İlk olarak okul bahçesinden İstanbula doğru yola çıkacaktık. Hepimiz çok heyecanlıydık. Daha evden çıkmadan titriyordum. Sonunda İstanbul'a geldik. Sabiha Gökçen havaalanındaydık. Ben ilk kez bir havaalanına gitmiştim ve uçağa binmemize daha zaman olsa da yerimizde duramayacak gibiydik. Artık uçağa binmiştik bu bizi önce biraz korkuttu daha sonra bunun eğlenceli olduğunun farkına vardık. Üç ya da dört saat sönra Madrid'deydik orası daha önce gördüğüm ve gördüklerime benzer değildi. Sokaklarındaki evlerin mimarisi kelimelerle anlatılacak gibi değildi. Kısacası orasını çok sevdim. Madrid'de iki gün kaldık ve oradaki kale ve yapıları ziyaret etme fırsatı bulduk . Bu yapılar yüzlerce senedir ayakta duran yapılardı,ve her biri ayrı güzellikteydi. İki günlük alışma süreci ve oralardaki insanları biraz da olsa tanıma fırsatı bulmak onlar ile bazen ingilizce, bazenbeden dili ile, bazen de ispanyolca bildiğimiz birkaç basit kelime ile iletişim kurabilmek, bizim için çok güzel bir duyguydu. O iki günde sanki oranın yerlisi olmuş gibiydik. Ve artık diğer ülkeleri toplama ve ailelerimizle kavuşma vaktiydi. İlk önce tabii fransızlarla kaynaşmıştık ama ispanyollarla hiç yüz yüze konuşmamıştık.Ben ilk önce korktum ve kendimi çok yalnız hissettim onlar ile iletişim kurmak ilk başta biraz zordu  ama birkaç günümü alsa da aksanları dan dolayı anlaşılmayan sözcükleri çözmeyi başardım. Artık anlaşabiliyorduk bazen evimde kalan finli kızın İngilizcesi çok iyi olduğundan bazı ikizlerin kullandığı bazı kelimeleri anlayamıyor, bazen de ikizlerin İngilizcesi yetersiz kalıyordu  bu durumda devreye ben girip tercümanlık edebiliyordum. İlk gün okula gittik ve sunumları yaptık, herkes kendini tanıttı ve oyunlarını oynayıp, geleneksel danslarını öğrendik. Sonraki günlerden birinde bizim arabamız olmadığı için onlarla birlikte gemiye binemedik,evde oturduk,sağlık olsun. Daha sonra ve ya önce  ubeda ya, baeza ya, toledo ya ve granada ya gittik ben henüz 4 şehri birbirinden ayırt edemesemde,çok güzellerdi diyebilirim. İson gün ise bir veda partisi yapıldı ve herkes dans etti. Kimileri ağladı.,kimileri son günü fotoğrafları kimileri ise son günü değerlendirip eğlenmesine baktı. Ertesi gün veda vakti geldi artık gidecektik herkes çok üzgündü tam alışmaya başlamışken erasmus bitmişti.