun. Allah zaferler nasip eylesin... Dedi ve Kadınhanı'ndan ayrıldık.

Büyük Taarruz'un Planı Garp Cephesi Komutanlığı'nın merkezi olan #Akşehir'de Kemal Paşa, Fevzi Paşa, İsmet Paşa ve diğer komu- tanlar tarafından çizilmiş.

Akşehir istikametinden Sandıklı'ya ulaştık. Orada ılıcalar vardı. Çok sıcak ve şifalı sular vardı. Biz orada konakladık. Yıkandık, temizlendik, dinlendik. Ufak tefek eksiklerimizi tamamladık.

Sandıklı'da bir seçim yapıldı. Zayıf atlar bir tarafa, kuvvetliler bir tarafa, Zayıf erler bir tarafa, kuvvetliler bir tarafa seçildiler. Büyük Taarruz'a katılacak ve katılmayacak olanlar tespit edildiler.

Oradan #Sandıklı'nın kuzey doğu taraflarında bir orman köyüne vardık. Orada bir iki gece kaldık.

Büyük Taarruz başlamak üzere, Tümen komutanımız Ahmet Zeki Bey, telsizin başında, Afyon cephesi ile muhabere ediyor. Düşmanın bozulduğunu öğrenince Afyon'a üçüncü istasyon olan Küçük Köy (Yıldırım Kemal) istasyonuna hareket ettik.

Tepenin başındayız. İstasyonla aramız 200-300 metre. Bir tren #Afyon yönüne doğru geçip gitti. Trenler ve istasyonlar bizim, kullanan Yunanlılardı. Bu arada istasyondan bir tek el silah atıldı. Gelen kör kurşun Yıldırım Kemal'in göğsüne saplandı. Tümen Komutanımız Ahmet Zeki Bey, Yıldırım Kemal'in üzerine kapanarak ağladı... ağladı...ağladı...

Yıldırım Kemal üsteğmendi, Yüzbaşılığa terfi bekliyordu. Bölük karargâhında duruyordu. Civan gibi bir delikanlıydı. Yıldırım Kemal'i orada şehit verdik. Ve o tepeye defnettik. Mezarı şimdi oradadır.

Sonra istasyona indik. 7-8 kadar görevli varmış onları öldürdük. Demiryolunu tahrip ettik.

Bundan sonra bizi götürüp bir derenin içine bıraktılar. Kupkuru bir dere...

hayranım, Hepsi dahi insanlardı. Kupkuru bir dere. Buradan düşmanın geleceğini nasıl hesapladılar? Belki de bu hesap kurmaylığın en büyük nimetlerinden biri...

Bekliyoruz, derenin içinde. Gelen yok, giden yok. Toplarımız makineli tüfeklerimizi kurduk.

Az sonra, aman Allah'ım. Bir toz bulutu yükseldi. Afyonda bozulan düşman bir sel gibi üzerimize akıp geliyordu. Üç dört yüz metre yaklaşınca ateş açtık. Biçerdöverin ekin biçtiği gibi biçiliyorlar; yine de ateşimize doğru geliyorlar. Katiyen geri dönemiyorlar. Geriden adamakıllı korkmuşlar...

Kaçıp gelenlerin içinde düşman subaylarının eşleri de vardı. Kimisi katırlara binmiş, kimisi yalın ayak, başı açık. Subaylarla beraber üzerimize geliyorlar. Sürekli kırılıyorlar... O dere binlerce Yunanlı ‘ya mezar oldu. Üzerimize iyice yüklenince, kıyıya çekildik. Batıya doğru sürekli aktılar.

Çoğu birbirini eziyordu.

Biz Başkomutanlık Meydan Savaşı’nda geri hatta bulunuyor, bozulan düşmana ikinci bir savunma hattı kurdurmuyorduk. Hatta General Trikopis esir alındıktan sonra, İsmet Paşa ona şu soruyu sormuş:

Niçin bir savunma hattı daha kurmadınız da böyle perişan of dunuz? Deyince,

- Fırsat bulamadık Paşam demiş.

İsmet Paşa Trikopis'e:

-Siz Gerçi ikinci bir savunma hattı kursaydınız dahi, ona da planlarımız hazırdı demiş.

Başkumandanlık Meydan Savaşı'nda bozulan düşmanı alıcı kuşattık. Kaçanları tekrar Alaşehir'de yakaladık ve tamamen imha ettik.

Her taraf insan seli, cesetler, hayvan ölüleri... Düşman can havliyle önüne gelen her yeri yakıp yıkıyor...

Manisa'ya vardığımızda gördük ki Manisa baştan aşağı yanıyor. Tüm Manisalılar ayağımıza döküldüler.

Buraları yakanlar şu dağa çıktılar. Hemen oraya bir bölük gönderin dediler.

Hemen Manisa'nın üstündeki dağa bir bölük gönderildi. Bir süre dağdan silah sesleri geldi ve sonra silah sesleri kesildi. Birliğimiz 54 Yunan askeri ile geri döndü. Bu an bağların içindeyiz. Manisalılar tümen ve alay komutanlarımızın ellerine ayaklarına kapanıyorlar.

