Sayın , sayın , öğrettiği her kelimeye minnettar olduğumuz saygıdeğer hocalarımız, benim cefakar vefakar meslektaşlarım demek istiyorum artık çünkü bugün yeminimizi ettikten sonra meslektaş oluşumuz biraz daha yakışıklılığını kazanmış olacak ve onların çok kıymetli aileleri, ailelerimiz

Hepinize böylesi güzel ve anlamlı bir günde bizleri yalnız bırakmadığınız için kocaman teşekkür ederiz. Yıllar sonra bugünün fotoğraflarına dönüp baktığımızda içimizi dolduracak olan -hani bir sıcaklık hissi vardır hepimizin aşina olduğu- işte o hissin en büyük nedeni sizlerin burda, bizimle birlikte olmanız. O yüzden ayaklarınıza sağlık, hepiniz hoşgeldiniz!

Hatırlar mısınız bilmiyorum, 90lı yıllarda bir çizgi film vardı ve onun çok bilindik bir final cümlesi... Batarken güneş ardında tepelerin işte geldi veda zamanı teletabilerin desem… Çocuklukken ezberlediğimiz bu replik ilk defa canımızı bu kadar acıtıyor olsa gerek..

Bir yandan vedası zor bir şehir Çanakkale. hem fiziki şartları çok güzel hem de yaşadığınız süre boyunca karakterinize çok şey katan bir maneviyatı var. Sonuçta her sabah abideye bakarak, tarihinize selam vererek uyanıyorsunuz.

Bir yandan çok kıymetli dostluklar ki artık inanın kardeşe çok daha yakın oldular , bir yanda anlata anlata bitiremediğimiz bir çok anı.. Bir anda hüzünleniveriyoruz bunları düşünürken, ama sonra heyecandan elimiz ayağımız birbirine dolanıveriyor.

……. Sonra aklımıza yarınlar,,,, yarınların bize getireceği daha nice zorluklar ve o zorluklarla mücadele etme korkusu.. Şu dönem iç dünyamız işte böyle hep karmakarışık ama en baskın olan duygu şüphesiz ki mutluluk.

Ben hiç alçakgönüllülük yapamayacağım, sanırım bu mutluluk, BU MUTLU SON, erişkinlik hayatımızın ilk elle tutulur gözle görülür başarısı.

Kast ettiğim şey asla diploma değil, diplomayı 5 sene sonra da alırsınız. Kast ettiğim şey insan için, dil, din,ırk fark etmeksizin, böylesi özverili bir yol seçmek, sabretmek , sabretmeyi öğrenmek. Sınava 2-3 gün kala oturup ders çalışıp sınıf geçen diğer fakültelere karşılık haftalarca komite sınavlarına çalışıp sınıfta kalmak ama yine de bütte geçme umuduyla ayağa kalkıp yola devam edebilmek. Ki bunu abartmıyorum mesela pediatride 2 gün çalışıp sınava girdiğinizi düşünemiyorum bile. Hoca sizi bugun çağırır , yarın gel yine bırakayım evladım der.

Ya da hızlı hızlı olgunlaşmak. Yeni doğan bir bebeğin de,,,, 95 yaşında üzüm koparmak için çıktığı asmadan düşüp ölen yaşlı teyzenin de ölümünü sindirmek mesela. Hayata bir de o pencereden bakmaya 20li yaşlarda başlamak.. Zordu, yordu. O yüzden afferin bize! Çok güzel bir dönemeci atlattık. Ben bütün arkadaşlarımı canı gönülden kutluyorum.

Size yaşadığımız zorluklardan bahsetmeyeceğim az çok biliyorsunuz zaten.Sadece özellikle geçen hafta basında yer alan haberlerin üstüne şunu hatırlatabilirim. Doktorların büyük bir çoğunluğunun en büyük motivasyon kaynağı nedir biliyor musunuz? Hastalar. Ne kadar yorgun olursak olalım bir hastanın teşekküründen daha dinlendirici bir şey yok. O yüzden bir doktora söylenirken -gerçi sizler de artık doktor yakınısınız bu büyük bir frenleyici ama olur da denk gelirsiniz - ya da üzerine yürünürken, sosyal medyada yerden yere vuran yorumları okuduğunuzda sessiz kalmayın olur mu. Çünkü bunca yılın, emeğin sonunda ‘bunun için miydi, değer mi ya ‘ dedirtmek de hastaların elinde..

Bu kadar toplumsal mesajdan sonra şuna da değinip konuşmamı bitirmek istiyorum artık. Objektif olalım arkadaşlar, abartıyoruz biraz. Mesela kantin siparişerini biz alacağız tabi kim getirecek ,kantinci mi, orda iki eli iki ayağı olan başka kim var? Kan gazı götürülecek, kim götürecek personel abla mı? Asistan ablamız topuklu ayakkabı giymiş çantası arabasında kalmış yazık değil mi ona,merdivenden inerken ya düşerse, alıver bi zahmet? Çook abartıyosunuz çok.

