אביתר שלי. בן שלי. אהוב שלי. חבר שלי. מנגן שלי.

 ולעיתים גם מדריך ומורה שלי.

אתה ממשיך את המסע שלך. מעתה טיול אחר.

אני הגעתי הביתה אחרי 20 י ים משותפים שלנו עמוסים בחוויות.

בסיפורים. ובשיחות לתוך הלילה.

אני אחרי 25 שעות בין טיסה לטיסה.

 בארבעה שדות תעופה שונים.

אני עייף. חבול קצת. אך מרוצה מאוד.

היינו יחד. בטיסות. ברכבות. באוניות גדולות וקטנות.

 ברכב. באופנועים ובטוק טוק חמוד.

ישנו יחד בחדר אחר.

ולעיתים גם במיטה זוגית אחת.

אכלנו אוכל מקומי וחיפשנו אוכל לגוון בכל שעה אפשרית.

צילמנו המון ברחפן. בגו פרו. במצלמה ובפלאפונים.

השארנו עדות חתומה לכל חוויה.

במהלך הטיול שלי. סיימתי לקרוא את ויקטור פרנקל.

"האדם מחפש משמעות" .

 ושוחחנו רבות על פשר החיים ומהות האדם.

ומה ראוי שנהיה ראויים לו.

כמובן שוחחנו על המשפחה.

 על הקשר עם האחיות. והרבה על אמא אהובה שלנו.

התעניינת בי המון. שאלת המון שאלות.

ורבות שוחחנו על הפעם הבין דורי שלנו.

ומבחינתי על הזכות להיות עם בני.

ושהוא ירצה להיות איתי. ביחד. בחיבוק אבאי וחברי

וגם שלחוץ קצת באויר.

אז איך אסכם את חלקי במסע שלנו.

במילה אחת;

זכיתי.

אמליץ לכל אבא. שהוא חבר שלי.

שידו משגת. לצאת עם בנו.

להיות ליד. לחוש.

לזכות לאהוב.

לזכות להשפיע.

להעניק. ללמד בהצנע לכת.

להמליץ על דרך חיים. לשנות הרגלים

איך אמרתי לך באחת השיחות. בן שלי.

"בחיים לפעמים צריך להתרחק כדי להתקרב".

אז זהו בן שלי .

עתה אתה ממשיך לבד. אך אף פעם לא לבד.

תמיד איתך.

עוף גוזל.

כבר מתגעגע.

שלך לתמיד. אבא