**HUZUREVİ**

Geçen gün ben huzurevine gittim ve oradaki insanlarla tanıştım. Onların yüzlerinde yılların bıraktığı izleri gördüm. Herkes gözlerinde farklı bir hikâye vardır. Bazıları mutluluk dolu anılarla parlıyordu bazıları bakarken üzgün hikayeleri sana anlatıyordular. Pişmanlıkla bakan insanları gördüm ki bunun iki anlamı vardır: Biri pişmanlık, biri özlemek.

Birkaç yaşlı insanlar “Keşki sizin yaşınızda olsaydık hayatımız için çok çalışırdık ve kendimize değer verirdik.” dediler. Geri kalanı özlem dolu gözlerle ve ağlamaklı gibi bize bakıyorlardı ve “Ah çocuğumu özledim.” diyorlardı ama ne yazık ki çocuklar büyüdükten sonra gurur ve meşguliyet sebebiyle anne ve babalarına gerektiği gibi bakmadılar. Onlar kendileri rahat olmak için anne ve babalarını bırakmışlar. Bu iki insanın ne kadar değerli olduğunu bilmiyorlar ve hayatlarının ışığını saçma şeyler için dört duvarda hapsettiler. Onlar hayat hikayelerinde bu çocuklar için ne kadar çalışmışlardı ve nasıl güzel bir dünya yapmışlardı, bunu anlayabilirdik.

Bir yaşlı adam, beyaz kıyafetiyle benim yanıma geldi ve “Beni tanıyor musun?” dedi ama ben onu hiç tanımıyordum. O bana “Ben geçmişte yargıçtım.” dedi ve ben çok şaşırdım. Yani nasıl bu adam böyle olmuş ve buraya gelmiş! O 70 yaşındaydı ve evladı bir kazada ölmüş. O da yalnız olmaktan korkuyormuş. Bana “Ben her akşam oğlumu görerim.” dedi. Bunun için huzurevine gelmişti. Çok tecrübeli bir insandı ve onun konuşmasıyla çok eğleniyordum ama maalesef bizim zamanımız bitti ve ben ona “Belki tekrar görüşürüz.” dedim. O da üzgün ve mutsuz baktı ve bana bir kalem verdi ki onun üstünde Atatürk fotoğrafı vardı. “Buna iyi bak, bu kalemi yargıç olduğumdan beri kullanıyorum ve bana şans geliyor.” dedi.

Bizim yaşımız, bizim tecrübemizi gösteriyor. Bizim yaşlı anne ve babamız hazine gibi değerli. Onlara saygı duyun lütfen.

Asma Mofasseri