**HUZUREVİNDE BİR GÜN**

Üniversite tarafından huzurevlerine gitmek üzere görevlendirildik. İlk başta orda ne yapayım, ne demeliyim diye düşünüyordum. Kısacası kendimi zorladım ama bu kadar eğleneceğimi bile düşünmemiştim. Orada bulunduğum süre boyunca her birinin farklı hikayesi olan yaşlıların yanında her şeyin farklı olduğunu hissettim.

Bazıları titreyen ellerle resim yapmak, bileklik yapmak gibi basit faaliyetlerle meşgul oldular. Orada farklı duygular yaşıyordum ve bir şekilde mekânın sakinliğinden keyif alıyordum.

Ama orda var olan tüm o güzel duygu ve güzelliğin yanı sıra sanki hayatın bir parçasını kaybetmiş gibi bazı gözlerde bir çeşit hüzün ve yalnızlık, dile getirilmemiş bir duygu da vardı.

Kısacası birlikte çok güzel saatler geçirdik. O kadar çok konuştuk, dans ettik, güldük ki oradan dönmek istemedim. Huzurevinin sadece bakım için değil, büyük bir duygu dünyası olduğunu anladım ve o gün benim için çok unutulmazdı.

Bu güzel deneyim bana yıllardır bizim için emek veren yaşlılarımıza saygı duymanın ve onlar sevmenin ne kadar önemli olduğunu öğretti.

Rahil Mousavi