**“Unutmamak ve Hazırlıklı Olmak”**

Değerli misafirler, kıymetli dostlar, sevgili gençler…

Hepimizin hafızasında derin izler bırakan anlar vardır.

Kimi zaman bir gülüş, kimi zaman bir bakış… Ama bazen de o an,

bir sessizlik olur.

Betonların çöküşünden sonra gelen o ağır sessizlik…

Ve biz biliriz ki, o sessizlik binlerce hikâyeyi, yarım kalmış hayatı,

söylenememiş sözleri içinde saklar.

Türkiye, deprem kuşağında yer alan bir ülke.

Bu, coğrafyamızın değişmez bir gerçeği.

Ama biz çoğu zaman bu gerçeği hatırlamak istemiyoruz.

Ta ki… fay kırılana kadar.

Ta ki… televizyon ekranlarında yıkılmış şehirleri,

enkaz başında bekleyen insanları, gözlerinden umudu silinmiş anneleri görene kadar.

Deprem, sadece bir doğal afet değildir.

Deprem, bizim sınavımızdır.

Hazırlıklı mıyız?

Binalarımız güvenli mi?

Ailemiz, sevdiklerimiz böyle bir an geldiğinde ne yapacağını biliyor mu?

Bu sorulara net bir cevabımız yoksa, bilmeliyiz ki sınavdan kalmaya çok yakınız.

Sevgili dostlar…

1999 Gölcük depreminde hayatını kaybeden on binlerce insanımızı unutmadık.

2020 Elazığ’da, İzmir’de, 2023 Kahramanmaraş ve Hatay’da…

Topraklarımızın acısı hâlâ taze.

O günleri hatırladığımızda, enkaz altında elini uzatmaya çalışan bir çocuğun

parmaklarını tutan kurtarma görevlisinin gözlerindeki çaresizliği unutamıyoruz.

Bir babanın, enkazdan çıkarılan kızına sarılışındaki o sessiz çığlığı…

Bunlar, sadece haber değil. Bunlar bizim gerçeklerimiz.

Ama işte tam da bu yüzden buradayız.

Bu yüzden konuşuyoruz, bu yüzden farkındalık yaratmaya çalışıyoruz.

Çünkü biliyoruz ki, deprem öldürmez…

Güvensiz binalar, ihmaller, hazırlıksızlık öldürür.

Hazırlıklı olmak zorundayız.

Evimizde acil durum çantamız olmalı.

Ailemizde herkes, deprem anında nerede toplanacağımızı bilmeli.

Okullarımızda, işyerlerimizde tatbikatlar yapılmalı.

Binalarımız denetlenmeli, dayanıksız olanlar yenilenmeli.

Bu, lüks değil. Bu, hayat memat meselesidir.

Ve şunu da unutmamalıyız: Depremden sonra dayanışma, bu ülkenin en güçlü yanıdır.

Yardım tırlarının yollara dizildiği, ekmeğini bölüşen insanların hikâyesi,

bizim en güzel yanımızı gösterir.

Ama asıl güzellik, deprem olmadan önce birbirimize sahip çıkmaktır.

Komşumuzu uyarmak, yerel yönetimden denetim istemek,

çocuğumuza güvenli yaşam kültürünü öğretmektir.

Kıymetli dinleyiciler,

Her yeni gün, bize yeni bir fırsat verir.

Bugün, “daha hazır” olmak için bir adım atalım.

Evimizin güvenliğini kontrol edelim.

Sevdiklerimizle afet planımızı yapalım.

Deprem gerçeğini unutmadan, korkuya kapılmadan,

ama bilincimizi diri tutarak yaşayalım.

Çünkü unutursak, aynı acıları tekrar yaşarız.

Ama hatırlarsak, belki binlerce hayat kurtarabiliriz.

Sözlerimi, 6 Şubat depremlerinde enkaz başında çalışan bir kurtarma görevlisinin

sözüyle bitirmek istiyorum:

“Biz elimizden geleni yaptık… Keşke onlar da önceden yapabilseydi.”

Biz, önceden yapalım.

Bugün başlayalım.

Yarın çok geç olabilir.

Teşekkür ederim.