Sn.Rektörüm, Rektör yardımcılarım, Sn. Dekanlar, Dekan Yardımcılarım, Sn. Başhekimim, Çok Değerli Emekli ve Çalışmakta olan Öğretim üyelerimiz, Saygıdeğer velilerimiz, Değerli basın mensupları ve mezun olma aşamasına gelmiş çok sevgili meslektaşlarımız törenimize hoş geldiniz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Bu mezuniyet törenimiz çifte heyecan yaşadığımız özel bir mezuniyet töreni. DEÜ Tıp Fakültesi bugün 40.mezunlarını veriyor, buna tanık olacak siz katılımcılarla birlikte tarihi unutulmaz bir gün yaşıyoruz. Bugün geride kalan 39 yılda verdiğimiz 5739 mezuna eklenecek pırıl pırıl 238 genç hekimi mezun ediyoruz.

Evet altı uzun yıl geride kaldı. Aramıza katıldığımızda zorlu sınavlardan geçmiş, onlarca tanımadığınız öğrenci, hoca ve çalışanın olduğu tümüyle yabancı bir ortama gelmiştiniz. Oldukça sevinçli, heyecanlı ancak, bir o kadar da tedirgin ve endişeliydiniz. Ancak kısa sürede bu ortam değişti. Isındınız. Arkadaşlıklarınız, çevreniz ve sohbet ettiğiniz hocalarınız ve hastalarınız oldu. İlk haftalardan itibaren hastalıklar, gelişim mekanizmaları, hasta ve yakınlarına ait psikolojik etkilenmeler, hastalıkların toplumsal neden ve sonuçları hakkında bilgilerle donanmaya başladınız. PDO oturumlarında karşınıza çıkan yeni bir olguyla meraklandınız, kurduğunuz hipotezler bazen sizi hayal kırıklığına götürdü, bazen tam yerinden vurdunuz. Öğrenme sınırlarına geldiğiniz anlarda, “daha bilmediğim ne kadar çok şey var” diyerek paniğe kapıldığınız oldu. Ancak merak ederek koştuğunuz kütüphane ve internette yaptığınız keşiflerle bilgiye erişmenin zevki her şeyin önüne çıktı. Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınız ve hocalarınızla tartışırken bilgileriniz yerli yerine oturmaya başladı. Grup çalışmalarında düşünme ve bilgi üretme kapasitesinin kişi sayısıyla değil, karşılıklı tartışmayla orantılı artışına tanık oldunuz. Tahtalara çizdiğiniz şemalar, görseller, kavram haritaları neyi öğrendiğinizi, daha nelerin öğrenilmesi gerektiğini size en iyi gösteren uygulamalar oldu. Edindiğiniz kuramsal bilgiler, mesleksel beceriler, kliniğe giriş, iletişim becerileri ve alan çalışmaları gibi uygulamalarla buluştu. Rastgele değil sistematik bir yaklaşımla, olmazsa olmaz tüm becerileri eksiksiz öğrenmeniz sağlandı. Yıllar hızla geçti. 4 ve 5. Sınıfa geldiniz. Artık kazanımlarınızı gerçek hastaların bulunduğu ortamlarda, onlara dokunarak, muayene ederek, hastaları hocalarınızla tartışarak ele almak zamanı gelmişti. Sırtınızda beyaz önlük, boynunuzda stetoskoplar, kalplerinizde türlü heyecanlarla koridorları, poliklinikleri, hasta servislerini, ameliyathaneleri, laboratuvarları doldurdunuz.

Derken son yıl geldi çattı. İntern oldunuz. Hastalarla başbaşa kaldığınız oldu. Kan almaktan, lavman yapmaktan, sonuç öğrenmekten yorulduğunuz anlar, uykusuz geçen nöbetleriniz oldu. Yeni doğan bebekler ve iyileşen hastalarınızla neşelenirken, yaşam savaşı veren, acılı ve ölüme boyun eğen hastalar sizleri üzdü, hüzünlendirdi. Üstelik bunları yaşarken mecburi hizmet ve TUS gibi yeni belirsizlikler, bazılarınız için yeni yuva kurma hazırlıkları ve karar süreçleri aklınızı meşgul edip durdu. Şimdi bizlerin, hocalarınızın ailelerinizin gurur kaynağı birer hekimsiniz. Sizleri önce iyi bir insan, sonra iyi bir yurttaş ve nihayet iyi bir hekim yapmak için çabaladık. Değerlerinizle var olmayı öğretmeye çalıştık. Bunu başardığımızı görüyoruz. Sizler bunun için elinizden geleni yaptınız. Aileleriniz de bu süreçte en yakınınızda olup sizleri desteklediler. En büyük dilekleri sizlerin bugünlere gelmesi, topluma yararlı birer insan olmanızdı. Şimdi onlar da bu anı görmenin heyecanı ve mutluluğu içindeler.

Fakültem ve sizler adına değerli ana-babalara teşekkürlerimizi sunuyor, evlatlarınızın yaşattığı bu haklı gururun tadını çıkartın diyorum. Aileleriniz için siz meslektaşlarımdan büyük bir alkış rica ediyorum.