Bunları siz öldürmeyeceksiniz; biz öldüreceğiz. Diyorlardı.

O geceyi Manisa'nın Horoz köyünde geçirdik. Mustafa Kemal ve Fevzi Paşa da oradaymışlar. Hatta orada şu anlatacağım anı yaşanmış:

Üzüm zamanıydı. Manisa'dan İzmir'e çuvallarla kuru üzüm taşınıyor. Tabii ki askerlerimiz Manisa'ya girince Yerli Rum'lar kuru üzüm çuvallarını yollara atıvermişler. Fevzi Paşa bir çuvalın yırtığından üzüm alıp yiyormuş. Bunu gören Kemal Paşa Fevzi Paşa'ya:

- Ne yapıyorsun? Demiş gülümseyerek.

Fevzi Paşa da:

-Davamız aslan davası, ama yaptığımız iş fare işi demiş. Yani yırtık çuvaldan üzüm alışını fare işine benzetmiş.

Sabahleyin Horoz Köy ‘den çıkıp, Bornova'nın üzerlerine vardık. Tepenin üzerine batarya dürbünleri kuruldu. Tümen Komutanımız Ahmet Zeki Bey, oradan İzmir'i seyretti. Orada birkaç saat dinlendik.

Ahmet Zeki Bey beş kişilik bir keşif kolu çıkardı ve onlara şu emri verdi:

Bornova istikametine doğru yürüyün, oralarda kimi bulursanız tutup getirin bir ifade alalım dedi.

Önemli olan, Yunan bozgunundan İzmir'in haberinin olup olmadığını öğrenmekti.

Giden beş kişilik keşif kolu az sonra altı tane yerli Rum yakalayıp getirmişler. Bunlar inşaat ustalarıymış. İfadeleri alındı. Yunan bozgununun İzmir'de duyulmadığını öğrendik. İzmir'e doğru yol aldık.

Yapılan plana göre 1. Tümen Karşıyaka, 14. Tümen Seydiköy, 2. Tümen de Bornova istikametinden İzmir'e girecek ve saat 12.00'de Konak'ta buluşularak binaya Türk bayrağı çekilecekmiş.

Biz bu planlanan saatten bir saat önce #İzmir'e girdik. Halkapınar'a içi tıklım tıklım dolu bir Yunan treni geldi. Nereden geldiklerini bilmiyorum. Bizi göstererek:

- Kim bunlar? Diye soruyorlar.

Bizim bir mekkareci vardı.

-Ölünüzün körü. Kemal'ın askerleriyiz. Tanımıyor musunuz? Deyince Yunan askerleri silaha davranmak istediler. Bizimkiler silahları doğrultunca durakladılar. Ben 2. bölükteydim. 3. bölüğümüz onları teslim aldı ve Basmane'nin altında bir kiliseve götürdüler. Meğer o trendeki Yunan Askerlerinin mataraları bile altınla doluymuş. Onları kiliseye götüren 3. bölükten herkes zengin olmuş.

Çınarlı'ya geldiğimizde bir fabrikadan üzerimize bomba atıldı. 5-6 askerimiz orada şehit oldular. Oradan uzaklaşmak zorunda kaldık. Orada ölen şehitlerimizin şimdi Çınarlı'da anıtları var. İzmir'e her gidişimde ziyaret ederim.

"Düşmanın bozguna uğradığından İzmir'in hiç haberi yokmuş. Biz girince,

- Necisiniz siz? Diye soruyorlar.

-Kemal'in askeriyiz deyince yerli Rumlar sağa sola kaçışıyorlar.

Meğer İzmir'e ilk giren biz değilmişiz. Bizden 1 saat önce 4. Alay Komutanı #Şerafettin Bey müfrezesiyle İzmir'e girmiş.

Kadife Kale'ye bayrak çekildi. Sürekli olarak devriye geziyoruz.

İzmir'deki halkın milliyetini fazla tanımıyoruz. Yerli Türk Halkı düşmanlarını çok iyi tanıyorlar. 9 Eylül'de İzmir'e girdik. O gün bütün

Sokaklar ve yollar düşman ölüleriyle doldu.

Bu sırada Mustafa Kemal ve erkânı, Manisa'da bekliyorlarmış. "Gelmeyin sokaklardan ve yollardan araba geçmez" diye tel çekildi. Yollardaki ölüler kenarlara yığıldı ve Mustafa Kemal ve erkânı 10 Eylül günü İzmir'e geldiler. Kemal Paşa, Fevzi Paşa ve İsmet Paşa'ları İzmir halkı coşkuyla karşıladı.

Biz Kadife Kale'de kalıyoruz. Aydın taraflarından harekete geçen Yunan Kolordusu Kadife Kale'yi top ateşine tutmaya başladı. Bir yokladım bizim bölükten 12 kişi kalmış, diğerleri talana gitmişler. Bölük Komutanım Hamdi Bey:

- Ne yapacağız. Dedi.

- Ne yapacağız. Bir makineli tüfeğin başına siz, diğerine de ben geçeceğim ateş edeceğiz dedim.

