**תקציר**

**רוני מגיעה לחדר המיון להיות לצד אביה הסובל מכאבים חזקים. חדר המיון עמוס בחולים. רוני מנסה להשתחל ולהסביר את מצבו של אביה, אך בשל הלחץ איש לא שומע את קולה. בתוך כל הכאוס רוני ושמעון יחד, בפעם הראשונה ללא איש מלבדם, מביטים זה בזו, יודעים כל כך הרבה אך מדברים מעט. התסכול והייאוש מההמתנה מציפים דברים שהדחיקו בעבר. שניהם טעונים באשמה, בכעס, אך גם באהבה, אהבה אין סופית של בת בכורה ואבא.**

אילת, בת 17, מגיעה לבייביסיטר שגרתי, בשיכון מאיים וחסר פנים. הערב היורד הופך ללילה אין סופי, שבו הגבולות בין ילדות, התבגרות ואימהות נפרצים.