Bir büyük teşekkürüm de hocalarınıza olacak. Sevgili genç meslektaşlarım, Sizlere söylemek istediğim bir şey var. Çok az sayıda tıp fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinin öğretim üyeleri kadar eğitime gönül verebilir, öğrencisini bu denli merkeze alabilir. Onlar olmasaydı sizlerin bu yetkinlikte yetişmesi kesinlikle mümkün olmazdı. Her düzeyde kendini geliştiren, yeniliğe açık, mesleki bilgisinin zirvesinde ve eğitime sevdalı hocalarınızı yürekten kutluyor, teşekkürlerimi iletiyorum. Onlar en az aileleriniz kadar mutlu, gururlu ve sizlere diplomalarınızı verecek olmanın heyecanı içindeler.

Söz, öğretim üyelerimizden açılmış iken başta geçen hafta son yolculuğuna uğurladığımız Radyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr.Enis İğci Hocamız, yine geçtiğimiz ay aramızdan sonsuzluğa ayrılmış olan önceki rektörlerimizden ve Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr.Namık Çevik Hocamız olmak üzere, kaybettiğimiz tüm değerlerimizi rahmet ve saygıyla anmak istiyorum.

İyi bir tıp eğitimi kuşkusuz iyi bir alt yapı ve kalite güvencesine sahip bir hastane donanımı ile mümkün oluyor. Üniversite hastanemiz gelişkin alt yapısı ve sağlık hizmetleri ile bu olanağı bizlere sunuyor. Çok daha iyiye gitmesi dileklerimizle bu olanağı bizlere ve sizlere sağlayan Hastane Başhekimliğimizi ve bizleri her alanda destekleyen Rektörlüğümüze ve buradan sizler adına teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

Çalışanlarımızla bir bütünüz. Fakültemizde geçirdiğiniz yıllar içerisinde size en çok emeği geçenlerin arasında Dekanlık Çalışanlarımız, Öğrenci İşleri personelimiz de var. Onlara sizler adına büyük bir teşekkürü borç biliyorum. Onlar da, sizlerin yaşam başarılarınızda pay sahibi olmaktan büyük gurur duyuyorlar.

Bu tören için haftalardır çok sayıda çalışanımız ter döktü. En iyisini yapmaya çalıştı. Onlara da huzurlarınızda teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sevgili meslektaşlarım, teknolojinin tıbbı giderek esir aldığı, bağımlı hale getirdiği ve insana dokunmanın giderek azaldığı bir çağa doğru sürükleniyoruz. Evet, insanın ömrü artıyor ve 100 yılı zorlayan bir ortalama ömre yaklaşmış bulunuyoruz. Ne var ki diyabet, obesite, kalp damar hastalıkları ve kanser gibi hastalıklar da aynı oranda artış göstermekte. Genetik bilimindeki gelişmeler, kök hücre tedavileri, robotik cerrahi ve rejeneratif tıpta büyük gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişim, tıp etiğini de derinden etkiliyor. Bütün bunlar kendinizi sürekli yenilemeyi, durmadan yenilemeyi ve değişime uyum sağlamanızı gerektiriyor. Fakültemizde edindirmeye çalıştığımız becerilerin en başında bu nedenle öğrenmeyi öğrenmeniz oldu. Şimdi bu becerilerinizi kullanma zamanı. Bunu yaparken zorluklarla savaşacak, mücadele edeceksiniz. Sosyal, kültürel ve sağlık politikalarından kaynaklanan şiddet olgusuyla karşılaşacaksınız. Aşırı iş yoğunlukları, kendinizi güncellemede çabalarınızda engellemelerle karşılaşabileceksiniz. Bütün bu güçlüklere ragmen sizlerden imkansız olanı başarmanızı istiyoruz. Zira ünlü bir bilim insanının sözünde olduğu gibi bizim ihtiyacımız olan insanlar, imkansız üzerine uzmanlık yapmış kimselerdir.

Ayrıca unutmayın uçurtmalar rüzgar gücü ile değil, o güce karşı koydukları için yükselirler.

Evet, ileriye, uzağa, hedefe varmaya donanımlı, pırıl pırıl birer mezun olarak yola çıkmaya hazırsınız. Yolculuğunuzda sizin yolunuzu aydınlatacak değerlere sahipsiniz. Mustafa Kemal Atatürkün çizdiği yolda, aklın ve bilimin yolunda ilerleyeceksiniz. Ancak unutmayınız! Bilimle, karanlığı aydınlığa dönüştürürken, bu dönüşümde, etik değerler, merhamet, empati ve vicdan yoksa bunun ne size, ne hastanıza ne de toplumumuza bir yararı olmayacaktır. Bugün sizleri yuvanızdan uğurluyoruz. Yurdun dört bir tarafına dağılarak bu kutsal mesleği onurunuzla icra etmeye başlayacaksınız. İdealist duygularınızla çıkacağınız yolunuz açık açık olsun Yolunuz Atatürk’ün, Refik Saydamların, Hulusi Behçetlerin, Nusret Fişeklerin, Aziz Sancarların yolu olsun, her şey gönlünüzce olsun.