Sonra ne düşündüler bilmiyorum, Yunan Kolordusu teslim oldu.

Bu teslim olan Kolordu'nun içine asker ve sivil halk bir daldı ki sormayın. Artık silah sesi gelmiyordu. Yüzde seksenini sivil halk öldürüyordu. Halk akşam karanlığına kadar birçok düşmanı yok etti. Akşam karanlığı çökerken tabancaları çektik ve halka:

- Yeter artık, çekilin dedik. 15000'e yakın kolordudan 4000 kadarı kalmış. O kalanları da Yunanlıların bizim için hazırlamış oldukları anlaşılan tel örgülere koyduk.

Şimdiki Alsancak'ta o zaman "Frenk Mahallesi" diye bir mahalle vardı. Altın, inci gibi ziynet eşyaları satan kuyumcu ve sarraflar hep bu mahallede oturuyorlarmış. Her taraf teslim oldu, bu mahalle teslim olmadı.

Kemal Paşa İzmir'e geldikten sonra bu mahallede 8-10 yerden yangın çıkarıldı. Hepsi yanıp gittiler yine de teslim olmadılar.

Biz İzmir'e girdikten sonra ancak 6 gün kalabildik. Mustafa Kemal Paşa bize ceza verdi. Cezanın nedeni şuydu: "İzmir'e bir saat erken girmek."

Rumlar, onları imha edebilirlerdi." Diyormuş. Nitekim az da olsa imha ettiler de...

Cezamız: İzmir'den Çanakkale'ye kadar uzanan kıyı şeridini düşmanlardan temizlemekti.

Karşıyaka'dan Ayvalık, Edremit ve Dikili'ye kadar vardık. Geçtiğimiz yerleri temizleyerek gittik.

Dikili'de büyük bir hastane vardı. Hastane ağzına kadar yaralı Yunan askerleri ile doluydu.

Yolumuza devam ederek Çanakkale'ye doğru yürüdük. Çanakkale'de İngilizler ‘in tel örgüsüyle karşılaştık. Paylaşımda Çanakkale, İstanbul ve Trakya tarafları İngilizler ‘in payına düşmüş. Bizi Çanakkale'ye sokmadılar.

- Resmi girmek yasak. Sivil giyinip gelin. Gezin, yeyin, için, silahlı giremezsiniz dediler.

Oradan Erenköy'e geldik. Erenköy'de bir ay kadar kaldık. Orada bir seçme yapıldı. Jandarma olacaklar seçildiler. Çünkü İngilizler "İstanbul'a Jandarmadan başka asker sokmayız" demişler. Orada bir jandarma kıtası oluşturuldu. Ben de girmek için çok uğraştım; fakat tümen komutanım Ahmet Zeki Bey imkân yok beni vermedi.

- Sen gidersen bu bölük çöker, dedi.

Orada seçilen jandarma kıtası İstanbul'a gönderildiler.

Nihayet İngilizler de Mustafa Kemal'in dediği gibi: "Geldikleri gibi gittiler". Üstelik yanlarına Padişah'ı da alarak.

Erenköy'den İzmir'in Maşat Köyü'ne döndük. Bir süre bu köyde kaldık. Ödemiş Dağları'nda Rum eşkıyaları olduğunu duyduk. Bizim 2. Alay'ı Ödemiş'e kaldırdılar. Ödemiş Dağları tarandı ve Rum eşkıyalardan temizlendi.

5.8.1923'de Ödemiş'ten terhis edildim.

Terhisimden bir yıl sona Doğu Anadolu'da Kürt İsyanı (Şeyh Sait İsyanı) çıktı. Tekrar askere çağrıldım. Ankara'ya teslim oldum. Oradan Kırklareli'ne sevk edildim.

Kırklareli'nde Kurtuluş Savaşı'ndan tanıdığım birçok asker ve su- bay arkadaşlarımla yeniden görüşme imkânı buldum. Toplam 105 gün daha askerlik yaptım.

Askerden döndükten sonra çok dostum ve sevenim oldu. Beyşehir'e gelen kaymakamlar, köyümüze gelen ilköğretim müfettişleri vs.

İlköğretim müfettişleri benim öğretmem olmam için çok yalvardılar. Sonunda gönlümü ettiler. Eskişehir Çifteler'e gönderildim. Orada 8 ay öğretmenlik kursu gördüm ve başardım.

Köyüm olan Çukurkent'e atandım ve 14 yıl eğitmenlik yaptım. Üç kez üstün başarı belgesi aldım ve bu belgeler tebliğler dergisinde yayımlandı.

Çukurkent İlkokulu'na çok emek verdim. Okul yaptırdım, çevresini duvarla çevirttim. Pek çok ağaç diktirdim. Baktım ki sonu yok, aldığım maaşı az bularak istifa ettim.

\*Mustafa Cukurkent 1984 Yılında Vefat etmiştir.

Kaynak Beysehirli Gazilerin Milli Mücadele Anıları Kitabı

Yazarlar: Hasan Karaca, Mehmet Koç

Editör:Ahmet Atalay

Sınırbozan Beyşehir Şehit Gazi

Süleyman Ege

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği