**İŞTE O GÜN**

 Ali ile Ayşe çok yakın iki arkadaştı. Hep ikisi oynar ve gülerdi. Tekrar sabah olmuştu ve etraftan silah sesleri geliyordu. Ali ve Ayşe kendi evlerinde çok korkmuşlardı. Ayşe direk Ali’nin evine geldi ve kapıyı çaldı. Ali korkarak açtı kapıyı ve gelenin Ayşe olduğunu görünce rahatladı. Ali Ayşe’yi eve aldı ve içerde bu silah seslerinin nereden gelebileceğini düşündüler. Ayşe:’’ Buldum. Boğaziçi köprüsü bizim evlerimize yakın olduğu için boğaz köprüsünden geliyo olabilir diyerek boğaz köprüsüne yola koyuldular. Köprünün üzerindeki kişiler silahlarla savaşırken Ali ve Ayşe köprünün yanındaki ağacın arkasına saklanmıştı. Ali daha fazla bekleyemeyiz yaşımız uymasa da biz bu savaşa gireceğiz. Milletimizi koruyalım belki bir yararımız dokunur diyerek köprüye koştu. Ayşe de peşinden gitti. Ellerine ordaki iki şehidin silahlarını alarak saldırdılar. Aradan bir gün geçmişti. Ali, Ayşe ve oradaki diğer kişiler herkes çok halsiz, aç ve susamışlardı. Fakat bu onların umrunda değildi. Tek istedikleri bu savaşı kazanmaktı ve bu da olmuştu. O büyük savaşı kazanmışlardı. Herkes evlerine gitti, uyudular, yemek yediler, tüm ihtiyaçlarını yaptılar. Dışarıdan bu sefer de havayi fişek sesleri geliyordu. Ali ve Ayşe dışarı çıktılar ve dışarıda bir kutlama olduğunu gördüler. Herkes çok mutluydu bu zaferi ülkece kazanmışlardı ve artık bu köprünün adını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü koydular.

Büşra Koç

7-A