Ama size bir sey söyleyeyim mi azıcık değişme var sanki. Mesela bana ilk defa geçen asistan abi hastanın yanında doktor hanım dedi. Bunlar göz yaşartıcı değişimler. Bu vurgulamaları yapan ve intörnlüğe yeni düzenlemeleri getiren aslına bakarsanız süslü cümlelere gerek yok sonunda bize kulak veren isyanımızı duyan başta dekan hocamıza ve yönerge için çalışan ekibe teşekkür ediyoruz. Ama hocam iş sizinle bitmiyor,siz üzerinize düşeni yaptınız zaten gerçekten minnettarız. Ama birilerinin çalışanlara devletin verdiği 506 tlye hem personel, hem kantinci, hem de asistan asistanı olamayacağımızı anlatması lazım. Ehh sanırım bu da zamanla oturacak.

Neyseee sözü uzatmadan teşekkür faslına geçebiliriz artık. Kürsü güzel ama kep atmak daha güzel.

Aslında bütün hocalarımıza ve bugun burda bizimle olan herkese çok teşekkür ederiz, emekleri çok büyük ama

İlk teşekkür bu günü aylardır düzenleyen, evlaaadım saçını sakalını topla diye diye dilinde tüy biten Nihal hocamıza.Emeğinize sağlık hocam.

Diğer teşekkürümüz kızıl saçlarıyla, karakteristik gözlükleriyle , belli ki alanına aşık hocamız, anne gibi, abla gibi olan Dilek hocamıza

Sonra kendine has konu anlatımıyla zihinlerimizde yer etmiş Hakkı hocamıza

Bir ara gitti sonra geri geldi gelişine çok sevindiğimiz, duruşuyla örnek Aysel hocamıza,

Şiir gibi fizyoloji anlatan mustafa hocamıza

Ayak kaslarını dizdirirken plexus lumbalis saydırabilen Ali rıza hocamıza çok teşekkür ederiz

Klinik branşlarda bütün hocalarımızın emeği çok büyük. Cerrahi- dahili, büyük-küçük bütün stajlarda hepsinin hakkı geçmiştir fakat özellikle kadın doğum ekibine, hemşiresinden asistanına ve bütün hocalarına , özellikle mesut hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hocam kızıyorsunuz falan ama bize intörn odası yaptınız ya gerisinin hiç önemi yok.

Her ders başında bütün sınıfa çay söyleyen, ameliyathanede ’yeşile dokunmaaa’ diye hemşireden azar işitirken o dokunacak tabi başka kim dokunacak diye arkamızda duran genel cerrah şükrü hocamıza,

O ders anlattıktan sonra bütün sınıfta psikiyatrist olma isteği uyandıran demet hocamıza çok ama çok teşekkür ederiz.Bu arada hocam 6 sene önce önlük giydirme töreninde bana önlüğü siz giydirmiştiniz. Bugün burdaysam sizin elinizin uğurunu da yabana atmamak lazım

İntörnlüğümüz boyunca gördüğümüz en düzenli staj olarak hatırlayacağımız, bilimselliğin amaç olduğu başta coşkun hocamız olmak üzere halk sağlığı ekibine

Sadece hocalıklarıyla değil biz gençlere çift olarak örnek olan metin-müşerref otkun hocalarımıza

Veee tabi ki yıllardır değişmeyen, hekimliği , sıcak çalışma ortamını sevdiren acil ekibine de sonsuz teşekkürler.

Güzel organizasyonlarıyla okulumuzun adını temsil eden kök hücre ttopluluğuna da teşekkür ederiz.

Ben bütün dönem arkadaşlarıma teşekkür ederim ama grup arkadaşlarımın yeri her daim apayrı. Biliyorum ki onlar nerede olurlarsa olsunlar vicdanlı ve çalışkan hekimler olacaklar.

Benim bir de bu şehirde 4 kişilik bir ekibim var NURPELAYSTUĞ diye kısaltabileceğiniz :D pelin Aysun ve tuğbaya onların ailelerine burdaki aile görevlerini üstlendikleri için çok teşekkür ederim ama pelin ev arkadaşım olur, onunla pratikte de yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmedi, ona ve reçel ,kavurma gönderen armutlu ailesine çok teşekkür ederim :D

Okulda son dönemde hayatıma sızan ve kahrımı çekmeye söz vermiş nişanlım egemen ümit hazara ve onun ailesine, yeni aileme çok teşekkür ederim.

Veeeee müsaadenizle en büyük teşekkürü hayatımın en büyük kahramanlarına etmek istiyorum. Onlar benim için bir masanın 4 ayağı gibiler; annem, babam ,abim ve yengem. 7,5 milyar dünya nüfusundan ailemi seçme şansım olsaydı yine sizi seçerdim herhalde. Emekleriniz için en çok size minnettarım.

Freud’un da dediği gibi, sanırım yerleri, zamanları, olayları unutacağız ama hissettiklerimizi bize hissettirilenleri asla. İz bırakanlar unutulmaz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hadi kalın sağlıcakla.