**Okulumuzun Tarihçesi**

Saray İlkokulu Pirahmet Mahallesinde 1938 yılında açılmıştır. Okul tek derslik olarak burada eğitim ve öğretime 1945 yılına kadar devam etmiştir. Daha sonra vatandaş ve devlet işbirliği ile şimdiki okulun yerine tek katlı beş derslikli olarak yeni bir bina yapılmıştır. Şu anda okulun adını taşıyan merhum Mehmet Fahri Çavuşoğlu ilk öğretmenliğini ve müdürlüğünü yapmıştır.

MEHMET  FAHRİ  ÇAVUŞOĞLU

Mehmet Fahri Çavuşoğlu, 1315 (1899) yılında Sarayköy’de dünyaya geldi. Havva ve Fatma adında iki kız; Mehmet, Mustafa ve Hasan adında üç erkek kardeşin en büyükleridir. Babası, Molla Osman Efendi, Annesi Hüsne Hanımdır.

İlköğrenimini, doğduğu köyde bulunan ve o zamanki adıyla Sıbyan Mektebi’nde ta­mamlamıştır. Ortaokulu ise Perşembe Rüştiye Mektebinde okumuştur. O devirde Ordu’da lise yoktur; en yakın liseler, Trabzon, Samsun, Sivas ve Amasya illerindedir. Fahri Bey, İstan­bul’da bulunan amcası Müderris Ahmet Efendi’nin nezaretinde lise tahsilini devam ettirmek, ardından tıp veya hukuk tahsili yapmak arzusundadır. Fakat üst üste çıkan savaşlar; Balkan Savaşı, Çanakkale Savaşı, Birinci Dünya savaşı ve Kurtuluş Savaşı bu isteğini yerine getirme­sine engel olmuştur.

Amcaları, Balkan, Çanakkale ve Sarıkamış cephelerine gönderilmiş, şehit olmuşlardır. Şehit amcaların geride bıraktıkları dul ve yetimler, Fahri Bey’in yükümlüğünde kalmışlardır. Omuzlarına böylesine bir sorumluluk binince tabii olarak, öğrenimini devam ettirme şansı ve imkanı kalmamıştır.

Rusların Doğu illerimizi işgal ettiği yıllarda Seferberlik ilan edilir ve Fahri Beyin ba­bası askere çağrılır. Trabzon, Giresun-Espiye ve Harşıt’da olmak üzere üç defa babasını cep­hede ziyaret edebilmiştir. Çoğu yaya yapılan bu ziyaretlerden birinde, yolda sağnak yağmur ve doluya tutulmuş, bunun sonucu olarak da mafsal romatizmasına yakalanmıştır. Memlekette doktor yoktur. Doktor ve Sağlık memurları, cepheye gitmişlerdir. Halk Tababeti dediğimiz yöntemlerle tedavi edilmeye çalışılır ama sağ bacağı sakat kalır.  (Bu durum ona Topal Muallim Ünvanını kazandırmıştır.)

Babası Harşıt’dan mektup yazar; ordunun terhis edilmeyeceğini, Güney cephesine (Musul-Bağdat-Yemen) gönderileceklerini ve son olarak oğlunu görmek istediğini bildirir. Harşıt’da gerçekleşen görüşme son ve hazindir. “ Ben geri dönmeyebilirim. Kardeşlerin ve annen sana emanet. Oku. Ne yap et oku…” der. “Amcandan mektup aldım, seni yanına al­mak, orada eğitimini sürdürmeni sağlamak istiyor, gidersin…” diye nasihatlerde bulunur.Ve Güney Cephesi, Musul-Bağdat-Yemen yolculuğu. Gidip gelmeyenlerdendir baba Molla Osman Efendi. Bu arada seferberlik ilan edilmiş, Amcası Müderris Ahmet Efendi Sarıkamış Cephe­sine gönderilmiş, Allahuekber Dağları’nda, karlar altında kalan binlerce şehitten biri olmuş­tur.

Beş kardeş ve sekiz akraba çocuğu ile genç yaşta dul kalan annesi onun sorumlulu­ğundadır. Bir yandan da sağ bacağında ilerleyen iltihaplı romatizma hayatını zorlaştırmıştır. Tıp tahsili yapamamıştır ama bacağını kurtarmak için tıp kitapları satınalmış, halk ilaçları yanında bu kitaplardan da yararlanmıştır. Hukuka olan merakını da satınaldığı hukuk ders kitapları ile değerlendirmiş, bu sahada da bilgi sahibi olmuştur.Rüştiye mektebinde gördüğü Fransızca dersinden yola çıkarak Fransızcasını ilerletmiştir. İleri derecede Arapca, Farsca öğrenmiştir. O, köyünün, köylüsünün hocası, hukuk danışmanı, doktoru ve küçük ameliyatlar yapabilen cerrahı olmuştur.

