## מאת עיתון:"הסיפור שמאחורי הספר"

# מספר גיליון 37

2.5.2024

שלום לכם קהל נכבד ותודה שחזרתם אלינו לעוד כתבה של הסיפור מאוחריי הספר,מהכתב רון מזרחי.היום הכתבה שלנו עוסקת בספר של רותי ויטל גלעד "הפחד לדרוס שליח פיצה" ולכן הזמנו את גיבורת הספר עלמה!

מראיין:שלום עלמה,מה שולמך?נרגשת לקראת הראיון?

עלמה:שלומי מצויין! ואני מאוד נרגשת לקראת הראיון,מרוב התרגשות לא ישנתי כל הלילה....

מראיין:אז קדימה זה הזמן להתחיל.שתפי אותנו עלמה כיצד המוות של אביך השפיע עלייך?

עלמה:המוות של אבי גרם לי להראות את הצדדים הפחות נעימים שלי,לרוב הייתי עם פרצוף חמוץ והיו לי המון ויכוחים עם אמי הייתי כועסת עליה אך באותו הזמן לא הבנתי שהיא רק רוצה לעזור לי אבל בכל זאת איבדתי את אבא שלי...

מראיין:תקופה קשה...,מה אביך השאיר לך לאחר מותו?

עלמה:אבי השאיר לי מכתבים במחשב.בשנתיים הראשונות לא הייתי מסוגלת נפשית לפתוח את המכתבים רק המחשבה כיווצה לי את הלב.

מראיין:אני שמח לשמוע ואני בטוח שגם הקהל שלנו שבסופו של דבר התמודדת עם הקושי ופתחת את המכתבים.את יודעת למה אביך השאיר לך מכתבים? הרי יש תמונות,סרטונים שאפשר להסתכל בהם כדאי להיזכר במישהו.

עלמה:כן באחד המכתבים אבי סיפר לי,אמי הציעה שאבא יכתוב לי מכתבים כדאי שאכיר גם את המילים,המחשבות והרגשות שלו,שאני יבין מי הוא.

מראיין:עלמה אני בטוח שלא השארת עיין אחת יבשה.ותראי אני כבר עם צמרמורת ורק התחלנו... הכרת אנשים חדשים,ספרי לנו על אחד/אחת שנכנס/ה לך ללב.

עלמה:נכון הכרתי אנשים חדשים וגם למדתי להכיר את עצמי,באמת שרוב האנשים שהכרתי נכנסו לי ללב,אבל יש אחת שנכנסה לי עמוק ללב,מטולה.היא אישה מיוחדת שלא פוגשים בכל יום,היא מבינה רגשות, תחושות, קיבלה אותי בדיוק כמו שאני בהמון חום ואהבה!!! וגם מטולה העסיקה אותי בבית הקפה כמלצרית אז בזכותה מצאתי עבודה.

מראיין:אפשר להבין למה מטולה נכנסה לך ללב,ומאוד מעניין אותי איך הכרתן?

עלמה:כשהגעתי לבית הקפה,זה כבר סיפור בפני עצמו... אז כשהגעתי לבית הקפה הלכתי לשבת ליד הדלפק ואז ראיתי את מטולה היא סיפרה לי שיש לה משחקון שבו היא מנחשת מה אנשים רוצים להזמין,בכמה דקות האלה שמטולה ניחשה מה אני רוצה להזמין הרגשתי שאליה אני אתחבר.ואיך אומרים משם הכל היסטוריה....

מראיין:דרך נורא מיוחדת להכיר אנשים.אם כבר אנחנו מדברים על מטולה ועל בית הקפה,שתפי אותנו איך הייתה עבודתך בבית הקפה?

עלמה:יכול להיות שזה ישמע קצת מוזר אבל היה לי נורא כיף לעבוד בבית הקפה!ולא רק למדתי להכין שם סלט קצוץ מעולה ביותר למדתי להכיר את עצמי מחדש,הכרתי המון אנשים עם סיפורי חיים מרגשים ומרתקים,הרגשתי שהם המשפחה השנייה שלי,התחברתי לכל אחת ואחת משם ואני יותר משמחה שעבדתי שם.

מראיין:זה לא נשמע מוזר בכלל ואין יותר כיף מלעבוד במקום עבודה שטוב לך בו.יש לי עוד שאלה לגבי אביך,האם הוא השאיר לך עוד משהו? חוץ מהמכתבים.

עלמה:כן,באחד המכתבים הוא כתב לי שהוא השאיר לי את מעילו החום,הוא לא רצה לתרום אלא להשאיר לי אותו למזכרת.

מראיין:וואוו כמה מרגש!לפי מה שסיפרת לנו כאן נורא אהבת את העבודה בבית הקפה אך עכשיו את כבר לא עובדת שם,מדוע?

עלמה:נכון,אני לא עובדת בבית הקפה יותר מכיוון שרציתי להתמקד בשיעורי הנהיגה וכמובן שעובדי בית הקפה ארגנו לי מסיבת פרידה מרגשת ביותר.

מראיין:מקסים,תעדכני אותו כשאת מקבלת רשיון.אנו יודעים שאת הדמות הראשית בספר,למה קוראים לספר:"הפחד לדרוס שליח פיצה"?הרי אנו יודעים שאביך נפטר ממחלת הסרטן