**KINALI HASAN**

Üsteğmen Fırat : Fırat Selim Altanay

Kınalı Hasan: Hasancan Tüter

Yazıcı : Mahmut Balcı

Arada Anlatıcı : Beyza Korkmaz

Anne: Emine Sena Aktürk

Askerler: Ahmet Çal, Mahmut Balcı

**PİYES :**

Askerler sırada beklerler.

Üsteğmen Fırat sahneye girer.

Üsteğmen Fırat: Adın ne senin asker der.

Er Ahmet: Adım Ahmet komutanım der.

Üsteğmen Fırat Kınalı Hasan’i görür ve yanına çağırır: “Gel bakalım asker. Adın ne senin evladım?”

Kınalı Hasan: Adım Hasan komutanım!

Üsteğmen: Nerelisin sen?

Kınalı Hasan: Manisalıyım komutanım. Manisa’nın Turgutlu kazasından!

Üsteğmen Fırat: Peki evladım bu kafanın hali ne?

Kınalı Hasan: Cepheye gelmeden önce anam saçıma kına yaktı komutanım. Neden yaktığını da bilmiyorum.

Üsteğmen: Peki Kınalı Hasan gidebilirsin. Anana mektup yazdığında mutlaka sor öğren.

Kınalı Hasan Arkadaşının yanına gider ve anasına mektup yazdırır.

Kınalı Hasan: Mahmut kardeşim hadi anama bi mektup yazalım.

Yazıcı Mahmut: Sen söyle ben yazayım Kınalı Hasan gardaş.

Ve Kınalı Hasan söylemeye başlar:

"Sevgili anacığım, babacığım hasretle ellerinizden öperim. Ben burada çok iyiyim, beni sakın merak etmeyin. Soran herkese selamlarımı gönderin. Anacığım, beni buraya gönderirken kafama kına yaktın. Komutan sordu cevap veremedim, mahcup oldum. Cepheye gitmek sırası yakında inşallah kardeşim Ahmet'e gelecek. Onu gönderirken sakın kına yakma saçına. O da benim durumuma düşmesin. Tekrardan ellerinden öperim anacığım."

Emine Sena sahneye girer:

Gelibolu'da savaş giderek şiddetleniyordu. Komutan bu durum karşısında çaresizdi. Kendi bölüğü henüz hazır değildi. Komutanlarını düşünceli ve sıkıntılı gören Kınalı Hasan ve arkadaşları, komutanlarına gidip, ondan kendilerini cepheye göndermesini istediler. Askerlerinin ısrarları üzerine komutanları daha fazla direnemedi ve ölüme gönderdiğini bile bile bu isteklerini kabul etmek zorunda kaldı.  
Kınalı Hasan ve arkadaşları, “Allah! Allah!” nidaları atarak ölüme gidiyorlardı.  
O gün Gelibolu cephesinde ölümle buluşacakları yere koşan Kınalı Hasan'in bölüğünden tek kişi geri dönmedi. Gidenlerin tümü şehit olmuştu. Bu olaydan kısa bir süre sonra Kınalı Hasan'e anasından mektup geldi. Onun yerine komutanı aldı mektubu ve okumaya başladı.

Anne:

" Oğlum Mehmedim, nasılsın yiğidim, iyi misin? Gözlerinden öperim, sen sakın bizi düşünme. Arkadaşlarına ve komutanına selam ederim. Şimdi sana diyeceğim var.   
" Oğlum, Mahçup oldum, Kardeşime de kına yakma demişsin. Komutanlarına söyle kardeşine de kına yaktım.  
  
Bizde üç işe kına yakarlar;  
 - Gelinlik kıza kına yakarlar, gitsin ailesine, çocuklarına kurban olsun diye  
 - Kurbanlık koça kına yakarlar, Allah'a kurban olsun diye  
 - Askere giden evlatlarımıza kına yakarlar, vatana kurban olsun diye. Gözlerinizden öper, selam ederim. Allah'a emanet olun…