Zihej vazhdimisht me gruan per shkak se babai qendronte ne shtepi qe prej marteses se tyre. Gruaja nuk e donte babain dhe mendonte se ne shtepine e tyre dikush ishte I tepert. Madje ndonjehere nuk mund ta besonin se ne c’permasa kishin arritur diskutimet e tyre. Keshtu lidhjet moren fund ne castin qe gruaja tha fjalen perfundimtare – ose do te iki une ose babai nuk do te qendroje me ne kete shtepi. Nuk mund ta perballonte humbjen e gruas se tij. Jasht grindjeve per babain ai jetonte ne nje strehe te lumtur me femijet dhe gruan qe I donte shume. Kishte luftuar shume per gruan e tij Ishte perpjekur dhe kishte hasur shume problem per te bindur familjen e saj. E dashuronte ende marrezisht. Ideshperuar u mundua se c’mund te bente dhe gjeti nje rrugezgjidhje sipas tij. Do te dergonte babain e tij ne shtepine ne mal qe kishte ndertuar vite me pare per shkak te padionit te tij per gjueti. Do te shkoje nje here ne jave dhe do t’ia plotesoje cfare nevojash te kete keshtu do te shpetonte nga problemet me gruan. Pasi I beri te gjitha gjerat qe I duheshin babait e mori ne krah dhe e futi ne makine. Baba du ate vij dhe une me ty tha me kembngulje djali I vogel E mori me vete e futi dhe ate ne makine dhe se bashku nisen udhetimin . Ishte nje I ftohte I acarte dhe mesi I nje dimri te eger. Me zor e zgjidhnin rrugen per shkak te bores dhe fortunes. Xhani I vogel pyeste here pas here babain : ku po shkojme? Por nuk arrinte te merte asnje pergjigje. Nga ana tjeter burri plak e kishte kuptuar se ku po e dergonin dhe qante fshehurazi per te mos e kuptuar te tjeret. Pas oresh te tera udhetimi arriten ne shtepine ne mal. Skishte ardhur ketu prej kohesh. Shtepia ne mal ishte duke u kalbur dhe tavani rridhte. Sthroi me kujdes krevatin qe kishte ngarkuar nga makina dhe pastroi nje cep te kasolles. Pastaj transportoi sendet e tjera dhe ne fund mori babain e tij ne shpine dhe e vendosi ne krevat. Fortuna gati gati ndihej Brenda kasolles. Dukej sikur fortuna ishte Brenda ne shtepi.

Pa babain e tij I deshperuar. Po dridhej qe tani nga I ftohti. Mendoi: do te vij neser do t’I sjell disa batanije dhe jorgane. U merzit aq shume sa I dukej sikur po I permbysej bota. Kura ai ishte Brenda ketyre ndjenjave babait I dukej sikur I kishin ngulur thike ne zemer. Po braktisej ne nje kasolle nga I biri per te cilin kishte sakrifikuar per vite me rradhe. Perpiqej te mos e shprehte qe krenaria e tij ishte lenduar. Ndersa vogelushi xhan nuk e konceptonte kete qe po ndodhte. Shihte me merzitjen qe I shkaktonte ndarja nga gjyshi por ishte e pakuptimte. Tashme ishte koha e ndarjes. U perkul ne krevatin e babait I puthi disa here faqet dhe duart. E perqafoi dhe I mori ere sikur donte t’I kerkonte falje. Tanime nuk e permbanin dot veten dhe filluan te qanin me denese. E pa babain ne sy sikur donte t’I thoshte qe ishte I detyruar dhe e braktisi kasollen me shpejtesi duke kapur xhanin per dore. Hipen ne makine. Me te dale ne rruge xhani filloi te qante dhe pyeste pse e braktisi gjyshin ne ate vend te ftohte. Nuk gjente dot asnje pergjigje nuk mund t’I thoshte se keshtu deshironte mamaja e tij. Iu shemb bota ne koke kur xhani e pyeti nese dhe ai do e dergonte babain e tij kur te plakej ne ate kasolle. Me t’ju drejtuar kjo pyetje e ktheu makinen mbrapsh si I cmendur. Sapo arriti te kasollja iu hodh babait ne qafe duke I thene me fal baba. Qane me denese si femije dhe babe e bir perqafuan njeri tjetrin. Baba me fal qe te trajtova keshtu me fal. Thoshte I biri duke e kuptuar qarte gabimin. Babai I dha pergjigjen me te kuptimte te fjaleve te djalit. E dija qe do ktheheshe mbrapsh biri Im. Une nuk e braktisa babain tim ne mal. E dija qe nuk do me braktisje ne kete mal.