Dünyaya gelip ilk hatırladığım şey evin bahçesinde ipe bağlı duran bir at idi. Öyle bir bakışı, duruşu vardı ki farkında olmadan ağzım açılıp kalmıştı. Belki ondandır atı rol edinmişliğim. 1979’da başlayan savaşın son yıllarında (belki de kasırga öncesi sessizliği idi) dünya gelmiştim. 1979’da başlayan savaş sona ermiş, Herkes geleceğe dair bir umut beslemeye çalıyordu. Çok küçük şeylerle mutlu oluyordum. Aslında şimdi baktığımda küçük değilmiş. Çünkü günümüzde bakıyorum çocuklar yönlendirmelerle eğlendiriliyor. Biz ise serbest idik. Okula gittiğim günleri çok iyi hatırlıyorum. Öncesinde hayvanların kapatıldığı odaların üzerine toprak ile ötülüp sınıf yapmışlardı. Bazı sınıflarda birkaç tane masa sandalye vardı bazılarında ise o bile yoktu. Döşek sererek oturuyorduk. Gene mutlu idik çünkü o döşek üzerinde oturup çağa ayak uydurmayı edebiliyor idik. Hocalarımız bize fıkralar anlatıp esperi yapıp bizi güldürüyordur idi. Liseye gelene kadar bu şekilde idi sonra masa sandalyesi olan başka bir okula transfer olduk. Çok hırslı bir çocuk idim ve hep ön planda olmayı seviyordum.