**Konu: Sessiz Bir Sabahın Hikayesi**

Güneş, ufuk çizgisine usulca yaklaşırken şehir henüz uyanmamıştı. Sokak lambalarının sönmeye yüz tuttuğu, kuşların cılız seslerle yeni günü selamladığı o an, zaman sanki bir süreliğine durmuş gibiydi. Bir apartman dairesinin küçük balkonunda elinde kahveyle oturan yaşlı adam, bu sessizliğe alışkındı. Her sabah aynı saatte uyanır, aynı sandalyeye oturur ve kimseye görünmeden günün doğuşunu izlerdi. Ona göre bu dakikalar, dünyanın gerçek yüzünü gösterdiği nadir anlardı; karmaşadan arınmış, sadece var olmanın sessizliğini taşıyan bir yüz.