Kendi kendini yetiştirmiştir ama resmi öğrenimi yarıda kalmıştır. Sonunda öğretmen olmaya karar vermiştir. Böylece memleketinin çocuklarını kendi gerçekleştiremediği idealle­rine yönlendirecektir. Bu heyecanla öğretmenlik için müracaatını yapar.

Cumhuriyetin ilanından 15 gün önce, 14 Ekim 1920 (1 Teşrin-i Evvel, 1336) yılında, mezun olduğu “Sıbyan Mektebi”ne kendi isteği üzerine tayin edilir. Burası, devrin şartlarına uygun, hem ibadet­hane, hem mektep (okul) olan tek katlı, taş duvardan yapılmış ve tek odalı, ahşap döşemeli, küçük minaresi olan bir okuldur. O zamanki adıyla, Medrese’dir. (Okulun karşısında ayrıca köyün camisi bulunmaktadır.)

 Fahri Bey, çevre köyleri tek tek dolaşıp, çoğu yaşca kendisinden büyük kimseleri okumaya ikna etmiş, okula getirmiştir. Dokuz köyün tek okulunun tek hocasıdır. Bu insanları ortada bırakmaya gönlü razı olmaz. Cami avlusunda bulunan ulu ıhlamur ağacının altına uygun taşlar dizdirir; ağacın gövdesine de “Yazı Tahtası” yerleştirilir. Taşların üzerine oturttuğu öğrencilerinin karşısına geçer, ıhlamur ağacının gövdesindeki yazı tahtasının ba­şında, elinde tebeşir derslerine kaldığı yerden aynı şevk ve heyecanla devam eder. Bir yandan da durumu ilgili makamlara bildirerek, bir çözüm arar ama ne yazık ki cevap alamaz. So­nunda biraz sertçe bir yazı ile: “Ya bana bir mektep gösterin, ya mektebi olan bir köye verin ya da beni görevden affedin” der. Bunun üzerine Caminin yakınında bir yere okul yapımı için izin verilir. Okul iki katlı olacaktır, birinci kat taş duvar, ikinci kat ahşap. Birinci kat yakacak odun vs. ve talebelerin  çarıklarını bırakmaları için kullanılır… Fahri Bey, inşaa­tın bir an önce tamamlanması için duvar örme ve ahşap işlerinde bizzat ustalara yardım et­mektedir. Ancak bu okul, üç yıl eğitim vermektedir, buradan mezun olanlar okur-yazar bel­gesi alırlar. Daha ileriyi okumaları için gençleri teşvik eder, isterlerse Perşembe’de (şimdiki Efirli) veya Ordu’da iki yıl daha okuyarak, öğrenimlerini beş yıla tamamlayabileceklerdir. O, öğrencilerinin yüksek tahsil yapmaları için var olan bütün imkanları zorlamıştır.

Bu arada Harf İnkılabı hazırlıkları başlamıştır. M. Fahri Bey, Ordu’da açılan Latin Harflerini öğrenme kursuna katılır. Buradaki kursu, başarıyla tamamladıktan sonra Trabzon Muallim Mektebi’ne gönderilir ve Cumhuriyet’in ilk resmi öğretmenlik diplomasını alanlar­dan biri olur. Elinde öğretmen okulu diplomasıyla tekrar köyüne döner ve öğrencilerinin kar­şısına geçer. (Göreve başladığı yıllardan itibaren, evi okula uzak olan öğrencilerini yağmurda karda günlerce evinde misafir eder, havalar düzelinceye kadar, okula birlikte gider gelirler. Bu durum, 1956-57 ders yılı, Ordu Yeşilyurt İlkokulu’nda göreve başlayıncaya kadar devam eder.)

Artık o zor ve sıkıntılı günler geride kalmıştır. Fahri Hoca, hemen her taşında kendi el izleri bulunan okulda ders vermektedir. 1934 yılında, Melahat Sevinde İskenderoğlu ile evle­nir. İlk oğlu merhum Prof.Dr. Mehmet Çavuşoğlu dünyaya gelir. 1935-36 ders yılında Per­şembe’nin Çandır Köyü’ne tayin edilir. Bir süre sonra Ordu Delikkaya Köyüne, oradan da tekrar Sarayköy İlkokuluna tayin edilir. Bu sıralarda soyadı kanunu çıkmış ve Fahri Hoca da ÇAVUŞOĞLU soyadını almıştır. “Mehmet Fahri Bey”, Mehmet Çavuşoğlu olmuştur.

Önceleri okulun beş yıllık eğitim vermesi için hayli mücadele etmiş, sonunda başarmıştır. Beş sınıfı bir odada okutur. Öğrenci sayısı gittikçe artar ve okul yetersiz kalır. Bu sefer de yeni okul ve öğretmenler verilmesi için talepte bulunur. 1941-1945 ders yılları arasında Başöğret­men kadrosuyla çalışır. Yeni okul yapımı için, tarla bağışlamak istediğini ilgili makamlara bildi­rir, ancak Köy Odası kararı ile okul şimdiki İLKÖĞRETİM OKULU ‘nun bulunduğu yere köy mezarlığı kaldırılarak inşa edilir. Fahri Hoca, mezarlığın kaldırılmaması, okulun , daha uygun bir yere veya kendi tarlasına yapılması için uğraşırsa da başarılı olamaz.

Öğretmen yetiştirmek için açılan Köy Enstitüleri, mezunlarını vermeye başlamıştır. 1943-44 ders yılında, bu enstitülerin ilk mezunlarından Kazım Akdoğan, Fahri Hocanın oku­luna tayin edilir. Bu arada okul da, 1943-44 ders yılında yeni binaya taşınır. 1944-45 ders yılında ise yine Köy Enstitüsü mezunlarından Elmas Kutlu (Yazıcı), Sarayköy İlkokulu öğ­retmen kadrosuna katılır. Artık okul, 3 öğretmenlidir. Yeni okul, üç öğretmen. M.Fahri Bey’in rüyaları gerçek olmuştur. Şimdi en büyük arzusu, çocuk okutmak durumundan şehre nakil için onbeş yıldır beklediği sıranın gelmesi ve çocuklarını şehirde, Ortaokul ve Lisede okutabilmesidir.Bunun için de hayli mücadele eder.

M.Fahri Çavuşoğlu Hoca 1956-57 ders yılında Ordu Yeşilyurt İlk Okuluna Tayin edi­lir. Bu okul, şehrin girişinde ve merkeze hayli uzaktadır, daha merkezi bir yere tayin edilmesi talebinde bulunur. 1957-58 ders yılında, Ordu Güzelordu İlk Okuluna tayin yazısı gelir. Bu okul, şehrin merkezinde, Düz Mahallede iken alelacele, şehrin çıkışnda bir yere taşınır. Okulun yeri değişir ama adı değiştirilmez. “Güzelordu İlkokulu…”   Temmuz 1964 yılında emekliye ayrılıncaya kadar bu okulda çalışır…

Memlekete sayısız asker, hukuk, tıp ve diğer sahalarda pek çok evlat yetiştiren M.Fahri Çavuşoğlu, altı erkek iki kız çocuk babasıydı. 26 Kasım l990 yılında İstanbul’da ha­yata gözlerini yumdu.

Perşembe-Sarayköy Aile Kabrisatnında yatmaktadır.

Ruhu şadolsun…

     Uzun süre boyunca burada öğretimine devam eden okul pek çok değerli insanlar yetiştirmiştir. Bölgemizde ekonomik nedenlerle başlayan göç olayları Saray Köyünü de etkilemiştir. İnsanların şehirlere göç etmeleri nedenleri ile okulun öğrenci sayılarında azalma meydana gelmiştir. Bu nedenle 01.09.1995 tarihinde yılında Eğitim ve Öğretime kapatılan okulun öğrencileri Perşembe Atatürk İlköğretim Okulu ve Cumhuriyet İlköğretim Okuluna taşınmışlardır.
     Yapılan uzun girişimler sonucunda köy halkının ve devletin katkıları ile 2000 yılında yeniden yapımına başlanmıştır. Tek katlı ahşap çatılı olan eski bina cam seviyesine kadar yıkılarak bodrumu doldurulmuştur. 01.09.1995 tarihinde kapatılan okul 14.09.2001 tarihinde yeniden eğitim ve öğretime açılmıştır.